Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем её отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, целью которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

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

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

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранили их достояние. Тем не менее, эти книги недостаточно дорогие, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы идентифицировали некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические зашифрования.

Мы также просим Вас о следующем.

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

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

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает нам найти дополнительные материалы или помощь программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

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

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полное текстовое искать во этой книге можно выполнить на странице http://books.google.com/
ИСТОРИЯ
ПОЛЬСКАГО ВОЗСТАНИЯ
и
ВОЙНЫ
1830 и 1831 годовъ.
ИСТОРИЯ
ПОЛЬСКАГО ВОЗСТАНИЯ
и
ВОЙНЫ
1830 и 1831 годов.

Ф. Смита.
Переведено съ Наполеонов.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Въ типографии Военно-Учебных Заведений.
1863.
ЕСТЕН

Дозволено Цензурою. С. Петербургъ, 6 сентября 1863 г.
СОДЕРЖАНИЕ

ВТОРОГО ТОМА.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

СТР. ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ДО СРАЖЕНИЯ ПРИ ИГАНЕ.
Стр. 1—146.

Силы и размещение польской армии. Предложение Прондзинского. Скржинецкий. Совещание о планах наступательных действий. Предложение Хришановского. Прекращение надежды на иностранное вмешательство. Расположение и силы русской армии. Прикрытие русских границ. Фельдмаршал решается возвратить военные действия. Пункты удобные для переправы. Проект переправы русской армии. Основание сего проекта. Несчастное покушение на прагский мост. Начало движения русской армии. Инструкции генералу Розену. Силы и расположение генерала Розена. Первая донесения Розена о вылазке неприятеля. Дальнейшие донесения. Подробности вылазки Поляков изъ Праги. Диспозиция. Силы и расположение Гейсмара. Гейсмар атакован превосходными силами и принужден отступить. Меры принятые Розеномъ для удержания неприятеля. Сражение при Дембов-Велке. Атака польской кавалерии. Генераль Гейсмар прикры-
васть отступление. Дало при Калушинъ. Уныние Розена. Потери 6-го корпуса. Ошибки Розена. Ошибки Поляковъ. Колебания Скрижинецкаго относительно своихъ дальнѣйшихъ дѣйствій. Разсужденіе о томъ, что могъ предпринять полскій главокомандующій. Набѣгъ Скрижинецкаго и Хршановскаго. Фельдмаршаль покои требует намѣрно переправиться черезъ Вислу. Отправленіе кн. Лопухина съ авангардомъ въ Зелеховъ. Новое расположение русской арміи. Рекогносцировка кн. Горчакова. Розенъ получаетъ подкрепленія и открываетъ связь съ главною арміею. Расположеніе Поляковъ. Военный совѣтъ въ Рыкахъ и рѣчь гр. Толя. Искусное фланговое движеніе Русскіхъ. Движеніе польской арміи. Характеристика Скрижинецкаго, Хршановскаго и Прондзинскаго. Система Скрижинецкаго. Планъ новаго предприятія противъ Розена. Передвиженія обѣихъ армій. Распоряженіе Гейдера въ Седьмце. Расположеніе Русскихъ у Иганѣ. Прибытіе Розена и Поляковъ. Прондзинскій предпринимаетъ нападеніе. Поляки овладѣваютъ плотиною. 13-й и 14-й егерскіе полки. Скрижинецкій появляется на полѣ битвы по окончаніи ея. Причина, по которой онъ опоздалъ. Неудовольствие Прондзинскаго. Потери обѣихъ сторонъ. Замѣчанія о сраженіи при Иганѣ. Фельдмаршаль въ Луковѣ. Движеніе къ Седьмце и сосредоточеніе въ его окрестностяхъ русской арміи. Предпріятіе Уминскаго противъ Гвардіи. Дало при Ливѣ. Генералъ Угромовъ направляется противъ Уминскаго и занимаетъ мостовое укрѣпленіе у Лива. Послѣдовательная атака Уминскаго противъ Угромова. Разборъ предшествовавшихъ дѣйствій. Сужденіе о Дичичъ. Сужденіе о Скрижинецкомъ. Радостное упоеніе въ Варшавѣ. Совѣщенія на сейѣкъ касательно вопроса о дарованіи собственности крестьянамъ. Настроеніе духа въ Литвѣ. Козни университетской молодежи. Возрастающее волненіе. Самогійка. Первыя безпокойства. Самогіиты рѣшаются возстаніе и водружаютъ въ России знамя мятежа. Распространеніе мятежа. Пораженіе мятежниковъ при Эраргольб. Первыя стычки у Полангенъ. Возстаніе въ Вилькомирскомъ уѣздѣ. Эмілия Платеръ. Безобразовъ и Лабановскій. Волненіе въ Вильнѣ. Кудревичъ и его сообщники. Распоряженіе противъ возстанія. Возстаніе уѣздовъ, ближайшихъ къ Вильнѣ. Нападеніе Литовцевъ на Ковно. Полковники Бартоломей при нужденъ отступить въ Прусію. Ошибки. Русскіе занимаютъ Ошмяны. Послѣдствія сего.
Глава восьмая.

Приступление Суворова, Дворянского и Хрущкова.

Стр. 149—248.

Распоряжения Дубича в Седльце. Силы и расположения русской армии. Силы Полякова. Первое появление холеры. Доносения и предположения генерала Крейца. Инструкции Крейца. Переправа Дверницкого чрез Буг. Мары, принятая Feldмаршалом против Дверницкого. Представления генерала Крейца. Действия Паша и Суворова. Встреча Крейца с Суворовым. Сражение при Вронове. Отступление Суворова к Казимежу. День при Казимеже. Отрывание Суворова. Генерал Крейц. Бар Деллинггаузен. Суждения о предшествовавших действиях. Революционное движение на Вольни и в Подолии. О жителях этих губерний. Дворянство. Крестьяне. Духовенство. Евреи. Первое действие заговорщиков. Скадь в Михайловке и Глиннищах. Мары заговорщиков на Вольни. Решимость Дверницкого предпринять движение на Вольну. Состав его отряда. Описание его личности. Начало движения Дверницкого. Майор Хрущковский. Отступление генерала Ридигера. Сражение при Порцк. Равнодушный премьер, встревоженный Дверницким на Вольни. Искусный маневр генерала Ридигера. Разъезд инсургентов во Владимир генералом Давыдовым. Перехваченный депеш генерала Ридигера. Первое сражение при Бореме. Затруднительное положение Дверницкого. Второе сражение при Бореме. Страсти Дверницкого уклоняться от встретить с генералом Ридигером. Генерал Ридигер обходит его фланг. Дверницкой в Радзивилов. Ридигер предупреждает его в Кременц и преграждает ему путь в Подолию. Неудавшегося восстаний. Генерал Ридигер принуждает Дверницкого перейти в Галицию. Переговоры с перешедших войсках. Оборонение Полякова. Переход большей части их в Польшу. Разбор партии, причиненный неудачей Дверницкого. Генерал Ридигер, победитель Дверницкого. Краткое обозрение действий Дверницкого и суждения о них. Подавление малых восстаний.
Глава Девятая.

Поход Скрыжинецкаго против Гвардии и сражение при Остроглях. Стр. 251—354.

Описание местности между Бугомъ и Наревомъ. Планъ Польской временно фельдмаршала Дитика. Сражение при Ендржеевъ. Возвращение Русскихъ въ ихъ прежнемъ расположении. Продолжительное заблуждение Дитика. Замѣчания его о польскихъ и русскихъ солдатахъ. Переговоры между фельдмаршаломъ и Великимъ Княземъ. Выступление Дитика къ Соколову. Старание Скрыжинецкаго сохранить въ тайнѣ предприятіе противъ Гвардии. Инструкція Уминскому. Дальняяшедныя мѣры.
Планъ Прондзинскаго противъ Гвард. Переправа польской главной арміи черезъ Бугъ. Мары Великаго Князя. Раздѣленіе польской арміи на три колонны. Первое столкновеніе съ Гвардіею у Пржетице. Рѣшеніе Великаго Князя соединить свои войска у Сидова. Отступленіе чрезъ плотину у Якаца. Отправленіе Хапповскаго въ Литву. Занятіе Нура Лубенскимъ. Нерѣшительность Скржинецкаго. Споръ съ Прондзинскими и Солтыкомъ. Оставленіе Остроленки Сакеномъ. Сцена между Скржинецкимъ и Прондзинскимъ. Рѣшеніе Великаго Князя двинуться къ Бѣлостоку и покинуть Сидовъ. Движеніе польской арміи за Гвардіею. Сраженіе при Рудки. Занятіе Ломки Гелгудомъ. Сраженіе при Тыпочинъ и при Жолтахъ. Отступленіе Гвардіи. Уныніе и неудовольствіе польской арміи. Послѣднее возвращеніе ея по извѣстій о прибытіи Дыбича. Переправа Дыбича чрезъ Бугъ у Грана. Донесеніе Великаго Князя. Битва при Нурѣ. Отступленіе польской арміи на Остроленку. Движеніе гвардейскаго корпуса за польской арміей. Нерѣшительность Дыбича въ Тымникахъ. Движеніе Дыбича на Высоко-Мазовецѣ и изъ Высоко-Мазовецка форсированнымъ маршемъ на Остроленку. Соединеніе съ авангардомъ Гвардіи. Безпечность Скржинецкаго. Расположеніе польской арміи. Лубенскій съ арпиргардомъ передъ Остроленкою. Лубенскій атаковали и оттѣснены генералами Бергомъ и Ностиномъ. Общее наступленіе Русскихъ. Стараніе Лубенскаго удержаться у Остроленки. Описаніе мѣстности. Безпечность въ полской арміи. Русскіе штурмуютъ Остроленку и переходятъ чрезъ мосты. Атака Вангерскаго. Опасное положеніе переправившихся Русскихъ. Графъ Толь. Атака Лангермана. Наступленіе всей польской арміи. Атака Красицкаго. Причина по которой переправившіеся Русскіе неполучали подкрѣпленія. Переправа генерала Набокова. Фельдмаршаль Дыбичъ. Намѣреніе Скржинецкаго привести въ исполненіе совѣтъ Прондзинскаго. Генераль Мандерштрянъ и морскіе полки. Переломъ сраженія. Скржинецкій. 3-я дивизія. Ослабленіе битвы. Почему Дыбичъ не дебюшировалъ. Послѣдній эпизодъ сраженія. Военный совѣтъ при лунномъ свѣтѣ. Отправленіе Дембисскаго въ Гелгуду. Рычъ Прондзинскаго. Общее уныніе. Причины удержавшія Дыбича отъ преслѣдованія. Отступленіе Польковъ. Неумѣніе воспользоваться победою съ стороны Русскихъ. Безпорядочное отступленіе поль-
ской армии. Действия Уминского. Отрещение его. Распоряжения Дябича в Остроленке. Меры против Гагуды. Потери Польских и Русских. Сражение о Саржинецком и Дябиче. Упреки обонгы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Взстание в Белзу и в Волыни; кончина Фельдмаршала Дябича и поход Гагуды в Виленск. Стр. 357—406.

Возстание в Свенцянском уезде. Возстание в Братлавском, Дисненском и Вилейском уездах. План нападения на Вильно. Избрание г. Залусского главным предводителем. Распоряжение к нападению на Вильно. Сражение при Овсикинах. Сражение при Ковно. Выступление Залусского из Ковна. Самогиты. Яцевич. Малая война. Сражение при Дорбянах и при Креттингене. Волнение между крестьянами. План действий Русских. Движение Отроки против Ошмянских инсургентов. Движение генерала Ширмана. Меры Залусского. Волович и Пржеславский. Соединение Палена и Ширмана. Действия кн. Хилкова и генерала Сулимы. Залусский в Поневеже. Дело при Пржистовняках (Эмилця Платер). Залусский слагает с себя главное начальство. Разъяснение швейц инсургентов. Движение русских генералов по различным направлениям из Шавель. Движение Палена через Тельшы к Полангену. Новая встреча с инсургентами при Дорбянах и Полангне. Отступление и бегство Тельшевских мятежников. Поражение их у Таурогена. Постепенное умирание к-ла. Выдвинутное положение инсургентов. Трудность войны для Русских. Положение прочих возмутившихся уездов. Филипповцы. Судьба Вилейских, Свенцянских и Дисненских инсургентов. Сражение при Качергипках. Выступление Виленских студентов. Поражение их. Возстание в Гродненском уезде. Инсургенты в Бяловежском
Распоряжение фельдмаршала Сакена на Волыни и в Польше. Собанские и Елойщичьи. Съезд и организация в Красноселье. Инсургенты в Украине. Движение Подольцевъ через Грановь к Дашеву. Неимѣніе войскъ в краѣ. Генераль Роть. Столкновеніе Роты съ инсургентами. Сраженіе при Дашевѣ. Венеция Ржевской. Остушеніе остатковъ польскаго отряда, подъ начальствомъ Кольщикъ, чрезъ село Ободное въ Михайловку. Генераль Пшереметевъ. Разговоръ его съ Собанскимъ. Дья генерала Щуцкаго при Ободномъ. Намѣреніе инсургентовъ прорваться къ Бару. Побѣда Пшереметева при Майданекѣ. Возстаніе въ Лети чевскомъ уѣздѣ подъ предводительствомъ Нагорнишевскаго. Соединеніе Нагорнишевскаго съ Кольщикъ. Переходъ ихъ въ Галицию. Быстрое подавленіе мятежа въ Овручъ и въ Радомыслѣ. Походъ Рожицкаго. Вступленіе Скрянинцевъ въ Варшаву. Стараніе его воскресить нравственный духъ общества. Сборъ его съ Круковскимъ и съ Прондзинскимъ. Депутация камерты къ Скрянинцеву. Рѣчь Скрянинцева. Предложеніе о перемѣнахъ въ правленіи. Жаркая пренія въ камерахъ по сему предмету. Партии реформистовъ и антиреформистовъ. Камерты отвергаютъ реформы. Патриотическое общество приобрѣтаетъ болѣе вліяніе. Замѣщеніе. Движеніе Русскихъ въ Пултуску. Приготовленіе къ переправѣ чрезъ Вислу. Посольство гр. Орлова. Послѣдня минуты и кончина фельдмаршала Дибича. Военное поприще Дибича. Гр. Толь принимаетъ начальство. Отправленіе Крейца въ Нуръ, а Ридигера въ Люблинъ. Походъ Хlapовскаго. Сраженіе при Гайновшицы. Ксендзы Лога. Дальнѣйшее движеніе Хlapовскаго. Мѣры Храповицкаго для обороны Вильно. Храповскій и Литовцы. Движеніе Гелгуда и Дембинскаго. Силы ихъ. Неспособность Гелгуда. Сакенъ въ Райгродѣ. Сакенъ рѣшается наступать и сталкивается съ Гелгудомъ. Дьяло Райгродѣ. Сужденіе о дѣятельности Сакена. Остушеніе Русскихъ. Недовѣріе Гелгуда къ Дембинскому. Движеніе его чрезъ Августовское воеводство. Военный совѣтъ въ Маріамполѣ. Переправа у Гелгудичекъ. Остушеніе Сакена изъ Ковно въ Вильну. Планъ дѣйствій Польковъ. Торжественное шествіе Гелгуда чрезъ Самогитію. Отправленіе Шимановскаго. Организация войскъ. Учрежденіе правленія. Неудовольствіе на произвольное распоряженіе Гелгуда. Нападеніе Шимановскаго на Шавли. Сосредоточеніе Русскихъ у Вильно. Бунтъ противъ Гелгуда. Русскіе отбѣживаютъ Дембин-
скаго отъ Вильны. Прибытіе генерала Куругъ къ Вильню. Распо-
ложеніе Русскихъ у Понаръ. Наступленіе Поляковъ. Самона-
дѣянность Гелгуда. Планъ атаки Поляковъ. Сраженіе при Виль-
ны. Польскій 4-й уланскій полкъ. Отступленіе Поляковъ. По-
тери. Польскіе приверженцы въ Вильны. Общий упадокъ духа.
Неудовольствіе Дембинскаго противъ Гелгуда. Сужденіе о дѣй-
ствіяхъ Русскихъ. Сужденіе о дѣйствіяхъ Поляковъ.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Отъ восстановления военныхъ дѣйствій до сраженія при Ичанѣ.
Отъ возобновленія военныхъ дѣйствій до сраженія при Илане.

Прерваніе переговоровъ не оставляло болѣе сомнѣнія въ томъ, что борьба возобновится вскорѣ съ новою жестокостью. Предводители военанійъ въ Варшавѣ съ помощью употребили время прекращенія военныхъ дѣйствій; ихъ армія была вновь создана; убыль, причиненная Ваврынскими и Гроховскими сраженіями, пополнена, а многочисленныя вновь сформированныя батальоны и эскадронъ увеличены ея численность, такъ что вообще силъ ея простиралась почти до 80,000 ч.

Старая пѣхота, (*) совершенно пополненная, состояла изъ 4-хъ дивизій: Рыбинскаго, Гелгуда, Малаховскаго и Мюльберга и насчитывала, со включеніемъ вновь сформированныхъ и присоединенныхъ къ 3-й дивизіи 3-го егерскаго и 20-го линейнаго полковъ, до 55 бат., силой болѣе 40,000 ч. съ 72 оруд. дѣйствующей и 30-ю оруд. резервной артиллеріи. Кавалерія образовала 2 корпуса, подъ начальствомъ генераловъ Умымскаго и Томаша Лубенскаго, и резервную дивизію генер. Скаржинскаго; она состояла изъ 72 эскадр., силой въ 11,000 ч. съ 24 оруд. конной артиллеріи. Кромѣ сего было еще два отдѣльныхъ корпуса.

(*) Смотря табель А.
пуча,—генералов Дворницкаго и Съравскаго и общій резерв генер. Папа. Отрядъ Дворницкаго, какъ мы видѣли, состоялъ изъ 4-хъ бат. и 22 эскадр. съ 12 оруд., силою въ 6,500 ч. Почти та- кихъ же силъ былъ отрядъ генер. Съравскаго, имѣвшій 7 бат. и 12 эскадр. съ 6-ю оруэдіями. Наконецъ резервъ Папа состоялъ изъ вновь сформированныхъ полковъ и имѣлъ въ 12 батаи. и 16 эскадр. 11,400 ч. съ 14 орудіями. И та́къ Поляки могли вы- ставить въ поле 78 батальоновъ и 122 эскадрона, или около 76,000 ч. съ 158 оруэдіями. (*) Объ главными крѣпости Мод- линъ и Замосцье были хорошо охраняемы, и каждая имѣла отъ 5 до 6 тысячъ человѣкъ гарнизона. Наконецъ Варшава и Прага были охраняемы кромѣ 6,000 ч. національной гвардіи еще формирующимися тамъ войсками.

Эти силы были значительны и не уступали тѣмъ, которыми располагалъ въ ту минуту русскій главнокомандующій, если не считать Гвардіи и частей оставленныхъ въ тылу главной арміи. Большая часть польскихъ войскъ находилась въ самой Варшавѣ и въ окрестностяхъ; отрядъ Съравскаго стоялъ на вершинѣ Вислы; Дворницкій—въ Замосцѣ. Польскіе вожди, сознавая, что съ паденіемъ Варшавы все было бы окончено, долго и тщательно обсуждали лучший способъ для ея обороны. Многія предложения были поданы и отвергнуты. Хрпвановскій предложилъ, по системѣ Гансо, 5 небольшихъ фортовъ (пентагоновъ) впереди городского вала съ батареями въ промежуткахъ для полевыхъ орудій. Окуру- жающій Варшаву валъ долженъ былъ оставаться, но только съ при- дойкою нѣсколькихъ выходовъ, прикрытыхъ лунетами, которые въ то же время могли бы доставить валу фланговую оборону. При такихъ укрѣпленіяхъ онъ считалъ 25,000 ч. достаточными для обороны столицы; изъ нихъ 15,000 назначались для занятія фортовъ, а 10,000 должны были оставаться въ резервѣ; каждый фортъ Хрпвановскій вооружалъ 20 оруд., а остальная затѣмъ, по

(*) Главная армія: 55 бат. 72 эск. 98 ор. 40,000 ч. пѣх. 11,000 кав.
Резервы артиллерія: — 30 — —
Дворницкій . . . . 4 22 12 3,500 3,000
Съравскій . . . . 7 12 6 5,400 1,800
Папа . . . . . . 12 16 14 9,000 2,400

78 бат. 122 эск. 158 ор. 57,900 ч. пѣх. 18,200 кав.
76,000 человѣкъ.
его исчислением, 60 орудий онъ полагалъ оставить въ резервѣ, дабы употребить ихъ на пунктахъ атаки. Скряжинецкій объявилъ, что не имѣть достаточныхъ познаній въ фортификаціи, и пред-<br>доставилъ все это дѣло корпусу инженеровъ. Инженеры отвергли предложеніе Хржановскаго и возвели мало по малу многочисленныя укрѣпленія, разбросанныя на большомъ протяженіи и впослѣдствіи взятая приступомъ русскими войсками. На защиту улицъ въ городѣ не возлагали въ сутиности никакой надежды, такъ какъ Скряжинецкий, Чарторижский, Островский и Хржановскій рѣшили между собою не доводить дѣла до крайности, а потому производ-<br>димыя тамъ работы должны были служить только для успокоенія толпы.

Между тѣмъ генераль квартирмейстеръ Прондзинскій внимательно слѣдилъ за всѣми движениями Русскими. Какъ скоро гр. Толы былъ откомандированъ съ 18,000 ч., то онъ счелъ эту минуту благопріятною, для того чтобы со всѣми силами сдѣлать выплазку къ Прагѣ, произвести нечаянное нападение на кантонаръ квартиры русской арміи, и разбить ее по частямъ, быстрымъ движеніемъ впередъ разобьять корпусъ Толя съ Гвардией. Оба сказанныя корпуса, принужденные такимъ образомъ очистить Царство, открыли бы для польской арміи литовскія провинціи со всѣми ихъ богатыми средствами. Прондзинскій полагалъ, что только послѣ подобнаго успѣха можно было найти союзниковъ и ра-<br>считывать на иностраннѣе вмѣшательство. Имѣя въ виду этотъ планъ, онъ произвелъ въ первыхъ числахъ марта реконструкцию расположения русскаго авангарда генер. Гейсмару, а также принялъ участіе въ вылазкѣ генер. Янковскаго 10/60. Онь хотѣлъ удостовѣриться, дозволить ли враждѣ обстоятельствѣ Праги употребить въ дѣло кавалерію и артиллерию, а съ другой стороны хотѣлъ пріучить генер. Гейсмару къ вылазкамъ Поляковъ изъ Праги. Онь съ удовольствіемъ замѣтилъ, что русскій генераль, въ смотрѣ на значительныя силы, бывшія у Янковскаго, отнюдь нѣмало покидать свою позицію; сверхъ того расчитывали, что незначительныя пораженія, понесенныя Поляками еще болѣе усилить въ немъ увѣренность въ себѣ, а этого только и было нужно Полякамъ.

Но прежде важной приступить къ дѣйствіямъ необходимо было
получить согласие Скряжинского, чтобы было весьма трудно. От той природы более склонный к уединенным размышлениям, нежели к энергической деятельности, новый генерализм усматривал как можно дольше рѣшительную минуту. Подобно Хлопицкому отчаявался в возможности долго сопротивляться русскому могуществу, а в особенности в рѣшительных сражениях, он полагал свою главную надежду на вмѣшательство иностранных держав и старался только затянуть войну, до тѣх пор, пока это вмѣшательство не последует. Поэтому Скряжинскій полагал, что вступать в сражение можно только тогда, когда это нужно для удержания Русских, но отнюдь не для того чтобы разомъ поставить все дѣло на карту. Всѣдбствие сего онъ никогда ничего и слышать не хотѣлъ о наступательныхъ движенияхъ, ложно оцѣнивая характеръ оборонительной войны, которой сущность заключается не въ пассивномъ отраженіи неприятельскихъ атакъ, но въ томъ чтобы выдержать удобный случай для перехода въ наступленіе. Поэтому совѣщенія его о планѣ действій съ Прондзинскимъ, Хрипанивскимъ и Клавчиковскимъ были весьма шумны. По полученіи известія о приготовленіяхъ фельдмаршала къ переправѣ, возникъ вопросъ о лучшемъ способѣ воспрепятствовать этому. Предложены были три способа. Во первыхъ, встрѣтить русскіхъ прямо съ фронта, и если переправа ихъ удастся, дать имъ сраженіе на волю сторону рѣки. Во случаѣ успѣха можно было надѣяться на весьма значительные результаты; въ противномъ же случаѣ, конечно все было бы потеряно. Однако Прондзинский, наиболѣе сопротивлявшійся этому предложенію, оспаривалъ даже важныя послѣдствія побѣды. По его мнѣнію, ни въ какомъ случаѣ нельзя было рисковать таную побѣду, слѣдствіемъ которой было бы уничтоженіе русской арміи. А безъ этого условія что же можно было бы выиграть? Русская армія, говорилъ Прондзинскій, очень просто переправится обратно черезъ рѣку, притянуть къ себѣ подкрѣпленія и снова перейдетъ въ наступленіе! Такого рода оборону, по его мнѣнію, нельзя было назвать удачною и она годилась только во времена младенческаго состоянія военного искусства, когда не знали ничего лучшаго какъ встрѣтить неприятеля всегда съ фронта. Въ настоящихъ обсто-
ятельствах необходимо было изумить противника каким-нибудь новым, неожиданным и весьма смелым маневром, который заставил бы его потерять присутствие духа и подвергнуть бы его окончательному поражению. Скрижневский и Хрипановский не могли ничего возразить на это, в особенности когда последний заметил, что в той стороне, откуда ожидали Русских, совершенно нет магазинов, а при дурных дорогах подвоз припасов издалека невозможен в короткое время. Затем разговаривались другие два плана, которые, казалось, обещали больше успеха: Хрипановский предлагал направиться к Модлину, перейти Нарев и ввезти хлыст на Гвардию, которой передовая войска показались уже по ту сторону реки. «Против всех других отдельных корпусов», заметил он, «подобная мера принесла бы мало пользы; фельдмаршал предоставил бы ему собственной судьбы, и только еще рвятительно приветствовал бы в исполнении свой план переброся; но здесь дюю идет о Гвардии, отборном войск Государя; можно быть утверждаемым, что Димитрий оставит все, дабы поспешить к ней на помощь. Но рвятительно на эту мера, слышу недолгое приступить к выполнению ее, потому что, когда приготовление к пере- праве русской армии будет окончено, то будет уже поздно». Затем выступили Прондажский с третьим предложениею, о котором упоминалось уже выше. «Оставив на верхней Висле к у Козеницы, равно как к Модлину в Варшавы только в части войска, которая еще не успела окончить формирования, наде- жить с остальной армию, сильною по крайней мере в 50,000 ч., выступить из Праги, атаковать, окружить и уничтожить «Гейсмарка»: войска находящиеся на шоссе отбросить до Седлеца и затем обратиться через Шенцию, Латовице и Зеленов на квартирное расположение фельдмаршала, дабы атаковать и раз- бить по частям его армию. Потери понесенных Русскими прежде, откомандирование Толя, оттеснение корпуса стоящего на шоссе, все это давало надежду, что Полякам пришлось бы иметь дело с весьма неуловимыми силами. Если бы фельдмаршал за- хотел ставить свои войска на Лукову, по направлению своей операционной линии вдущей через Брест, то сказаны дни-
женением можно было отразить многия изъ его колоний; если же онъ соединилъ бы свои силы у Рыки, то былъ бы принужденъ принять сражение, имъ въ тылу Вепри или Вислу т.е. въ такой позиціи, въ которой онъ рисковалъ потерять всю свою армію.

Скржинецкій судилъ болѣе по легкости выполненія нежели по внутреннему достоинству этихъ проектовъ, и потому планъ Храповскаго казался ему болѣе заслуживающимъ предпочтенія. Мысль о сраженіи съ Гвардию прельщала его; онъ не опасалъ отъ гвардейцевъ большаго сопротивленія, и называлъ ихъ не иначе какъ "Паничами" (Panicze); наконецъ онъ надѣялся кромѣ легкаго успѣха получить въ добчу большій обозъ, которыймъ, какъ онъ полагалъ, была обременена Гвардія. Все это привлекало его воображеніе; но будучи нерѣшителенъ отъ природы, онъ долго колебался, и только личное вліяніе Прошинскаго или Храповскаго могло дать въ его умѣ перевѣсь тому или другому рѣшенію. Въ это время Прошинскій вездеходъ заблѣлъ; взглядъ Храповскаго восторжествовалъ, и Скржинецкій тѣмъ охотнѣе предоставилъ ему дѣлать приготовленія къ выполненію предложенаго имъ плана, что они отдѣляли отъ него минуту, въ которую онъ долженъ былъ покинуть Варшаву, что въ теченіи всей войны онъ постоянно дѣлать весьма не охотно.

Уполномоченный Скржинецкимъ Храповскій сдѣлалъ слѣдующія распоряженія: Во первыхъ онъ сформировалъ подъ начальствомъ Уминскаго корпусъ въ нѣсколько тысячъ человѣкъ, (*) который онъ направилъ черезъ Модлинъ (гдѣ наконецъ вели мость) къ Остроленѣ, дабы оттѣснить Сакена и наблюдать за Гвардіею подходящую со стороны Ломжи. Для защиты переправы черезъ Вислу, Стравский со своимъ вновь сформированы,ым отрядомъ былъ расположенъ между Солопомъ и Гурою (противъ Пулавы); Папъ съ резервнымъ корпусомъ, усиленный кавалер. дивизіею Янковскаго, находился между Гевашевымъ и Ко-

(*) Онъ состоялъ изъ 5 кавалерийск. полковъ дивизіи Тошинскаго, 1-го пѣшаго егерскаго п. и Подляскій стрѣляковъ; всего изъ 5 бат., 20 эскадр. и 8 конныхъ орудій, силою около 6,500 ч. Другая дивизія кавалер. корпуса Уминскаго, подъ начальствомъ Янковскаго, была отдана въ распоряженіе Паца.
землею; для его подкрепления Мюльберг с 4-ю дивизией должен был отправиться в Козениц, пункт, в котором ожидали переправы. Рыбинский с 4-ю дивизией еще прежде (14/27 мая) был послан в Гуро-Кальварию. Остальная армия, а именно: дивизии Гелгуда и Малаховского, равно как и кавалерийский корпус Лубенского и Скаржинского, назначенные (вместе с Рыбинским) для экспедиции против Гвардии, оставались в Варшаве.

Таким образом, в конец марта польская армия была растянута по левому берегу Вислы от австрийской границы до Рожаны. Это раздробление армии ставили в упрек Сяржинецкому, хотя и не совсем основательно, потому что сосредоточение её было возможно в непродолжительное время. Рыбинский у Гуры был удален от Варшавы только на 5 миль, Мюльберг — на 13, с противоположной стороны Умицкий — на 12; первый мог быть притянут к главной армии в одну ночь, оба последних — в три дня. По этому Сяржинецкий во всякое время мог располагать более чем 32,000 ч., днем же более чем 42,000 ч. и еще двумя днями позже более чем 55,000 ч. Пацк и Сяржинецкий с их войсками были собраны армиями не были назначены для наступательных действий, но посредством оборонительной войны должны были образовать из рекрутов надежных солдат. Наконец Дворницкий, угрожавший из Замосця русским границам, имел назначение совершенно независимое от главнокомандующего.

Между тем молодые офицеры в армии роптали на долгое бесдействие, и полные нетерпения обвиняли главнокомандующего за его медлительность. Неудовольствие их тем же и разделялось революционной парламент, что именно в это время надежды на иностранное вмешательство весьма много уменьшились, и Поляки увидели себя в необходимости расчетывать только на свои собственные силы. Всё надежды, возлагаемые на Австрию, рушились; неоднократная и заманчивая предложения избрать Эрц-Герцога Карла в польском короле были репрессивно отвергнуты. В это время извезал надежда на заступничество Франции, так как слабое министерство Ламбита уступило место энергичному министерству Казимира Перре, который мощной рукою начал обуз-
дывать революцию и даже когда от него добивались, чтобы онь воспрепятствовал австрийскому вымощательству въ Италии, то онь открыто объявлять: что Франция слишком далека отъ того, чтобы объявлять себя защитницею каждой революции; она только тогда может принимать въ нихъ участіе, когда этого будутъ тремь-бовать ея непосредственныхъ выгодъ.

Въ русской главной квартирѣ рассматривали дѣло не съ такою рѣшительной точки арѣнъ и не считали Поляковъ на столько приготовленными къ борьбѣ, насколько они были въ дѣйствительности. Хотя было извѣстно, что они ревностно трудились надъ реорганизаціею своей арміи, но не ожидали, чтобы потери ихъ были такъ скоро восстановлены, всего же менѣе предполагали съ ихъ стороны наступательные планы. Фельдмаршалъ на-противъ того былъ твердо убѣжденъ, что послѣ пораженій при Ваврѣ и Гроховѣ они никогда не рѣшатся принять сраженіе въ открытомъ полѣ. 23/4, марта гр. Толь по настоятельному требованію фельдмаршала онъ прибылъ къ главной квартиры, пере-давъ начальство надъ отдѣльнымъ корпусомъ гр. Витту. Виттъ со своимъ кавалерийскимъ корпусомъ и 3-ю гренад. дивизіею долженъ былъ снова присоединиться къ главной арміи; генер. же Крейцу приказано было оставаться на лѣвомъ берегу Вепржа, дабы наблюдать за Дверницкими; вѣдьствие чего кромѣ его драгунъ ему были подчинены отряды Муравьева и Апрена.

Расположеніе и сильы русской арміи въ концу марта были слѣдующіе: корпусъ Розена, съ присоединеніемъ войскъ оставившихся позади (за исключеніемъ Татарскаго уланскаго п.), насчитывалъ еще 18,000 ч.; 19/4, марта онъ смѣнилъ корпусъ Цалева на брестскомъ шоссе и расположился эшелонами, начиная отъ Милюсны, по обѣмъ дорогамъ на Минскъ и на Станиславовъ съ авангардомъ, подъ начальствомъ генер. Гейсмара, у Вавра. Часть войскъ 1-го корпуса (весь составъ котораго простирался до 20,000 ч.), а именно 1-я, 3-я и гусарская дивизіи были расположены въ Гарволинѣ и Парызовѣ; 2-я дивизія занимала отдѣльными постами все течение Вислы до устья Вепржа. Отрядъ гвардіи Великаго Князя (5,000 ч.,) находился у Зелекова; наконецъ первымъ двѣ гренадерскія дивизіи (16,000 ч.), составлявшія главъ-
ный резерв, занимали Латовище и его окрестности. Исчисленным здесь войска составляли приблизительно до 60,000 ч., и имели (за исключением 6 корпуса) общим сборным пунктом Шеницу, где находилась главная квартира фельдмаршала.

На левом берегу Веприка, гр. Витт имел 3-ю гренад. дивизию (5,000 ч.) между Пузавою и Люблинским, а кавалерийский корпус его (4,000 ч.) был расположен позади в Любартов. Генер. Крейц, имевший под своим начальством 6 бат., 31 эскадр. и 5 казачьих п. (7,500 ч., регулярных войск и 2,000 казаков), должен был препятствовать Дворницкому выйти из Замосць. С этой целью он занял с 3-мя драгунскими полками центральную позицию у Урженкова; левее его у Красностава стоял полк. Апрент с отрядом из одного драгунского и 3-го казачьих полков, правее, в Казимежу и Пузавах,—генер. Пашков с 1-ю конно-егерской бригадой, а позади, в Люблинин—литовские гренадеры Муравьева. Два казачьих полка образовали впереди кордон вдоль Вислы. Силы, расположенные по левой стороне Веприка, состояли из 16,500 ч.

Таким образом 76,000 русская армия стояла вдоль Вислы на протяжении от Рахова до Окунева; двое главных ея массы находились у Люблина и Шеницы,—через небольшое число переходов она могла быть сосредоточена на определенных пунктах. (*) Гвардейский корпус, силою в 24,000 ч., между 28 і 29 марта вступил в Польшу, и дабы иметь отдых после длинного похода от С. Петербурга, занимал временные квартиры по правую сторону Буга, между Остроленкой, Замбровом и Тыкиным. Отряд-генер. Сакена (6,000 ч.), командировавшися служить авангардом гвардии, подвинулся от Остроленки к Макову. Наконец 2-й пехотный корпус гр. Па- жена II прибыл к границам. Первым его назначением должно было быть занятие пограничных пунктов в Литве и в той части Царства, которая уже была промежуточной армияю, с целью смягчить оставленные там войска.

Граница России со стороны Замосцьбы была также вполне обез-

(*) Смот. Таблицу В.
печеня. Тогда послѣ первых известій о предприятіи Дворянскаго противъ Вольни, фельдмаршаль писалъ генераль-коман-дующему 1-ю армію гр. Сакену въ Киѣвѣ и просилъ его при-ближиться къ границѣ часть вѣренныхъ ему войскъ, дабы быть въ состояніи отразить всякое непріятельское нападеніе. Вслед-ствіе сего фельдмаршаль гр. Сакенъ поручилъ генералъ лейтен. Ридигеру, выказывавшему свои способности во время француз-скихъ и турецкихъ войнъ, вести формированіемъ маршемъ къ границѣ назначеннымъ для сего войска 3-го пѣхотнаго кор-пуса. Эти войска состояли изъ 11-й пѣхотной дивизіи (въ Житомирѣ) и 1-й бригады 3-й гусарской дивизіи (въ Бер-дичевѣ); въ случаѣ нужды они должны были быть усилены 10-ю пѣхотною дивизіею, 2-ю бригадою 3-й гусарской дивизіи, 1-ю драгунскою и 1-ю конно егерскою дивизіями изъ Подолія. Но какъ эти войска принадлежали къ недавно возвратившимся изъ Турціи, то были все не комплектны и имѣли среднимъ числомъ, въ каждомъ пѣхотномъ и кавалерійскомъ полку отъ 500 до 600 ч. Хотя пѣхотные изъ этихъ полковъ получили уже реп-курат на пополненіе, но передъ самыми выступлениемъ, почему они не только не были обучены, но даже не обмундированы и не вооружены; другіе же полки вовсе не получили репарутъ.

Такимъ образомъ генералъ Ридигеръ, прибылъ 10-го марта во Владиміръ, нашелъ, что 11-я пѣхотная дивизія имѣла едва 3,000 ч., а гусарская бригада—всего 1350 ч. Со включеніемъ ея 4-хъ резервовъ, батал. 6-го корпуса и 1-й бригады 1-й драгунской дивизіи (Московской и Каргопольской полками), составляющихъ изъ Подолія, его силы состояли изъ 4500 ч. пѣхоты и 2,500 ч. кавалеріи съ 32 орудіями. Изъ сего числа въ 1-й линіи стояли 10 бат. и 12 эскадръ 20 орудіями, въ Порецкѣ, Владимірѣ и Устимутѣ; во 2-й линіи—6 бат. съ 8 оруд., въ Лучевѣ, Дубно и Кременчѣ; а такъ какъ 12 эскадръ драгунъ приблизились къ Острогу. Изъ прочихъ войскъ, назначенныхъ для подрѣзанія, 10-я пѣхотная дивизія была расположена позади, на Вольни, а общъ кавалерійской дивизіи въ Подоліи. Такимъ образомъ съ обоихъ сторонъ все было подготовлено для возобновленія ожесточенной борьбы; но виды обоихъ пред-
водителям были направлены в совершенно противоположные стороны. В то время как Сержинцю, как мы видели, приготовляли предприятие на северо-восток Гвардии, фельдмаршал пытался о переправе через Вислу на юг. Скибин недовольный безуспешностью переговоров, которые так долго волновали его терпеливые надежды, с невероятным ожиданием тем паре минуты, когда он будет в состоянии перейти Вислу и направить удар в самое сердце неприятеля. Поэтому он не внял советам гр. Толля притянуть с берегов Гвардии, дабы ни—что не оставлять на произвол случая. Фельдмаршал и без Гвардии считать себя достаточно сильным; конечно это и было справедливо для битвы в открытом поле, но теперь он находился совершенно в ином положении. В случае переправы он должен был вследствие принятой уже выше выгоды своей операционной линии на север, подставить свой фланг неприятелю в Варшаве и покинуть свою главную коммуникационную линию против Грень. Дабы как сдвинуть прикрыть эту линию и в то же время атаковать город с противоположного берега, у него не было достаточных сил. Скибин не вдумывался в этот вопрос, но по крайней мере он рассчитывал, что неприятель не сможет воспользоваться выгодами своего положения; однако он ошибся в этом расчете.

С некоторого времени уже занимались приготовлениями для переправы. В начале были в нерешимости касательно выбора места, так как офицеры, посланные для осмотра берегов реки, указали много удобных пунктов. Во первых, у Медведицы ниже устья Вирика, где правый берег выше и ширина реки от 450 до 500 шагов; однако здесь не совпадали переправляться по причине крутого спуска и углубленной дороги, по которой войска должны были проходить прежде всего развернуться. Потом, у Тычина, где переправился генер. Крейц. Это был один из самых удобных пунктов. Ширина реки в этом месте не более 400 шагов, фарватер проходил ближе к правому берегу, а у левого простиралась длинная отмель; сверх того правый берег выше, и хотя он не представляет место удобных для зало-
женій батарей, но на противоположномъ берегу таковыхъ также не имѣлось; наконецъ здѣсь были подъ руками превосходные материалы для устройства моста. Третій удобный пункт былъ ниже, между Тарновскомъ и Скорже. На этомъ пункѣ Вислы, шириною отъ 500 до 600 шаговъ, раздѣлена по срединѣ трёхъ небольшими островами; лѣвый ея берегъ низменный и по-росшпмъ лѣсомъ, а правый имѣетъ значительнй командованіе. И здѣсь находились превосходные материалы для устройства моста. Четвертый и послѣдній удобный пункт находился на одной версту ниже Карачева; здѣсь правый берегъ опять превышаетъ противоположный, хотя вообще лѣвый берегъ вездѣ выще. На этомъ пункѣ довольно часто происходили переправы. Русло рѣки узко и окрестная мѣстность благопріятна, но опасность заключается въ близости этого пункта отъ Варшавы.

Уже 12 марта полковники Фитингофъ и Обручевъ представили планъ для переправы, состоящий въ слѣдующемъ: у Карачева, съ праваго берега рѣки до острова на серединѣ (50 саж.) слѣдовало построить мостъ на находившихся тамъ транспортныхъ судахъ, называемыхъ галерами; съ острова на правый берегъ рѣки (150 саж.) предполагалось навести понтонный мостъ. Такъ какъ по близости не было необходимыхъ материаловъ, то составители плана справляли возможно за планъ нѣсколько домовъ. Фельдмаршалъ отвѣтилъ, что въ подобномъ случаѣ нельзя колебаться, но что за убытки жители должны быть вознаграждены деньгами. Въ Тарновѣкъ Фитингофъ и Обручевъ, по случаю того, что здѣсь имѣлось достаточное количество материаловъ, хотя навести мостъ на плотахъ, длиною въ 50 саж., съ праваго берега до находящагося по серединѣ рѣки острова, а съ острова на лѣвый берегъ, по ихъ мнѣнію, можно было при низкомъ уровнѣ воды на простирающейся здѣсь отмели, устроить фашинную дорогу или, въ случаѣ нужды, навести мостъ на колахъ. У Тырчиня они полагали возможнымъ, вслѣдствіе множества найденныхъ тамъ бревенъ и досокъ, устроить мостъ на плотахъ, длиною въ 80 саженъ. Опасно было только то обстоятельство, что бревна лежали на берегу, почему работы должны были производиться въ виду неприятеля, который конечно приметъ противъ
ныиx свои мёрь. Вследствие сего Фитингофф и Обручев предлагали не делать на этом пункте явных приготовлений и только в назначенный для переправы день навести понтонный мост. Что же касается до фашинъ, козелъ, досокъ и пр. материала необходимых для переправы чрезъ отмелъ, то ихъ слѣдовало приготовить въ тайны и скрыто отъ неприятеля. Переправа у Тыриня представляла тѣмъ больше выгодъ, что при узкомъ озератѣ рѣки въ этомъ пункта, число готовыхъ понтоновъ было достаточно для моста, и даже часть ихъ могла бы остатся въ запасъ на случай замѣты тѣхъ, кое будутъ повреждены неприятельскими снарядами, а также для того, чтобы имѣть возможность переправляться чрезъ небольшія рѣки по лѣвую сторону Вислы. При благоприятныхъ обстоятельствахъ они полагали возможнымъ навести здѣсь два моста, одинъ у Тыриня, а другой на версту выше, у красивой корчмы (чzerwonna korczma), гдѣ былъ прямой выходъ на хорошую дорогу въ Козенцы. Здѣсь также переправился генер. Ферзентъ въ 1794 году.

По разсмотрѣніи предложеннаго плана, фельдмаршалъ рѣшился выбрать пунктомъ переправы Тыриня,—здѣсь должна была совершиться главная переправа, а у Тарновека и Карачева рѣшено ограничиться только демонстраціями. Однакожъ и въ послѣднихъ двухъ пунктахъ положено было производить работы для устройства мостовъ, съ цѣлью развлечь вниманіе неприятеля; когда же переправа у Тыриня будетъ приведена въ исполненіе, въ арміи движется къ Варшавѣ, то эти мосты дѣйствительно должны были быть наведены, для облегченія сообщеній съ правымъ берегомъ. Впослѣдствіи приказано было производить работы для приготовления въ переправѣ и на верхней Вислы у Рахова (гдѣ былъ весьма удобный пунктъ), а также у Казимежа. Раховъ возвышается амфитеатромъ и совершенно командуетъ противоположнымъ берегомъ; положеніе Госево тоже такъ удобно, вслѣдствіи высокаго берега и выгоднаго мѣста рѣки; Камень, Кази-мержъ и Пулавы представляли менѣе выгодъ: рѣка течетъ здѣсь въ прямомъ направлений, и ни одинъ берегъ не командуетъ другимъ; у Пулавы даже всѣ выгоды находятся на сторонѣ того, кто занимаетъ лѣвый берегъ, такъ какъ тамошня высоты, хотя
и в некотором расстоянии от берега, совершенно господствуют над правой стороной. У Рахова, как на самом отдыхающем пункте, должны были переправиться только легкое войско. У Казмержа управление работами было поручено артиллерии генералу Бранку; на главных пунктах, у Медрица и Тырчина—достойному генералу гвардии Герштейну, которому был подчинен саперный полк. Обручен; инженер генерал Дему, временно занимавшему должность начальника штаба 1-го корпуса, поручено было заведование работами у Тарновека и Карачева. На всех этих пунктах должны были быть сооружены мосты на плотах.

Бревна и доски были найдены в означенных местах или по близости их готовыми, но оказалось большой недостаток в камне, якорах, железных болтах, скобах и т. д.; так как на мост ничего нельзя было достать, то пришлось доставлять их из России, на что потребовалось не мало времени. 18 марта фельдмаршал отдал повеление начать постройку мостов. Генерал Герштейп и должен был тотчас же выступить в Медриец с 2-го гв. Вольским и 8-ю батар. оруд., и там оставить батареи дабы обстреливать фарватер. Для прикрытия работы была назначена 2-я пехотная дивизия: один батальон ее с 8 батар. оруд. расположился близ устья Вепржа, другой у берегов с 4-мя оруд. в Тырчинбе, другим с танками же 2 батарей во Тарновеке. К 9-го, все должно было окончено, и ожидали что переправа произойдет на следующий день.

Эти работы, производившиеся в самом центре неприятельской страны, не могли долго оставаться скрытыми; неприятель знал, что во многих местах производятся работы для сооружения мостов, и потому увеличил свое внимание; но все же он обманулся касательно настоящего пункта, гдё должна была совершиться переправа, и расчитывал, что она произойдет у Медрица при впадении Вепржа, гдё в самом деле с особен ною ревностью производился заготовление необходимых материалов. Но впоследствии эти материалы в одну ночь скрыто были доставлены в Тырчинбе, чего Поляки не успели заме тить. На
чальствовалъ здѣсь польскими войсками Сѣравскій и Цанъ, какъ мы уже сказали, имѣли въ своемъ распоряженіи почти одинъ только наняный войска. Съ русской стороны можно было ви- дѣть у Поляковъ удвоенные караулы, во многихъ мѣстахъ бата- реи, а позади, въ селеніяхъ и въ лѣсахъ, скрыто поставленныя войска; особенно много войскъ находилось при устьѣ Веприка, въ чемъ можно было легко убѣдиться во время произведенной одинажды ложной тревоги. Очевидно Поляки были на сторожѣ. Неоднократно замѣчали высшихъ офицеровъ подъзжавшихъ къ бе- регу, дабы оставлаться о ходѣ работы на противоположной сторо- не. Однажды генер. Герштенцвейгъ лично навелъ ордіу въ одну изъ такихъ группъ и такъ удачно, что многие были убиты, а одинъ гене- ральъ, какъ полагали Сѣравскій, (*) былъ унесенъ раненный.

Висла очистилась оть льда и, послѣ значительнаго разлива, большую часть вступила уже въ берега. (***) Русский полково- децъ сдѣлалъ свои послѣднія распоряженія къ переправѣ; Скрыжинецкій и Храпановскій отдѣли послѣднія приказанія для замы- шляемаго движения противъ Гвардіи. Уже Томашъ Лубенскій со своимъ корпусомъ выступилъ къ Модлинну и переправился тамъ черезъ Вислу. Рыбинскій изъ Гуры долженъ былъ послѣдовать за Лубенскими; собранныя у Варшавы войска должны были тот- часъ выступить по тому же направлению: критическая минута приближалась. Въ это время выдороѣбивший Прондзянскій захо- тѣлъ вновь пройдѣться въ власнѣ, котораго онъ лишился во время болѣзни, и поспѣшили въ главнокомандующему, дабы предста- вить ему сильнѣйшія возраженія противъ принятаго плана: онъ утверждалъ, что Скрыжинецкій не только успѣкалъ превосходный случай, предоставленный ему счастьемъ, но раздробленіемъ своихъ силъ подвергать рѣшительной гибели и армію и все польское дѣло. Дошло до бурныхъ сценъ между ними; Пронд-

(*) Польские листки также упоминали въ то время о полученномъ Сѣрав- скимъ легкой ранѣ.

(***) Берега Вислы по большей части низки, отчего въ случаѣ прибыли воды происходить сильныя наводненія. Вода поднимается съ мѣсяца своего обыкновеннаго уровня оть 2-хъ до 5 локтей (немного меньше аршина), и хотя скоро стекаетъ, но оставляетъ множество заморѣ и промонинъ, наполненныхъ стоячей водою.
зыньскй употребить къ дѣю все свое краснорѣчіе; онъ утверждал, что успѣхъ противъ Гейсмара неминуемъ, и что простой вылазкой изъ Варшавы можно принудить фельдмаршала отказаться отъ замышляемой имъ переправы. Наконецъ ему удалось убѣдить Скрыжинецкаго; однако къ, удерживаемый жожнымъ стыдомъ, послѣдній все еще не рѣшался отмѣнить назначенія движения. Прондзинскій употребилъ его увѣреніе, что отмѣна эта будетъ имѣть видъ весьма ученаго маневра, имѣющаго цѣлью ввести въ заблужденіе русскаго фельдмаршала. (*) Такимъ образомъ Прондзинскій одержалъ наконецъ верхъ, и Скрывинецкій одобрилъ его планъ. 21/19 марта было назначено для приведенія его въ исполненіе. Лубенскій, Рыбниковъ, Мольбергъ получили приказаніе, какъ можно поспѣшнѣе, возвратиться назадъ; Умшнскій, Пацъ и Саврацкий были слишкомъ удалены, чтобы можно было расчитывать на ихъ содѣйствіе при исполненіи нового плана; къ тому же Скрывинецкій ни какъ не рѣшался совершенно очи- стить отъ войскъ лѣвый берегъ Вислы, не смотря на увѣреніе Прондзинскаго, что появленіе всей арміи къ тылу противника несравненно дѣйствительнѣе воспрепятствуетъ переправѣ его части небольшіе разсѣянные посты на нѣмъ берегу рѣки. Вотъ сколько трудовъ стоило склонить главнокомандующаго къ предпри́ятію, представляющему очевидныя выгоды, предпри́ятію, которое хотя и было начато немного поздно, такъ какъ русский полководецъ уже началъ стигивать свои силы къ Рынамъ, все же увѣнчало успѣхомъ.

Но обратимся къ фельдмаршалу. Онъ уже окончилъ свои приго- товленія: 20/17 марта армія должна была предприять движение къ мѣстамъ переправы; но прежде всего необходимо было раз- рушить нірагійской мость, дабы отнять у непріятеля возможность сдѣлать вылазку изъ Праги на путь сообщенія арміи. Если бы это удалось, то планъ Прондзинскаго, который онъ защищалъ съ такимъ усердіемъ, былъ бы уничтоженъ однимъ ударомъ. Ин- женеръ полк. Павловскій и артиллеріи подполк. Впуковъ полу-

(*) Даже и до сихъ поръ многие писатели представляютъ все дѣло въ такомъ видѣ.
чли приказаниел соорудить нужные для этого брандера. Несколько баронь, найденных в Карацев, должны были служить для этой цели. Их наполнили в перемежку рядами сухих бревен и соломы, прикрыли их осмоленными соломенными венками, разбросали сверху гранаты и провели по всем направлениям назначеные порохом сосисы. В ночь на 30/13 марта три вооруженные такими образом брандера должны были быть спущены в мосту. Капитанам Майделю, Эссену и Бальцу вверено было управление ими, для чего каждый из них получил лоцмана и 12 охотников из сапер. Для снасения этих храбрых генер. Гейнемар должен быть на ночь подвести свои форпосты ближе к реке. Таким как Карачев, откуда они отплыли, находился от Варшавы на разстоянии 5 час., то они должны были отправиться 17-го в 8 ч. веч., зажечь брандера в двух верстах от моста и затем сам спасаться как могут.

Все это было исполнено согласно с предписанием. В 8 ч. брандеры отплыли; в незначительных верстах ниже Карачева они были встречены ружейным огнем из берегового селения, но не отвечали на него; в версту ниже повторилось тоже самое, 2 человека были ранены—но брандеры в таком виде продолжали по двигаться вперед. Они уже приближались к городу, но у селения Секкерки, в 3 верстах от Варшавы, бывшей впереди брандера Бальца, увлажненный течением, вмести того чтобы держаться вверх, взяли вправо к небольшому островку и попали на мель. Всё попытки освободить его были тщетны, посла что Бальца в совершенном отчаянии зажег его. Там судья постигла и два других брандера Эссена и Майделя; и они сели на мель и были зазжены. Четыре с половиной часа продолжался пожар далеко освещавший окрестности; боле часа безпрерывно разрывались гранаты и препятствовали всякому приближению; при разрыве они кидали на большое разстояние горящие щепы и смоляные венки. Но в этом месте ничего было разрушать. Все предпринятое не удалось, однако же офицеры и солдаты успели спастись на берег.

Не смотря на эту неудачу, русская армия выступила, как было решено. 13/17 марта из своего расположения, дабы на-
правиться въ мѣста, назначенныя для переправы. Грунтъ земли повсюду еще былъ взъякъ; дороги, не совсѣмъ хорошия въ лучшее время года, были теперь почти не проходимы, и движение, въ особенности орудія и обоза, соединялось съ величайшими затрудненіями. Въ 12 фунт. орудія и тяжелыя повозки приходилось впрягать до 15 лошадей, дабы вытаскивать ихъ изъ грязи, въ которой они утопали безпресытанно. Солдаты также чрезвычайно терпѣли при этихъ изнурительныхъ переходахъ, которые въ добавокъ были еще весьма велики по числу верстъ. Утомленные солдаты падали нѣжными на землю, и не только молодые, но и старые изъ нихъ на упреки своихъ начальниковъ отвѣчали: «мы болѣе не можемъ, мы выбились изъ силъ.» По случаю затруднений, представляющихся продовольствіемъ, они и въ этомъ отношеніи ощушили большой недостатокъ. Во время Греховскаго сраженія войска въ продолженіи 7-и дней не имѣли хлѣба, соли и водки; только мяса было въ избытѣ, но оно скоро опротивляло. Подводы прибывали къ арміи съ величайшими затрудненіями, страна же почти ничего болѣе не давала: не удавалось если сильы людей были истощены. Только гренадеры и морскіе полки какъ всегда и въ этомъ случаѣ сохраняли ни чьмъ не возмутимую бодрость и твердость, противоящиюся всѣмъ лишениямъ.

Въ три перехода 1-й и Гренадерскій корпусъ прибыли изъ окрестностей Шенцы къ Вепржу и расположились по правому его берегу: 1-й корпусъ между Рыками и Бобровникомъ, занимая какъ эти два пункта такъ и Стенжицку и Варючицкъ; Гренадерскій корпусъ—во 2-й линіи между Махтенкомъ и Дрожжовыми; отрядъ гвардіи Великаго Князя въ 3-й линіи около Копца. Кавалерійскій корпусъ гр. Витта долженъ былъ выступить изъ Любартова къ Пулаву, куда ему надлежало прибыть одновременно съ 3-ю гренадер. дивизіею. 4/22 генераль квартира направилась изъ Шенцы чрезъ Зеленовъ въ Рыки, куда прибыла 8/19, въ тотъ-самый день, когда дня подъ Прагою пришли совершенно другой оборотъ, и русская армія изъ наступательнаго положенія везде было приведена въ оборону.

За два дня до выступленія изъ Шенцы фельдмаршаль дать генер. Розену слѣдующую инструкцію относительно дальнѣйшихъ
действий: «Оставаясь с 6-м корпусом позади, он должен прикрывать сообщения наступающей армии и препятствовать неприятельским покушениям против них. Для сего ему надлежало по возможности сосредоточить свои войска; авангард своих, подъ начальством Гейсмара, оттянуть от Вавра к Милосец или Дембе-Велке, а с остальными силами занять позицию между Минском и Калушином. В Вавре следовало остаться только казаков, поддержанных одним эскадроном улан; кромет того, иметь наблюдательные посты к Гарволину и Колбель. Затем в инструкции заключалось рассмотрение различных, могущих произойти, случаев: «Если бы инсургенты с частью своих войск выступили из Праги, то Розен должен был двинуться к ним на встречу и отбить их. Если бы они сделали вылазку со всеми силами, что впрочем нельзя предполагать, и если Розен не видел бы возможности остановить их натиск у Минска или Калушина, то фельдмаршал, дозволяя ему отступить к Седлеце, не этот пункт он должен был удерживать во чтобы то ни стало. Для сего он мог усиливать своими войсками находящимися в этом городе или тёми, которыми прибудут туда, и пригласить генер. Бистрома с ближайшим отрядом Гвардии перейти через Нур и носить к нему на помощь. В случае, если бы неприятель со своими главными силами предпринял что либо против Гвардейского корпуса между Бугом и Наревом, то Розен должен был оставить генер. Гейсмара с достаточными силами для прикрытия шоссе, а с остальными войсками выступить на подкрепление Гвардии, при чём, смотря по обстоятельствам, он мог, двинувшись через Венгрев или через Нур, атаковать неприятеля во фланг и тыл». Однако, по видимому, фельдмаршал не взял в осуществимость этих предположений и считать их невероятными. Во всяком случае большую честь его проницательности даёт то, что он с такою точностью предвидел планы неприятеля, как будто бы присутствовал при его совещании; он ошибался только в том, что считал своего противника слишком слабым, и должен был долго заплатить за эту ошибку, потому что именно тъ самъя предположения, которая Добич считал невероят-
ными, вселед более занимали польских предводителей. «Только в 
первые минуты от начала движения главной армии», продолжал 
фельдмаршал в своей инструкции, «подобное движение неприя-
теля могло быть опасно, но как только главные силы станут 
твердую позу на львом берегу Вислы, нечего будет опасаться 
более, и неприятель не будет в состоянии отвлечь на пра-
вый берег значительное число войск. Розен, оставив Гей-
смарка с 8-ю бат. и 22 эскадр. для прикрытия шоссе, дол-
жень быть с остальными войсками выступить к Тыринну и 
присоединиться к главной армии на львом берегу Вислы. Гей-
смарк, смотря по обстоятельствам, могъ располагаться ближе 
къ Бресту, у Калушина или Минска. Предпринять ево Варшаву 
обезпечивает Гейсмарку отъ всякаго нападения значительныхъ силь, 
и потому онъ можетъ совершенно удобно прикрывать сообще-
ніе арміи. Во заключеніе фельдмаршалъ отправилъ Розену свое 
намѣреніе избрать послѣ переправы главнымъ путемъ сообщеніе 
съ Россіею линію, ведущую чрезъ Крчкъ и Мендерычинъ». Та-
ковы были инструкции, данныя передъ выступлениемъ главной ар-
міи бар. Розену. Въ случаѣ были предвидѣны, и однакожь все 
вышло иначе. Была ли въ этомъ чьему нѣбудь вина? — или то 
было определеніе смышле?

Оставшися подъ началствомъ генер. Розена, войска состоя-
ли изъ 6-го пѣхотнаго корпуса и 9 эскадр. конныхъ егерей, 
всего изъ 24, или по настоящему изъ 18 бат. 24-й и 25-й дивизій, (такъ какъ полки 25-й дивизіи были приведены въ ба-
таліонный состав), изъ 27 эскадр. уланъ и конныхъ егерей, 
49 орудій и 950 казаковъ. Въ 24-й дивизіи считалось еще 
подъ ружьемъ 8,600 ч.; болѣе пострадала 25-я дивизія и нѣм-
ла не болѣе 5,600 ч. Уланы были еще почти въ полномъ со-
ставъ—2,500 ч., конно егеря—1,500 ч. Поэтому весь корпусъ состоялъ изъ 14,000 ч. пѣхоты и 4,000 ч. кавалеріи съ 49 
орудіями и 950 казаками. Эти войска были распредѣлены слѣ-
дующимъ образомъ. Отъ Праги чрезъ Гроховъ идутъ двѣ боль-
шия дороги: правѣе, брестское шоссе чрезъ Милюну и Минскъ, 
лѣвѣ, дорога чрезъ Окуневъ и Станиславовъ; послѣдня раздѣля-
вается въ полуторѣ верстъ отъ Праги у Гржебовскѣй—Воли; одна
въдь идетъ въдь на Окуменъ; другая же образуетъ такъ назы- 
ваемую старую дорогу отъ Калушина, чрезъ Споду, Цыганку, 
Местовъ и Якубоюъ. Кромѣ того еще четвертая дорога идетъ изъ 
Праги въдь чрезъ Туровъ и Реччае на Станиславовъ. Всѣдство 
сего генер. Розентъ долженъ быить охранять четыре дороги. Для 
наблюдений за главною дорогою, брестскимъ шоессе, онъ употребь 
билъ 24-ю дивизію, а для остальныхъ, боковыхъ дорогъ—25-ю. 
Расположение его было слѣдующее: генер. Гейсмарть съ тремя 
пѣхотными полками (Виленьскимъ, Литовскимъ и 47 егерскимъ), 
однимъ полкомъ кавалеріи (Вольненскимъ уланскимъ) и 10 орудія- 
ми (5,300ч. съ 700 казаковъ) образовывалъ авангардъ у Вавра и 
мѣщдовали за Прагою. Позади его у Милосы и Гржимовской-Воли 
стоялъ въ видѣ репли Валостокскій п. съ 2-я орудіями. Осталыя 
части 24-й дивизіи (полки: Брестскій и 48 егерский) съ 4-я 
эскадръ конныхъ егерей и Литовскимъ уланскій п. стояли у Деми- 
бе-Веле и Минскя: 25-я дивизія охраняла главную дорогу чрезъ 
Окуменъ и Станиславовъ: трия пѣхотными полками: (50 егерскій 
въ Окуменъ, 49-й въ Пустельникъ, Вольненскій п. въ Станисла- 
вовъ) и Польскими уланами; Минскій п. и три эскадръ конныхъ 
егерей находились на турецкой дорогѣ у Реччае, а полки Жи- 
тимирскій и Подольскій—на стдорной калушинской дорогѣ у Ры- 
ше, Цыганки, Бржозы. Наконецъ два эскадрона конныхъ егерей 
наблюдали проселочную дорогу, ведущую чрезъ Вонюковъ. (*)

Ясно, что Розентъ слишкомъ разбросалъ свои войска; въ томъ 
же онъ сдѣлалъ еще ошибку въ томъ, что не сосредоточилъ ихъ 
тотчасъ, какъ было сказано въ инструкціи фельдмаршала, но по- 
слѣ выступления главной арміи пробѣлъ три дня въ этой растя- 
нутой позиціи; неосторожность, тѣмъ болѣѣ удивительная, что 
онъ самъ чувствовалъ опасность своего положенія; ибо, въ про- 
тивоположность главнокомандующему, онъ всегда видѣлъ вещи въ 
мрачномъ свѣтѣ. Онъ даже охотно сдѣлалъ бы съ своей стороны 
взорванія на инструкціи Дичина; его удержало отъ сего прав- 
ственное чувство воинскаго долга, а можетъ быть также и то

(*) Смот. Таболь С.
обстоятельство, что незадолго перед тем он получил вызов
въ подобное представление.

Фельдмаршаль, ничего не опасаясь, будучи въ полнѣ дооволеть
темъ, что работы для постройки мостовъ подвигались успѣшно,
отправился лично въ сопровожденія генераловъ Толля и Нейдгардта
въ Тырчинъ для подробнаго обозрѣнія работы: онъ былъ въ полнѣ
одобрены имѣ и 3/2 вѣр. предполагалось ихъ совершенно окончить.
Переправа была уже назначена на 23; уже опасность и наказа-
ніе угрожали столицѣ ниспрунтовъ;—съ этой падениемъ казалось дол-
жно было наступить рѣшеніе войны: какъ вдругъ разразилась гро-
за, въ тыну подготовленная Полками, и дала другой оборотъ дѣ-
лу. 51/10 вечеромъ, тотчасъ по прибытии съ осмотренныхъ имѣ
работъ, фельдмаршаль получилъ кратное донесеніе генер. Розена,
помѣщенное темъ же числомъ въ поддень и заставившее Дябчю
призадуматься. Розенъ донесъ, что 31/10 равно утромъ ожидан-
ости генеръ Гейсмаръ открылъ значительныхъ неприятельскія силы,
наступающихъ на него двумя колоннами, почему Гейсмаръ о отсту-
пилъ на милосинское шоссе. По свидѣтельству пленныхъ, всѣ непри-
ятельскія силы перешли изъ Варшавы на эту сторону рѣки.

Въ настоящее время я собираю», присовокуплялъ Розенъ, «пер-
вымъ эшелономъ изъ 3—хъ полковъ пѣхоты и 8—ми эскадръ, у Дем-
бѣ—Велке, дабы подкрепить мой авангардъ и удержать натискъ
неприятеля. На моемъ правомъ флангѣ я имѣю, во Рыше, «Бржозъ и Миновъ—5 полковъ пѣхоты и 2 полка кавалеріи,
а на лѣвомъ флангѣ—3 эскадрона конно—егерей въ Карче-
вѣ, Вионовѣ и въ Варшавѣ. Я надюсь по возможности
заграждать неприятеля у Дембе Велке, у Минса и у Калу-
шина.» Къ нему онъ приложилъ поспѣшно написанное на
ключѣ синей бумаги донесеніе генеръ. Гейсмаръ: «Не часто, во
вся польская армія наступаетъ противъ меня; что мои войска
храбро сражались, это доказываетъ ихъ значительный уронъ; но
мнѣ необходимы подкрепленія, потому что неприятель генер.
направленными силами; я отступилъ уже за Милюсу, и думаю
удерживать здесь опушку лѣса. Вся пѣхота введена уже въ дѣ-
ло, кавалерія измурена; я еще разъ прошу о подкрепленіи, въ
особенности пѣхотою, дабы отступить съ меньшемъ потерей. Взя-
«то знамя 5-го польского полка». (*) За этим все еще недостаточно определенным донесением последовало тотчас второе, писанное собственноручно рукою Розена, въ ночь 31/12 изъ Минска:
«Гейсмаръ съ своимъ авангардомъ удерживалъ неприятеля сколько могъ. При Дембе—Велке я принялъ Гейсмара на себя, и тогда началось упорное сражение, продолжавшееся болѣе четырехъ часовъ. Превосходной силами неприятель все болѣе и болѣе усиливалъ свой лѣвый флангъ и когда я, дабы уравновѣсить силы, подкрѣпилъ свой правый флангъ войсками изъ центра, неприятель произвелъ противъ моего центра и лѣваго фланга сильную кавалерийскую атаку и принудилъ ихъ къ отступлению. Уронъ при этомъ былъ весьма значителень; 4 орудія завалились въ грязи; я полагаю въ теченіи ночи отступить къ Калушину».

Таковы были первые извѣстія Розена, скрывавшія настоящіе размѣры его пораженія, почему фельдмаршалъ нисколько не упала духомъ, напротивъ еще 1/20 стр. онъ писалъ Розену: «Я не вижу ничего отчаиннаго въ вашемъ положеніи; въ 25-й дивизіи, расположенной въ Окуневѣ, вы имѣете сильный резервъ, а у Калушина и у Ливцы къ вамъ примкнутъ еще многие войска. Къ тому же и гр. Паленъ II, съ передовыми полками 7-й дивизіи, прибываетъ уже 1/4 стр. къ Седьмѣ. Я не полагаю, чтобы неприятель пошелъ далѣе Калушина; напротивъ того, моей переправою черезъ Вислу я принужу его немедленно возвратиться, и тогда вы съ своей стороны должны слѣдовать за нимъ по пятамъ». Но скоро были получены подробнѣе известія, и фельдмаршалъ не могъ далѣе утвѣрдить отъ себя всю величность потери. 1/20 стр. вечеромъ Розенъ писалъ ему изъ Поляковъ, въ двухъ миллыхъ отъ Седьмы: «Необходимость собрать разсѣянныхъ и отсталыхъ, неимѣніе хорошей позиціи, болотистая почва, препятствующая употребленію артиллеріи, побудили меня отступить отъ Калушина къ Полякамъ; авангардъ мой находится у Ягоды на Костржинѣ; а на слѣдующей день, Розенъ въ собственноручномъ письмѣ съ горестью сознавался въ значительности понесеннаго имъ урона: «Литовскій полкъ», писалъ онъ, «вмѣстѣ съ его знамен-
«Нами больше не существует; он был окружен у Вивара и взят в плен вмести с 2-я орудиями; у Дембе-Велке взял 7 орудий: генер. Левандовский взял в плен неприятеля стрелковой цепи; много новозаписаных хлебом и порохом не могли быть выставлены из гризы и достались в руки неприятеля.

Урона в офицерах и солдатах весьма значителен; Артиллерия и кавалерия еще двигаются. У меня осталось не многим больше 5,000 человек. (*) Ни помощи, ни подкрепления я ни откуда не вижу; в Седьме войска еще не прибыли, а только ожидают к 4/23. К этому они с горечью присоединяются: Я预见 đấu свое нечастие, но как солдат, привычный по-виноватому, я не дай лац враждений. Что может сделать человек против судьбы.**

Эти известия выставили все дяло в боле мрачном свете. Но фельдмаршал все еще не отказался от переправы, в том предположении, что переправа и наступление его на Варшаву снова все исправят. Но скоро прибыв нынешние приходится: во первых, что вся Жмудь возводится, а в Литве со всено яростно возгорелась междуусобная война; во вторых, что Волынь и Подолия находятся в брожении, и Дворянск приведет выступить туда из Замосцю; наконец, что все сообщения преграждены или находятся в опасности, и продолжение армии из России в высшей степени подвергается риску. Все это дайлаже крайне необходимым принять другие решения, но прежде чем перейти к ним, нам необходимо подробное рассмотреть наступление Поляков из Праги.

8/19 марта, рано утром не возмутимая тишина царствовала на улицах Варшавы, и густой туман покрывал ее окрестности, как вдруг жители тут были пробуждены громом выстрелов на правом берегу Вислы. Вскоре узнали, что в ночь вся армия перешла в Прагу и оттуда двинулась против Русских. Никто не мог сказать, что было дальше, но всякий догадывался, что началась новая решающая битва; сильные и частые выстрелы из орудий

(*) Большая часть его корпуса была только разсчитана. Впоследствии многие из солдат возвратились к своим знаменам.

(**) Всё эти письма приведены почти слово в слово с оригинала.
служили тому доказательством; но в то же время все более слабы́щий гул выстрелиев воззвышал, что битва удалится, что она склоняется в пользу Поляковь. Это самое подтверждала офицеры возвратившиеся с поля битвы у Вавра и сам Кру́ковский, который, полный зависти, был свидетелем успехов своего соперника; когда же после полудня в городъ было при- ведено значительное число русскихъ пленныхъ, впереди конныхъ польскихъ солдатъ несли два отняты знамени, то общая радость, и восторгъ достигла высочайшей степени. Безчисленная толпы народа, ликую, встрѣтили шествье на Краковскомъ предмѣстіи и не переставали прославлять нового-полководца и его храбрыхъ соединеніковъ. Въ противоположность Круковскому Радзивилль самъ громко выказывал свою радость о счастіи своего преемника, жаль руки провожающихъ солдату и съ благодарностью приню- шшемъ ободрилъ съ пленными. Тысячи разсказовъ и слуховъ снова возбуждали самые неумѣренные ожиданія: на этотъ разъ имъ суждено было исполниться отчасти.

Едва только Пронднинскій успѣлъ, какъ мы видѣли выше почти съ боя, получить согласіе Скряженскаго, какъ тотчасъ же сдѣлали слѣдующія распоряженія для уничтоженія Гейсмара.

Своѣство этихъ распоряженій обусловливалось отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что въ настоящую минуту можно было произво- дить движение только по болѣею дорогамъ, потому что бо- лота, сдерживавшія во время Вроцковского сраженія цѣльна двѣ арміи съ ихъ артиллерией, теперь оттаяли и не позволяли вначалѣ приблизиться къ позиціи Русскихъ, какъ по дорогамъ. Рыбин- ский со своею дивизіей (12 бат. съ 18 оруд.), отозванный отъ Модлина и будучи усиленъ кавалер. бригадою (Тюсова Камыш- скаго), долженъ быть въ ночь на 21/2 мартъ двинутся чрезъ Зомбіка на Кавенчиш, дабы съ разсвѣтомъ напасть на правый флангъ Гейсмара; ему было предназначено по возможности подавать вправо, дабы предупредить Русскихъ на шоссе и отрѣзать имъ отступление. Кнѣчный со своею кавалер. бригадою (2-й и 3-й линскіе п.), усиленную всѣкколькими батальонами и козною батареей, долженъ быть наступать на шоссе до монумента и первоначально завязать только перестрѣлку посредствомъ флан-
кёровъ съ казаками Гейсмара, дабы обратить въ эту сторону все его внимание: во какъ скорѣ атака Рыбинскаго обнаружится продолжительностью и силою огня, тогда Князь долженъ былъ быстро ударить на своего противника и опрокинуть все что встрѣтить предъ собою. Остальной армій было предписано также переправиться ночью и въ сомкнутыхъ колоннахъ расположиться передъ мостовымъ укрѣпленіемъ, дабы выждать здѣсь исхода сраженія.

Таковъ былъ общій планъ. Погибель Гейсмара казалась неизбежною; болѣе 40,000 воиновъ, горящихъ непрѣшѣнѣмъ, готовились съ разсвѣтомъ обрушиться на него, окружить его и уничтожить. Для обеспечения Варшавы во время этого предприятия въ ней были оставлены непо всѣхъ старыхъ полковъ, и одно изъ нихъ отправлено въ Прагу. Горнизонъ Модлина также былъ усиленъ двумя новыми полками.

Тайна экспедиція была открыта вн. Чарторыжскому только по утру въ день, назначенный для вылазки, а Круковецкій узналъ о ней только тогда, какъ услышалъ громъ выстрѣловъ. Дабы лучше скрыть предстоящее движеніе, главнокомандующій нанялъ вечеромъ собрать у себя гостей, и конечно среди общаго спо-койства и веселости никто не предчувствоовалъ столь скораго открытия непріяженныхъ дѣйствій. Между тѣмъ войска получили приказаніе къ ночи приготовиться къ походу; въ 8 ч. веч. Скряжинскій созвалъ всѣхъ начальниковъ дивизій и сообщилъ имъ нужныя инструкціи. Мощь былъ покрытъ соломою, дабы русскіе фортосты, стоявшіе вблизи, не успѣли быстро переправлявшихся орудій; около полудни, когда жители Варшавы были погружены въ глубокой сонъ, дивизія Рыбинского, исполненная диспозиціи, перешла первою, а за нею послѣдовали и прочія войска. Было 3 ч. утра, когда Рыбинскій вышелъ изъ Замбской заставы; еще господствовалъ совершенный мракъ, и густой туманъ покрывалъ болота. Тотчасъ послѣ этого дивизія Малаховского и Галгуда, за которыми следовала кавалерія Скряжинскаго и Лубенскаго, вышли изъ предмѣоста черезъ Греховскую заставу; впереди ихъ шелъ генералъ Князь съ своей кавалеріей бригадой. Согласно съ предписаніемъ, послѣдній остановился у монумента, дабы выж—
дат снайпа объ атакъ Рыбинского. Туманъ благоприятствовалъ всемъ этимъ движениямъ, и генер. Гейсмаръ легко могъ быть введенъ въ заблуждение и предположить, что онъ, какъ и неоднократно прежде, имѣеть дѣло только съ отрядомъ, высланнымъ на разведку. Едва началась пальба у Кавенчина, какъ Киктий сообразно съ инструкціею приготовилъ къ рѣшительной атакѣ. Но въ эту минуту прибылъ къ нему Сержинецкій со свитою и удержалъ его, потому что, какъ онъ говорилъ, «чрезъ чьрть сильное нападеніе съ сей стороны принудить Гейсмара къ скорому отступленію, между тѣмъ какъ нужно слабою битвою стараться удержать его на позиціи, дабы дать «время Рыбинскому обойти его». Слѣдоваюъ это было, что нападеніе на шоссе было произведено довольно слабо.

Положеніе Гейсмара было весьма затруднительно. Онъ имѣлъ въ своемъ отрядѣ только три полка пѣхоты, одинъ полкъ кавалеріи, два полка казаковъ и 10 орудій, всего 4,400 ч. пѣхоты, 900 ч. регулярной кавалеріи и 700 казаковъ. (*) Они были расположены стѣдующимъ образомъ. Отъ монумента до Кавенчины двигался съ селенія стояли казачія посты; главный отрядъ казаковъ былъ у Грохова; позади болотистаго ручья, у Горской колоніи стояли одинъ батал. Виленскаго п. съ 2-я орудіями; у Вавра—6 бат. съ 8 оруд. и Волынскій уланскимъ полкомъ. Наконецъ въ 5 верстахъ позади, у Милосны и Гжановской-Воли, въ виду рeczy стоялъ Вѣлостовскій п. (1200 ч.).

Въ 4 ч. утра Гейсмаръ былъ извѣщенъ, что непріятель вытѣсняетъ находившіеся въ Зомбахъ казачья посты, и большия массы его кавалеріи и пѣхоты тянуться чрезъ Кавенчина. Гейсмаръ тотъ часъ двинулъ эскадронъ уланъ для подкрѣпленія казачьихъ постовъ; 47-мъ егерскімъ п. занялъ онъ высоты между Выгдовой и опушкою леса; а возлѣ нихъ на полѣ расположилъ уланъ. Предъ Варомъ для защиты артиллериі (6 батар. и 2 легкихъ орудій), находившейся на шоссе, онъ поставилъ Виленскій п., а

Литовский п. оставил в резерве. Около 5 ч. Гейсмар получил донесение, что неприятель показывается в значительных силах на шоссе, но тянется преимущественно влево к Выгогда. Заключав из этого, что главная атака будет произведена на его правый фланг, он направил и Литовский п. с 2 оруд. к Выгогда, приказав ему держаться правее, дабы не потерять связи с 47-м егерским полком. Но генер. Рыбинский, наступавший здесь с превосходными силами, оттеснил егерей, которые только с величайшим напряжением и не без значительного урона удерживали его наступление. Рыбинский, дабы впредь исполнить возложенный на него обход, двинулся двумя колоннами, из коих одна под начальством полка Ромарино (1-й и 5 п. с 4-м эскадр. кавалерии) двигалась по высотам на опущк к лесу прямо к Вавру, в то время, как другой колонна, полк. Завадского (2-й и 6-й п.) держалась более влево и старалась выйти чрез лес в тыл позиции у Вавра. (*)

Так как генер. Гейсмар не мог, по причине густого тумана, употребить в дело свою артиллерию, и в то время опасался оставить свой левый фланг через чур выдавшимися вперед, то он осадил его обратно к гостиниц к Вавру. Но так как с другой стороны Рыбинский все силы в себе начать тькать, его правый фланг, то он ринулся, дабы не быть отраженным, совершенно отступить к лесу. Для наблюдения всякаго отсечения на шоссе, Гейсмар приказал своей кавалерии начать отступление рано по боковой дороге к Милосе, а сам к состояниями войсками приближился к лесу около 8 ч. утра. Но это только было начато отступление, как и матюк неприятеля сделался сильнее; в то же время польские батальоны начали показываться из лесу уже близь 9 верстового столба в том мществе, где шоссе совершенно входить в лес. Стрелковая пять их быстро ворвалась

(*) Так говорить официальное польское донесение. Брижолевский, а за ним и Шапион из неофициально говорить, что бригада промовдцкая обход слева, была бригада Ромарино. Ромарино или Ромарино-(минимум побочный сынъ маршала Лами) искатель счастия, неважно прибыть изъ Франции и тотчас же был весьма выгодно определяем в службу в польскую армию. Он был храбръ, но не обладал особенными способностями.
в промежуток между егерями и литовскими и, этот по-
смертий, обезвреженный потерю своего храброго полковника
(Куроша), сохраненного до сих пор порядок и дисциплину, безъ дальнѣйшаго сопротивления положил оружіе. С нимъ вышло было потеряло 2 орудія. Полкъ Виленскаго полка, литовскій уро-
женецъ, удалился съ поля сраженія подъ предлогомъ раны, вслед-
ствіе чего и этотъ полкъ пришелъ въ замѣшательство. Генер. Гейсмаръ лично подвергал себя величайшей опасности, съ цѣлью остановить бѣгущихъ и снова возстановить порядокъ, а 47-й егерскій полкъ вышелъ въ особенномъ одушевленіемъ и прикры-
явший отступленіе прочихъ войскъ, своею храбростью содѣйствовалъ ему въ этомъ.

Со стороны Поляковъ главная часть сраженія выпала на долю Ры-
бинскаго. Генераль этотъ искусно выполнялъ возложенное на него порученіе, и можетъ быть только въ томъ сдѣлалъ ошибку, что еще отъ Кавенчина не послалъ свою кавалерийскую бригаду на рысахъ чрезъ Гржебиновскую—Воло къ Милюсину, дабы предупредить тамъ Гейсмара. Батальонъ Вѣлостокскаго полка было бы трудно удер-
жать эту бригаду, и Гейсмаръ очутился бы въ очевидной опасности. Послѣ соединенія Рыбинскаго съ главными силами за Влромъ, дивизія Гелгуна стала въ головѣ колонны и слѣдовала на близкомъ разстояніи за авангардомъ, бывшемъ подъ начальствомъ Кіцкаго. Одновременно съ этимъ полкъ. Завадский со 2-мъ полкомъ былъ направленъ на вѣн чрезъ Гржебиновскую—Воло на Окувѣй, а генер. Демонскій, со своею кавалерийской бригадой—на Віонво, дабы угрожать обоимъ флангамъ Русскихъ.

Тотчасъ при первомъ появлении неприятеля генераль Гейсмаръ извѣстилъ о сенъ бар. Розена. Розенъ приказалъ ему удерживаться сколь возможно долго, дабы дать ему время собрать у Дембе—Велке свои войска, разбросанныя на пространныхъ квартирахъ. Во то же время онъ приказалъ батальону Вѣлостокскаго полка непремѣнно удерживать Гржебиновскую Волу, и отступать не ранѣе, какъ когда Гейсмаръ будетъ уже у Милюсинъ и нечего будетъ опасаться оттуда обхода. Другой батальонъ долженъ быть ожидать Гейсмара на милостинской высотѣ. Къ счастью для Русскихъ, преслѣдованіе полскаго авангарда Кіцкаго не было довольно
энергично, и генер. Гейсмару удалось на различных пунктах оказать продолжительное сопротивление, особенно у Милосцы, куда он прибыл в 9 ч. и держался целый час. Когда же наконец вследствие превосходства сил неприятеля он должен был покинуть этот пункт, то отступил в порядке и пользуясь всяким местным предметом: так удались ему удерживаться в тяжелое время при входе в лес за Милосной, при шикт Яновке, где к нему присоединился батальон Вилюйского п. из Грибовской-Воли, исполнявший свое поручение и удержавший Завадского; так наконец при Ольшава, куда он прибыл в 3 ч. пополудни. Таким образом непрерывно сражаясь, медленно отступая, останавливаясь и опять отступая, Гейсмар выиграл 11 часов времени, и будучи в 5 ч. утра, он прибыл только в 4 ч. по полудни на позицию при Дембе-Веле, где его ожидал Розен с 5-ю батал. и 8-ю эскадр., всего с 5,000 ч. (*) и 14 орудиями. Сопротивление Гейсмара вполне достойно похвалы. От Милосны съех Прондзинский приняв начальство над передовыми полками войсками и сильно тя- синь Русских, безпрестанно наводя страх внутрь офицерам и солдатам, а что теперь в течение 8 дней нужны с их стороны «сверхчеловеческий усилия для достижения чрезвычайных результатов, что во все это время необходимо делать форсирован-ные марш и давать кровопролитные сражения».

Селение Дембе Веле, (**) если идти со стороны Милосны, простируется вдоль от столбовой дороги. Удерживая его, как пункт соединения многих путей было тут важнее для Розена, что он должен был дать время подойти 25-й дивизии; но по тым же причинам занятый его было также важно для поль-

(*) Именно: в Брестском пехотном полку 1236 чел.
   + 48 егерском . . . . — 1790 —
   и 50 егерском . . . . — 963 —
   Всего 3919 чел.

Литовский уланский полк б эскадронов . 838 чел.
2-й конно-егерской дивизии 2 эскадроны . 264 чел.
8 эскадронов . 1120 чел.

(**) См. план сражения при Дембе-Веле.
A. Первое расположение Русских при Дембе-Велке.
B. Польская армия.
C. 4-й и 8-й польские полки, поддержанные 2-м егерскими полком, производят атаки.
D. Розень переводит несколько батальонов из центра на правый фланг, и усиливает центр батальонами с левого фланга; 2 расположение Русских.
E. Брестский (93) и Виленский (94) полки вмести с конно-егерями отбрасывают атакующих Поляков.
F. Польская кавалерия производит атаку по шоссе, окружает находящиеся там 2 баталиона Брестского (93) и Виленского (96) полков и врываеться в них.
G. Литовские уланы (23) и к концу сражения Волынские уланы (24) поспѣшают на помощь.
H. Отступление Русских.
I. 5 батальонов 25 дивизион (49 егерский, Подольский (99) и Житомирский (100) полки) находящиеся у Рыше и в окрестностях поспѣшно слѣдуютъ черезъ Коберню.
K. Вновь составленный авангардъ подъ начальствомъ генер. Гейсмара.

Русские войска означены номерами своих полковъ, а именно: Брестскій полкъ 93, Виленскій 94, Виленскій 96, Подольскій 99, Житомирскій 100. Егерские полки 47, 48, 49, 50. Уланские полки 23 (Литовскій) и 24 (Волынскій) — конно-егеря к. е.
скаго главнокомандующего, которому непременно надо было ов-
ладать имъ съ вечеромъ, дабы его противникъ не успѣлъ отъ него
ночь, и тѣмъ не лишить его всѣхъ плодовъ задуманнаго пред-
приятия. Выслѣдствіе этого, когда Сраженіе въ 3 ч. по полуднѣ
выѣдя изъ Бражекъ, прибылъ въ этой позиціи, онъ рѣшиль
немедленно атаковать ее, для чего названіе отборную дивизію
Малаховскаго. Бугуславскій получилъ приказаніе развернуть 4-ій п.
правѣ шоссе, Венгерскій—8-й лѣвѣ, послѣ чего оба должны
были идти впередъ. Но попытки ввести въ дѣло артиллерию не
удались; почва была до такой степени покрыта грязью, что ору-
дія, сворачивавшия съ дороги, увязали по самую ось.

Между тѣмъ Розенъ приказалъ надежданія мѣры для обороны,
и его позиція въ селеніи была достаточно сильна. Она упира-
далась обоими флангами въ лѣсъ и болота; лѣвое крыло распо-
ложения Русскихъ было прикрыто рукавомъ ручья Меня, про-
текающаго чрезъ Дембе и теряющагося въ болотахъ вълко отъ этого
пункта; правое же крыло было прикрыто лѣсомъ и болотистымъ
кустарникомъ. Этотъ флангъ былъ наиболее доступенъ непрія-
телю, почему Розенъ преимущественно усилилъ его войсками.
Его составляли три егерскія батальоны, (48 и 50 п.) съ 4
оруд., расположенные правѣ Дембе до лѣса; три другихъ батальо-
ны (Брестскаго и Виленскаго п.) съ 8-ю орд. составляли центръ,
на высотѣ передъ селеніемъ, и имѣли позади себя въ резервѣ
6 эскадр. Литовскихъ уланъ и 2 эскадр. конныхъ егерей; на-
конецъ батальонъ Брестскаго п. съ 2-мя орудіями стоялъ на большій
дорогѣ, влѣво отъ Дембе и составлялъ лѣвый флангъ, за
который отступили авангардъ Гейсмара (полки: Виленскій, 47-й
егерскій и Волынскій уланскій): Направленіе фронта позиціи
образовало съ линіей шоссе острый уголъ, имѣя правый флангъ
выдавшимися впередъ. Всѣ силы Розена, со включениемъ совер-
шенно изнуренныхъ войскъ Гейсмара, не составляли и 8,000 ч.
пѣхоты и 2,000 ч. кавалеріи. (*) Они имѣли противъ себя

(*) Имено: Брестскій полкъ 2 батальона 1,236 чел.
Волынскій . . 2 — 1,374 —
Виленскій . . 2 — 1,219 —
47-й егерскій . 2 — 1,847 —
всьо польскую армію, состоявшую изъ 3—хъ пѣхотныхъ и 2—хъ кавалерійскихъ дивизій, силой около 40,000 ч., почему исходъ сраженія не могъ подлежать сомнѣнію.
Между тѣмъ 25-я дивизія собиралась на старой калушинской дорогѣ. Три полка пѣхоты съ Польскимъ уланскимъ п. (3,000 ч. пѣхоты и 900 ч. кавалеріи (†)) и съ 10 оруд. заняли временную позицію у Рыше, дабы препятствовать обходу непріятеля съ этой стороны; двумъ остальнымъ полкамъ этой дивизіи съ 4—мъ эскадр. конныхъ егерей (**), коимъ приходилось сдѣлать далѣе переходы, сборный пунктъ былъ назначенъ болѣе позади у Мистова.
Лѣвый флангъ Розена былъ хорошо прикрытъ болотами и разливавшемуся рѣчкою, вслѣдствие чего польскій полководецъ рѣшилъ повести свою главную атаку на его правый флангъ, гдѣ доступъ оказался болѣе открытъ, для одной только пѣхоты, потому что взваленная и наваленная почва не дозволяла движения артиллери и кавалеріи. Но желая обратить внимание Розена въ противоположную сторону, Скряжинецкій приказалъ 4-му полку наступать противъ лѣваго фланга и селенія. Главная же атака была совершена Малаховскимъ на правый флангъ Розена съ 8—хъ

<table>
<thead>
<tr>
<th>№</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>49-й</td>
<td>2</td>
<td>1,720</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50-й</td>
<td>1</td>
<td>963</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>8,222 чел.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Отсюда нужно исключить потери, понесенные Гейнемаромъ при отступленіи отъ Варва).

Кавалерія: Литовскій уланскій п. 6 эскадр. 836 чел.
Вольскій " 6 — 909 —
Конно-егеря 2 — 264 —

14 эскадр. 9,011 человекъ.

(†) Подольскій полкъ 1,019 чел.
Житомирскій " 1,140 —
49—й егерскій " 826 —

2,985 чел.

Польскіе уланы 6 эскадроновъ 900 —
(**) Вольскій 728 чел.
Минскій. 938 —

1,663 чел.

Конно-егеря 4 эскадрона 700 чел.
полкомъ, въ помощь которому были посланы еще два егерсъкихъ батальона. Здѣсь началась упорная битва, продолжавшаяся нѣсколько часовъ, при чемъ Полаки не могли одержать ни малйшаго успѣха. Всякий разъ, какъ только 8-й полкъ выходилъ изъ прикрывавшаго его лѣса, дабы атаковать Русскихъ на болѣе возвышенной мѣстности у Дембе, Литовскіе уланы тотчасъ приспѣвали его къ отступленію, а русскихъ егеря преслѣдовали его до самого лѣса. Не болѣе успѣха имѣли съ другой стороны нападенія 4-го полка, хотя генер. Богуславскій лично вводилъ его въ дѣло; здѣсь почти все ограничивалось ружейной перестрѣлкой съ противоположныхъ сторонъ, выступившаго изъ береговъ, ручья.

Когда генер. Розентъ увидѣлъ, что всѣ усилия Полаковъ направлены противъ его праваго фланга, онъ усилилъ его съ своей стороны трьемъ батальонами (Брестскаго и Волостовскаго п.), изъ центра, гдѣ ихъ замѣнили, прибывшіе съ Гейсмаромъ 47-й егерскій п. и батальонъ Власіевскаго полка, переведенные съ лѣваго фланга; чрезъ это лѣвый флангъ, на которомъ проходила главная кумуникаціонная линія, брестское шоссе, былъ весьма ослабленъ. Этимъ воспользовался Скаржинскій, и такъ какъ наступали уже сумерки, то по предложенію Хришановскаго, онъ приготовилъ теперь рѣшительный атаку, благоприятствующему еще тѣмъ обстоятельствамъ, что въ это время 4-му полку удалось занять ближайшее дома Дембе и ввести на шоссе два орудія, которыхъ могли амортизировать русскую артиллерию, дѣйствовавшую противъ Малоховскаго. Генер. Скаржинскій долженъ былъ образовать одну изъ тѣхъ кавалерійскихъ колоннъ, которая такъ часто рѣшили побѣду въ самыхъ критическихъ минуты сраженій, колонну, подобную которой Наполеонъ построилъ для извѣстной атаки при Самосиерѣ (*). Скаржинскій долженъ былъ проскакать через полкъ, въ помощь которому были посланы еще два егерсъкихъ батальона. Здѣсь началась упорная битва, продолжавшаяся нѣсколько часовъ, при чемъ Полаки не могли одержать ни малйшаго успѣха. Всякий разъ, какъ только 8-й полкъ выходилъ изъ прикрывавшаго его лѣса, дабы атаковать Русскихъ на болѣе возвышенной мѣстности у Дембе, Литовскіе уланы тотчасъ приспѣвали его къ отступленію, а русскихъ егеря преслѣдовали его до самого лѣса. Не болѣе успѣха имѣли съ другой стороны нападенія 4-го полка, хотя генер. Богуславскій лично вводилъ его въ дѣло; здѣсь почти все ограничивалось ружейной перестрѣлкой съ противоположныхъ сторонъ, выступившаго изъ береговъ, ручья.

(*) Позднѣйшія достовѣрныя изслѣдованія этой атаки показываютъ, что дѣло происходило слѣдующимъ образомъ: атаки русскихъ уланъ противъ 8-го полка указали, что почва по ту сторону селенія тверже. Это подало поводъ Хришановскому сказать, обращаясь къ Скаржинскому и Пролызанскому: «нужно приказать кавалеріи проскакать по шоссе на ту сторону селенія, дабы она могла тамъ принести полку». Внезапно эта мысль казалась не осуществимою, но какъ день уже склонялся къ вечеру,
режут конец селения, выходящий на шоссе, и прорвут львое крыло Русских. Скаржинскій лично храбрый и спѣдаемый сверхъ того жаждою славы становится самъ въ головѣ 2-го кавалерийскаго п., за которымъ следуютъ карабинеры. Познаваясь эскадроны и 5-й уланскій п.: въ колоннѣ по шести, на полныхъ рядахъ, бросается онъ впередъ по шоссе на плотину и на мостъ, ведущие черезъ болотистую рѣчку. По мѣрѣ того какъ его эскадроны переходятъ на ту сторону дефиле, они выстраиваются; конные егеря развертываются вправо, карабинеры—въ льво и тотъ часъ же бросаются на русскую артиллерию и пѣхоту льваго крыла, стоявшую близь корчмы (два батальона Брестскаго и Виленскаго п.), и послѣ нѣкотораго соотвтственія прорываются по-спѣшно выстроеннымъ каре. При этомъ былъ взятъ въ пѣнь начальствовавшаго пѣхотою генерала Левандовскаго, старый война, сражавшийся еще при Суворовѣ, и отбито 4 орунія.

Розенъ отправилъ уже назадъ большую часть своей кавалеріи и орудій, такъ какъ онъ не могъ употребить ихъ въ дѣло по причинѣ болотистой почвы, и отнюдь не имѣлъ намѣрѣнія удерживать эту позицію долго, какъ только до ночи; его дѣйствія а Полынкъ не удалось еще податьть впередъ, то Хриптовскій повторилъ свое предложеніе. Послѣдний скажетъ Скаржинскому, чтобы сбросить его: «возвратиться ли кто изъ офицеровъ его корпуса съ нѣсколькими эскадронами исполнить столб опасное движеніе? Такъ какъ ему объяснилъ, что успѣхъ всего дѣла зависитъ отъ удачи этой атаки, то онъ предложилъ лично привести ее въ исполненіе, но непремѣнно съ большою частью своей дивизіи, потому что вѣрный инстантъ говорить ему, что это движеніе не должно было быть частнымъ порывомъ. Онъ тотчасъ воротился къ своей дивизіи и повелъ ее такъ, какъ объявлено въ текстѣ. Уже наступила ночь, огонь ослабѣвалъ; Русскіе считали сраженіе оконченнымъ, какъ вдругъ эта колонна на полныхъ рядахъ прошла дефиле. Этому нужно предостеречь отъ недоразумѣнія. Селеніе Дембе тянется не по самомъ шоссе, а въ нѣкоторомъ разстояніи и въ косвенномъ относительно его направленіи, такъ что только нѣсколько домовъ, составляющихъ конецъ селенія, расположены по обѣ стороны шоссе. Но сему полскія кавалерія проскакала не чрезъ все селеніе, какъ ошибочно приводится во всѣхъ дошедшихъ донесеніяхъ, но только чрезъ тотъ конецъ его, который выходилъ на шоссе, что вообще имѣлось съ незначительнымъ протяженіемъ дефиле и наступающимъ мракомъ весьма много уменьшало опасность. Поэтому оказывалось также неосновательнымъ разсказаній Полынкъ, что Скаржинскій съ намѣреніемъ откладывать атаку до сумерекъ, чтобы разыграть Русскѣхъ возможности вновь овладѣть ихъ позиціей.
етвія до сего времени имѣли единственную цѣлью дать время собраться и отступить разсѣянной 25-й дивизіи. Потому во время самой рѣшительной атаки Поляковъ, у него уже не было ни артиллеріи, ни кавалеріи, которыхъ онъ бы могъ противопоставить имѣть. Это обстоятельство, равно какъ и нечаянность нападенія, темнота ночи, болотистая почва, затруднявшая всѣ движения, на конец утомленіе сражавшихся здѣсь войскъ (авангарда Гейсмара), дали Полякамъ полный успѣхъ; и самъ Розенъ даже не попалъ въ ихъ руки. Легко раненный картечью въ ногу, онъ слѣдить съ лошади и приказалъ сдѣлать себѣ перевязку позади селенія, какъ вдругъ прискакавший Гейсмаръ увѣдомилъ его о приближеніи польской кавалеріи. Едва онъ успѣлъ вскочить на лошадь, какъ польскіе кавалеристы врунились въ его конвой. Розенъ тщетно дѣлалъ все-возможныя усилія для возстановленія порядка. Литовскіе уланы, которыхъ онъ только и имѣлъ подъ рукою, должны были по его приказанію вмѣстѣ на польскую кавалерію. Они бросились на кавалеристовъ, вырвали у нихъ взятаго въ пѣхотѣ генер. Левандовскаго и два орудія; но всѣдѣ за тѣмъ, взятые остальную кавалерію Скаржинскаго во флангѣ и тылъ, они должны были послѣ нѣсколькихъ атакъ отступить съ урономъ, всѣдствіе чего Левандовскій, а также и обѣ орудія вторично достались въ руки непріятеля. Въ это время польская пѣхота также возобновила свои нападенія. Находящіеся вправо отъ Дембе русскіе баталіоны, атакованные спереди и отрѣзанные отъ пути отступленія, бросились вправо въ тылъ къ Рыше и потянулись оттуда проселочными дорогами къ Минску. Замѣчательно сдѣлались обѣмъ, и каждая отдѣльная часть войскъ спасалась, какъ могла.

Такимъ образомъ дѣло у Дембе рѣшилось въ пользу Поляковъ, единственномъ благодаря блестящей кавалерійской атакѣ Скаржинскаго. Не большое число пѣхотныхъ баталіоновъ, употребленные на лѣвомъ флангѣ Поляковъ, не могли дать значительныхъ результатовъ; для полнаго успѣха нужно было бы направить вѣль во всѣ кустарники цѣлую дивизію пѣхоты; но Скаржинскій, въ продолженіи всей войны выказывалъ мало способности управлять большими массами войскъ; онъ почти всегда производилъ свою атаку разрозненно и безъ связи.
Розенъ въ отчаяніи рѣшился не переживать своего пораженія и не хотѣлъ покинуть поля битвы. Онъ уже былъ окруженъ непріятелями, когда сопровождавшій его жандармъ схватилъ подводы его лошади и почти насильно вырвалъ его изъ схватки. Розенъ, съ честію сражавшійся въ двадцати битвахъ, не могъ перенести мысли о бѣгствѣ; и только высшій правительный долгъ, долгъ военачальника, заставляя его заботиться о спасеніи своихъ войскъ, побудили его послѣдовать за жандармомъ. Вторично почувствовалъ онъ храброму Гейсмару, сражавшемуся съ равнымъ ему самоотреченіемъ, начальство надъ аріергардомъ, въ составъ котораго были назначены три полка 25-й дивизій, стоящіе прежде у Рыше, и теперь только что прибывшіе по направленію отъ Корвера, кромѣ того остатки полковъ Виденскаго, Брестскаго и 47-й гусарскаго вмѣстѣ съ обоями уланскими полками, что составляло все вмѣстѣ немного болѣе 5000 ч. Самъ онъ послѣдній въ Минскъ, чтобы собрать тамъ остатки своихъ войскъ, также какъ бѣгущихъ и разсѣявшихся солдатъ. Генер. Гейсмаръ съ аріергардомъ занялъ позицію у Стоялдъ, въ трехъ верстахъ отъ Минска, и долженъ былъ держаться на ней до тѣхъ поръ, пока батальоны праваго крыла, отступавшіе по боковымъ дорогамъ, не достигнутъ Минска. Самъ Розенъ съ остатками войскъ, артиллерію и обозомъ, въ 2 часа ночи двинулся изъ Минска въ Калушину, ожидая своего спасенія единственно отъ сопротивленія, которое ожидалъ Гейсмаркъ.

Гейсмаркъ оставался въ своей позиціи у Стоялдъ до 8 ч. утра. Когда около этого времени онъ узналъ, что отступающіе батальоны уже пропали Минскъ и что непріятель начинаетъ наступать на него, то началъ отходить назадъ, приказавъ предварительно зажечь магазины бывшіе въ Минскъ. Артиллерія и кавалерія были отосланы впередъ, такъ какъ они не могли быть употреблены въ дѣло на лѣвосторонней мѣстности между Минскимъ и Калушиннымъ; за ними слѣдовалъ генер. Фезенъ съ двумя гусарскими п. 24-й дивизій, а позади генер. Бризманъ съ четырьма полками 25-й дивизій (Подольскій, Житомирскій, 49-й и 50-й гусарскій) Казанскій состоялъ аріергардъ.

Въ случаѣ непріятельскаго нападенія, которое вслѣдствіе зна-
чительного пространства, выигранного Русскими, могло быть произведено не иначе какъ кавалеріею, генер. Гейзмарь приказалъ: двумъ полкамъ Фези держаться на шоссе, между тѣмъ какъ четыре полка Брюземана располагаются по обѣ стороны его въ шахматномъ порядке, дабы встроиться неприятеля сосредоточеннымъ огнемъ. Такимъ образомъ спокойно и въ порядке производилось отступление почти до Калушина. (*) Уже артиллерія и кавалерія достигли высотъ предъ городомъ, когда генер. Гейзмарь получил приказаніе задержать въ этомъ мѣстѣ неприятеля, дабы дать время Минскому и Волынскому полкамъ, слѣдовавшимъ отъ Мистова, присоединиться къ прочимъ войскамъ. Въ то время какъ онъ, остановивъ бригаду Фези, разставляя артиллерію, позади, въ войскахъ Брюземана произошло смятеніе и суматоха. Казаки, атаманы и польскіе уланы, бросились по шоссе прямо на пѣхотную колонну. Неприятельскіе уланы, предводимы гр. Владиславомъ Замойскимъ, преслѣдовали ихъ по пятамъ. Прежде тѣмъ пѣхота успѣла оомниться, уланы вмѣстѣ съ казаками были уже носреди ея, захватили одно знамя 49-го егерскаго п., изрубили знаменщиковъ 50-го егерскаго п. и овладѣли обоими его знаменами; хотя оффицеры и солдаты тотчасъ бросились на неприятеля, дабы вырвать изъ его рукъ эти знаки воинской чести, но тщетно; Замойский, хотя и получившій уже дѣвъ раны, успѣлъ пробиться со своими уланами (4-го п.), повернулъ влево и счастливо унесъ свою добычу. Нельзя выразить всего, что послѣдовало за этимъ; общее негодованіе, отчаяніе, взаимныя упреки послышались со всѣхъ сторонъ, хотя собственно никто не былъ виноватъ; уланы появи-

(*) Польскіе резервы Брюзевскій, а за нимъ и Шпациръ утверждають будто Розенъ остановилъ во всѣхъ дѣйствъ по одному батальону, для удержания преслѣдования польской кавалеріи; но что кавалерія прескакивала мимо въ головѣ, и такимъ образомъ всѣ эти батальоны были взяты въ пѣхотны. Во всѣмъ этомъ резкаго нѣтъ ни слова правды; ни одинъ батальонъ не былъ принесенъ въ жертву подобнымъ образомъ. Вообще результаты этого преслѣдованія, въ сравненіи съ тѣмъ, что могло быть достигнуто, оказались маловажны, потому что Русскіе предварительно успѣли выиграть значительное пространство. То, что господинъ Шпациръ приводить даже изъ польскихъ газетъ, составляетъ подвѣшную нецѣлосность и не заслуживаетъ даже опроверженія.
лися слишком быстро и неожиданно и привели в исполнение свой смелый удар, прежде чем их замкнуть. Объ убили в людях не было и разговору: для войск была только чувствительна потеря знамен. Это обстоятельство совершенно обеззаряжало их. С этих пор к армии начали всевозрастное доверие к Литовскому корпусу, который хотя вначале и сражался храбро, но вследствие цаглого ряда несчастных обстоятельств дошел до того, что сам начал сомневаться в себе. Но полной похвалы как военачальник и как почтенный человек заслуживает генер. Розенг за то, что при столь трудных обстоятельствах и с войсками совершенно лишенными нравственных сил, он сумел впоследствии не только держаться против не-принятеля, но и внушить ему уважение.

Съ окружениемъ сердцемъ доносилъ Розенгъ фельдмаршалу о послѣднемъ сраженіи: «Весь 6-й корпусъ погрузился въ печаль. • Вчера генер. Унгебауэръ (командиръ 50 егерскаго п.) тщетно • искалъ смерти въ переднихъ рядахъ застрѣльщицѣй цѣпи; другиgie, не столь рѣшительные люди потеряли всякую силу и бодростъ • Что насаждаетъ до меня, то буду́ сосредоточенъ отъ упорныхъ со • вѣсты, и стараюсь сколько возможно воскресить духъ войскъ и • скрыть мое внутреннее отчаяніе отъ моихъ подчиненныхъ. Мнѣ • не выносить мысли видѣть мою долгу, почетную службу за • пятнацатью силой судьбы и обстоятельствъ. Потеря знамень, ору • дій, людей можетъ быть замѣнена, но что замѣнить потерю • уваженія и довѣры къ самому себѣ!»

Послѣ этого несчастнаго происшествія генер. Гейдемахъ съ ар • еггардомъ удерживалъ позицію предъ Калуппинъмъ, не смотря на нападенія неприятеля, до 3-хъ ч. по полудни и началъ отступать только тогда, когда Волынский и Мисский полки присоединялись къ нему. Затѣмъ онъ отошелъ къ Ягодѣ, гдѣ занялъ позицію за боло • нистымъ Кострижиномъ и велѣлъ разрушить мости какъ на этомъ ручь, такъ и на Ливцѣ. Такъ какъ казаки оставались еще по тую сторону, то одинъ мостъ на главной дорогѣ былъ оставленъ въ цѣлости, но умѣлъ баррикадами, и всѣ мѣры были приня • ты, дабы разрушить его по первому приказанію.

Уровъ, понесенный 6-мъ корпусомъ въ эти два дня, былъ не
столько значительнее по числу убитых и раненых, сколько по числу пленных и разъявившихся. Вся убыль простиралась от 5 до 6 тысяч (1) (впоследствии будут приведены точнейшие показания), урон, и без того достаточно большой для того, чтобы не увеличивать его еще больше, как это доказали польские донесения; если даже считать всех фурштатов, денищиков и других неравных чинов, то все же убыль никак не достичь в высшей степени преувеличенных чисел, приводимых в их сочинениях. Безспорно, положение Розена было весьма затруднительно, однако в русской армии господствовало то мнение, что если бы у него были красные воротники (Русские) вместо желтых (Литовцы), то они никак не потеряли бы столько, и во всяком случае они не сдавались бы целями полками или батальонами. Между пленными, кроме генер. Левандовского, находились: артиллерийский полк. Соколов, и до 100 офицеров; два полковника были убиты (Куровский и Глазатов), трое ранены (Асланович, Земрилов и Кыширский). Кроме 5 знамен, Русскими было потеряно 9 орудий (2 у Вавра и 7 у Дембе) и много заряженных ящиков, повозок и обозов. Урон убитыми и раненными с обьих сторон был незначительный и не превышал 50—600 человек.

Если бы войска Розена были собраны ранее, как то предписывала инструкция фельдмаршала, то Гейсмарь при первом появлении неврители отступили бы и не были бы принуждены со своим авангардом ввязываться в бой с превосходящими силами противника, дабы тым выиграть время. Розен, с своей стороны, отступал бы за Костриц, где, имея в своем распоряжении целик корпус и занимая хорошую позицию, он мог бы оказать больше продолжительное сопротивление. Польский полководец, из опасения предприятий фельдмаршала, конечно не мог долго оставаться против Розена, и послдний вышел бы из дела без значительной потери. Дальше его можно порицать за то, что он в сражении при Дембе слишком обнажил свой лёт.

(1) Польское официальное донесение среди обычных хвастливых преувеличений небольно показывает ту же цифру, утверждая, что у Русских взято 6,000 ружей.
ный флагъ, прикрывавший его главный коммуникационный путь; брестское шоссе, и оставить тамъ только два слабыхъ батальона; наконецъ за то, что онъ вовсе не оставилъ резерва для предупреждения непредвидимыхъ случайностей: слѣдствіемъ этого было то, что во время атаки польской кавалеріи на шоссе, онъ не могъ противопоставить ей ничего кромѣ Литовскаго уланскаго полка.

Если Розенъ сдѣлалъ ошибки, то ошибки противника были не меньше, хотя счастіе и благоприятствовало имъ. Если припомнить, что правый флангъ Розена у Дембе выдавался далеко вперед сравнительно съ разбитымъ львымъ флангомъ и имѣлъ для отступленія своего только узкая преселочная дороги, тогда какъ Поляки могли воспользоваться прекраснымъ шоссе, то легко видно, что крыло это могло спасти, только благодаря большимъ ошибкамъ со стороны неприятеля. Вторая ошибка состояла въ томъ, что на слѣдующий день преслѣдованіе начало было слишкомъ поздно. Погода, что свѣжія войска произведутъ наступленіе энергично, чѣмъ въ которые были уже въ дѣтѣ наканунѣ вечеромъ, назначили для преслѣдованія на слѣдующее утро дивизіи Лубенскаго и Гелгуда. Но прежде чѣмъ это войска, стоявшия въ самомъ хвостѣ, пробрались чрезъ всю армію, прежде чѣмъ они успѣли проложить себѣ путь у Дембе—Велекъ чрезъ всякаго рода развалины, орудія, заряженные ящики и обозъ, прошло много времени, и было уже болѣе 8 ч., когда они миновали это селеніе. Такимъ образомъ преслѣдованіе началось тремя часами позже, чѣмъ могло быть начато, если бы потребовали для этого войска, находившіяся впереди Дембе; чрезъ что арріейгардъ Гейсмара выигралъ значительное пространство. Однако, въ чести Лубенскаго нужно прибавить, что онъ, согласно данной ему Провдзинскій инструкціи, горячо производилъ преслѣдованіе. Въ этой инструкціи говорилось, что «Лубенскій долженъ крайне ускорить свой маршъ и податься въ этотъ день сколь возможно дальше впередь; ему предписывалось атаковать своими головными эскадронами все, что только онъ встрѣтитъ на пути, не задерживая себя развратнымъ войскъ». Можно было ожидать, что Розенъ послѣ пораженія, понесеннаго имъ на канунѣ, не вступить вторично въ бой, а будетъ помышлять только объ успо-
нин своего отступления, посему надлежало удвоенную добротность изъявить пользу изъ дурного впечатления, которое произвела на его войска претерпевшая неудача. Вследствии этого Лубенский неутомимо следовал за Розеном; съ своей кавалерией и конною артиллерией онъ пропел усиленною рьскою черезъ Минскъ и Калушинъ, и хотя выступил поздно, но сдѣлалъ въ этотъ день 35 верстъ (5 миль) и достигъ Кострынина. Это неутомимое преслѣдованье не мало споспѣбствовало разстройству корпуса Розена. Третья ошибка со стороны Поляковъ заключалось въ томъ, что отрядъ, дожившевавшись преслѣдовать Русскихъ по старой калушинской дорогъ черезъ Минскъ и Якубовъ, равномѣрно выступалъ поздно, такъ что войска, отступавшия по этой дорогѣ, вовсе не были настигнуты. Наконецъ отрядъ, посланный отъ Янова на Пржинскъ, дабы отрезать Волинскъ и Минскъ полки, совершенно сбился съ пути, вследствіе чего эти полки счастливо избѣгли габелы. Въ томъ не мало было виновно одно обстоятельство, характеризующее дисциплину въ польской арміи. Начальникъ главнаго штаба, Хришановскій, дожившевавший вести обходную колонну, сошелъ съ лошади, чтобы сдѣлать опросъ плѣнному; но въ это время лошадь его взялась съ прикрытыми къ седлу зрительною трубкою была украдена, и для отысканія ея потребовалось не мало времени. Чрезъ это Русские выиграли время, и противники ихъ и здѣсь вторично пришли слишкомъ поздно. Во всѣмъ случаѣ сраженіе, начавшееся при таковыхъ благоприятныхъ обстоятельствахъ, при болѣе благоразумномъ управлѣніи, должно было дать въ пользу Поляковъ совершенно другіе результаты.

Сдержинечный на другой день послѣ побѣды у Дембѣ не совсѣмъ ясно отдавалъ себѣ отчетъ, что ему дѣлать съ главными силами. Счастливые результаты его предприятія превзошли ожиданія. Ему нужно было время, чтобы прійти въ себя, привести въ порядокъ свои мысли и принять какое нибудь новое рѣшеніе. Провинція, полный горячаго рвенья, совѣтовалъ, пользуясь общимъ энтузиазмомъ арміи, двинуться черезъ Шеницу и Латовиче противъ Фельдмаршала, которому можно было противопоставить, по приношеніи Мюльберга, болѣе 40,000 ч., даже если оставить нѣсколько тысячъ противъ Розена, который конечно не скоро по-
думается о наступательных действиях. Но когда он въ своей восторженной увбренности сталъ говорить и о томъ, чтобы атаковать и развязь фельдмаршала. Хрипковецкий заплачив во время противъ такого риска, а Саржинецкий даже намѣрвался надѣть имъ. Войска уже начали приходить въ движение, а главнокомандующий все еще не зналъ, какое онъ имѣетъ направленіе; въ это время принесъ портфель Розен, найденный въ тѣлъ его ордиарца, ваказа. Между находящимися тамъ бумагами важнѣйшее была вышеприведенная инструкция фельдмаршала; она положила конецъ вершительности главнокомандующаго. То, что онъ узналъ изъ нее о на- мѣреніяхъ фельдмаршала, побудило его двинуться на Седьке, такъ какъ, онъ надѣялся, что его и тамъ ожидаетъ легкая победа. Впрочемъ надежда его не имѣла основанія; упорное сопротивленіе, предписанное Розеномъ для спасенія Седьке, было имъ оказано при Вавры и при Дембе, и его корпусъ не былъ болѣе въ состояніи вступать въ бой со всѣю польскою арміею, которая преслѣдуя его, гонялась только за тѣмъ. Изъ другаго документа, бывшаго въ портфели, сдѣлалась известна дислокация русской арміи на ея квартирахъ; по ней оказывалось, что народъ должны были находиться въ Рыки и раздѣлять русскую армію безъ ея парковъ. По Саржинецкій напротивъ возымѣлъ мысль приказать отсылать на Наревъ полкъ Кушеля, дабы отправить его въ Рыки для уничто- женія русскихъ парковъ, потому что, по его мнѣнію, полкъ этотъ, какъ сформированный въ Подольскомъ воеводствѣ, долженъ быть лучше другихъ знать мѣстность; Саржинецкій не обдумывалъ только, что при значительномъ удалѣніи этого полка, онъ не могъ пребыть въ 8 дняхъ. Наконецъ, дабы удовлетворить настоя- ніямъ своего генераль-квартирмейстера, польскій полководецъ рѣ- шился на полумѣру, и вмѣсто того, чтобы, какъ хотѣлъ Пронд- зинскій, выступить со всѣю арміей противъ фельдмаршала, онъ послалъ 1/4 его еще изъ Дембе генер. Скарженскаго съ кавалерійскою дивизіей и 3-мъ батал. чрезъ Шеницу и Герволинъ на Зелековъ, дабы освѣдомиться о расположении и передвиженіяхъ главной русской арміи. Скарженскому, равно какъ и полк...
Дембискому, посланному съ 5-ю эскадр. втво къ Бугу и къ Львцу, было в то же время поручено очистить окрестную страну отъ Русскихъ и захватить разсѣявшихся солдатъ корпуса Розена. Самъ же онъ съ главными силами долженъ въ этотъ день до Калушна; Любенскій съ авангардомъ—до Бойме, откуда онъ протянулъ свои посты до Костржина.

На слѣдующий день (2/14. 1751.) депутата сейма вручилъ главнокомандующему малый крестъ военного ордена (virtuti militari), который онъ такъ желалъ получить за мѣсяцъ передъ тымъ послѣ Гроховскаго сраженія, но въ чемъ ему однако же отказали тогда правительство. Всѣдствіи этой и другихъ причинъ онъ уже въ то время былъ въ разладѣ съ правительствомъ и охотно пользовался каждымъ случаемъ, чтобы унизить его и сдѣлать императо́ра его желаніемъ. Въ настоящее время, такъ какъ онъ считалъ себя заслужившимъ большой крестъ, то показаніе малаго креста произвело на него мало впечатлѣнія. Между тѣмъ эта депутація такъ заняла его, что онъ забылъ своеѣ рѣшеніе двинуться на Седьцѣ, и цѣлый день оставалъ армію въ бездѣйствіи; только Хришановскій былъ посланъ съ 3 бат., 4 эскадр. и 4 оруд. чрезъ Сточекъ къ Зелехову, для наблюденія за фельдмаршаломъ.

Между тѣмъ кромѣ Провдзинскаго и другихъ генераловъ и офицеровъ неотступно просили главнокомандующаго: «продолжать свое наступательное шествіе»; даже вѣкоторые члены правленія, касай напр. Чарторыйскій, просили его начать въ разсѣяніе при Дембѣ и находившійся въ настоящее время въ главной квартиры, и Барановскій, вручившій ему крестъ, настаивали на томъ же. Сержинскій колебался; на томъ чтобы онъ не рѣшился, онъ всегда и вездѣ видѣлъ опасность. «Мы неизвесственно», отвѣчалъ онъ на неотступныя просьбы различныхъ лицъ, «гдѣ въ настоящее время находится фельдмаршаль и что онъ намѣренъ дѣлать; поэтому я не могу отвѣтить двинуться черезъ чурѣ далеко по направленію къ Седьцѣ, потому что Диячъ можетъ быть быстрѣмъ движениемъ на Минскъ или Дембѣ отрѣзать меня отъ Варшавы, отъ которой, можетъ быть, я уже и безъ того слишкомъ удалены; фельдмаршаль можетъ также перейти Вислу и на 4-й день стоять подъ стѣнами Варшавы, всѣдствіи
«чего необходимо быть в готовности прибыть туда в тот же срок и притом с достаточными силами. Двинутся против самаго Дябича было бы неблагоразумно по причинѣ не проходящихъ дорогъ: мы прійдемъ туда съ усталыми и изнуренными войсками, обою останется позади, а намъ придется сражаться съ свѣжими, отдохнувшими солдатами, по сему я считаю необходимымъ не удаляться отъ шоссе». Онъ остался при этомъ рѣшеніи и не предпринимать никакого движения, ни противъ Розена, ни противъ фельдмаршала.

Рожанъ Солтыкъ, находившийся тогда въ главной квартиры, и принадлежавший къ числу довѣренныхъ лицъ Скрытнпцева, увѣряетъ, будто бы онъ подавалъ ему слѣдующій совѣтъ: «Безотлагательно идти на Седьце и обратиться оттуда чрезъ Мендержицъ въ тылъ фельдмаршала, который такимъ образомъ былъ бы заперъ въ уголъ между Вепржомъ и Вислою». Противъ этого мнѣнія нужно замѣтить, что сильнѣйший изъ двухъ противниковъ можетъ отрѣзать, запереть, разставить сты сла-бѣйшему, но ни какъ не на оборотъ; если слабѣйший противникъ сдѣлаетъ что нибудь подобное, то сильнѣйший разорветъ слабыя сты какъ паутину. Поляки, побѣдивши Розена, далеко еще не сдѣлались черезъ это сильнѣе Русскіхъ, и въ случаѣ принятия упомянутаго совѣта ихъ армія сама подвергалась опасности быть разбитою и отброшенною къ Бугу. Даже если бы фельдмаршалъ захотѣлъ отойти не принимая битвы, то во всемъ случаѣ онъ имѣлъ для этого два моста на Вепржѣ. Скрытнпцевъ поступилъ весьма благоразумно, отвернувъ какъ этотъ, такъ и многіе другіе, навязываемые ему планы. Но такъ какъ его многократно обвиняли за его дѣйствія послѣ сраженія при Дембѣ и какъ съ военной точки зрѣнія они заслуживаютъ сильнаго порицанія,— то будетъ не болѣе мало разсмотрѣть ихъ.

Изъ Калушинѣ три пути были открыты польскому главнокомандующему: онъ могъ двинуться противъ Гвардіи, противъ Розена на Седьце и наконецъ противъ фельдмаршала и русской главной арміи. Первое было невозможно, потому что Гвардія отступила бы, и фельдмаршаль вышелъ бы ему въ тылъ. Преимущественно спорили относительно двухъ другихъ рѣшеній, и приводили въ
пользу обоих различных доводы: Солдаты стояли за первое, Превздаинский за последнее. Безспорно, Седльце едва мог быть спасень, потому что почти совершенно разъяренный корпус Розена не мог оказать большого сопротивления; а там нашли бы не только многочисленный артиллерийский обоз, но и большие магазины, госпитали, парки, короче—значительнейшие склады русской армии. По этому потеря Седльце была бы для Русских не только очень чувствительна, но могла сдаться для них даже опасна, так как они теряли через это сообщение с Гвардией; Поляки напротив выиграли бы в таком случае чрезвычайно выгодную, внутреннюю операционную линию между разъяренными частями русской армии, выходящую к тому же на превосходное шоссе. И если бы они хотели отступить к Варшаве, им всегда оставалось бы на то довольно времени, прежде чемъ фельдмаршал могъ ихъ отразить. Дюбичъ былъ удаленъ отъ шоссе на три большихъ перехода: онъ могъ получить извьстие о нечастьяхъ, достигшихъ Розена, только 1/4 или даже поздно вечеромъ. Если бы онъ даже тотчасъ рѣшился отразить польскую армию, то все же онъ не могъ выступить ранѣе 5/24 или 4/23, такъ какъ его армія была разбросана по обьимъ сторонамъ Вепржа (принимая, что 3-й кавалер. корпусъ и 3-я гренад. дивизія были расположены по той сторонѣ Вепржа). Вследствіе сего онъ не могъ прибить къ Минску или къ какому либо другому пункту на шоссе ранѣе 6/24 или 7/24. И такъ сколько времени оставалось передъ у полского полковода, дѣйствовавшаго на шоссе, гдѣ онъ могъ имѣть въ три перехода могъ дойти изъ Седльце въ Прагу (80 верстъ или 11 9/12 миль): 1/30 или 2/31 Скржинецкій прибылъ въ Калушинъ, 3-я арм. онъ весьма легко могъ занять Седльце, отрядъ легкихъ войскъ наблюдалъ бы при этомъ за движениями фельдмаршала. Послѣ окладнія Седльце и табомънными огромными запасами и уничтоженія корпуса Розена, если бы Скржинецкий захотѣлъ уклониться отъ битвы, то онъ всегда имѣлъ довольно времени, чтобы достигнуть Минска или Праги прежде Русскихъ; если бы напротивъ онъ пожелалъ принять активное рѣшеніе, то онъ могъ по затянѣ Седльче отойти 3/24 или 4/23 къ Калушину, стянуть свои войска и двинуться
противъ фельдмаршала, 4/823 или 7/25 Мю: онъ сошелся бы съ нимъ. Мечъ и штыки рѣшили бы тогда судьбу всего похода, Одержи онъ побѣду и сглажъ воспользоваться ею, армія фельд-
маркіала при непроходимыхъ дорогахъ погибла бы на половину; большия часть артиллеріи была бы отбита; и только отдѣльными частями русской арміи могли бы спастися за Вепрежемъ и Бугомъ. 
Въ случаѣ же промежуточнаго сраженія Сырженецкій могъ снова отступить въ Прагу безъ большой потери. Конечно большия часть артиллеріи и часть обоза погибли бы тогда, но во всѣмъ случаѣ тогда добились бы хоть какого нибудь результатъ, что было лучше, нежели невѣрное ожиданіе чужаго вмѣшательства, ожиданіе, нимже въ свою пользу слишкомъ мало основанія и надежды. Показанное различіе въ послѣдствіяхъ битвы для обѣихъ сторонъ основывалось на томъ, что разстояние до Праги, куда долженъ былъ отступить Сырженецкій, было весьма незначительно, между тѣмъ какъ фельдмаршаль, отрѣзанный отъ всѣхъ своихъ сообщеній, долженъ былъ ретироваться чрезъ истощенную и при томъ ненадежную страну, имѣя возстаніе впереди себя, а не-
пріятеля на своихъ пятияхъ.

Въ военномъ отношеніи это было бы самое правильное, что только могъ сдѣлать Сырженецкій; вопросъ и результаты были достаточно важны для того, чтобы по крайней мѣрѣ сдѣлать попытку, если бы даже, какъ мы полагаемъ, она и не имѣла успѣха. До его времени польскій полководецъ имѣлъ дѣло тольковъ съ наименѣе надежными русскими войсками, почти постоянно съ 6—мъ корпусомъ и небольшой частью 1-го. Здѣсь же напротивъ онъ встрѣтилъ бы цѣлый арміи, гренадеровъ и морскіе полки, которыми въ теченіи всего похода ничто не могло противостоять, а полскіе полки уже не были больше тѣмъ, что прежде при Ваврѣ и Гроховѣ, гдѣ погибла лучшая ихъ часть, которая не могла быть вполнѣ замѣнена рекрутами. Полки не имѣли понятія о духѣ, одушевляющемъ настоящую русскую войска; они ознакомились съ ними только подъ Остролекою и послѣдствіемъ подъ Варшавою; и съ тѣхъ поръ исчезла увѣренность, приоб-
рѣтенная ними въ битвахъ съ 6—мъ корпусомъ. Безъ сомнѣнія, битва могущественная произойти у Веленина или Зелехова была бы
одной изъ кровопролитнейших въ историѣ войнъ, потому что съ обѣихъ сторонъ сражались бы съ самымъ страшнымъ ожи
dосточеніемъ; пылкій энтузиазмъ вѣтрѣлся бы здесь съ холодною неустрашимостью и стойкостью, но первый исчѣрпается, а послѣдняя остаются всегда одинаковыми; поэтому вопросъ объ окончательной побѣды ни на минуту не могъ бы быть сомнительнымъ, если бы даже силы обѣихъ армій оказались бы одинаковы, чего однакожь не было. Можетъ быть, Скржинецкий предчувствовалъ это; онъ съ давняго времени зналъ русскую армію лучше не
жели его молодые поручатели; посему онъ ничего не хотѣлъ подвергать рѣшенію мечу.

Однако же 2/3 арм.: Скржинецкий двинулся съ главными силами отъ Калуша къ Шенции на вѣтрѣчу русской арміи. У Костре
cznia осталась только кавалерийская дивизія Лубенскаго со бри
gадою пѣхоты (3-й и 7-й п.) подъ начальствомъ Роланда; 4-я дивізія Мольберга, ожидающая изъ Минска, должна была служить для подкрѣпленія этихъ войскъ. Андріевичъ съ 20 полкомъ былъ выставленъ къ Ливу, дабы тамъ образовать авангардъ Уманскаго, долженствовавшаго прибыть отъ Рожанъ. Главныя силы сосредо
tочились вокругъ Шеницы, где и перемѣнили фронтъ такъ, чтобы стацъ лицемъ къ русской арміи.

4/3 арм.: Скржинскій и Хржановскій возвратились въ Шеницу изъ своего предприятія на Зелеховъ, и первый изъ нихъ донесъ, что онъ овладѣлъ въ Шенио и за нею частью обоza русской арміи, что 3/3 арм.; онъ настілъ у Горжно два эскадрона Ольвіополскаго гусарскаго п., отступившіе отъ Гарволина, и взялъ у нихъ болѣе 100 плѣнныхъ, что за тѣмъ онъ двинулся къ Зе
lехову, слабо занятому непріятелемъ, и въ то время какъ онъ вступалъ въ него съ одной стороны, Хржановскій появился съ другой. По ту сторону города они увидѣли расположеніе рус-
ской пѣхоты и кавалеріи и завязали съ ними канонаду, которая продолжалась до вечера, въ ночь они поверотили обратно и ото
шли чрезъ Мясткъ въ Латовичѣ къ главной арміи. Скржинс
cкій и Хржановскій удостовѣрили, что фельдмаршаль отказался отъ своего плана переправы и сосредоточивает войска у Рыкъ.

Извѣстно это было совершенно справедливо. Получивъ первымъ т. II.
поверхностная доносений Розена, фельдмаршаль хотел решиться на это, но прежде, как когда получатся точные сведения о положении дыть, - я выжидаю, - писал он Государю, подробных доносений о предпритияях неприятеля против бар. Розена; они должны решить, приведу ли я в исполнение мою переправу, или обращаюсь вниз по правому берегу Вислы, дабы выйти неприятелю во фланг и в тыл. Эти подробные доносения вскоре были получены и оказались весьма печальны; Розена, на половину уничтоженный, находился в Седане, и все силы Польского стояли на фланге фельдмаршала. При таких обстоятельствах он полагал, что нельзя долго настаивать на мысли о переправе.

Здесь кстати было бы задать себе вопрос: чего наиболее опасался неприятель? С какой целью вышел он из Варшавы в тыл русского полковода? Конечно, для того чтобы отвлечь его отъ замышляемой им переправы. Но на войну всегда нужно думать именно так, чего неприятелъ не желаетъ, чтобы мы дѣлали. Это предпритие противника должно было бы укрѣпить фельдмаршала въ его намѣреніи переправиться; въ такомъ случаѣ оно оставалось бы въ наступательномъ положеніи и обращало противника противъ его воли въ оборону, тогда какъ обращались назадъ, онъ тьмъ самымъ сохранялъ въ пользу неприятеля всѣ выгоды инициативы, владѣние которой за него зависело опредѣлить, нужно ли идти въ битву и какъ и гдѣ она должна произойти. Хуже того, неприятель могъ бы ему причинить, было уже имъ исполнено нападеніемъ на Розена; въ настоящее время онъ уже не могъ больше вредить ему, и движение на Варшаву вскорѣ заставило бы его возвратиться туда; генеральная битва подъ стѣнами столицы положила бы тогда конецъ походу и революции. Безспорно, это было бы наилучшее, что могъ предпринять фельдмаршалъ, если бы только продовольствие арміи находилось въ порядкѣ. Но продовольственная часть была камнемъ преткновенія для русскаго полковода при всѣхъ предпритияхъ. Во все время начальства Димбича въ арміи постоянно былъ ощущаемъ недостатокъ въ немъ, между тьмъ какъ позже, когда главное начальство принять фельдмаршалъ Паскевичъ, превосходно
устроенное продовольствие никогда не производило ни малейшей задержки для военных операций. Конечно, дурному его состоянию много способствовало время года, дурная дорога, затруднительность подвоза, истощение страны после неурожайного года и, несмотря на это, возстанет в Литве. Однакожь, может быть, при большей строгости и твердости вышее, и даже лучшем вышем учреждении, все эти трудности были бы преодолены. Но кажется, продовольственная часть была слабою стороныю фельдмаршала; для провиняскихъ чиновниковъ это было выгодо, а армія терпѣла. При таких обстоятельствах нечего было думать о переправѣ, тѣм болѣе, что на другомъ берегу вступили бы въ Литву, совершенно истощенную продолжительнымъ пребываниемъ въ ней польскихъ войскъ. Оставалось другое движение: противъ фланга вѣтрѣ, дабы отрѣзать его отъ Праги. На это и рѣшился фельдмаршаль; таким образомъ инициатива оставалась за нимъ. Онь тотчасъ принялъ мѣры для сосредоточенія своей арміи у Рыку.

Немедленно былъ составленъ особый арриергардъ, подъ началенствомъ генер. лейт. кн. Лопухина, изъ одной пѣхотной дивизіи (1-й) и трехъ гусарскихъ полковъ съ 16 оруд.; онъ былъ посланъ къ Зелехову для прикрытия тыла арміи отъ неприятельскихъ нападеній. Лопухинъ двинулся въ 9/28 г. къ этому пункту, изъ котораго онъ велѣлъ предварительно вывести обозъ, больныхъ и госпиталы. Директоръ госпиталя, старый воинъ, полк. Тищенъ цѣлый день занималъ съ больными, мгновеніе еще держать ружья, аванпосты впереди города, и тѣмъ удерживать, вдали показывающіяся партии непріятеля. Но едва только успѣлъ вывести больныхъ, какъ получено было извѣстіе о приближеніи непріятеля съ двухъ сторонъ: то были (какъ сказано выше) генералы Скаржинскій и Хрещановский. Лопухинъ, не разузнавъ подробно о ихъ силахъ, чтѣль невозможнымъ удержать Зелеховъ и занять позиціи этой позиціи, изъ которой онъ до самой ночи перестрѣливался съ непріятелемъ.

Между тѣмъ 1-й корпусъ также подвинулся на высоты Кочова за ручеемъ Окрейчей, дабы въ случаѣ нужды поддержать авангардъ. 4/28 г. встрѣтили въ Рыки Гренадерскій корпусъ изъ Мястичча, отрядъ Гвардіи изъ Роца и 3-й кавалер. корпусъ
съ лѣвой стороны Вепржа; они должны были послѣ отдыха числа выступить на позицию къ Виленшину за ручьемъ Окрежицю. Главная квартира была въ тотчасъ всѣ въ тѣмъ перенесена въ небольшое селеніе Овню. дѣятельный кн. Горчаковъ смѣнилъ генер. Лопухина въ командованіи авангардомъ, и тотчасъ же направился въ Зеленовъ, покинутый Поляками. Отсюда онъ сдѣлалъ со своею кавалеріею усиленную рекогносцировку неприятельской арміи. Онъ послалъ сильную партию въ Гарволинъ, Царзыовъ, Сточекъ, и занялъ позицію противъ неприятеля на близкомъ отъ него разстояніи, въ Лапационѣ. Результатомъ этой рекогносцировки было удостовѣреніе, что большая часть польской арміи стояла передъ Русскими въ окрестностяхъ Лятовиче.

Въ этотъ же день и бар. Розенъ выступилъ со своею кавалеріею изъ Седьцы. Такъ какъ онъ не былъ предвидѣмъ неприятелемъ за Кострицынъ, то ему удалось собрать своя войска и возстановить пѣхотный порядокъ; въ то же время онъ получилъ подкрѣпленіе. Во первыхъ были 4 бат. гренадеръ (3-й грен. дивизіи), остававшіеся до сего въ Вильно; потомъ два гусарскихъ полка, принадлежавшіе ко 2-му корпусу, подъ началствомъ генер. м. Сверсена; наконецъ 7-я пѣхотная дивизія приближалась отъ Бреста. Усиловеніемъ нѣкоторымъ образомъ за свое положеніе и за столь важный пунктъ какъ Седьцы, Розенъ уже послалъ генер. м. гр. Тимана съ 4-я эскадр. конныхъ егерей, чтобы попытаться открыть связь съ главною арміею чрезъ Луковъ; съ той же целью онъ самъ выступилъ съ 21 эскадр. уланъ и гусаръ и 8-ю конными оруд. по направлению къ Росѣ. Здѣсь узналъ онъ, что одинъ гусарскій полкъ (Лубенский) расположенъ въ Сточекъ, и недалеко оттуда стоитъ весь авангардъ главной арміи. Онъ тотчасъ обратился къ Серочину, гдѣ занялъ наблюдательную позицію и открылъ непосредственное сообщеніе съ кн. Горчаковымъ.

Польскій полководецъ, послѣ трехдневной остановки въ Шенциз, также выступилъ оттуда съ двумя пѣхотными дивизіями (1-ю и 3-ю) и кавалеріею Скаржинскаго, и подвинулся, хотя не безъ нѣкотораго опасенія, ближе къ русской арміи до Ла-
товичей. Остальная часть его армии располагалась между рвами Свидром и Кострижевым довольно разбросано, так как все посты весьма болотистого ручья Свидра были тщательно заняты. Однако, в общем, позиция польской армии была сильна, так как оба фланга ее прикрывались болотистыми ручьями, а центр у Латовичей был доступен на небольшом протяжении и то только по одной дороге из Сточек в Латовичи. На оконечности правого крыла, у Лива, был расположен 20-й п. и туда был ожидаем с правого берега Буга Уминский. Любенский и Роландт составляли у Воими, на Кострижеве (против Розева) левое крыло; дивизии Малаховского и Рыбинского (за исключением бригады Ромарино) с большей частью кавалерии стояли в центре у Латовичах; Ромарино со своей бригадой (1-й и 5-й п.) прикрывал правый важный пункт переправы у Старгрода (по дороге из Парышова в Шенци), а для его подкрепления, позади в Шенци, стоял Гегдук со своей дивизией (без бригады Роланде); 4-я дивизия Мюльберга, прибывшая в это время (9/8 ав.) к армии, должна была служить в Минске и Калушине общим резервом.

Это оборонительное расположение польского главнокомандующего не избило порицания со стороны его окружавших: «Как?» — говорили они — не прошло еще 8 дней после того, как мы выступили из Варшавы с целью действовать наступательно, а уже мы видим нашу армию разбросанную на большом пространстве — между Свидром, Кострижевым, Ливцом, Бугом и Висой, и вдобаво что обыкнуть, мы только и думаем о том, чтобы сберечь себя. Чуть Русские, находящиеся в неприятельской стране, разделяют свои силы, с целью держать край в покорности, с нашей же стороны единственный шанс — на успех заключается в действиях наступательных и при том непременно всей массой наших сил. — Казалось, все указывало на близость важных событий: армия стояла на близком разстоянии одна от другой и взаимно измывали друг друга угрожающими взорами. С обеих сторон плену желали битвы. Походная жизнь сопряжена со стольными трудностями, что нельзя винить солдата, если он охотно встречает
минуту важных решений; они приносят перемены в однообразие наступлений и отступлений, лагерей, биваков и квартир; они возбуждают сознание своих сил, вспламеняют фантазию и волнуют душу разнообразными ощущениями. Ничто так не убивает бодрость и правдивую силу воинов, как долгое бездействие и маловажные предприятия; он дает любовь и равнодушие. Но как только перед ним открывается надежда на деятельность, на ришательные посвящения, тогда он охотно и с радостью переносит все трудности, тогда он не обращает внимание на опасность и воспринимается мысленно о подвигах и славе. Поэтому, всегдашнюю тайной успеха великих полководцев было, - никогда не предаваться долгому отдохновению, никогда не терять времени, но безпрестанно увлекать армию от одного успеха к другому. Вследствие этого в глав своих восторженных воинов они считали все возможным. Возвышение подвигами нравственная сила увлекает даже физическую неутомимость солдат; от этого то во время длительных операций всегда бывает мало больных, между тем как при продолжительной остановке и медленных действиях лазареты переполнены ими. Обстоятельства, время года, наводнения и не проходимая дороги, в данном случае, новели к внушаемому шестинедельному бездействию, более изнурившему тем самым их восторженному воинов. Теперь, казалось настало минута для новых решительных действий и солдат оживал.

5/24 Мапр., когда вся армия сосредоточилась у Рысь, фельдмаршал созвал военный совет, дабы узнать мнения своих генералов. Гр. Толль изложил в энергических, ясных и кратких словах все положение десь. Во первых он доказывал, что главная армия, вследствие прибытия Гвардии и приближения 2-го корпуса, усиливается только номинально, а не фактически, потому что оба эти корпуса имют совершенно независимое назначение. Гвардия должна оставаться в Августовском воевостке и прикрывать Влостокскую обаять; она может вступить в десь только с небольшими отрядами неприятеля и должна избегать всякого столкновения с значительными силами; следовательно
она имела большее оборонительное значение и, по своему удалению, она не могла поддерживать своими дейст
виями операции главной армии. Также мало действительногоподкрепления приносил с собой 2-й корпус. Прежде всего он должен был открыть 5-ю дивизион для охране
ния границы от Гродно до Ковно и для подкрепления Гвардии, а 6-ю дивизию для охранения границы от Владимиров до Вё
лостока, и потому только 7-я дивизия и три гусарские части состояли действительное подкрепление, которое нельзя назы
вать достаточным для наступательных действий на левую сто
рону Вислы, так как при этом придается неминуемо отделять
многие отряды. До сих пор линия, по которой совершалас
ся подвоз продовольствия, проходила по брестскому асеесе; по
лагая пунктом переправы Тырыч, эта линия должна быть проведена к нему от Владимиров через Конот." Спрашивается:
если армия совершит переправу, кто будет прикрывать эту коммуникационную линию? корпус Розена, находящийся в настоящее время едва 8,000 ч., должен прежде всего обеспечить Брест, как главный склад всех запасов армии, а Гвардия также не имеет другое назначение. Затем гр. Толь считал
не бесполезным заметь, что желание все прикрывать, приводить к поражению по частям, и таким образом Гвардия мо
жет быть разбита, если неприятель, «как он при подготовле
нии подъ защитою Вислы, внезапно атакует ее войска силами. Для того чтобы предупредить все случайности и с взвешен
ным успехом действовать на левую сторону Вислы, он предпо
жил оставаться на правом берегу Буга только Защени и прив
нять к себя Гвардию через Седьфы и Зеленову, (* 6-ю и
7-ю дивизион вместе с 2-ю гусарской, около 20,000 ч., сое
динить с Розеном и расположить эти 28,000 ч., у Зелено
ва для прикрытия операционной линии; корпус Редигера с кон
но-егерской бригадой Пашкова, всего около 8,000 ч., упо
требить для блокады Замосця; напротив того война Крейца

(*) Новое на это посвящало соображение Государя. Не обстоятель
ства между тьмъ измьнились, и Гвардия осталась во правую сторону
Буга.
присоединить к главной армии, которая со всьми этими прилиплениями возрастет до 65,000 ч. п'хоты, 15,000 кавалерии, 3500 казаковъ съ 360 орудиями, всего до 85,000 ч., силы, съ которыми можно безопасно предпринимать переправу. Въ настоящее же минуту гр. Толь соотвтствовалъ двинутся съ главною арміею чрезъ Зелеховъ и Парижовъ къ Шеницы, прямо на сообщеніе полской арміи, и рѣшилъ дѣло сраженіемъ. (*)

Фельдмаршаль еще прежде былъ такого же мнѣнія; но туть всталъ генералъ интенданты и объявилъ, что армія не мнѣетъ хлбна, что они едва могутъ отійдывать за нѣсколько дней продовольствія и что всѣ подвозы ожидаемы изъ Литвы чрезъ Коцкъ еще не прибыли. Это известіе было громовымъ ударомъ для русскаго полководца, который видѣлъ въ этомъ обстоятельствѣ разрушеніе всѣхъ своихъ плановъ. Хотя, не смотря на это, гр. Толь настаивалъ на движении къ Шеницы, довѣствовавшее привести къ скорому рѣшенію, вслѣдствіе котораго сообразно обстоятельствамъ можно будетъ опять привести въ порядокъ продовольственную часть: но генералы Виттъ, Паленъ, Шаховскій, съ которыми подъ конецъ согласился и фельдмаршаль, были того мнѣнія, что не немедленно продовольствіе не возможно рѣшиться на подобное движение. Всѣдствіе сего было постановлено рѣшеніе: не предпринимая ничего далѣе, сохранить фланговое движение на Луковъ, съ цѣлью приближиться къ магазинамъ въ Седльцѣ, Мендерихѣ и Брестѣ, также какъ къ направленнымъ съ береговъ Буга транспортомъ, а тамъ вновь организовать продовольственную часть.

Прежде чѣмъ было приступлено къ этому движению кн. Горчаковъ долженъ былъ рано утромъ, */2, въ полѣ произвести усиленную резервированіе по направлению къ Латовичамъ, дабы собрать свѣдчешь о силахъ и намѣреніяхъ полской арміи. Оттѣненія непріятельскія форпосты. Горчаковъ подошелъ на разстояніе полуторы версты отъ помѣщения гостечща; по сю сторону Свида онъ нашелъ только слабый авангардъ, но за то на проти-

(*) Гр. Толь представилъ нисколько мнѣніе, изъ которого въ сохраненніи приведено все высказанное.
Суточная сторона оказалась весьма значительным силы, состоявшей, по словам пленных, от 15 до 20,000 ч.; остальная часть армии, которой общую сосредоточность пленные показывали от 40 до 50,000 ч., находилась более назад.

Фланговое движение, которое предполагалось произвести теперь в виду неприятельской армии, представляло из-за неурядицы опасность; но фельдмаршал исключительными распоряжениями вполне справился с этим. Армия двигалась так, чтобы указать по концентрическим дугам четыре большие массами, по направлению от Вилешина к Лукуву, мимо Латовичей. Первый и наименьшей полукруг, ближайший к неприятелю, пришелся сдаться авангарду, кн. Горчакову, который, направляясь от Лапатойки на Сточек и Розу, прикрывал тело движение главной армии. За авангардом, в полной готовности поддержать его, двигался 1-й корпус от Зелекова через Осиницы к Лукуву; третья колонна состояла из войск Генадерского корпуса, направлявшегося от Вилешина через Радомышль; из конца в четвертой колонне, гвардейский отряд, при котором следовал главной квартира, был направлен через Войлекион; кирасиры гр. Витта оставались позади всех и двигались через Држончев и Конец в Радомишль. Все движение было рассчитано так, что в то время, когда одна дивизия останавливалась фронтом к неприятелю, другие проходили позади ея, дабы не в дальнем расположении в свою очередь подхватить на одного противника. Таким образом армия была в готовности на всякий случай, даже на случай внезапного нападения, и колоннам стоило только зайти в линию, чтобы тотчас вступить в линию. 9/24, и 9/24 в Зелекове, это движение было выполнено под прискорбным, кроме авангарда, еще кавалерии бар. Розена, стоящей у Серочина. 1-й корпус должен был выступить первым, 9/24 в Зелекове, и оттуда начать свое фланговое движение непосредственно позади авангарда; остальная войска начали также на следующий день в определенные сроки последовательно один за другим. Таким образом армия была постоянно в готовности встретить нападение неприятеля; нравственная душа солдат была в пре-
краснолгостояние: они еще не знали несчастия корпуса Розе-на; но если бы оно и было известно, то могло только возбудить в них чувство оскорбленного достоинства и породить же-ланние доказать, что Русское умрью сражаться иначе нежели Ли-товцы. Генер. Гершенштейнъ получил приказание ежечасно мосты у Тырчина и Медренца и сглдовать со своимъ отрядомъ (5 бат. 2 эскадр. и 4 орудия) за главною армию чрезъ Рычи и Кощь. Генер. Розенъ былъ названъ, что армия, остановленная въ своей переправъ его неудачами, прибудетъ 11/20 арр. въ Седьдце, дабы подкрѣпить его; до того же времени ему предложилось непремѣнно держать этотъ пунктъ.

По странной игрѣ случа, почти одновременно съ русской арміей начало свое движение и польская; генералы Горчаковъ и Розенъ видѣли 7/2 арр. ветеромъ глубокихъ пѣхотнныхъ и кавалерийскихъ колоннъ, тянувшіеся отъ Литовской чрезъ Водине и Бру-залимъ, что увеличило ихъ опасенія объ атакѣ и побудило генер. Розена тотчасъ же выступить со своей кавалеріей чрезъ Доманище въ Седьдке, куда ему еще прежде было приказано возвратиться: между тѣмъ въ то время какъ фельдмаршалъ собирали свою армию у Рычи, дабы приготовиться къ отраженію непріятеля, въ польской главной квартиры шли совѣщенія; раз-личные планы поочередно были предложенны, обдуманы и отвергнуты: отдавались приказаія о движеніяхъ и снова отмѣнялись; во всѣмъ было видно желаніе совершить что либо; всѣмъ считалось своей обязанностью заставить на этомъ желаніи и въ за-ключеньи, все же ничего не было сдѣлано. Во главѣ этихъ совѣщеній стояли три человѣка съ живымъ и острымъ умомъ; всѣ трое въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, но люди совершенно различнымъ характеромъ и мнѣніемъ, бывшее всѣмъ известно втъ постоянномъ разладѣ между собою.

Скрипинкій, хотя всегда былъ болѣе склоненъ къ изучению политическихъ межелен военныхъ наукъ, вносилъ одинако съ собою въ военные операции втромъ сужденіе, много личной неустрашимости, твердый характеръ и опытность приобрѣтенную въ наполеоновскихъ мобдостахъ. Онъ былъ достаточно просверкъ, если и не для того, чтобы придумать всегда лучшее, то бо-
крайней мертве для того, чтобы избрать его из предложенных планов и проектов; при том же он имел достаточную твердость, чтобы последовательно привести в исполнение то, что раз он принимал хорошим и сообразным с циклую. Однако прежде вежли достичь какого нибудь убеждения, он очень долго колебался, часто отмечая данные приказания, лады тотчас же снова отдавать их. Кроме того еще одно обстоятельство постоянно становилось ему поперек дороги, обстоятельство, которое конечно останавливает только лучших людей,— это его глубокое религиозное чувство: он ненавидел всякое кровопролитие, и за каждую каплю крови, пролитую не из крайней необходимости, считать себя виновным перед Богом. Поэтому он сколько мог избегал сражений. Выигрыш времени составлял для него все, потому что этот выигрыш мог привести иностранное вмешательство, на которое он возлагал все свои надежды. Спартанец, как он и выражался прежде, хотел быть в полном смысле слова польским Фабием. Вследствие этого он обращал почти столько же внимания на политику иностранных держав, сколько и на внутренние события. Ежедневно ему должны были быть присылаемы известления как из иностранных газет, так и из донесений польских поврежденных при иностранных дворах, дабы он мог в точности знать состояние политических дел: чрез это он часто узнал из виду другие предметы, ближе его касающиеся, как например поддержание дисциплины, продовольствие своей армии и управление ею. И так как причины его медлительности заключались в его характере, в его религиозных убеждениях, в надеждах на иностранное вмешательство и наконец в системе, которую он себеставил и которую считать навсегда, потому что она согласовалась с его склонностями.

Совершенно противоположны Спартанцу были его два молодых помощника. Оба одинаково желали деятельности и битв, хотя и по различным причинам, одним, чтобы выказать свои таланты, другой, дабы привести доля в скорейшем рвении; Провидийский, имевши блестящее мнение о польской храбрости, полагал, что ничто не может устоять перед
нею; Хрпаповский, более умбренный, ставил храбрость Русских по крайней мере на одну степень с поэзкой и потому ожидал от войны меньше благоприятных результатов.

Хрпаповский имел в то время 36 лет; он был малаого роста, худой, тощий, но не смотря на то был способен к перенесению трудностей войны; обладая проницательным умом, быстрым военным взглядом и обширными познаниями, он был неутомим в трудах и мог быть отличным начальником главного штаба. В чине капитана квартирмейстерской части (*) он участвовал в достопамятном походе 1829 г. против Турции и вынес из него высокое мнение о преосходных качествах русской армии. На перекор всём он защищал её и часто сдерживал преувеличенные мечты молодых офицеров. Когда Прондапский, в порыве восторженного патриотизма, воскликнул однажды: «мы должны атаковать Русских двое против трёх!» Хрпаповский холодно возразил на это: «съ нами не справишься и съ одинаковыми силами.» Понятно, какую ненависть это выражение должно было навлечь на него со стороны восторженной партии, ненависть, которая еще больше увеличилась, когда Хрпаповский, человек во всех откровенный и искренний, несколько не скрывал своего мнения о возстанции и войне. Подобно Хлопцику и всём разсудительным людям страны, он утверждал, что возстанье есть безумство, которое будет иметь печальные последствия. Однако это личное убеждение не мешало ему строго исполнять возложенные на него военные обязанности и оказывать дулю революции, которому он не сочувствовал, важные услуги. Убеждённый, что конечный исход борьбы будет не в пользу его отечества, Хрпаповский хотел привести дела к скорейшему решению, дабы страна меньше пострадала. По этому он настаивал на необходимости сражений, энергической деятельности, пользования приобретенными выгодами и в этом отношении нашел усердную поддержку со стороны Прондапского.

Прондапский получил образование в инженерной школе в

(*) Что вниз генеральными штабом.
Варшава и находился на службе с 1806 г.; в то время он имел около 40 лет. Среднего роста и мало обмундированной наружности, он тщет не менее обладал большими умственными способностями. Любовь к серьезному труду и обширные теоретические познания соединились в нем с проницательным взглядом на вещи и богатым, смелым, хотя не редко и увлекающимся воображением. Он был неистощим в составлении проектов и планов, в изобретении способов и противодействующих средств для всех случайностей войны. Полный неограниченного национального энтузиазма, Прондзинский думал, что для Поляков въять невозможного: поэтому он постоянно настаивал на необходимости действовать наступательно, или по крайней мере пользоваться достигнутыми успехами, и понуждал Скжинецкого к нападению на фельдмаршала. Участвуя въ заговорѣ 1822 г., Прондзинский вскорѣ же въ заточеніи былъ привѣдѣнъ къ размышленію, что обстоятельство, равно какъ и общее мнѣніе объ его способностях, побудили революционеровъ при началѣ восстания указать на него, какъ на будущаго главнокомандующаго. Члены правления, также какъ и Хлопицки, находили страннымъ, что хотятъ взвѣрить простому подполковнику столь высокий постъ, всѣствуя чего и дабы удалить его съ поприща интересъ, онъ былъ, подобно Хришановскому, посланъ въ Замостье. Отдавая полную справедливость его способностямъ, нужно замѣтить, что онъ не обладалъ главнымъ качествомъ полководца—сильнымъ характеромъ, твердою и непреклонною волей. Прондзинский былъ магъ, слабъ, при выполнении какого нибудь плана легко становился въ тупикъ отъ непредвидѣнныхъ случайностей; онъ не умѣлъ внушать къ себѣ уваженія, не умѣлъ приказывать и заставлять другихъ повиноваться себѣ. Впослѣдствіи, когда ему хотѣли поручить главное начальство, Прондзинскій самъ сознавался, что не чувствуетъ себя созданымъ для этого. Онъ желалъ только второстепеннаго мѣста совѣтника: приказывать и приводить въ исполненіе онъ предоставлялъ другому. Легко можетъ быть, что онъ предвидѣлъ заранѣе исходъ борьбы и не хотелъ подвергать себя главной ответственности. Въ то время онъ былъ въ весьма дружескихъ отношеніяхъ съ Скжинецкимъ;
... впоследствии, как это часто бывает, несмотря поссорили их: виды и мнения их стали в явное противоречие, возникли взаимные недоразумения, и они разстались наконец в открытой вражде. Иного рода были его отношения к Хлопицкому. Хлопицкому, умственному приобретение на него влияние своим характером и превосходною военною опытом, Пронзанский выражал большие уважения, и если Хлопицкий отвергал его проекты, то он спокойно покорялся такому приговору. Не то было с Скржикенским, Пронзанский скоро распознал настоящую степень его военных способностей и нашел их весьма ограниченными, и так, чтоб меньше он доверял проницательности и виртуозности суждений нового главнокомандующего, тым упорнее становил он на своих планах, и чувствовал себя раздраженным и обиженным, если они почему либо отвергались. Случилось, что в своей досаде он по секрету разказывал каждому так же превосходные планы были им предложены и как мало главнокомандующий умели оптимат и приводить их в исполнение. Он этим подрывал уважение к Скржикенскому, лишал его доверия армии и вредил дому, которое защищал.

Безспорно, до сих пор Пронзанский высказывал наиболее виртуозных мнений, предлагал наилучшие планы; однако в своем энтузиазме он считал исполнимым и возможным многое такое, что в действительности было бы весьма затруднительно исполнить. Его план против Розена был превосходен, его требование безостановочного пользования побуждаем и нераздроблен силь—всеми вранными, но его собственный—створить тотчас после сражения у Дембе против фельдмаршала, хотя и имел быть некоторыми основания, однако впроятно привез бы к поражению, так как польская армия, по оставлении наблюдательного корпуса против Розена, и вследствие отсутствия Миельцера, вступившего в Минск только ⁹/₁₀ ещё, могла противопоставить не многим более 35,000 ч. утомленных движением по непроходимым дорогам войск, свежим 50,000 Русских. Скржикенский, судивший хладнокровно, судил потом может быть и впроятно, отвергнув это движение против русского фельдмаршала, которое могло уничтожить только что одержанные успехи. Однако он съ
своей стороны сделал ошибку в том, что остался в совершенном бездействии и разбросал свои силы. Но его система обороны заключалась именно в том, чтобы избрав твердую неприступную позицию, выематывать слабую сторону противника, съцлью действовать против отдельных его частей, и довольствоваться в тоже время уменьшенными успелами, чтобы не быть вовлечённым в общую битву, от которой он не ожидал ничего хорошего, и которую, вследствие трудности заменить потери, считал безполезным для Польской армии.

Такъ какъ Понядзищий не могъ, какъ бы желалъ, побудить Скрижинецкаго къ предпринятію противъ фельдмаршала, то онъ предложилъ ему: воспользоваться позиціою у Латовичей, дабы еще разъ нанести ударъ Розену, обойдя черезъ Водище выдвинутыя имъ къ Кострикину войска и овладѣвъ Седлыце съ его госпиталями, магазинами и парками. Въ такомъ случаѣ можно было надѣяться, пропущенными нѣсколько далѣе по направлению къ Бресту, отрѣзать фельдмаршала отъ Гвардии и отъ сообщеній его вдущихъ съ свѣра, и тѣмъ принудить его къ отступленію черезъ Бугъ. Эта идея подтѣствовалась на главнокомандующаго, ибо въ слу- чая нападенія на Розена его маневры выявили въ видимомъ вѣрное лавры: но, въ объявленіи, ему нужно было нѣсколько дней для ожидательнаго рѣшенія. Дабы не совершать въ виду Русскихъ передвиженій значительными массами, войска предназначенные для сего предпринятія были взяты изъ различныхъ дивизій, и Понядзищенію, какъ составителю плана, было поручено привести его въ исполненіе. Ему были даны: 12-тъ отборныхъ батальоновъ арміи, именно бригады Богуславскаго и Ромарина (1-й и 8-й, и 1-й и 5-й п.), 6-ть эскадръ подъ начальствомъ Кинзаго (2-й уланской п. и два эскадры 1-го полка Мазуровъ), 6-ть пѣшихъ и 10-ть конно-легкихъ орудій подъ начальствомъ майора Бема.

Планъ для сего предприятія, составленный весьма остроумно, обѣщалъ по видимому вѣрный успѣхъ. Предполагалось атаковать корнухъ Розена, прежде чѣмъ онъ могъ получить подкрепленіе отъ главной арміи, одновременно съ трехъ сторонъ: съ фронта, со стороны Бойны должны были вести атаку самъ Скрижинецкий, слѣва, чрезъ Суху—кавалерійскай дивизія Лубенскаго, справа (здѣсь
была главная атака), через Доманице—Проландзиский. В то время как танк нападение с фронта удерживало бы войска Розена у Ягодке, Лубенский и Проландзиский, обойдя их с обоих флангов, отразили бы их вражеское отступление к Седьце. Таким образом, они должны были быть уничтожены. За тем предполагалось двинуться к Седьце и занять его, пользуясь общим замыслом штаб-квартиры в первой минуте. Без всякого сомнения, успех этого предприятия был бы для фельдмаршала еще чувствительнее, нежели поражение при Дембе—Велке, и мог бы даже иметь опасность последствий, так как Поланьи легко было бы двинуться вслед за тем к Бресту и далее; неудовлетворительное выполнение плана едва ли корпус Розена Ближайшего распоряжения заключалось в следующем: корпус Лубенскога, более 3,500 кавалерий, с кавалерийской батареей, должен был сначала отойти от Сухи, где был брод, отсюда он должен был, как только успел, первые взаимные выстрелы или замыкание, что Русские покидают Кострижин, переправиться, не теряя времени, выйдя на шоссе и, направляясь на выстрелы, принять участие в сражении; во всяком случае ему предписывалось отрезать русские отряды, которые отт Кострижина будут стараться достигнуть дефилеев Игане, Ходова и Макободы. Пехота Лубенскога (бригада Роланда) с батарейной артиллерией, должна была сосредоточиться для переправы на шоссе, перед Войшке, и быть в готовности по выстрелу намеченому сигналу немедленно возстановить мосты через Кострижин; для подкрепления этой бригады был назначен grenадерский полк из Калуша. Скряжинский принял на себя выполнение последней части маневра и обещал быть у Лубенскаго еще в ночь на 10/21, и между тем последнему было только вкратце сообщено, чтобы он был в готовности к наступательным действиям, ближайших диспозиции, для которых он получил лично от главнокомандующего. Хотя Проландзиский два раза хотел послать диспозицию Лубенскому, но вследствие колебаний Скряжинского пришлось быть брать ее обратно.

Для отвлечения внимания противника и скрыть главное движение, Скряжинскому и Хрещанскому с кавалерийской дивизией
и 3-я батал. пехоты, за которыми въ резервъ были еще 6-ть батал. подъ начальствомъ Рыбинскаго, должны были выступить къ Серочинку противъ авангарда главной русской арміи, для того чтобы внушить противнику мысль, что Польша намѣриваются атаковать ее. Это было тѣмъ вѣроитнѣ, что съ высотъ у Сера-чинка можно было видѣть всю польскую армію въ общемъ дви-женіи на равнинахъ Водине. Но въ ночь она раздѣлялась: Скар-живскій и Хрипченовскій обратились противъ Серочина, а Провд-зинскій со своей колонною выступили чрезъ Доманице къ Седлѣ. По странной игрѣ случая, Польша начали свое предприятие въ ту самую минуту, когда и Русское предприялѣ свое фланговое движение, обмѣня ни чего не зная о намѣрѣніяхъ противника. Эта одновременность движений обоихъ армій, дала впослѣдствіи польскимъ историкамъ поводъ, выставить движение фельдмаршала, какъ будто это было отступленіе, порожденное страхомъ предъ Поляками. Въ дѣйствительности же, и польскій полководецъ, и его армія, ничего такъ панически не желали какъ битвы; а фельдмаршаль рѣшился даже, въ случаѣ если онъ овладеетъ, чтобы спасти Седлѣ, то взять его силою. Минувший страхъ Рус-скихъ предъ Поляками былъ въ этомъ случаѣ столь же основательнымъ какъ и передъ Гроховомъ, когда польскія газеты до истощенія повторяли «что фельдмаршаль изъ страха предъ Поляками не отваживается оставитъ дѣло». Гроховское сраженіе скоро убѣдило ихъ въ противномъ; точно также и теперь, если бы при Седлѣ, или позже при Куфлевъ или при Минскѣ они приняли сраженіе, то удостовѣриться бы, какъ мало ихъ боинихъ.

"/...: вечеромъ Русское замѣтили польскую армію, тянущуюся въ длинной колоннѣ въ окрестностяхъ Водине, а позже увидѣли далеко распространенныя бивуачныя огни ея, не угадывая далекою настоящей цѣли этого движения, потому что оно сильно также могло имѣть въ виду помѣстить фланговому маршру Русскихъ, какъ и предупредить ихъ у Седлѣ. Для первого случая были принятъ надежда мѣры; для второго—генер. бар. Розенъ получилъ приказаніе, немедленно возвратиться со своею кавалеріею, въ Седлѣ и во что бы то ни стало удер-живать этотъ пунктъ, между тѣмъ какъ самъ фельдмаршаль съ
главными силами колагал прибыть туда для его подкрепления 11/20 арм. Вследствие этого приказания Розенъ выступилъ на разсвьтъ 10/9 арм., съ уланами и артиллеріею изъ Серочина чрезъ Розу и Доманицъ; гусарская бригада генералъ Сиверса должна была непосредственно сбдовать за нимъ и прикрывать отступление. Такъ какъ изъ Воловъ въ Доманицъ ведеть хорошая дорога чрезъ Тржцицецъ, то Розенъ, изъ опасенія быть отрзжаннымъ, по возможности ускорилъ свое движение.

Когда Скаражинскій и Хрипмановскій утромъ 16/9 арм., показались у Серочина, находившійся еще тамъ послѣ выступления Розена и Сиверса, два гусарскихъ полка, принадлежавшіе къ авангарду Горчакова, не завязывая дѣла, отступили изъ Розы, а оттуда дальше на луцкую дорогу, въ Домбе; сюда же прибыла и остальная часть авангарда Горчакова, прикрывавшая движение главной арміи и слѣдовавшая изъ окрестностей Сточка чрезъ Липляйтъ. У Домба Горчаковъ занялъ сильную позицію, дабы обезпечить Луковъ отъ всякихъ похушеній непріятеля. (*) Скаражинскій и Хрипмановскій съ своей стороны остановились на позиціи у Розы, дабы прикрывать движение своей главной арміи къ Седлѣ, и доносили оттуда, что они имѣютъ передъ собою 1-й корпусъ, который направляется чрезъ Луковъ въ Седлѣ. Такимъ образомъ съ этой стороны войска простоятъ цѣлый день на мѣстѣ, обходя наблюдая другъ за другомъ.

Поучительное въ военномъ отношеніи зрѣлище представляли бы маневры обоихъ армій, еслибы ихъ можно было одновременно видѣть съ какой нибудь высоты. Эти двѣ жаждущія боя арміи, почти прикасаясь одна къ другой, были здесь въ полномъ движении по различнымъ направленіямъ, съ цѣлью истрогнуть другъ у друга успѣхъ. Ставка

(*) По показанію Г. Шлапцера, друга Дембнскаго, послѣдній подалъ будто бы въ этомъ случаѣ свѣдующій совѣтъ: «напасть на флангъ русской арміи и проникнуть до Лукова.» — Хрипмановскій былъ слишкомъ разсудителенъ, чтобы послушать подобнаго совѣта, который вмѣсто фланга привелъ бы его въ самую середину русской арміи, и вѣроятно мнѣлъ бы послѣдствіемъ уничтоженіе его корпуса. Онъ былъ здѣсь для прикрытия, а не для нападенія.
игры была слишком значительна, и минуты были здесь также дороги как часы.

В то время как с одной стороны войска ограничивались обозданным наблюдением, у Седьце происходили действия несоразмерно более серьезные. Колонна Прондажинского выступила с разведчиком 10/23 ав. из Ведине, и переправляясь при Гриццино через Кострижнек, наткнулась к утру на арьергард Розена, гвардейскую бригаду Сиверса, у Доманице. Полк Мишельский со 2-м уланским п. и 2-мя панскими орудиями, атаковал гусар. Но так как Сиверс имел приказание, ожидать не вступать в решающую бой, то после нескольких атак и по приближении неприятельской пехоты, он медленно и в порядке отступил по направлению к Седьце.

В Седьце, за отсутствием Розена, войсками командовал генер. Гейсмар, которому пришлось таким образом вторично разрешить трудную задачу. Угрожаемый с трех сторон (от Латовчей, от Калушчина и Венгрова, где в это время Андрихович и Умовский начали свои атаки) Гейсмар имел в своем распоряжении самое небольшое число войск, отчасти разстроенных прежними неудачами. Хотя и ожидались срывы подкреплений, но они еще не прибыли, а между тем приходилось встревоживать неприятеля с небольшой стороной. Большая часть остатков 6-го корпуса (25-я дивизия с двумя егерскими полками 24-го и Литовским уланским п. и 3000 ч., составляли авангард у Ягодна на Кострижную; три остальные полка 24-й дивизии (Брестский, Блюстокский и Виленский) силой около 1800 ч., 1-й батальон, недавно прибывшего 6-го егерского п. — 1200 ч., и 4-е батальон 3-й дивизии (полки Сибирский и гр. Румянцева) — 3600 ч., с 1-м эскадр. конных-егерей и 2-м эскадр. гусар, всего 7500 ч., — стояли у Седьце. Таковы были силы Гейсмара, с которыми он должен был удерживать столь важный пункт как Седьце, где были собраны небольшое артиллерийских парков, военная казна, 25 орудий, оставленных за излишеством, большие магазины и госпитали. По сему его положение было весьма опасно, когда около 11 ч. утра он получил от Розена уведомление, «что
неприятель приближается въ значительныхъ силахъ; что, во что бы то ни стало, нужно удержать Седльце; и что онъ самъ скоро прибудетъ къ нему. Извь всѣхъ своихъ войскъ Гейнекеръ могъ совершенно положиться на одну только гренадерскую бригаду, потому что на войска Литовского корпуса мало можно было расчитывать. Къ счастью въ этотъ критический моментъ онъ былъ выведенъ изъ затрудненія прибытиемъ егерской бригады 7-й дивизіи, увеличеніемъ его силъ до 3200 ч. свѣдныхъ войскъ. Такъ какъ движение неприятеля черезъ Домашинце угрожало обходомъ авангарда въ его позиціи у Ягодне, въ 19-ти верстахъ впереди Седльце, то Розенъ еще утромъ послалъ ему приказаніе поспѣшить отступленіемъ къ Седльце.

Дорога изъ Ягодне, въ трехъ верстахъ не доходя Седльце, у селенія Игане протекаетъ по динамитной рѣчкѣ Мухавецъ, недалеко оттуда вливаяющуюся въ Лицеть. По этому главный вопросъ заключался въ томъ, чтобы удержать переправу до тѣхъ поръ, пока не подойдутъ къ ней авангардъ и кавалерія, идущая изъ Домашинца; разрѣшеніе этого вопроса въ виду неприятеля, упорнаго побѣдою, было не легкое. Предварительно и до прибытия генер. Розена, войска были расположены на правомъ берегу Мухавца, (*) оттуда они могли обстрѣливать доступъ къ плотинѣ перекрестнымъ огнемъ. 4 батальонъ прибывшей егерской бригады, стояли впереди близъ самого моста; бѣло отъ нихъ на возвышенномъ берегу рѣки 28 орудій образовали нѣсколько отдѣльныхъ батарей; гренадеръ бригада и 4-й эскадронъ конныхъ егерей составляли вторую линію и резервъ. Три слабыя батальона Брестскаго, Бялостокскаго и Виленскаго полковъ, занимали три отдѣльныхъ поста вверхъ по рѣкѣ до Совули, для наблюдения за находящимися тамъ переправами. Парки, излишнимъ орудіемъ, больными и госпитальными посланы назадъ по брестской дорогѣ, съ приказаніемъ, въ случаѣ если неприятелю удастся занять Седльце, взорвать парки на воздухъ. Въ такомъ порядке Русское ожидали приближенія Поляковъ.

Избранная позиція имѣла весьма большую оборонительную силу, по причинѣ болотистой рѣки Мухавца, которая прикрывала весь

(*) См. планъ сраженія при Игане.
A. Первое расположение Русских и движение Ягодненского авангарда.

B. Наступление Поляков.

C. Первая атака Поляков на Игане.

D. Отправление 1 батальона и 1 эскадрона для наблюдения за плотиною на их правом фланге.

E. 13 егерский полк, батальон 14-го, и полки Минскей и Волынской из числа составлявших Ягодненский авангард наступают на Игане.

F. Поляки принуждены отступить.

G. Колонна 13 и 14 егерских полков преследующая их.

H. Проявленский и Ромарино перестраивают польский левый фланг (1 и 5 полки) в колонны к атаке и наступают против правого фланга Русских и селения Игане.

I. Проявленский с 5 полком направляется прямо через Игане к плотине в х.
он прибыл очень поздно.

Едва были окончены всë распоряжения, какъ ножавался съ передовой кавалериею Розентъ, а вскорѣ за тьмъ увидѣли на вывороткъ за Мухавцемъ отступающую изъ лѣса колонну генер. Сиверсса, сильно тѣснитую неприятелемъ, котораго Сиверсъ, но не мнѣю артиллерию, не могъ удерживать. Ему послѣднюю посланы два новыхъ орудія, и батал. 14 егерскаго п. съ 2 оруд. былъ перебранъ въ селеніе ИгANE, лежащее въ нѣсколькихъ стахъ шаговъ по ту сторону плотины, съ целью удержать это селеніе и преградить тымъ отступленіе кавалеріи; въ то же время батарейнымъ орудіямъ подъхали ближе къ руслу реки. За тымъ, тымъ какъ авангардъ отъ Ягодне еще не прибылъ, то Сиверсъ занялъ со своею кавалеріею позицію вправо отъ ИгANE, паралелльно съ находящимся позади его строю дорогой; кавалерія построилась въ нѣсколько линиѣ между селеніемъ и холмомъ, на которомъ находилась вѣтриная мельница. Вскорѣ послѣ сего занятіями у селенія Желкова подходящія массы неприятельскихъ войскъ.

То была колонна Прондзинскаго. Ничего неизвѣстно по расположениі Русскіхъ, и потому безопасно за свои тылъ и оламы, Прондзинскій оставилъ три батал. 4-го полка съ 2-мя оруд. и однимъ эскадр. у Голомбена, на половинѣ дороги отъ Доманице, а одинъ батал. съ эскадр. кавалеріи выдвинулъ вправо къ Мухавцу, для наблюдения брода, по которому онъ опасался быть обойденнымъ (*). Такимъ образомъ онъ появился у Желкова,

(*) Прондзинскій самъ порицалъ себя впослѣдствіи за это отклоненіе войскъ въ минуту предстоящей битвы; такъ какъ для наблюдения было бы достаточно подвижного офицера съ кавалерійскимъ пикетомъ; для страховки же было мало одного батальона. Онъ приводилъ при этомъ слова Собирского: «военное искусство заключается въ томъ, чтобы соединять свои силы для нанесенія удара и раздѣлять ихъ для преслѣдованія и легчайшаго продвигательства.»
наступлень Игана только съ 9-ю батал., 4-ми эскадр. и 14 оруд., всего около 7000 ч. Былъ часъ полудня. Даешь сигналъ о своемъ прибытии, позастанию нѣсколькохъ пушечныхъ выстрѣловъ, Прондамской остановленъ въ пустаракъ своихъ войска, устройст ихъ и дать имъ отдыхъ, а самъ въ сопровожденіи Кипо- каго и вѣкоторыхъ другихъ офицеровъ, отправился впередъ на ренгосцировку позиций Русскихъ.

Эта позиція показалась имъ весьма сильною и Кипою настан- валь на отступленіи; но отступленіе уничтожило бы все пред- приятіе и подвергло бы опасности корпусъ Лубенскаго. Баранков- ский, присутствовавший здѣсь въ присутствіи солдатскаго мундира, и начальствовавшій артиллериюю Бешмъ, совѣтовали производить на- прядение, не выйдя на прибытия остальныхъ войскъ. Прондамский послѣ вѣкотораго колебанія, при чемь онъ выразилъ минутную слабость, склонился на убываніе двухъ послѣднихъ, въ чемь его побудило еще то обстоятельство, что онъ замѣтилъ позади фронта Русскихъ, на пюсе, длинный рядъ отступающихъ по- возокъ, орудій и отдѣльныхъ отрядовъ войскъ. Чтобы не отки- зываться окончательно отъ своей цѣли, необходиимо было немед- ленно начать сраженіе, тѣмъ болѣе, что можно было надѣяться, на скорую помощь отъ Лубенскаго и Сапожинскаго. Оставив- нный позади, 4-й п. также получилъ приказание присоединиться къ отряду и образовать резервъ.

Прондамский, опасаясь, чтобы его лѣвый флангъ не былъ окруженъ на полѣбѣ многочисленною русскою кавалеріею, рѣ- шился держать его нѣсколько позади; при этомъ же онъ возврати- не имѣлъ въ виду выбить кавалерію изъ его позиціи, а на противъ того хотелъ движениемъ впередъ своего праваго крыла овладѣть ею единственнымъ путемъ отступленія—плотиною, и тѣмъ подготовить ея гибель, такъ скоро прибудутъ прочія войска Скржинецкаго и Лубенскаго. Всѣдствіе этого онъ примкнулъ свой лѣвый флангъ, къ небольшому холму, выдающемуся изъ пустаракъ, и построилъ плѣхъ въ наведыхъ уступами, а на холмъ ввелъ 4-е пѣхотныхъ орудій. Бешмъ съ 10-ю пушками орудіями подъ прикрывтіемъ кавалеріи Кипо, выдвинулся впередъ, и въ 3 ч. началъ наступленіе съ пальбою противъ 4-хъ русскихъ орудій,
стоявших у Игане; центру (5-й п.) выдвинуть свои каре уступами вперед, между тем как правый фланг, составленный изъ 8-го п. подъ начальствомъ Венгерскаго, въ батальонныхъ колоннахъ, имѣя стрѣльковъ передъ собою, двинулся прямо на Игане. Хотя атакующие значительно страдали отъ огня русской артиллерии на правомъ берегу Мухавца, обстрѣливавшей ихъ во флангъ, тѣмъ не менѣе они неустанно идя до Игане, и овладѣли нѣкоторыми домами селеній и 2 русскими орудіями, завязавшимися въ болотѣ, въ то время когда ихъ хотѣли увести.

Нѣсколько кавалерийскихъ атакъ генер. Свьерса, задержали польския каре, но накъ авангардъ изъ Ягодине все еще не прибылъ, и такъ какъ необходимо было удержать для него плотину и столовую дорогу, то и остальные 3 бат. егерской бригады (13-й и 14-й п.) были переправлены, дабы истрогнуть у непріятеля селеніе Игане. Эти храбрецы съ ружьями на руку перешли черезъ дефиле, обратились въ атаку, неустрашими атаковали польския 8-й п., отбросили его въ безпорядкъ изъ пылающаго селенія и овладѣли двумя потерянными орудіями, но увлеченные отъ атаки, не успѣли ограничиться обороной селенія, бросились преслѣдовать непріятеля на поляну. Тогда дѣло приняло другой оборотъ.

Прондвинскій, опредѣли положеніе дѣла, и рѣшился на отважный ударъ. Длинна фронта наступавшей русской колонны, опредѣлялась непріятно пройденная ею передъ темъ дефиле, почему фронтъ былъ очень узокъ, а колонна глубокая. Начальникъ его сдѣлалъ ошибку въ томъ, что минуя Игане, онъ не перестроилъ войска изъ общей походной колонны, въ колонны къ атакѣ, но напротивъ продолжалъ преслѣдовать Положенъ въ прежнемъ порядке, вслѣдствіе чего колонна еще болѣе разтянулась. Прондвинскій замѣтилъ эту ошибку и рѣшился воспользоваться ею. Онъ приказалъ Кницкому въ возможномъ порядке отвести назадъ правое крыло, а самъ послѣднимъ въ своемъ лѣвомъ флангу и перестроить его изъ каре въ сомкнутыхъ колонны. Онъ самъ и Ромарино сдѣли съ лошадей в,
ставъ впереди колоннъ, повела ихъ противъ правого крыла Русскихъ.
Между тѣмъ голова авангарда, извъ Ягоднаго, состоявшая изъ двухъ слабыхъ полковъ, Вольнского и Минскаго (оба вышь едва имѣли 1000 ч.) подъ начальствомъ генер. Фези прибыла въ Иванъ и получила приказание занять высоты вправо отъ селенія, между тѣмъ какъ кавалерія Сиверса стала отступать, дабы успѣть во время переправиться черезъ деревѣ. Въ это самое время Прядзинскій и Романновъ проживающіе на постѣ вмѣстѣ. Послѣдний съ 1-мъ полкомъ долженъ былъ продолжать движение противъ праваго фланга Русскихъ и овладѣть упорно защищаемою мызой въ конце Иванъ, между тѣмъ какъ Прядзинскій пробегъ 5-й п. черезъ селеніе бѣглымъ шагомъ прямо на плотину, безпрестанно повторяя солдатамъ, чтобы они не теряли времени на стрѣльбу.
Выдавшися впереди колонна русскихъ егерей замѣтила угро- жающую ей опасность, остановилась и повернула назадъ. Но Прядзинскій успѣлъ уже значительно опередить ее и достигъ столбовой дороги и плотины ранѣе егерей; тогда завязалась здѣсь упорная битва. Все устремилось сюда: Русское,—чтобы перейти обратно на правый берегъ, Поляки—дабы не допустить ихъ до ата: обѣ стороны съ ожесточенiemъ дрались штыками и прикладами: ружейный и пущечный огонь совершенно прекратился; польская артиллерія разстрѣлила свои заряды, русская—не рѣшилась стрѣлить въ собственную кучу сражавшихся вмѣшь снаряженія поражать своихъ: одно холодное оружіе должно было дать рѣшеніе. Храбрые егерские полки, хотя при обозѣ дорогихъ потерь, успѣли однако пробиться; не такъ счастливые были Минскѣ и Вольнѣ полки; тщетно предводимые храбрыми Фези, они пытались прорваться себѣ путь, это удалось тольо небольшой горстіи солдатъ, остальные были взяты въ пленъ или разсѣяны. Изъ другихъ полковъ Ягодненскаго авангарда, Житомирскій и Подольскій перешли уже прежде, выстѣ съ кавалеріею Сиверса; 47-й и 48-й егерскій, равно какъ и Литовскій уланскій полки, доходевшіе постѣ увидѣли, что плотина въ рукахъ неприятеля, обратились влѣво и переправились, черезъ Мухавецъ, частѣю по мосту у Ходова, частѣю же въ брода, при чемъ одного
несколько солдат потонуло. 4-е орудія кромѣ одного, у котораго сломалась ось, были спасены вмѣстѣ съ кавалеріею. Кромѣ этого послѣдняго орудія и знамени Вольнского п. Поляки не взяли ни одного трофея. Попытка сдѣланная ими на мостъ черезъ Мухавецъ была отбита съ урономъ, и тѣмъ окончилось сраженіе въ 7 ч. вечера.

Сраженіе при Игаве преимущественно замѣтительно искусствомъ маневромъ Прондзинскаго и рѣшительностью, съ которою онъ въ надлежащую минуту и въ надлежащемъ мѣстѣ произвелъ атаку. За тѣмъ оно не имѣло дальнѣйшихъ послѣдствій, и нынѣствующая его цѣль отрѣзать авангардъ, бывший въ Ногоде, не удалось. Во́йска съ обѣихъ сторонъ сражались весьма храбро, въ особенности 3-й нольский полкъ и русская егерская бри́гада, которой принадлежалась здесь поддержать прежде приобрѣтённую славу. То были два егерскихъ полка, отличавшиеся въ послѣднюю Турецкую войну, штурмовавшіе Анапу и первыми ворвавшіеся въ Варну. Здѣсь они сдѣлалъ более чѣмъ подъ Варною (*) Оно, по видимому маловажное, обстоятельство послужило къ тому, чтобы возвести ихъ храбрость, возбудивъ ихъ самолюбіе. Когда они прибыли по утру въ Селльце, то обратились съ упреками къ Литовцамъ, повавлившимъ разбить себя. «Подите» — возразили Литовцы — «попробуйте сами.» Это замѣчаніе разразилось грозно и они дѣлали все возможное, дабы показать, что также хорошо сдѣлать побѣду Полковъ какъ и Турокъ. И оказалось изъ числа побѣдителей Варны весьма не многіе были на лицо въ этихъ полкахъ. Когда уничтоженный Турками л. гв. Егерскій п. былъ послѣднимъ вновь соединенъ, то Государь приказалъ выбрать въ нихъ людей изъ 13-го и 14-го егерскихъ

(*) Польские журналисты, по своему обыкновенію прибавляя къ истинѣ ложь, съ цѣлью носившему образу, позволили славу своихъ войскъ увѣрять, что Императоръ Николаи назвалъ эти полки: «Les Lions de Warn». Въ этомъ было столько же правды какъ въ названіи «безсмертныхъ», которое будто бы имѣлъ кирасеры Пр. Альберта, и какъ въ тысячахъ другихъ подобныхъ названій, изобратаемыхъ ими, дабы подсилить собственному тщеславію и носившему образу вознести значение своихъ успѣховъ.
Полков, которые таким образом лишались лучших своих солдат. И так у них оставалась слава прежних подвигов, но весьма мало их участников. Большая часть сражавшихся при Игде, были молодые рекруты 17—18 лет, никогда еще невидавшие неприятеля, но желание сохранить славу своих полков побудило их сражаться как старых солдат. Когда на следующий день генералы произвели смотр этим храбрецам и хвалили их за героическое поведение, молодые воины воскликнули: «имей мы только пушки, мы бы не то сделали!» Безворсом выстрелив из орудий ободряют солдат, но в этом случае невозможно было перевести много пушек.

После переправы всех войск на правый берег Мухавца, они расположились непосредственно за этой рекой, дабы тотчас же уничтожить всякую попытку нападения со стороны неприятеля. Многочисленная артиллерия обстреливала передовыми огнем мост и плотину, а позади их стояли: в первой линии, войска Ягодинского авангарда, во второй,—кавалерия и егеря, и наконец в третьей,—гренадеры. Но неприятель больше не покидала его переправы, довольный тем, что его самое не атакуют; ибо все его войска были уже в огне, заряды были разстреляны, люди и лошади истощены. Генералы, начавшиеся польскими войсками в этом сражении, были сильно раздвижены против своего главнокомандующего, долженствовавшего поддержать их, но не прибывшего во время, вследствие чего не удались в ней планы. Только повсюду вечером появились одни всадники за другим, срыва Стриженский с кавалерийским бригадою, а потом Скиржицкий. Против них поднялся общий крик. Они старались объяснить причину своего позднего прибытия; однако же объяснение это никого не удовлетворило. Они говорили, что будучи утра в полной готовности, с нетерпением ожидали конвоиров на правом крыле; и когда Русские, обмениваясь вскользь пущечными выстрелами, покинули Кострижин, гренадеры, за которыми следовал 3-й полк, переправились по пере-кладинам моста и в поле, и тотчас же начали преследование Русских. На возстановление разрушенного моста для артиллерий
было употреблено три часа; безъ артиллеріи въхота не отваживалась наступать быстро, такъ какъ и безъ того русскій арриергардъ старался удерживать преслѣдованіе, располагая стрѣльбовъ въ лѣсахъ и селеніяхъ; вслѣдствіе этого на прохожденіе двухъ милъ оттъ Бойме до Иганы было употреблено больше времени нежели обыкновенно. Таковы были извиненія Скржінецкаго, который впрочемъ охотно сложилъ всю вину съ себя на Стрѣженскаго, и даже отрѣшилъ его дневнымъ приказомъ отъ командованія бригадою. Стрѣженскій, желая оправдаться, потребовалъ изслѣдованія своихъ поступковъ, но получилъ отказъ. Это было однимъ изъ правилъ Скржінцѣскаго, оставлять въ неоидѣленномъ подозрѣніи людей, которымъ приходилось отвѣчать за собственныя ошибки. По разказу одного голландскаго генерала, бывшаго свидѣтелемъ этого дѣла, вся вина лежала исключительно на Скржінцѣскомъ. Отъ природы лѣтній и не имѣвъ довольно характера, чтобы отказаться отъ привычнаго комфорта, онъ отправился изъ Латовичей только поутру 20/19 апре., и не ночью, какъ бы слѣдовало, и прибылъ довольно поздно въ корпусу Лубенскаго, ожидавшему его подъ ружьемъ. Едва успѣлъ онъ подъѣхать, какъ, не выходя изъ кареты, сталъ жаловаться на чрезвычайное утомленіе и, не дѣлать никакихъ распоряженій, отправился въ селеніе, лежавшее нѣсколько позади, позавтракалъ тамъ и легъ отдыхать. Во время его сна началось сраженіе при Иганѣ; каждый пушечный выстрелъ былъ ясно слышать, и можно было видѣть нервысь, посланныхъ къ русскому авангарду къ Кострижину съ приказаниемъ отступать. Лубенскій тотчасъ упѣловилъ объ этомъ Скржінцѣскаго, который наконецъ появился самъ, но никакихъ приготовленій къ непосредственной переправѣ чрезъ Кострижинъ еще не было дѣлано, и кавалерія не была сосредоточена у Сухи. Только теперь Скржінцѣскій велѣлъ приступить къ восстановленію моста и поспѣшно послать Стрѣженскаго съ его бригадою къ Сухѣ, однако еще далеко ему подробныхъ инструкций. Стрѣженскій переправился въ бродъ, встрѣтилъ русскую кавалерію, но опасаясь подвергнуться отдаленному пораженію, и незная ничего о происходящемѣ, онъ остановился и послѣд спросить приказаний. Та-
кимъ образоют прошлое времена, а взбьтъ съ тьмъ были упущены и удобный моментъ.

Проидиневский разраженный тьмъ, что его оставили одного среди опасности, а можетъ быть также потому, что онъ въ началѣ показалъ нѣкоторую нерѣшительность, злобно возразилъ на отговорки главнокомандующего: «слѣдовало бы, какъ только была усыны—шняя сильная канонада, остановить орудія и съ одной пехоты и кавалерію поспѣшить на поле битвы, дабы вырвать меня изъ опасности; что, хотя медленность мы потеряли всѣ выгоды, которыхъ могли ожидалъ.» Хотя Сержиенкій быстро увѣренствовалъ способности Проидиневского, старалась успокоить его нахвальными и льстивыми фразами, то все же послѣдний затянулъ въ себѣ сильное разражение, увеличившееся еще тьмъ, что успѣхъ этого сраженія приписывали не ему, а главнокомандующему, и за отсутствіемъ последняго, генер. Ромаринъ, который, какъ Французъ, возбуджалъ противъ себя мнѣніе замѣсты, чтобъ соотечественникъ.

Атаковать теперь Седьчье было бы неблагоразумно, и Сержиенкій ничего не хотѣлъ сшить объ этомъ, такъ какъ русскихъ войскъ было черзъ—чуръ много, а на слѣдующее утро могъ прибить къ нимъ и самъ полкъ маршалъ. Всѣ планы были уничтожены, и мѣсто обширнаго послѣдствіями предприятія оно обратилось въ незначительный эвакуаторъ, стоящий много крови, но все таки не имѣющий никакихъ результатовъ. Сержиенкій на слѣдующее же утро отвелъ свои войска, сперва въ Калушинъ, а потомъ въ Цегловъ; Хришановский и Сержиенкій отступили отъ Розы къ Куфелеву. Но на слѣдующій день, какъ будто устыдился послѣдняго отступленія, Сержиенкій снова послалъ часть войскъ къ Костражину, куда отъ подойдя со своей стороны и русскій авангардъ. Воиы взятыхъ сторонъ заняли свое прежнее расположение наступающемъ другъ друга.

Столь упорная битва какъ промежуточное сраженіе стоила обоимъ сторонамъ большихъ потерь; въ особенности много потеряли храбрые егерскіе полки; почти всѣ штабъ—офіцеры ихъ были убиты или ранены. Вообще уронъ Русскихъ убитыми, раненными и пленными простирался до 3,500 ч. Уронъ Польковъ вѣроятно былъ меньше значительнѣй, такъ какъ у нихъ не было
излых къ птѣть; но все же они много потрѣди, въ началѣ отъ огня русской артиллеріи, а позже въ ожесточенной схваткѣ на плотинѣ. (*)

(*) Здесь мы представляемъ подробнѣй свѣдѣния объ уронахъ Русскихъ, заинтесованные нами изъ репортовъ представленныхъ полками.

**Числительность пѣхоты**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Дата</th>
<th>Число</th>
<th>Убыло</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2/4 марта</td>
<td>1630</td>
<td>876</td>
</tr>
<tr>
<td>4/6 марта</td>
<td>1535</td>
<td>895</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Всего</strong></td>
<td><strong>3194 вч</strong></td>
<td><strong>1761 вч</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Числительость кавалерія**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Доряди</th>
<th>Число</th>
<th>Убыло</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Иркутскіе гусары</td>
<td>806</td>
<td>586</td>
</tr>
<tr>
<td>Енисейскіе гусары</td>
<td>810</td>
<td>567</td>
</tr>
<tr>
<td>Польскіе уланы</td>
<td>821</td>
<td>465</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Всего</strong></td>
<td>2437 вч</td>
<td>1618 вч</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Изъ этого числа необходимо исключить потери отъ больницы въ семидати дневный периодъ, потому что именно въ это время холодъ начала производить свои опустошенія. Объ авангарды, бывшемъ въ Ягодѣ, не имѣется офиціальныхъ свѣдѣній; его уронъ простирался (со включеніемъ Минскаго и Волынского п.) до 1250 ч. Поляки по обыкновеніямъ преувеличенія потери Русскихъ въ этихъ сраженіяхъ. У Грохова напр., по ихъ словамъ, были уничтожены двѣ (большія) кирасирскія дивизіи (свѣд. 8 полковъ); у Дембе два корпуса, Гейсмана и Розена, а при Иганѣ вторично корпуса Розена и Навена II, хотя по польскомъ же показаніямъ, Розенъ былъ уже одинъ разъ уничтоженъ при Дембе-Велекѣ.

Если бы нечислять всѣ смѣшанныя ошибки и исключенія, свѣдѣнія г. Шпиндюра въ его описаніи сраженія при ИгANE, то мы никогда бы не кончили, потому что въ немъ рѣшительно все ложно. По той причинѣ что въ прусской «Staatszeitung», всѣдствіе опечатки, поставлено 1 вмѣсто 7, у Шпиндюра 3-й бригада 1-й дивизіи Навена I, должна поперечно занимать северную ИгANE, несмотря на то, что эта бригада была въ то время вмѣстѣ съ 1-мъ корпусомъ на марше въ Луковѣ, а на то, что съ Шпиндюра, если мы не ошибаемся, уничтоженъ уже эту бригаду при Вапѣ. Но это показаніе доставляетъ ту выгоду, что всѣдствіе его оказывается возможнымъ упомянуть особенно о 3-й бригадѣ 7-й дивизіи, которая будто бы была поставленна параллельно шоссе. Но какъ две трети бригады могутъ возбудить подозрѣніе, то Шпиндюра показалось удобно сдѣлать изъ этой 3-й бригады 3-ю дивизію, а затѣмъ, заключая по одной части о присутствіи цѣлого. оказывается уже, что будто весь 2-й корпусъ принималъ участіе въ сраженіи и стоялъ всюду шоссе. Всѣ эти бригады, дивизіи и корпуса въ дѣйствительности заключались въ одномъ егерскомъ батальонѣ 14-го п., усиленномъ впослѣдствіи 3-мя другими баталионами этого же въ 13-го полку, къ которымъ подъ конецъ присоединялись еще 2 баталионъ генер. Фези. Не лучшее этого находимъ основанніе сраженія при ИгANE въ Польскомъ курьерѣ (№ 490): «14-е егерскій п. считался Русскими непобѣдимымъ; но мы такъ его разбили, что весьма
Таково было сражение при Игане, которое Поляки старались выставить значительной побоюю. Из приведенного выше описания согласно с действительностью видно, что они не имели много причин хвалиться, ибо не достигли ни одного из своих

«намерения из него спаслись. Они не принимали от наших пощады, а потому битва была сама жеесточенная. Офицеры сражались с офицерами, и польские солдаты, заметив упорство неприятельских офицеров и старанием их возстановить порядок между солдатами, обратились преимущественно против них». За тым, «курьеръ утверждает, что весь полк нервы на мость штыками, а остальные брошены в рѣку (слѣдовательно онъ былъ два раза уничтоженъ). Далѣе говорится: «Богусловскій сказалъ, что онъ рѣдко видѣлъ подобную битву». (Между тѣмъ Богусловскаго вовсе не было тамъ; онъ находился въ Голомбекѣ). «Наши 5-й п. сражался подобно древнимъ Грекамъ и Римлянамъ, когда еще не было изобрѣтено огнестрѣльное оружіе. Результатъ битвы слѣдующій: 2000 неприятелей убито, столько же потонуло (втроетъ то же самое, въ роду того какъ и 14-й п. былъ сначала уничтоженъ и потомъ подтопленъ), 1500 взятъ въ пленъ. Отношеніе числа нашихъ войскъ къ неприятельскимъ было какъ 1 къ 3-му (послѣ приведенного нами выше, оказывается, что въ действительности было почти наоборотъ). 8-й и 5-й п. въ особенности послѣдній, оказали чудеса храбрости: они сражались именно съ 14-мъ егерскимъ п.» (Если три батала, оказали чудеса против двухъ, то нужно подать, что послѣдніе оказали еще болѣе чудесъ). Далѣе Поляки утверждаютъ, что у Русскихъ взято въ пленъ и убито 6-ть полковниковъ, и для большей достовѣрности, приводятъ ихъ имена. Изъ всѣхъ этихъ именъ въпросто только одно—Чеботаревъ; всѣ остальные вымышлены. Газеровъ (должно быть Газатовъ) убитъ еще при Дембе-Велек, Редялъ былъ при 1-мъ корпусѣ и вовсе не участвовалъ въ сраженіи, а остальные фамилии: Владимировъ, Пиховскій и Степановъ, если не вымышлены, то по крайней мѣрѣ не принадлежали полковникамъ русской арміи. Конецъ Поляковъ хотятъ, какъ и въ каждому сраженіи, захватить множество орудій; если считать всѣ действительно имѣ бранныя ими орудія, то ихъ окажется болѣе, тѣмъ было во всей русской арміи; почти тоже самое можно сказать и о пленныхъ.

Полныя самоувѣренности польскія газеты заражены возбужденіемъ взятія Седлеца. Когда же такое непослѣдователно, то они говорили, что Седьцы не хотятъ вѣдать того причинъ, что тамъ было множество госпиталей и въ нихъ смирѣнственно заражались болѣзнами, при чемъ Русскія были приписаны вина распространенія холеры. А именно въ газетахъ восклицали: «Тщательная предосторожность! зародышъ болѣзни уже проникъ въ нацѣ паханій съ неприятелемъ, и мы теперь имѣемъ нѣсколько сот человѣкъ болѣзныхъ холерою. Такъ же жестокій врагъ, въ теченіи столѣтій нынѣшнемъ на нашу страну свою злобу, принесъ намъ еще и послѣднее, недоставившему намъ блаженство—заразу»! Эта зараза не безъ жестокаго неприятеля проникла бы въ Польшу; вѣдь похоже она нашла же путь въ другія страны.

Французскія газеты прибывали къ этому своимъ комментаріям: «Генер.
намерений. Действительный успех сражения был в пользу Русских, потому что им удалось спасти свой авангард, подвергавшийся большой опасности у Ягодне, равно как и удержать позицию свою за Мухавцовым и важный пункт Седьце; более этого они и не желали. Но может быть спросить, почему русские генералы, убедившись в течении битвы, что Поляки не имели значительных сил, не употребили против них больше войск? почему они сами не перешли в наступление? Авангард изъ Ягодне мог быть направлен против левого неприятельского фланга, а прибытие на поле битвы гренадерской бригады, безспорно, дало бы ей другой оборот. Генер. Гейсмар сначала хотел это исполнить, но Розен воспротивился ему и он весьма основательными причинами. Было известно, что то были только передовые войска, и что главные силы, под начальством Скрыжинецкаго, находились в слѣдовании отъ Костржина; по этому не было возможности действовать решительно на невыгодной местности поля битвы, имѣя длинное дефиле въ тылу. Въдѣ Игане удерживали единственно для того, чтобы обеспечить отступленіе войскъ отъ Костржина.—Сверхъ того на слѣдующее утро нужно было ожи-
дать серийного покушения всей польской армии на Седльце, и сберегать для сего свои силы. Гренадеры составляли единственный резерв, на котором Розен мог основывать свое снасение. Почему ему невозможно было для второстепенного успеха рисковать всем своим отрядом, как бы то ни случилось, если бы он перевел его через Мухавец и приняла битву в опасной позиции по ту сторону. Тогда легко могло повториться, в малых размёрах, сражение при Фридланде.

Многие военные находили превосходным самый план наступления против Седльце и приводили только дурное его выполнение, колебания, медленное движение Скряпинского, нерешительность и медленность Стрижевского. Но нашему мнению, все предпринятое было не более как полумера. Если хотели предпринять что либо решительное против Розена, который был еще отведен и не мог ожидать дейстивительной помощи раньше 2-хъ дней, то нужно было действовать не с частью армии, но всей массою ея. Искусный генерал не раздробляет свои силы в минуту, когда идет в сражение, но держит их под рукой, дабы направить ихъ на резизительный пунктъ. Фланги, на прикрытие которыхъ польский главнокомандующий употреблял большие половины своихъ войскъ, онъ могъ обеспечить несравненно менѣе значительными средствами; въ ту минуту ему нечего было опасаться за фланги; резизительный пунктъ былъ не тамъ, а при Седльце. И такъ, если бы вмѣсто того, чтобы дать Прондзинскому для обхода 10,000 ч., онъ употребилъ бы для сего 20,000, а съ 10,000 предприяя бы наступление по шоссе и черезъ Суху, то онъ не только уничтожилъ бы корпусъ Розена, но могъ бы овладѣть Седльце и стать твердою ногою на пути сообщенія фельдмаршала. Употребив онъ столь значительныхъ силъ для обхода, то вмѣсто того чтобы идти на Игане, онъ могъ двинуться прямо черезъ Сакуью (куда ведетъ хорошая дорога) на Седльце, и всѣ что только находилось на Кострицкъ и на Мухавецъ было обойдено и отрязано, такъ какъ въ это время и Учинскій успѣлъ бы подвинуться къ Венгревъ и Соколову. (*) Такимъ образомъ, если бы планъ былъ

(*) Прондзинскій говорилъ въосвѣщеніи, что во время своего движенія онъ воззиматься мыслью, обойти также и Мухавецъ и занять Седльце.
начертань въ большомъ размѣрѣ, то онъ имѣлъ бы и больше успеха, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности посредствомъ принятыхъ полумѣръ ничего не выигрывали, а рисковали очень многимъ. Ударъ, послѣдствия котораго было бы разомъ уничтожено или взято въ плѣнъ 13.000 ч., такой ударъ возымѣлъ бы совершенно иное дѣйствие. Какое впечатлѣніе произвелъ бы онъ на объ арміи, на общественное мнѣніе за границу и на дружественныя державы! Дичичу можетъ быть пришлось бы тогда переправиться обратно черезъ Бугъ; ибо весьма сомнительно, чтобы послѣ подобной потери, которая естественно распространила бы уныніе въ арміи, онъ отважился бы вступить въ сраженіе. Какіе бы результаты вышли изъ всего этого!

Фельдмаршалъ Дичичъ, въ день сраженія прибывшій съ главными силами въ Луковъ, былъ взволнованъ самыми тяжелыми опасеніями; онъ хотѣло поспѣшить былъ немедленно въ Итали, если бы тому не воспрепятствовало утомленіе его войскъ; между тѣмъ неумолимый громъ пальбы указывалъ на упорство битвы. Каждый выстрѣлъ глубоко врѣзывался въ сердце фельдмаршала. Вся его прежня слава, репутація полководца, судьба внутренней ему арміи, все было поставлено здѣсь на карту. Дичичъ быстро рассаживалъ взадъ и впередъ по комнатѣ, принимая донесенія, отдавалъ приказанія, призывалъ адѣйтантовъ и снова отсылали ихъ, неоднократно совѣщался съ Толемъ, короче, все его наружное поведеніе, доказывало величайшее душевное безпокойство. Вообще въ главной квартиры обнаруживалась тревожная дѣятельность, хотя не многие предчувствовали, что въ эту минуту рѣшается судьба всего похода.

чрезъ что онъ надѣвали отбросить Розена къ Соколову и совершенно отрѣзать его отъ фельдмаршала; но не подалась на дѣйствительность Скрипунскаго, онъ не отвѣтилась ворваться въ самую середину русскихъ силъ и поставить между собою и Лубенскими два естественныхъ препятствія. Михаилъ и Кострика, тѣмъ болѣѣ что онъ догадывался, что армія фельдмаршала находится въ движении, и не имѣлъ охоты увести изъ среды его короли. Проходимскій полагаетъ, что если бы же предприятіе было начато вскорѣыми днями ранее, въ то время когда онъ его предлагаалъ, то онъ бы рѣшилъ двинуться прямо на Седлыче.

Т. II.
На следующее утро, чуть свет, войска направились к Седлеце, находившемуся на расстоянии 4-х большших миль; там они ожидали возобновления неприятельских атак и вследствие его — общих битв. Для прикрытия этого движения кня. Горчаков должен был, оставив один гусарский и один пехотный полки под начальством генер. Реада у Домбе, с остальным частью своего авангарда двинуться к Виарды; обоз был отослан к Раджину. Но уже на пути фельдмаршал узнал, что неприятель не отважился возобновить нападение, а напротив отступил с развертывом по дороге к Калушину. Тяжелый камень свалился у него с сердца. Успокоенный теперь относительно общего положения дей, Димич остановился на ночлег в Бялы, в 4-х верстах от Седлеце, и только на следующее утро, 18/24 авг., вступил в этот город, около которого сосредоточил все свои войска. 1-й и Гренадерский корпуса с остатками 6-го корпуса расположились впереди города; генер. Паленц II, прибывший накануне с двумя полками (Нзаозерским и Симбирским) 7-й дивизии, был выдвинут к Ягодне, с авангардом из 12 бат., 18 эскадр и 22-х оруд. (6000 пехоты, 2000 кавалерии и 700 казаков); другой авангард, под начальством генер. Мандерштена, состоящий из 2-х батал. и 18-й эскадр., был выставлен к Скуржечу, по дороге в Латовиче. Кирилловская дивизия осталась у Лукова, гвардейский отряд — в Раджин; генер. Герштейнеги, по уничтожении мостов у Тырчина и Медошева, прибыл со своими 5-ю батал. к Коще, и должен был временно оставаться там. Наконец, особый летучий отряд из одного пехотного и 3-х кавалер. полков, под начальством генер. Тимана, должен был находиться на пространстве между Вепрежем и брестскими шоссе, дабы прикрывать левый фланг армии. И так русская армия располагалась на протяжении от Коща до Седлеце, имела авангарды у Ягодне и Скуржеча и летучий отряд впереди левого крыла. Для обеспечения же правого крыла, сильно угрожаемого от Венгрова Уминским, генер. Угрюмов получил приказание с 4-й гренадер. дивизией выбить Уминского из Венгрова и возстановить соединение с Гвардейскими корпусом чрез Нуръ.
Прежде чём приступим к описанию происходивших между ними дён, мы должны проследить вкратце движения Уминского, послъ выступления его изъ Варшавы против Гвардейского корпуса. Какъ мы видѣли выше, Гвардейскій корпусъ вступалъ въ конецъ мартаСъ Царство и занялъ для отдыха временные квартиры въ окрестностяхъ Ломжи. Сакенъ подвинулся къ Макову. Для неожиданнаго нападенія на Сакена и для наблюденія за Гвардіею, Уминскій съ кавалерійскою дивизіею (*), 1-й егерский полкъ и Кишеньскими вольными стрѣлками, (всего около 6500 ч.), какъ мы уже сказали, былъ посланъ черезъ Модлинъ къ Остроленкѣ, куда при его приближеніи отступили Сакенъ. Надѣялись, что Уминскій разобьетъ Сакена, прежде нежели послѣдній будетъ подкрѣплить Гвардіею: однако ничего подобнаго не произошло. Черезъ нѣсколько дней послѣ своего выступленія, именно 29/4 мартаУминскій появился въ окрестностяхъ Остроленка и велѣтъ Храповскому произвести рекогносцировку этого города; послѣ незначительной перестрѣльки Храповскій возвратился и довелъ Уминскому, что въ этомъ мѣстѣ невозможно надѣяться на успѣхъ, ибо Сакенъ имѣетъ для своего подкрѣпленія на противоположномъ берегу Нарева весь Гвардейскій корпусъ. Въ самомъ дѣлѣ, узнавъ о предприятіяхъ Уминскаго, силы кого преувеличивали до 15,000 ч., Великий Князь Михаилъ Павловичъ приблизилъ Гвардію къ Остроленкѣ. Польскіе жители безпрерывно разказывали разныя небылицы о деморализации Гвардіи, а Уминскій объявлялъ громогласно, что онъ хочетъ дать ей урокъ: дабы соразмерить для своихъ труды, Гвардія сама двинулась ему на встрѣчу; но Уминскій отступилъ на Рожанъ и оттуда еще ближе къ Пултуску, въ Шелковъ, гдѣ долгое время оставался въ бездѣятвіи. Великому Князю было довѣрено, что онъ перешелъ у Рожанъ на значительный берегъ Нарева, дабы съ этой стороны произвести нападеніе на Остроленку. Вследствіе сего Сакенъ, усиленный легкимъ гвардейскою кавалерійскою дивизіею гр. Ностына, былъ посланъ по этому направлению, чтобы удержать движение неприятеля. 30/14 марта

(*) Оная состояла изъ пяти полковъ съ одной конной батареей, именно изъ 1-го уманскаго и 3-го конно-егерскаго, изъ Краковскаго, Августовскаго и Люблинскаго полковъ, всего около 3000 ч.
Сакенъ дошелъ до Говорова и убѣдился, что непріятель не оставлялъ Шелкова.

Такъ какъ послѣ пораженія Розена у Дембе опасались, что Уминский также будетъ направленъ противъ сего генерала, то Сакенъ получилъ приказаніе вторично двинуться впередъ, дабы не выпускали Уминскаго изъ виду. Дѣйствительно, Сакенъ нашель Уминскаго отступающимъ и доносить, что онъ наводитъ мость у Старо—Замбеса, съ цѣлью перейти на лѣвый берегъ Нарева. Великій Князъ тотчасъ повелѣлъ генеръ. Ностипу произвести рекогносцировку по направленію чрезъ Прижетицѣ къ Пультуску. Но уже прежде, именно 7 ар. Ностипу переправить для этой цѣли на правый берегъ Нарева у Рожанъ два полускадрама гвардейскихъ гусаръ и драгунъ, которые одинаковы были заняты атакованы двумя эскадронами польскихъ уланъ и конныхъ егерей, и послѣ храбраго сопротивления были принуждены отступить съ потерей двухъ офицеровъ и 31 рядоваго. Получивъ это известіе, Великій Князь, занявый между тѣмъ позицію у Ломжы, составилъ отдѣльный корпусъ, подъ начальствомъ генерала—адютанта Бистрома, изъ отдѣла Сакена, легкой гвардейской кавалеріи дивизіи и одной гвардейской пѣхотной бригады съ 24 оружиемъ, который долженъ былъ выступить 9 ар. изъ Остроленки къ Вышику и очистить все пространство страны между Вутомъ и Наровомъ. Бистромъ нигдѣ не встрѣтилъ непріятеля. Высланная впередъ кавалерія извѣстила, что онъ разломалъ мость у Старо—Замбеса, и отошелъ по правому берегу Нарева чрезъ Пультуску.

Въ самомъ дѣлѣ Уминскій получилъ приказаніе, переправиться чрезъ Вутъ и занять на Лянцѣ наблюдательную позицію противъ Гвардій, такъ какъ Полонки думали, что послѣдняя находится въ движении отъ Ломжи къ Седьмце; дѣйствительно, казалось не вѣроятнымъ, чтобы въ минуту когда фельдмаршаль приготовлялъ рѣшительную встрѣчу съ непріятелемъ, онъ оставилъ бы этотъ отборный корпусъ въ совершенномъ бездѣствіи. Вселдствіе сего Уминскій выступилъ 9 ар. изъ Шелкова; но вместо того чтобы слѣдовать по кратчайшему пути изъ Пультуска чрезъ Вышику, онъ двинулся, по причинѣ ли дурной дороги, какъ онъ самъ утверждалъ или, вѣрное, для того чтобы уклониться отъ битвы...
съ Гвардіею, чрезъ Сієроіць на Прагу і оттуда чрезъ Станиславовъ къ Ливу, куда онъ прибылъ 10/28 ар., въ минуту, когда тамъ происходилъ жаркій бой.

Линѣй и Венгрокъ были заняты двумя ротами 6-го егерскаго и эскадрономъ Татарскаго удалскаго полковъ, подъ начальствомъ генер. Пинабеля. Получивъ известіе о приближеніи значительныхъ неприятельскихъ силъ, Пинабель 7/28 ар. вечеромъ, уничтоживъ мости у Ливе, отступилъ къ Монободамъ, дабы не быть отрѣзаннымъ отъ Седьце. Здѣсь онъ получилъ приказаніе снова двинуться впередъ и во что бы то ни стало удерживать переправу чрезъ Ливецъ. Къ своему слабому отряду Пинабель присоединилъ еще саперный бат., 2 эскадр. уланъ и 300 фузилеровъ 6-го корпуса съ 4-мя оруд., и 5/28 ар. вновь двинулся къ переправѣ у Лива. Междѣ тѣмъ генер. Андриховичъ съ 20-ти полкомъ по возстановленіи моста овладѣлъ переправою и, построивъ на противу-полоцкой сторонѣ теть-де-понь, занялъ его полубатал. пѣхоты. 5/28 ар. на разсвѣтѣ генер. Пинабель съ егерами поддержаніемъ саперами, атаковалъ теть-де-понь, взявъ его приступомъ, нстремясь большую часть перешедшаго неприятеля и уничтожилъ мости. Но какъ при этомъ случаѣ онъ былъ тяжело раненъ, а усиливающийся неприятель угрожалъ новымъ нападеніемъ, то генер. Гейсмаръ въ ту самую минуту, когда онъ уже предвидѣлъ сраженіе при Игане, дабы обезпечить отъ обхода свой правый флангъ, послалъ генер. Насакина еще съ батал. гренадеръ и 3-мя эскадр. при 2-хъ конныхъ оруд., поручивъ ему принять главное начальство у Лива. Но именно въ это самое время прибылъ Уминскій со всѣмъ своимъ корпусомъ; 10/28 ар., онъ, овладѣвъ переправою, захватилъ Венгрокъ и преслѣдовалъ Насакина своимъ авангардомъ до Соколова. Такимъ образомъ онъ перервалъ сообщеніе Гвардіи съ Седьце. (*) Едва Уминскій утвердился здѣсь, какъ получилъ известіе о движеніи Угрюмова. Онъ тотчасъ при-

(*) Ободренный этимъ легкимъ успѣхомъ, Уминскій предлагалъ главнокомандующему, дойти до Буга, переправиться черезъ него у Граница и перебѣгъ операционную линию Русскихъ у Бреста. Съ этимъ весьма основательно не согласился на такое сумасбродное предприятіе.
готовился встретить его, и велел носить всю воинную тетр-де-понт у Ливы.

Генерал Угрюмов должен был, присоединив к 9 1/2 бат. своей дивизии еще 11 эскадр. 6-го корпуса с 16-ю оруд. (†), двинуться к Венгрому, отбросить неприятеля за Ливец и уничтожить находившийся там мост. 15-го апреля утром Угрюмов выступил из Седыче; но находясь в независимости, где ему приходилось встретить своего противника, он пошел для разведывания небольших частей к Соколову и Венгрому, а сам остановился на ночь вблизи от Макободя. Эта медлительность и совершенно ненужная рекогносцировка составляли тяжелую ошибку, что если даже предположить, что неприятель находился в Соколове, то по следствиям рашительного движения на Ливы и овладения тамошним тетр-де-понтом, Угрюмов отражал бы ему путь отступления. Мостовое укрепление у Ливы было рашительным пунктом, и к тому же приказания данными Угрюмову указывали именно на этот пункт; но успех, одержанный вперед тяжелым Поляками, казалось, внушал некоторым русским генералам чрезмерную осторожность, и Угрюмов, вместо того чтобы действовать смело, рашительным шагом...

(*) Силы Угрюмова состояли из следующих войск:

Пехота: 1-я гренадерская дивизия:

Полки: Императора Австрийского 2 бат. 1606 чел.
Короны Прусского... 1 1/2 1310
Пионеры Прусского... 2 1684
1-й Караанерный... 2 1647
2-й Караанерный... 2 1636

9 1/2 бат. 7782 чел.

Два баталя. Аракчеевского и полубаталя. Короны Прусского полков нахо-дящейся еще в Августовском восстании.

Кавалерия: Польские уланы... 4 эскадр. 465 чал.
Татарские уланы... 2 264
Арабские конно-штыря. 3 684
Туапсинские... 2

11 эскадр. 1383 чал.

Польская дивизия, по примыкании к своей искажают все факты, показывающие силы Русских следующим образом: српности они называют 1-ю гренадер. дивизию, как она и была действительно, потому вычисляя отдельные полки этой дивизии, прибавляют в заключении: «и пять пехотных полков».
приближался к неприятелю хотя с войсками, бывшими у него подъ командой, ему нечего было опасаться. Возвратившись партиям донесли ему, что в Соколовъ находился передъ тьмъ 1,500 ч. съ 4-мя оруд., но что они уже отошли къ Венгрнову, где генер. Уминский, по показаниямъ жителей, сосредоточилъ 14 батал. и 14-ть орудій. (*)&

При немного болѣе энергическому маневрѣ со стороны Русскихъ, неприятельскій отрядъ въ Соколовѣ можетъ быть быть бы отрѣзанъ; но вслѣдствіе острожныхъ дѣйствій Угрюмова, Поляки были предуѢдомлены и во время успѣли отступить. Наконецъ на слѣдующій день 14/2 апр. послѣ вторичнаго приказанія отъ фельдмаршала, онъ двинулся къ Венгрнову. Но Поляки, названные о его прибытии и избегая битвы, отступили на лѣвый берегъ Ливца и оставили въ неоконченномъ еще тетѣ-де-понѣ, только баталіонъ 1-го егерскаго п. (700 ч.) съ 3-мя оруд., а впереди его нѣсколько ротъ пѣхоты съ 2-ми эскадронами кавалеріи. Рѣчка Ливецъ медленно протекаетъ между болотистыми берегами и образуетъ въ этомъ пункты два рукава, раздѣленные небольшими островками; черезъ оба эти рукава, равно какъ и чрезъ болотистую низменность ведетъ длинная деревянная плотина съ мостомъ. На островѣ Уминскомъ поставилъ еще 2 орудія, чтобы доставить фланговую оборону тетѣ-де-понѣ, а на лѣвомъ берегу возьмѣсть батарею изъ 8-ми орудій, которая могла обстрѣливать перекрестнымъ огнемъ берегъ по сою сторону рѣки. Позади батареи онъ развернулъ свою кавалерію и пѣхоту.

Угрюмовъ приближался къ этой позиціи съ величайшемъ осторожностью; для наблюдения за прочими переправами на Ливцѣ, онъ оставлялъ въ тылу у Вышковка 2 эскадр. Татарскаго уланскаго п.; 2 эскадр. конныхъ егерей послалъ въ Соколовъ, для обезHazенной себя съ этой стороны, хотя ему совершенно нечего было опасаться оттуда, и съ остальными силами двинулся къ мосту

(*) Эти показанія по обыкновенію были преуспѣны. По свидѣтельству вѣялъ въ послѣдствіи въ пѣхъ майора Хлевискаго, Уминскій, кроме своихъ 5-ти кавалерійскихъ полковъ, имѣлъ еще 8 батал., съ 14 оруд., а именно: 4-е батал. 1-го егерскаго п., 3-й бат. 20-го линейнаго п. и батал. стрѣльцовъ—волонтеровъ.
у Ливы. Не доходя 4-х верст от этого пункта, Русские услышали звуки труб и барабанов, и Угрюмовъ заключилъ изъ этого, что неприятель ожидаетъ его. Выстроивъ войска въ боевой порядокъ, онъ двинулся къ тетѣ-де-повану. Правѣе венгрѣвской дороги шелъ 2-й карабинерный п. съ 4-ми оруд. и однимъ эскадр. уланомъ; лѣвѣ— 1-й карабинерный п. также съ 4-ми оруд. и двумя эскадр. конныхъ егерей: наконецъ самъ Угрюмовъ, съ остальными 5-ю баталию 3-мя эскадр. и 8-ю оруд., составлялъ резервъ; одинъ эскадронъ былъ посланъ внизъ по теченію для наблюдения брода у Старовеси. Сраженіе началось сильною канонадою съ обоихъ сторонъ. Русская батарейная артиллерія обстрѣливалъ перекрестнымъ огнемъ какъ мостовую укрѣпленіе, такъ и находившійся впереди его отрядъ польской пѣхоты и казаковъ, что принудило последній переправиться на островъ. Въ то же время туда же были перевезены для безопасности орудія изъ тетѣ-де-пова. Этотъ моментъ былъ избранны для штурма. Генеральскаго штаба шт. кап. Сливницкій, храбрый и искусный молодой офицеръ, и неустрашимый Швейцарецъ генер. Фекел, приняли началство подъ штурмующими колоннами. Отъ нѣдавно изъ карабинерныхъ полковъ отдѣлилось по одному батальону, и безъ выстрѣзовъ, съ ружьями на руку, они двинулись на штурмъ, между тѣмъ какъ другой батальонъ оставался въ резервѣ. Встрѣченные на разстояніи 100 шаговъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ и оснащены картечью съ противоположнаго берега, баталийны, не смотря на то, съ громкимъ крикомъ ура! зарвлись въ укрѣпленіе, положены на мѣстѣ большую часть его защитниковъ, а остальныхъ, въ числѣ 230 ч. выставлъ съ началствовавшимъ ими майоромъ Хлевскимъ, захватилъ въ пленъ. Воспользовавшись этимъ успѣхомъ, карабинеры бросились чрезъ первый мостъ на острова, дабы овладѣть находившимися тамъ орудіями, но атакованные съ всѣхъ сторонъ принуждены были отступить. Между тѣмъ русская артиллерія была подвезена къ мостовому укрѣпленію и сильнымъ огнемъ своимъ принудила Поляковъ удалиться съ острова и съ берега рѣки. Генер. Угрюмовъ, имѣя предписаніе отбросить только неприятеля за Ливецъ, не отважился продолжать свое наступленіе.
Умнинский, взбешенный тем, что потерял тет-де-поя, час спустя, посажь 20-й п. с приказанием, что бы он и стало, вновь овладеть укреплением. С громким ура! Поляки бросились чрез плотину, но хладнокровное мужество гренадер, занимавших окопы (полк Пр. Прусскаго смьщал карабинеровъ) вскорѣ принудило ихъ возвратиться назадъ. Четыре раза возобновляли они свои ущелья покушения, каждый разъ неся огромныя потери. Эти атаки темъ менее могли имѣть успѣхъ, что Русскіе разрушили настилку моста съ своей стороны до острова и были въ готовности встрѣтить штыками всякаго, кто отважился бы перейти по оставшимся балкамъ. Для поддержанія своихъ безумныхъ попытокъ Умнинской приказалъ генераль Томицкому съ кавалерійскими бригадою переправиться чрезъ Ливецъ выше, у Вышково и, стремительно атаковать Русскіхъ, овладѣть мостовымъ укрѣпленіемъ съ противоположной стороны. Находившіеся тамъ 2 эскадръ Татарскаго уланскаго п. храбро встрѣтили 1-й полскій уланскій п., когда онъ переправлялся, но были опрокинуты; такую же участь имѣли и 3 эскадръ конныхъ егерей, присланной и на помощь. Польская кавалерія только тогда была остановлена, когда прибылъ полкъ Зуровъ съ оставшими тремя эскадронами и 2-мя конными оруд., после чего она снова переправилась на другой берегъ.

Русская кавалерія понесла при этомъ значительный уронъ. Положеніе съ этого было невыгодо въ томъ отношении, что эскадроны постоянно водились въ дѣло порознь противъ соединенныхъ силъ неприятеля; поэтому, не смотря на сопротивление, всѣ они были опрокинуты. Съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила съ обѣихъ береговъ за ходомъ этого интереснаго кавалерійскаго боя, въ которомъ особенно отличился 1-й полскій уланскій п. Но это было не болѣе, какъ простой эпизодъ въ числѣ прочихъ происшествій этого дня, немыслимыхъ дальнѣйшихъ послѣдствій. Въ 10 ч. вечера все уже было окончено, а въ ночь Русское привели въ оборонительное положеніе ту часть тетъ-де-пона, которая была обращена къ сторонѣ неприятеля и до сего времени оставалась открытою. Это было сдѣлано не напрасно, потому что съ разсвѣтомъ слѣдующаго дня три полскихъ баталіона съ
6-ю оруд. снова покушались овладеть укр. пл. но такое безуспешно, как и накануне. Это упрямое желание овладеть укр. пл. было, которое в сутиности не могло принести особенной пользы, так как Ливец представил множество других переправ, казалось чьему то невероятным. Слишком большое число несчастных солдат должен были заплатить жизнь за упрямство своего генерала, который все таки не достиг цели.

Урон, Русских в этих упорных сражениях простился до 265 убитыми и 717 ранеными, всего 982 ч., из числа коих на долю кавалерии приходилось 222. Несравненно значительнее был урон Поляков, по причине повторенных и неудачных попыток на тет-де-понт, при чем войска их без нужды подвергались сильному огню.

До какой степени было безполезно пожертвование столкновения людьми со стороны польского генерала, оказалось в тот же день, потому что генер. Угрюмова получили приказание уничтожить тет-де-понт и отойти со своими войсками к Ходову, недалеко от Сельце. Фельдмаршаль доносил об этом Государю: «Так как удержание переправы у Лива не входить в мои планы, то я притянуть оттуда генер. Угрюмова.» Для какой же цели, справляется, происходили все эти сражения. Впрочем они не остались без последствий. Именно они послужили к тому, чтобы уменьшить смелость, или скорее дерзость Поляков, доказав им, что гренадеры уже не в войска, над которыми они до сего сдерживали успехи.

Вследствие всего описанного произошедший русская армия, вмст с того чтобы стоять теперь пред Варшавою, находилась пред Сельце, вмст с того чтобы подвинуться вперед, поилась назад. Во многих отношениях оказывался проигрыш: убыль в людях, потеря в занятом пространстве земли, проигрыш в собственном и общественном мнении; понятно, что дозврее армии к фельдмаршалу было поколеблено. Но кто же был виноват во всем этом? Мнение на этот счет различные. Одни приписывали все случайным обстоятельствам, не-зависящим от воли фельдмаршала, другие же безотчетно сваливали всю вину на него.
«Мы выиграли Греховское сражение», говорили порийцатели Дзябича, «и не умèли извлечь из этого никакой пользы. Едва оставались мы победителями, как фельдмаршал раздробил свою армию. Сакен и Розен отправились в Плоцкое воеводство, Витт в Люлинское, точно будто мы вовсе не имели перед собой неприятеля, который ежеминутно мог напасть на нас с 40—50000 ч. Было бы неразумно оправдывать большие сокращение войск в Плоцком воеводстве, о котором донесли Сакен. Какое нам былос дèло до этого? Тéмь лучше если поляки разбрасывали свою армию: не в Плоцке, а в Варшаве заключалось рашение. В заключение, как будто и этого было недостаточно, фельдмаршал перевел своих войск на пространную квартиры, оставив только одну дивизию, для наблюдений за Прагою. Что же должно было произойти в случае появления неприятеля с превосходными силами? Не естественно ли было ожидать, что онь опрокинут все, что ему противопоставлено, и разобьёт в разрезе одну полосу другой отдальная части русской армии?»

Защитники фельдмаршалов возражали против этого: «После Греховского сражения состояние Вислы отнюдь недозволяло ревизительных предприятий, а полская армия, хотя она и владела прагам, мостом для вылазок, однако была через чур ослаблена, для того чтобы опасаться чего либо с другой стороны. Поэтому с полной безопасностью можно было послать Сакена в Розена для разъяснения вопросов на нашем фланге, угождавших нашим сообщениям. Кроме того необходимо было также обеспечить движение слéдовавших через Остроленку и Пултуêм остальных эшелонов Гренадерского корпуса. Наконец Розен у Зегреже был на разстоянии всего 4-х мил., следовательно, довольно близко для того, чтобы при действительно опасности тотчас получить помощь от главной армии. Точно также мы не могли дозволить Дверницкому распоряжаться по своему в Люлинском воеводстве; так как он отважился выдвинуться слишком далеко вперёд, то казалось даже возможным отрезать его и взять в плен со всèм его корпусом. А что касается до размещения армии на кантонире
в квартирах, то в ту пору года это было необходимо для сохранения войск. Сверх того все меры были так хорошо приняты, что в случае если бы неприятель выступил из Праги со всеми своими силами, то мы всегда имели довольно време- мени, чтобы сосредоточить наши войска на каком-нибудь пунктѣ. \—— Розенъ думалъ точно также, возражали противники, и дорогого поплатился за это. \—— Розенъ былъ совершенно въныхъ обстоятельствах, отвѣчили на это, онъ долженъ былъ, согласно съ данной ему инструкцией, по удаленьім главной арміи, стянуть свои войска на разстояніе одного перехода отъ неприя- теля. Если бы онъ это исполнилъ, съ нимъ ничего бы не случилось; его отступленіе было обезпечено, все равно было началъ бы онъ его на главную армію или на Седьце. Но Розенъ мѣщалъ потерять время, незамѣтнное на войнѣ, и его медленность сдѣлалась причиной его гибели.

Впрочемъ не отрицали, что можетъ быть было бы лучше оберегать сообщенія съ Россіею, притянувъ Гвардію къ Седьце, а корпусъ Розена употребить совокупно съ главною арміею на предприятія противъ Варшавы, гдѣ, какъ на рѣшительномъ пунктѣ, никогда нельзя было собрать слишкомъ много войск. Корпусъ Розена былъ наименѣе надежный изо всей арміи, по этому ему нельзя было давать столь важнаго порученія, какъ обезпече- ніе отступленія и сохраненіе сообщеній. Гвардій нечего было опа- саться въ Седьцѣ, ибо Полья не могли слишкомъ удалиться отъ своей столицы; при томъ же изъ Седьцѣ Гвардія могла, также удобно какъ и изъ Ломжы, держать въ повинованіи посредственно подвиженъ колонны Августовское воеводство и прикрывать Бѣло- стокскую область. На всѣхъ случаяхъ она имѣла обезпечеченное от- ступленіе на Брестъ, а мости у Нура дѣлали для нея открыты- тымъ сообщеніе съ границами чрезъ Бѣлостокъ.

При этихъ сужденіяхъ всѣ отдавали справедливость Гр. Толю, зная, что онъ подавалъ голосъ въ пользу подобныхъ мѣръ. Не увлекавшемуся при успѣхѣ, не унывшему въ несчастіи, Толь всегда замѣщалъ единственно по правиламъ здраваго разсудка, (ко- торыхъ въ тоже время суть правила войны), на сколько и когда слѣдуеть рисковать. Толь во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ былъ
врагом полумёр, разных раздробленій, откомандрованных, разъединённых силъ. Къ несчастію гельдмаршалъ слишкомъ самовѣренный не послушался мудраго совѣта графа, который еще прежде настаивалъ на необходимости притянуть къ главной арміи Гвардейскій корпусъ; напротивъ онъ оставилъ его безъ всякой пользы и среди явной опасности къ Августовскому воеходствѣ.

Наконецъ обвиняли гельдмаршала въ нерѣшительности его послѣднихъ дѣйствий. «1/4 вѣчера вечеромъ», говорили его поручители. «Гельдмаршалъ получилъ первые известія о неудачахъ Розенъ, а на слѣдующий день бо́лѣе положительныя; онъ могъ заключить изъ нихъ, что вся непріятельская армія сдѣлала вылазу; если онъ не хотѣлъ или не могъ оставаться при своемъ намѣреніи совершить переправу, то онъ долженъ быть немедленно, движеніемъ внизъ по Вислѣ, угрожать непріятельскому флангу и тылу; быть можетъ ему удалось бы отрѣзать непріятеля и однимъ ударомъ окончить войну. Дѣйствуй имѣть достаточно силъ для этого; но ему надлежало тотчасъ отдать приказаніе для сосредоточенія своихъ войскъ, и таковое могло бы быть окончено къ 5/24 числа, 6/24 рано утромъ онъ могъ бы уже выступить. Вмѣсто того гельдмаршалъ потерялъ нѣсколько дней на рекогносцировки, и не ранѣе 9/24 двинулся къ Лукову, и то только когда ему было объявлено, что армія ни имѣеть хлѣба. Не такъ поступали Бонапарте въ своемъ образцомъ походѣ 1796 г.; онъ употреблялъ въ свою пользу часы и минуты, и принималъ тотчасъ же, на мѣстѣ свои рѣшенія. Такъ какъ армія была обеспечена продовольствіемъ до 9/22 числа, когда она прибыла къ Лукову, то если бы она выступила 9/24, то имѣла бы впереди 5 дней для рѣшительныхъ дѣйствій противъ непріятеля, не ощущая притомъ недостатка въ хлѣбѣ. А чего нельзя было сдѣлать въ 5 дней? Славныййшій можетъ и долженъ выдерживать и разводить расположение непріятеля, дабы сообразоваться съ нимъ въ своихъ дѣйствіяхъ, но славныййшій и имѣющій подъ руками всю свою армію самъ долженъ взять на себя инициа-
- 94 -

"тиву, смѣшь идти на встрѣчу непрѣятелю и разбить его. Такъ 
поступили бы Суворовъ и Бонапартъ."

Уронь, понесенный Русскими въ теченіе 14 дней со вре-
мени возобновленія военныхъ дѣйствій, былъ не маловаженъ: боль-
шая половина корпуса Розена была уничтожена. Еще 33/4 мартта, 
v день выступленія главной арміи къ Рыки, этотъ корпусъ счы-
tалъ болѣе 18,000 ч. (со включеніемъ 2-й конно-егерской 
брігады), а въ настоящее время на лицо было едва 9000 ч., 
унылыхъ духомъ. (*)

(*) Подробное исчисление потерь корпуса Розена.
Они имѣли въ наличности.

<table>
<thead>
<tr>
<th>24-я пѣхотная дивізія:</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Брестскій полкъ</td>
<td>2 бат.</td>
<td>1236</td>
</tr>
<tr>
<td>Бѣлостокскій</td>
<td>2 «</td>
<td>1274</td>
</tr>
<tr>
<td>Литовскій</td>
<td>2 «</td>
<td>1404</td>
</tr>
<tr>
<td>Виленскій</td>
<td>2 «</td>
<td>1212</td>
</tr>
<tr>
<td>47 егерскій</td>
<td>2 «</td>
<td>1817</td>
</tr>
<tr>
<td>48 егерскій</td>
<td>2 «</td>
<td>1780</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>12 бат. 8683 чел.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>25-я пѣхотная дивізія:</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Волынскій полкъ</td>
<td>1 бат.</td>
<td>725</td>
</tr>
<tr>
<td>Менскій</td>
<td>1 «</td>
<td>938</td>
</tr>
<tr>
<td>Подольскій</td>
<td>2 «</td>
<td>1109</td>
</tr>
<tr>
<td>Житомирскій</td>
<td>2 «</td>
<td>1140</td>
</tr>
<tr>
<td>49 егерскій</td>
<td>2 «</td>
<td>826</td>
</tr>
<tr>
<td>50 егерскій</td>
<td>2 «</td>
<td>963</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>40 бат. 5611 чел.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Литовская уланскія дивізія:</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Польскій уланскій полкъ</td>
<td>6 эскад.</td>
<td>899</td>
</tr>
<tr>
<td>Литовскій</td>
<td>6 «</td>
<td>383</td>
</tr>
<tr>
<td>Волынскій</td>
<td>6 «</td>
<td>909</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2645 чел.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2-я бригады 2-й конно-егерской дивізіи:</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Аразмасскій полкъ</td>
<td>6 эскад.</td>
</tr>
<tr>
<td>Тираспольскій</td>
<td>6 «</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>12 эскад. 1767 чел.</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Общее обозріе.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Численность 16 мартa.</th>
<th>1 апрѣля.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>24-я дивізія</td>
<td>3688 чел.</td>
</tr>
<tr>
<td>25-я</td>
<td>5611 «</td>
</tr>
<tr>
<td>Уланы</td>
<td>2645 «</td>
</tr>
<tr>
<td>2-я конно-егер бріг. 1767 «</td>
<td>1346 «</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **18,686 чел.** | **9143 чел.** |

**Уронь.**
Хотя собственно в отмеченных поражениях намеченных Розену, фельдмаршала можно еще оправдать: но тьма не мешает они давали главный повод к упрекам, которые ему дали. Он был в проигрыш', едва лишь быть в праве; таковы суждение большинства!—Самым лучшим комбинациям, копий недостает счастливого исходения, обыкновенно предполагаются самые худшие, но уважаемые успехом. Недаром говорится: будь счастлив, и ты во всем будешь прав. Нужно сознаться, что это суждение большинства не совсем лишено оснований; оно вытекает из какого то безсознательного чувства, что для успеха необходимо, что бы в этой нужной мере были во время приняты. Человек возвышенного ума, наделенный надлежащими средствами, умело так искусно пользоваться ими, что, чтобы он случайно, он всегда остается властелином обстоятельств, и тогда обыкновенно говорят: «Человек счастлив!»—Хотя для продолжительного счастья, одного счастья недостаточно. Большинство не вида в безнадежных подробностях; оно ничего не знает о счастливых вдохновениях полководца, о случаях, которыми он воспользовался, о постоянном внимании его ко всему, что может привести к глупости, к его деятельност, неутомимости, душевной силе, словом о всем обстоятельствах, которые услаждают успех: оно судить только по результату, если он удовлетворительен, то большинство думает, что все необходимое было совершено; если же не, то оно считает, что было едва какое наблюд упущен, и что человек не соответствует своему назначению.

Из всего урона в 9543 ч. нужно исключить несколько сот человек оставшихся ото Литовского, Вольнского и Минского полков: по этому все потери корпуса Розена от 15/3, марта до 25/4, апреля определяются в 9,000 ч.

Сравнивательно с этими точными свидетельствами можно судить о польских людях, убивавших бедно Польскому вкладу в польных более 20,000 ч. т. е. более тьмы было во всем корпусе. Они не могут отговариваться тем, что прочие панские принадлежали к другим корпусам; другое корпуса не вмешали дать с ними и, за исключением небольшого числа новолок, форштатов и нескольких человек из прикрытий, не понесли никакого урона.
И польский полководец, хотя покровительствуемый в то время счастлив, не избежал однакож горьких упреков, которые вырочем выказывались больше впоследствии, когда счастье покинуло его; потому что теперь еще тв, что не знал его близко, считали его за великого мужа, которому суждено привести войну к победоносному окончанию. Русскому полководцу ставили в вину, что он сделал слишком мало, Скрижинецкого же упрекали в том, что он не сделал всего, что мог бы сделать. Высоко поставленные лица, что бы они не сделали, не могли избежать замечаний со стороны толпы; это так сказать плату, которую они выплачивают превосходство своего положения.

Во всяких предприятиях Скрижинецкого находили действительные достойные порицания; эти порицания с особою силою раздавались тогда, когда поход не соответствовал возлагаемым на него высоким надеждам. Тогда обыкновенно старались отыскать причину неудачи в тысячах незначительных упущений и небрежностей, на которые прежде никто не обращал внимания, и среди этого стремления, осуждать всё без исключения действий Скрижинецкого, случалось нередко, что порицали и разумные его распоряжения.

Так например его упрекали в том, что он не произвел ево выпуску ранге, когда Русские были расположены по квартирам. Как замечено, казалось это вылазка! Какими блестящими краснами рисовало ее пышное воображение Пондзинского! Но главнокомандующий не предпринимал ее, впроятно потому, что она привела бы к генеральному сражению, которого он по своей системе считал нежным избегать. Да не подумайте впрочем, что Русские были неприготовлены для такого случая, напротив они имели возможность, в случае наступления противника, в течение 15-ти часов собраться у Шенцы. Таким образом, вылазка произведенная позже привела к большему успеху, потому что впоследствии пришлось идти дольше только с небольшой частью русской армии.

Далее, ставили главнокомандующему вгупец валовое преследование корпуса Гейсмана при Ваврт, что однако же могло относиться скорее до начальника его авангарда, нежели до него самого. Потомъ.
раздробленным атаки съ небольшим числом батальонов, у Дембе,—но ужасное пространство, болотистая и промокшая почва, может быть не дозволяли употребления больших масс войск. Наконец,—позднее выступление вслѣд за Розеномъ и преимущественно послѣ первыхъ одержанныхъ успѣховъ. Выше мы разобрали этотъ послѣдній успѣхъ и видѣли на сколько онъ былъ заслуженъ Скрябинцемъ. Большая часть упрековъ, которые къ нему обращали, основывалась на предположеніи, что русская армія вслѣдствіе пораженія Розена была такъ ослаблена, что ей легко можно было разбить. Но заключеніе это было совершенно ошибочно: и безъ Розена фельдмаршалъ могъ противопоставить Полякамъ 50,000 лучшихъ войскъ, которые, отдыхнувъ и будучи снабжены многочисленной артиллерией, конечно имѣли бы большой перевѣсъ надъ утомленными ноходомъ польскими войсками. Поляки преувеличивали приобрѣтенные ими успѣхи и въ такой же степени уменьшали тѣ средства, которыя оставались въ распоряженіи русскаго полководца, хотя эти средства и составляли ядро всѣхъ его силъ.

Какъ бы то ни было, но такъ какъ польскій главнокомандующій не соответствовалъ чрезмѣрнымъ ожиданіямъ толпы, считавшей уже русскую армію на половину уничтоженною, такъ что ей оставалось только нанести послѣдній ударъ, то между молодыми офицерами, частью ближе знавшими всѣ обстоятельства, частью же итальянскаго связи съ кубистами, которые и безъ того не вполнѣ благоприятствовали умѣренному полководцу, возникло недовольство относительно всѣхъ его дѣйствій, неудовольствие, которое, все болѣе увеличиваясь, лишало его наконецъ главнаго начальства и едва не стоило ему жизни и чести. Враги Скрябинцеваго не могли простить ему его осторожность, его медлительность, его уклоненіе отъ рѣшительной битвы, такъ какъ, судя по происшествіямъ у Дембе, сами они не сомнѣвались, что съ русской арміею легко справится.

Ко всему этому присоединялось еще другое обвиненіе: въ тѣ дни развитія демократическихъ стремлений Скрябинцему ставили въ вину его аристократическихъ убѣжденій: упрекали его въ томъ, т. II.
что онь окружаеть себя только молодыми людьми знатныхъ фамилій и показываеть мало симпатіи къ мятежамъ, такъ и къ самымъ личностямъ клубистовъ, называющихъ себя патріотами. При этомъ совершенно упускали изъ виду то обстоятельство, что эти самые графы и князья, возбудившие зависть, принесли наибольшій жертвы въ пользу революціи, доставивъ ей бисектъ за границею, и всѣ они равнолись вступить въ службу не иначе какъ подъ условіемъ состоять при особѣ главнокомандующаго.

Въ особенності Круковецкій, снѣдаемый завистью и ненавистью, старался раздувать неудовольствие противъ Скржинецкаго, что ему и удалось, такъ какъ онь съумѣлъ сойтись съ членами клуба и журналистами. Начали съ того, что принялись критиковать затятія Скржинецкимъ переговоры; особенно ждались на мѣстныя отдѣльныя выразженія и общины въ нихъ заключавшіяся, какъ напр. на намѣстъ о возможности взять обратно актъ о лишении трона; Скржинецкаго упрекали въ томъ, что онъ далеко переступилъ за предѣлы своихъ правъ; потому переходъ къ военнымъ операциямъ, порицали его бездѣствіе и приписывали достигнутые успѣхи единственно способностямъ и планамъ Прондзаринского, которые главнокомандующій никогда даже не умѣлъ выполнить надлежащимъ образомъ. «Это не удивительно!», говорилъ намѣстникъ Круковецкій, «вашъ набожный главнокомандующій годится скорѣе, чтобы быть священникомъ, чѣмъ стоять во главѣ арміи.» Короче, какъ прежде противъ Хлощевскаго, такъ теперь противъ Скржинецкаго были приведены въ движеніе тысячи пружинъ, дабы лишить его благосклонности толпы, поклонявшейся ему за его успѣхи.

Въ Варшавѣ во все это время господствовали общая радость, ликованіе и надежды. Счастливыя кавалерія ездовали одно за другимъ, и весь городъ былъ погруженъ въ радостное упоеніе, которое оказалось тѣмъ болѣе, чѣмъ сильнѣе были предшествовавшія ему опасенія. Полки считали уже свое дѣло (какъ вообще человѣку, свойственно изъ одной крайности проходить въ другую) несомнѣнно выиграннымъ, и съ полнымъ довѣріемъ взирали на будущее.
Победа над Росеном была одержана в четверг на 8 страстной неделе в тот самый день, в который 37 лет тому назад коленопреклонный раб был призван гражданами Варшавы к имённическому нападению на Русских, предводимых Игелстремом. Следующие за тем дни Святого праздника, были по этому настоящим победным праздниками, среди которых безпрестанно прибывали гонцы с новыми радостными известиями и трофеями; русские пленные безпрерывно, при громком барабанном бою включались в триумф национальной Гвардии взад и вперед по улицам на показ праздной толпе. Эти пленные, почти все из Литовского корпуса, охотно соглашались на эту комедию, и даже многие были не прочь перейти в польскую службу и защищать дядю, против которого только что сражались.

Всё знающие и незнатные старались сделать праздничные день сколь возможно приятными для армии; воины должны были встретить их в поле, как в подрах своих семейств, во всем согласно с польским обычаем. Освященные яства (swiecone) окорока, яйца, жаркое, пироги на 300 подводах были посланы из Варшавы в армию в ночь на Свято-Христово воскресение и разделены между солдатами в первый день праздника, после отправленного богослужения. Таким образом и в лагере господствовало изобилие, самодовольство и надежда. Но эти дни общей радости миновали скоро, и время нужны и страха было уже не далеко.

Сейм, в малом составе также продолжал свои съезжания и приступать теперь к вопросу, который был сильно способен возбудить раздор, вследствии соприкосновения и возбуждения противоположных интересов. Это—вопрос о даровании собственности крестьянам. Малый сейм состоял почти исключительно из самых пышных приверженцев революции, именно из тех, членов, которые, после несчастного гроховского дня один имели мужество оставаться в угрожаемой столице. Возбужденный вопрос, глубоко затрагивавший, самые основы социальных отношений в стране, вопрос, коего счастливое разрешение даровало бы многочисленнейшему классу народонаселения
вмёстъ съ новыми правами и совершенно новую жизнь, этотъ вопросъ нашелъ въ членахъ сейма большую частью только однихъ друзей и защитниковъ, и не смотря на то, онъ все таки остался неразрешеннымъ.

Двадцати дневные разсуждения о немъ играли слишкомъ значительную роль въ превишихъ революционномъ сеймѣ; они возбудили слишкомъ сильное внимание за границею, гдѣ все принимало участие въ полезнейшемъ и вмёстѣ съ тѣмъ наиболѣе угнетаемомъ классѣ народа, для того чтобы мы могли обойти здѣсь, какъ самое положеніе вопроса, такъ и конечный результатъ совѣщеній.

Со времени возстанія 20/г. ноября, многіе голоса, особенно клубисты въ Nowa Polska, громко требовали, чтобы крестьяне, кромѣ личной свободы, которую они пользовались со времени Наполеона, была дарована собственность, дабы этимъ привязать ихъ силу къ дѣлу возстанія, и въ то же время выставить его предъ глазами всего свѣта, какъ дѣло въ высокой степени либеральное и предпринятое для блага угнетенныхъ классовъ народа. Но владѣцы имѣній были совершенно противоположнаго мнѣнія объ этомъ вопросѣ и по возможности старались отложить всѣнѣе немъ разсужденія. Они доказывали, что всѣ подобнаго рода общественные вопросы должны быть отложены до оконченія войны, потому что они могутъ потрѣсти существующей порядокъ вещей, нарушить слишкомъ многія интересы и ослабить чрезъ то добрую волю и энергию отдѣльныхъ личностей. Другіе, болѣе дальновидные и неупускавшие изъ виду общественнаго мнѣнія, полагали что, необходимо было на случай, если бы война нечистственно, опредѣленіемъ въ пользу крестьянъ, оставить доказательство, какими благородными намѣреніями были проникнуты камеры.

Всѣдствіе этого въ минуты величайшей опасности, тотчасъ послѣ Греховскаго сраженія, депутатъ Рембовскій, а позже депутатъ Климоновичъ и Станецкий подали проекты законы, въ которыхъ предлагалось надѣлѣніе крестьянъ землею и полное освобожденіе ихъ отъ барщины, вмѣстѣ съ некоторыми другими благодѣтельными для нихъ учрежденіями.
Проекты были переданы на обсуждение специальных коммиссий, однако встретились многие препятствия для их осуществления, ибо, под властью первых побуждений патриотического культа, они обнаруживали в себе вообще крестьян— даже тых, которые были поселены на землях частных владельцев. Поэтому министр финансов Бернацкий предложил другой проект закона, по которому только крестьянин, насилающе национальных казеных имений, должны были быть наделены землею, так как можно было оспаривать право сейма распоряжаться собственностью частных лиц. Это последнее предложение было обсуждено прежде других и после некоторых изъяснений, сделанных коммиссиями, оно было предложено 31-го марта на сейм, депутатом Свидзинским, в весьма жаркой речи.

Дабы врить оценивать как самое положение вопроса, так и соединения о нем, необходимо проследить вкратце обозрение недействительных в Польше в различными временами. (*)

Еще в древнейшем времени положение крестьян было весьма тяжелым. Король Казимир III энергически взял на себя защиту их дела и потому получил прозвание «Короля поселений» (konieł polow). В знаменитом Вислинском статуте 1347 г., кроме других распоряжений, заключалось также точное определение взаимных прав различных сословий; крестьян были разделены на два класса: один из них должны были подчиняться германскому праву, другие—местному праву страны. Это различие зависело от того, было ли их водворение на землях владельцев вольноименованных контрактов или нет. К первому классу принадлежали свободные крестьяне, колонисты, и общеста, так называемые, Голандцы. Они пользовались лично свободой, платили оброк, но не несли барщины. Позднее и повинности платимы ими были незначительны, и если бы не несовершенство правосудия и не произвол, они могли бы достигнуть значительного благосостояния. К ним принадлежали

(*) См. об этом сочинение Грезевица: «Крестьянин в Польше» Берлин 1818 г.
также крестьяне королевских арендных имений, с давних времен пользовавшиеся личной свободой и поземельной собственностью.

Напротив того положение крестьян в дворянских и духовных имениях, водворенных без контрактов, единственно в силу местного польского права, было несравненно хуже. Они обладали только развалившимися хижинами, садами без деревьев, жалким скотом; в среде их царствовала грубость, нечистота, пьянство — они не имели ни прав, ни свободы.

В начале дворянство не имело права суда над своими крестьянами: только с течением времени, когда оно успело отнять столько коренных прав у труда, привило оно себя также и власть над своими крестьянами. Еще Казимир повелел в 1347 г., чтобы все движимое и недвижимое имущество крестьян по смерти их переходило к ближайшим родственникам. Со временем это изменилось.

Личную свободу пользовался только крестьянин, подчиненный германскому праву или природный подданный, если он разбивался в поле или возделывал вновь необработанную до него землю. Крестьянин, подчиненный польскому праву не смел оставить свой дом и двор без разрешения помещика (glebae adscriptus). Все же в 1347 г. каждому селению было предоставлено право ежегодного переселения двух семей в еще в 1496 г. это право было подтверждено по крайней мере для одного семейства.

И такое наследственное право над своим домом, двором и полем, крепостное состояние, ограниченное въездными законами, умеренная повинность и незначительный общественный налог, таковы были условия существования крестьян в прежнее время, и страна была к цветущему положению. Еще в 1496 г. крестьянин был в столе спокойным состоянием, что нужен был закон против слишком усиливающегося довольства.

Отметка наследственного престолонаследия в 1572 г. и возрастающее, по мере упадка королевства, могущество дворянства,
которое ввергло Польшу в гибель, не остались безъ влиянія и на этотъ вопросъ. Въ другихъ странахъ крестьянинъ, если и былъ угнетаемъ, то все же по крайней мѣрѣ находилъ правосудіе и судей, дѣбы сохранить отъ произвола то немногое, что у него оставалось. Не такъ было въ Польшѣ. Здѣсь существовалъ основной законъ: «никакой свѣтскій судъ не долженъ уважать просьбы крестьянинъ противъ его господина, все равно будетъ ли его жалоба относиться до имущества, до чести или жизни. Такимъ образомъ, къ отношенію дворянства крестьянинъ находился совершенно вне закона, и былъ предоставленъ полному его произволу. Его положеніе становилось все болѣе бдѣственнымъ и печальнымъ, вслѣдствіе чего страна постепенно приходила въ упадокъ. Своевольство владѣльцевъ зашло такъ далеко, что въ 1633 г. особнымъ статутомъ было постановлено, что не только земля, но и воздухъ составляетъ собственность, и всѣкій посторонній пробывшій годъ въ селеніи, принадлежащемъ помѣщику становится его крѣпостнымъ.

Только во второй половинѣ 18-го вѣка, когда было возбуждено столько новыхъ вопросовъ, возникло стремленіе облегчить судьбу крестьянъ, и въ 1768 г. у дворянства было отнято право жизни и смерти надъ своими крестьянами. Приговоръ могъ быть произведенъ не иначе какъ передъ судомъ. Но не много лѣть спустя (1776) великий юристъ Скрижевскій могъ еще вспомнить: «Нашъ крестьянинъ не имѣетъ свободы; въ случаѣ притѣсненій онъ не можетъ найти, ни правосудія, ни судей!»

Конstitutionа 3 мая обѣщала весьма много, но мало исполнила: единственное постановленіе ея въ пользу крестьянъ было слѣдующее: «если на будущее время дворянинъ заключитъ условія съ своими крестьянами, то онъ обязанъ ихъ выполнить». Наполеонъ послѣ учрежденія варшавскаго герцогства, съ большою тщательностью провозгласилъ, что крѣпостное право болѣе не существуетъ въ Польшѣ; но не заботился о дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ; ему только нужны были деньги, лошади и люди. Дворянство же постановило въ законодательномъ собрании слѣдующее: «дома, дверы, поля, снотъ и утварь крестьянъ, соста-
влияют безусловную собственность помѣщиковых. Личность крестьянна свободна; его обязательства и повинности должны опредѣляться контрактами по взаимному согласію».

Вселдствіи этого в 1808 г. послѣдовало предложение помѣщикамъ и крестьянамъ установить контрактами ихъ обойдыя права и обязательства, но это предложеніе замерло среди грома оружія, и все осталось по прежнему; даже положеніе крестьянна ухудшилось, потому что послѣ предварительнаго увѣдомленія, онъ могъ ежегодно быть выгнаннымъ изъ своего дома и двора. Послѣ этого, для какой надобности сталъ бы онъ улучшать свое владѣніе столь неопредѣленное! Въ этомъ отношеніи даже крѣпостная зависимость была лучше, потому что она по крайней мѣрѣ побуждала крестьянна заботиться о своихъ поляхъ.

Это ясно обнаружилось въ различномъ впечатлѣніи, которое, произвела объявленная Наполеономъ свобода крестьянъ въ прежнихъ австрийскихъ и прусскихъ частяхъ Польши. Въ частяхъ, доставшихъ Австріи послѣ третьего раздѣла, именно въ Люблинскомъ, Подлясскомъ, Краковскомъ и Сандомирскомъ воеводствахъ ничего не было измѣнено въ отношеніи личныхъ и имущественныхъ правъ; барщина осталась по прежнему; только крестьяне, какъ въ старину, были владѣльцами домовъ, въ которыхъ они жили, и законъ покровительствовалъ имъ. Законъ признавалъ ихъ пожизненными владѣльцами ихъ имущества и земельныхъ надѣловъ, и они не могли быть прогнаны. Населія помѣщицыхъ наказывались верхнимъ судомъ посредствомъ пени въ пользу крестьянъ. Повоземельныя отношенія были установлены разъ на всегда, такъ что если какое нибудь семейство вымирало, то владѣлецъ безъ измѣненія границы долженъ былъ переѣдать его участокъ другому.

Не такъ поступало прусское правительство въ своихъ частяхъ: въ Плоцкѣ, въ Колимѣ, въ Познани. Оно старалось распредѣлить национальныя имѣнія между крестьянами и превратить барщину въ оброкъ, но такъ какъ крестьяне не достаточно были приготовлены нравственно, то эти мѣры имѣли только слѣдствіемъ ихъ обѣднѣніе. Далѣѣ правительство покупало у владѣль-
цевъ большихъ измѣнъ бывшихъ, вслѣдствіе системы polского
хозяйства, обремененными долгами, ихъ земли и передавало ихъ
небольшими участками крестьянамъ на правахъ наслѣдственныхъ
арендаторовъ. Такимъ образомъ въ прежнихъ прусскихъ частяхъ
Польши оказалось много свободныхъ селеній. Намѣрения правительства были благотѣльны, однако нѣть онѣ могли созрѣть
въ короткое время.

Весьма замѣчательны, хотя и совершенно понятны были ре-
зультаты объявленной Наполеономъ свободы въ общихъ частяхъ
страны. Крестьяне бывшаго прусскаго участка, какъ бы пораженные
внезапно свободою, подобно рою пчелъ начали переходить съ
места на место, и хотя работать не иначе какъ за поденную
плату. Но чрезъ это платы понизилась, равно какъ и цѣнность имѣній;
dворяне и крестьяне объѣднали. Въ бывшихъ австрийскихъ участ-
кахъ напротивъ, крестьянинъ спокойно оставался на своемъ ста-
ринномъ мѣстѣ и при своей барщинѣ, и возвысилъ тѣмъ цѣн-
ность имуществъ. (*)

Конституція, дарованная Императоромъ Александровъ Царству
Польскому, подтвердила за крестьянами вѣк ихъ права.

И такъ, дабы улучшить положеніе крестьянъ, какъ ясно видно
изъ вышеуказанныхъ примѣровъ, необходимо было: утвердить
за ними обладаніе на правахъ собственности ихъ полями, до-
мами и дворами; умѣрить барщинную повинность и учредить
законную властъ, которой они могли приносить свои жалобы.
Это и было теперь предметомъ совѣщеній камеръ.

Пеневедь и партии клубистовъ, всегда заходящие дальше дру-
гихъ, не были довольны предложеніемъ Бернацкаго, ибо они
требовали для всѣхъ крестьянъ равномѣрнаго дарованія собствен-
ности. Но на ихъ голоса мало обращали вниманія, потому что
сами они ничего не теряли при этомъ и мѣры, которыхъ они
требовали, падали своею тяжестью на другихъ. Что проектъ
сего закона получил одобрѣніе и нашелъ защитниковъ въ каме-
рахъ, это слѣдуетъ приписать преимущественно тому обстоя-
тельству, что только ревностные революционеры входили въ со-

(*) Шпакиръ 11. 149.
станов малаго сейма. Значительным большинством голосов предложение Берналдского было принято.

Главным его положением были следующие: 1) Вперед в национальных имьениях крестьяне суть наслѣдственные собственники своих земельных участков, но они обязаны предварительно подчиниться новому, правильному раздѣленію танового. 2) Вмѣсто натуальной повинности они должны вперед платить поземельный налог, размеръ котораго имьется быть опредѣлен впослѣдствіи. 3) Чтобы освободиться отъ этого налога, они обязаны единовременно внести сумму, равную чистому годовому доходу съ ихъ недвижимаго имущества, увеличенному въ 20 разъ.

Хотя большинство малаго сейма было въ пользу этого закона, такое не могло однако быть образовалась сильная противная партия, всецѣльным образомъ сосредоточившая его въ особенностяхъ въ начерть эта партия имьла много приверженцевъ, которые называли своихъ противниковъ: «санкюлотами» и «ярыми демагогами», благоприятствовавшими крестьянамъ единственно потому, что сами ихъ не имѣли (*). Интересы дворянства, казалось, были компрометированы, потому что возникало опасеніе, что въ случаѣ, если новый законъ будетъ принятъ и если помѣщики не дадутъ такихъ же правъ крестьянамъ своихъ имьѣній, то послѣдніе, воспользовавшись своимъ правомъ свободнаго перехода, съ одного мѣста на другое, покинутъ прежня жилища и поселатся въ национальныхъ имьѣніяхъ. Поэтому дворянство напрягало всѣ усилия, дабы воспрепятствовать принятію этого закона и посредствомъ своихъ органовъ въ маломъ сеймѣ, представило противъ него сильнѣйшія возраженія.

Первое возраженіе состояло въ томъ, что настоящая минута не удобна для принятія такого важнаго рѣшенія, что для егото нужно выждать мирнаго времени. Противная партия отвѣчала на это: «настоящая минута наимѣнѣйшая и есть самая удобная, потому что при возбужденіи возставій преимущественно имѣлось въ виду улучшить положеніе многочисленнѣйшаго сословія на-

(*) Nova Polska № 100.
роду; притом же если дело идет о восстановлении справедливости, то не в каком случае нельзя сказаться: "теперь не время?" Далее противники закона говорили: "малый комплект сейма не имеет права распоряжаться национально собственностью без согласия полного сейма." Сенатор Накваский отвечал на это: «если малый комплект сейма уполномочен располагать судьбою всей нации, то тем более он имеет это право в отношении к отдельным ее интересам.» Однако если вы дадите поземельную собственность только одной части крестьян, именно тем, кому населены в национальных имениях, то этим вы посеете смятня зависти и раздора во всей стране.» Защитники отвечали: "Так как, уважаемый преприемник справедливость право собственности, мы не можем распоряжаться всеми крестьянами, то по крайней мере в национальных имениях, мы покажем пример, который, конечно найдет подражание и у частных владельцев." Свидетель с гордостью сарказмом возстал против закона, отвергая новое распределение земельных участков как несправедливо в отношении к прежним владельцам; сверх того он потребовал, чтобы в случае, если бы крестьяне считали выгодным для себя платить натуральной повинности, как это может случиться в странах, где деньги им будут сравнительно большую, а работа—незначительную ценность, то не принуждать их к денежной по- дати за землю. Этот предмет возбудил оживленные прения. В особенности горячо возстал против предложения Сванцевский, хотя сам богатый владелец из бывшего прусского участка, в пространной речи он изложил необходимость безусловного уничтожения натуральной повинности. «Если мы убеждены», сказал он, «во вред барщине, то для чего мы будем оставлять крестьянам свободный выбор между землей, освободив их на законном основании предрасудства, и добротою, коего благотвительных последствий они не имеют единственно потому, что не испытывали их на опыте. Законодатель может и должен ограничить волю тьмы, для кого он издает закон; если бы случилось, что кто нибудь не захотел бы покориться новому закону, то пусть он переселится в имение частного
«владыцы и не договору обяжется тамъ барщиномъ.» На это Свирицкй замѣтилъ настаиваю, что до сихъ поръ еще ни одному законодателю не приходило въ голову, воспрещать людямъ, поступать иногда по ихъ собственному благосмыслѣнію, и развѣ не было бы величайшемъ деспотизмомъ, принуждать человѣка къ тому, чего онъ не хочетъ. Большинство согласилось съ его мнѣніемъ, и было рѣшено: предоставить крестьянамъ свободный выборъ между денежной и натуральной повинностью.

Это рѣшеніе камеръ нашло сильныхъ противниковъ въ особенности въ партии дѣйствія, которая объявилъ, (*) что оно отнимаетъ у новаго закона всякую силу. «Спрямленный крестьянинъ», говорили недовольные, «всегда рѣшишъ въ пользу рабочихъ, потому что онъ, взростной и воспитанный на барщинѣ, слишкомъ недальновиденъ, дабы определить всѣ выгоды оброка: всѣ его предки съ самыхъ древнихъ временъ отбывали же барщину! Въ дѣйствіи этого все останется по прежнему, и новый законъ не принесетъ ни какой пользы.» Партия дѣйствія, по обыкновенію, запала еще далѣе, отвергая даже денежную повинность, ибо тотъ, кто обязанъ платить другому деньгами или работою за свой участокъ земли, не можетъ считаться владѣльцемъ или собственникомъ опаго. А между тѣмъ первое условіе для благосостоянія и развитія общества, заключается въ томъ, чтобы каждый могъ свободно располагать своимъ временемъ и своимъ трудомъ.

Члены правительства имѣли еще другія возраженія противъ предлагаемаго закона. Они опасались, что дворянство русско-польскихъ провинцій, которыхъ всѣми мѣрами старались привлечь на свою сторону, окажутъ нерасположеніе къ дѣлу, угрожающему имъ потерю большихъ преимуществъ и правъ собственности. Поэтому правленіе желало, чтобы теперь, въ минуту, когда намѣревались перенести войну въ русско-польскія провинціи, вовсе не возбуждать этого вопроса, дабы не устрашить тамошнихъ дворянъ.

(*) Nowa Polska № 93.
Не взирая на всё эти возражения, в продолжении 20-ти, дневных совещаний от 20/18 марта до 19/6 апр. учтены соглашения о большей части пунктов; но в это время правление приняло другую манеру, чтобы остановить все дело; оно созвало на 19/6 апр. полный сейм. Когда последний собрался почти в полном комплекте (недоставало только 30 членов) было решено еще раз рассмотреть общими камерами настоящий проект. Однако вскоре съездили воспрепятствовать дальнейшему ходу дела под предлогом, что более настоятельные законны подлежат рассмотрению; число этих последних в немногих днях уменьшилось также значительно, что было поручено комиссии определить, в какой послдовательности проекты законов должны быть представлены на рассмотрение сейма. Комиссия резюмировала, что очередь до проекта о даровании собственности крестьянам должна только послать семи других, должны ствовавших, как они полагали, удовлетворить более настоятельным потребностям. Эти семь проектов касались следующих вопросов: национальной представительности русско-польских провинций, формирования 8-ми новых польских полков, состояний финансы, бюджета, устройства сейма, нового выбора членов комиссии, наконец увеличения платных Европейских рекрутских денег; вслед за тьмм оказалось на очереди такое множество других «настоятельных» проектов, что о законе в пользу крестьян не было более и речи.

Прежде тьмм мы возвращаемся от этого обозрения внутренних дель в Полшь и в рассмотрение военных действий, мы должны ближе ознакомиться с происхождением и самим ходом возстання в Литвь, так как последнее оказало столь значительное влияние на действия русского главнокомандующего и развелко его внимание.

Известие о 19/7 ноября электрически подействовало на всю Литву; все польское население страны начало волноваться и в тихомолку приготовлять средства для возстання. Оно охотно обнаружилось бы немедленно свои виды, как за 37 лет перед тьмм (а сколько было еще в живых тогдаших деятелей!) но в стране было еще через чур много русских войск, и революционеры хотели дождаться их выступления. Между тьмм
въ тайной они раздували пламя, и въ то мгновенье находили достаточн материала для его поддержания: многочисленный персонал войск, квартирная совокупность, предписанная къ марту, рекрутский наборъ, ко которому ошибки мѣстнаго начальства, прежнія воспоминанія и новыя надежды, все это должно было служить рычагомъ для общаго возбужденія въ городахъ и деревняхъ. Духъ революціи подобно приливной болтовни перешелъ въ умы; съ быстротою молнии сообщился онъ какъ цѣлому обществу, такъ и каждому отдѣльному члену его, которые теперь безъ словъ, но одному осторожному намеку стали понимать другъ друга. Предводители революціи въ Варшавѣ также весьма сильно расчитывали на помощь Литовцевъ, основываясь на воспоминаніяхъ о столь долго существовавшемъ соединеніи общихъ странъ. Брошюры и эмиссары во всѣхъ видахъ были посланы въ Литву, преимущественно съ цѣлью действовать на молодежь. Всевозможныя обольщенія расточались передъ ними: въ случаѣ если они начнутъ возстаніе, имъ обыкноваля въ изобиліи помощь, втѣстіе, деньги, оружіе, а вдали указывали на Францію и на импашательство иностраннныхъ державъ; имъ разрисовывали въ привлекательномъ видѣ прежнее золотое время республикъ, самолюбие ихъ старались обольстить мечтами о славѣ, ожидающей ихъ, если они,—потомки возстановятъ то, что ітогда было потеряно ихъ предками. Этого было доста точно, чтобы воспламенить молодежь, воспитанную въ польскомъ духѣ въ полнѣ симпатизирующихъ Полкамъ. Молодость вообще не скучается проливать кровь и жертвовать жизнью, если дѣло идеть о достиженіи какой либо блестящей цѣли; она обладаетъ еще способностью одушевляться за идею, способностью изучающею только у борьбе зрѣлаго возрасата. (*) Пламенна литовская молодежь, одуневеленная жаждою перечтвы и сумазброднымъ поклоненіемъ прошедшей своей страны, ненавидѣла настоящее именно потому, что то было настояще, и Полкамъ было весьма легко склонить ее на свою сторону. Въ нравственномъ мири ре-

(*) И именно за темными, ненапятными идеи, ибо нѣть возможности фантазировать о томъ, что ясно представляется уму.
волнение есть тоже, что эпидемия в миру физическом. Как при существовании эпидемии самая незначительная болезни дѣляются опасными и переходят в господствующую заразу, так и во время революціи малъйшіе недостатки и тягосты принимаютъ злокачественный характеръ; все, что прежде легко переносилось, вдругть начинается казаться гнетущимъ, тяжелымъ, невыносимымъ; все настоящее возбуждаетъ отвращеніе, и имъ охотно жертвуютъ для будущаго, дозволяя фантазію раскрывать поставленное самыми радужными цвѣтами, единственно потому только, что оно не извѣстно. Тогда являются на сцену, какъ бы одержимыя горячей бредомъ, всѣяго рода энтуазісты, фантасты и суммароды, которые начинаютъ неутомимую погоню за несбыточною мечтою о совершенству человѣческихъ учрежденій: они легкомысленно приносятъ въ жертву не только свое собственное благоустройство, но и благоустройств своихъ согражданъ, а между тѣмъ любыми мечты ихъ, подобно блудящимъ огонькамъ, удаляются все болѣе и болѣе и подъ конецъ заводятъ въ бездомное болото усталаго и едва дышащаго путника.

Литовская молодежь подобно польской исконы выказывала склонность къ непостоянному энтуазізму; но этому эмиссарамъ прибывающимъ изъ Варшавы не трудно было, найти въ средѣ яя многочисленныхъ приверженцевъ, въ особенности между дворянствомъ, между жителями значительныхъ городовъ и наконецъ во всемъ населеніи Самогитіи, первобытнаго мѣста жительства коренныхъ Литовцевъ, которые во многомъ разнысятъ отъ жителей остальной страны, получившей отъ нихъ свое названіе. Они обладаютъ твердыми и упрямыми характеромъ, воинственнымъ духомъ и выказываютъ болѣею привязанность къ стариннымъ обычаямъ и преданіямъ. Самое введеніе Христіанства нашло среди нихъ болѣе рѣшительное сопротивленіе и послѣдовало позже чѣмъ у всѣхъ сосѣднихъ народовъ. Даже и теперь религіозный культъ ихъ составляетъ смесь христіанскихъ понятій и вѣрованій съ древними суевѣрными обрядами—остатками язычества.

Главнѣйшімъ изъ всѣхъ эмиссаровъ былъ вѣдѣ кто Вакентій Полъ, прибывший еще до начала варшавскаго возмущенія въ столицу Литвы. Здѣсь онъ тотчасъ же привлекъ къ себѣ многихъ сту-
дентовъ, между коими наиболѣе замѣчательными были: Адамъ Понятовскій, Иоганнъ Янковскій, Юліанъ Гросъ, Жебровскій и Будревичъ; они съ своей стороны стали дѣйствовать на академическую молодежь, на университетскихъ и другихъ чиновникахъ, многие изъ прежнихъ Филаретовъ, также были вовлечены въ это дѣло; послѣ диптатовъ по деревнямъ, и общество распространялось все болѣе и болѣе.

Между тѣмъ Ноль и его товарищи образовали союзъ, изъ нѣсколькоихъ сотъ юношей, изъ которыхъ каждый долженъ былъ быть вооруженъ и готовъ къ всякий случай. Говорить, что учрежденіе было такъ хорошо задумано, что въ случаѣ измѣны только-весьма не многіе попались бы въ руки правительства. Въ этомъ обществѣ каждый членъ зналъ только двухъ другихъ, того, кто принадлежитъ ему, и того, кого онъ самъ принадлежитъ въ общество; только не многіе предводители имѣли подробнаго свѣдѣнія. Ничто не могло быть передаваемо на бумагѣ, не было никакого устава, никакого лозунга; невидимые узлы соединяли членовъ союза. Если бы энтузиазмъ сумасбродной молодежи зашелъ слишкомъ далеко, то стоило только употребить въ ходь какое нибудь поражающее извѣстіе, чтобы на нѣсколько дней привести все въ спокойствіе; въ случаѣ же надобности раздуть пламя, какое либо ободряющее извѣстіе съ береговъ Вислы должно было дать имъ новое вдохновеніе. Всѣ случаи, распространяемые въ то время въ Литвѣ, проникли изъ одного этого источника. Такъ какъ мало по малу въ общество были приняты лица всевозможныхъ сословій, то для него ничто не оставалось тайною, и все что рѣшало или предвѣдимо правительство тотчасъ дѣвалось известнымъ обществу (**).

Въпроятно и въ этомъ обществѣ было принято обыкновенное

(**) Такъ разсказываетъ Шпациръ (1,384), пользуясьшій еще не напечатанными мемуарами Ноля. При описаніи волненій въ Литвѣ, авторъ болѣе частью замѣчаетъ свѣдѣнія у него и Пяткевича (La lithuanie et sa derni?re insurrection. Paris, 1832), но пользуясь въ то же время и другими источниками. Такъ какъ возмущеніе Литвы мы надлежитъ въ краткѣ, какъ именно подъемъ возстановления, то мы не могли вступать въ опроверженіе всѣхъ недостатковъ, приводимыхъ объ этой странѣ въ Шпацирь. Даже Полякъ (Пяткевичъ) умѣренное Нымѣ, кажется поста.
подразделение бывшее у всех карбонариев на вендиты или венты, так что каждая подобная вендита была составлена из десяти членов (и меньше), которые знали только друг друга, но не имели никаких свидетелей о других вендитах и в членах. Вендиты сходились одна с другой только через посредство одного депутата от каждой, и в последней инстанции состояли в ведении тайнаго центрального комитета.

Таковой комитет уже образовался к тому времени, неизвестно только влиянием ли Пола, как говорить много, или же какому небудь иному побуждению. Этот высший центральный союз в Вильне, получивший инструкции из Бернахь, принял на себя управление и регулирование хода задуманной революции в Литве, для чего он и имел во всех уездах своих комиссаров и поврежденных; чрез них принимала он общие меры и заготовляя средства; чрез них же хотели он, когда все будет готово, подать сигнал к одновременному возстаньию во всей стране. Но как нередко бывает, что подобные планы, вследствие непредвиденных обстоятельств, разрушаются или получаются совершенно иное направление, таки случилось и здесь, как мы это сейчас увидим.

Этот центральный союз умей прикрыть себя такою тайною, что имена членов его до сего времени неизвестны; конечно главная причина этому в том, что в течении всей революции Вильна оставалась в руках Русскихъ, а потому члены союза не подвергались искушению выступить открыто и подвергнуть себя явной опасности. Первый закон этого союза был: строгая тайна; первое обязательство — ненависть к Русскимъ; главная задача, наконец — черпать русское правительство, поселять неудовольствие...
стиве и всеми мечами приготовлять врагов Русскимъ (*). Хотя правительство въ Вильню, встревоженное варшавскими происшествиями, было въ высшей степени бдительно и имѣло все какія свѣдѣнія о приготовленіяхъ, но все же, вслѣдствие невѣдомо привыкшихъ заговорщиковъ мечъ, ею не могло сдѣлать полнаго открытия и добраться до главныхъ зачинщиковъ заговора. Всё открытия его были отрывочны и оставались безъ послѣдствій. Наконецъ даже на слѣды одной изъ вендиц, но и это ни на сколько не подвинуло дѣла впередъ. Одинъ студентъ, по имени Абяхтъ, сынъ бывшаго профессора и известнаго вѣдомскаго писателя, купилъ себѣ оружіе; онъ былъ уличенъ и потребованъ ректоромъ къ допросу. Послѣ извѣстраго запрѣщенія Абяхтъ признался, что онъ явился со многими другими студентами, названными имъ по именамъ, принадлежавшія къ тайному обществу, котораго члены называли себя Мастерами (напоминали, по объясненію его отъ слова мазары). Одинъ изъ студентовъ, по имени Обрампальскій, позже другихъ вступившій въ общество, первый извѣстилъ членовъ о варшавскомъ возстании, о значеніи настоящей минуты и необходимости запастись оружиемъ, дабы при первой тревогѣ явиться на улицахъ вооруженными; «уже генераль Пасцъ», добавилъ онъ, «прибылъ въ Вильно и занимается всѣми нужнами приготовленіями». Хотя извѣстіе о Пасцѣ оказалось несправедливо, но по всему было ясно, что Обрампальскій служилъ только орудіемъ болѣе высоко стоящихъ лицъ; изъ бумагъ другаго студента, Красевскаго обнаружилось, что онъ находился въ перепискѣ съ Лелевелемъ; кромѣ того у арестованныхъ нашли возмутительныя рѣчи, стихотворенія и письма. Почти въ теченіе времени ректоръ получил увѣдомленіе о заговорѣ на жизнь куратора университета Новосильцова, котораго хотѣли умертвить въ день св. Николая (6 дек.) на базилѣ, ежегодно даваемомъ имъ въ этотъ день. Его смерть должна была служить сигналомъ для дальнѣйшихъ предприятій.

Всѣдствіе этихъ открытий балъ былъ закрытъ и рѣшено при-

(*) Вротновскій ст. 152. Они всѣчески старались выполнить эту задачу и за границу. 
ступить к обыкновенным квартирам студентов, с тыльной захватить все скрытое оружие. Но дабы привести в исполнение эту меру с возможной мягкостью и открыть всякое сопротивление со стороны студентов, для этого пригласили профессоров принять в ней участие. Вечером 17 дек. в 9 ч. профессора были позваны к куратору Новосыльцову, и им представили все дело. Они охотно согласились на предложение, хотя некоторые из них дрожали от страха при мысли о сопротивлении со стороны студентов; тым не менее всё они отправились в ту же ночь в квартиры студентов, в сопровождении одного университетского и одного полицейского чиновников. Однако, результат их поисков был не велик; нашли только 41 ружьё, из которых часть заряженных, 22 пистолета, 28 сабель, 2 кинжалы и у носильных порок и свинц. Найболее подозрительные съёмки на месте отвёрнуты, и правительство по прежнему осталось в полной неведомости (*).

Ко времени пребывания фельдмаршала чрезъ Вильно, заговоръ уже значительно распространился, и хотя дворянам в почтовомъ адресѣ выразили свою благородность и привязанность къ престолу, тым не менее многие изъ нихъ уже въ то время совершали въ глубинѣ душъ совершенно иныхъ намѣреній.

Прохожденіе многочисленныхъ войскъ черезъ Литву, опасность первого шага и неизвѣстность исхода, видаютъ съ нѣкоторыми другими соображеніями, въ началѣ державали заговорщиковъ. Они обратили свои взоры на Царство, надѣясь на помощь оттуда, и съ нетерпѣніемъ ожидали результатовъ первыхъ сраженій. Но какъ Польша не потеряли въ нихъ совершеннаго пораженія, какъ опасались нѣкоторые изъ заговорщиковъ, то ихъ надежды возросли, и волненіе увеличилось. Умышленно распространенными должны навѣстя, о томъ, что будто русская армія на половину уничтожена, такъ что ей остается навести только послѣдний ударъ, лѣстны ихъ национальной гордости: вѣдь они также были Поляки! Земля, такъ сказать, гордѣла подъ ногами незрѣлой мо-

(*) По актамъ Виленскаго архива. Нужно знать, какъ нисходя всю эту мечтѣю Шиллингъ (II, 148) и каждой романы онъ дѣлаетъ изъ нее.
лодении, как будто она боялась, что при дальнейшем замедлении, он позднее принять участие в минимальном освобождении своей страны; предводителям ее, имевшим лучшие известия или бывшим дальневиднее, только через величайшим трудом удавалось сдерживать восторженные порывы.

Неугомоние воспользоваться Гроховской победой было также одним из поводов для начала литовского возстания. Вследствие того обстоятельства, что Варшава не пала тотчас же, как того ожидали, полянским эмиссарам легко было представить свое поражение в виду победы, разказать о разгроме русской армии, и предвзять неминуемый успех революции, как скоро Литовцы поддержали их. Между тем страна была почти совершенно очищена от русских войск; вилейский гарнизон, после различных перемен, состоял под конец из одной только бригады 5-й дивизии, силой в 3,200 человек, а гарнизоны прочих городов были совершенно неприятны с русской стороны, казалось, твердо полагались на неоднократные утверждения в преданности литовского дворянства. Въ добавок еще названный войсков, вследствие усиленной службы и многочисленных дневных и ночных караулов, были изурены и обезглавлены. Все это по видимому обещало легкий успех заговорщикам. Волнение умов ежедневно длилось замедленно, и новый военный губернатор, сменивший Римского-Корсакова, генерал адъютант Храповицкий, человеческое большую энергию, в своих донесениях в Петербург и фельдмаршалу писал: «хотя повелитель правительства исполнены, подати и повинности внесены, и рекрутты поставлены, но волнение в стране достигло высшей степени, и ежедневно можно ожидать общего возстания». Поэтому он просил о подкреплении, присовокупляя, что только в таком случае он будет иметь возможность подавить в начале всякое возстанье и сохранить спокойствие и порядок в крае.

Фельдмаршалу, не вполне разделяя эти опасения или не имев в своем распоряжении лишних войск, письмом от 41/48 марта отказал Храповицкому в просимом подкреплении на том основании, что, как он говорил, в Литве находится довольные...
но войск, и сверх того около этого времени через нее будет проходить 2-й корпус. Въ случаѣ же если бы дѣло действительно дошло до возстанія, то Дивичъ названій въ распоряженіе Храповицкаго одинъ гусарскій полкъ въ Вильно, а въ Ковно одинъ назначалъ полкъ изъ отряда Сакена. Но эти силы далеко не были достаточны.

Возмущеніе должно было начаться въ Самоготіи, одной изъ лучшихъ, наиболѣе населенныхъ и изобилующихъ областей всей страны; въ ней было болѣе 500,000 жителей принадлежащихъ къ сильному и энергическому племени. Счастливое положеніе на рѣкѣ Нямѣтъ, вблизи многихъ торговыхъ городовъ (Рига, Либава, Мемель), способствовало благосостоянію жителей; дворянство было богато, крестьянское зажиточно; селенія были хорошо обстроены и опрятны, аромъ того весьма большое число красивыхъ мѣстечекъ и городовъ во всѣхъ направленияхъ покрывали страну. Главнѣйшіе между ними были: Россійскія съ 10,000 жителемъ нѣкоторая резиденція литовскія Старостъ, обширный, но некрасивый городъ; Тельшя, главный городъ многолюднаго уѣзда; Штавели замѣчательный своими фабриками; Крох, иногда наслѣдственное помѣстье героя Карла Ходкевича, который основалъ въ немъ школу и иезуитскую коллегію, и самъ похороненъ тамъ; Мединикъ, нынѣ Ворны, преный главный городъ страны, въ настоящее время мѣсто пребыванія епископа самогитскаго; Юрмуюгъ (Георгенбургъ) важная таможня; Кейдамы, главное мѣстопребываніе россіянъ, которыхъ называли здесь кальвинистами; наконецъ Полангенъ, нѣкогда приморскія гавань, засѣянная Шведами, и съ 1824 г. по своему раздѣленіюному положенію между Пруссию и Курляндію присоединенная къ послѣдней. Но что всего болѣе доказывало цѣвѣщее состояніе Самоготіи, это множество школъ въ ней находившихся въ разныхъ до 10,000 учениковъ, преимущественно изъ крестьянскаго сословія; на пространствѣ нѣколѣкъ миль можно было насчитать множество подобныхъ школъ, изъ которыхъ каждая имѣла отъ 300 до 800 учениковъ; но насть большая часть ихъ принадлежала монастырямъ, то они преимущественно споспѣствовали къ сохраненію и поддержанію въ странѣ старо-польскаго духа.
Известно о варшавскихых происшествийх возбудило здесь большее сочувствие, нежели в другихъ мѣстахъ. Никакъ не думали, чтобы зачинщиками революции отваживались бы на такой шагъ, не имѣя крѣйкой опоры, и эту опору искали во Франціи и въ Англіи. Ожидали, что въ скоромъ времени революціонный потокъ перелется изъ Царства Польскаго въ Литву, и ждали внимали всемъ новостямъ, приходящимъ оттуда. Варшавскія газеты и прокламации, добываемыя тайными путями, переходили изъ рукъ въ руки. Долго надѣлялись на вооруженную помощь; но какъ она не являлась, то приходили исчислять собственные силы. Само-надѣяніе увеличивалась съ каждымъ днемъ, и военное умѣніе сообщалось наконецъ даже массамъ. Народъ понималъ революцію, какъ освобождение отъ всѣхъ государственныхъ повинностей. Тотчасъ собрались въ разныхъ мѣстахъ, въ особенности около Саланта, многочисленныя толпы молодежи изъ престигнъ, которые отказывались отъ взноса податей и постановки ренту, и старались освободить тѣхъ, которыхъ были уже едены. Хотя волѣ и нѣкоторыхъ наслѣй и безпорядковъ, совершенныхъ ими они и были приведены къ повиновенію, но броженіе продолжалось. Всѣдъ за тѣмъ были посланы флигель-адъютанты полкъ Мантейфель изъ Петербурга, и полкъ Каховскій изъ Вильны, съ цѣлью производимаго доставленіе; дабы придать болѣе силы ихъ распорядженіямъ, приказано было вступить въ Самогитію 400 пѣхотныхъ гусаръ изъ Вильковки и ротъ егерей съ 2 орудій и 50-ю казаками изъ Ковно. Но едва эти войска начали свое движеніе, какъ произошелъ первый взрывъ — въ Россіяхъ.

Но было возможности обуздать долгое пылчество революціонной молодежи; она страшилась, что центральный союзъ въ Вильну будетъ черезъ чуръ медлить, можетъ быть даже на что не рѣшиться, и такими образомъ будетъ упущена благопристойная минута, когда въ странѣ не было другихъ войскъ, кроме слабыхъ гарнизоновъ изъ инвалидныхъ подъ вѣдомствомъ и нѣсколькоихъ сотъ человѣкъ пограничной стражи на таможенной линіи. Съ цѣлью увлечь за собою весь союзъ, молодежь смѣло рѣшилась сделать первый шагъ. Однако въ некоторое время стоило большаго трудъ, соединить всѣхъ дворянъ для общаго дѣла, такъ какъ,
всёдствіи старинныхъ преданій, большая часть фамилій находилась между собою въ ссорѣ или въ открытой враждѣ; но на- конецъ эти раздоры уступили неумолимымъ стараніямъ Доброслава Калнасвскаго. Этотъ послѣдній, бывшій членомъ и осно- вателемъ тайныхъ обществъ, долженъ быть долгое время укрываться отъ наказанія въ Швейцаріи и Бельгіи; но получивъ про- шеніе, въ 1826 г., онъ возвратился въ Латвію, и теперь приняла на себя предводительство возстаніемъ. (*) Когда въ концѣ марта наступили окончательный срокъ поставки рекрутъ и взноса поду- годовыхъ податей, и когда въ тоже время получено было пове- лѣніе о новыхъ поставкахъ для арміи, то члены союза рѣши- ли начать возстаніе, дабы лишить русскую армію этихъ впо- могательныхъ средствъ. Оно было еще болѣе ускорено однимъ, по видимому, маловажнымъ обстоятельствомъ.

Извѣстный Станевичъ, бывшій предводитель дворянства Россій- скаго уѣзда, человекъ съ большой энергией и одинъ изъ дѣятель- ныхъ предводителей заговора, поѣхалъ въ Лифбезъ, дабы продавать свои запасы хлѣба и взать съ нихъ приобрѣсти оружіе и боевые припасы. Легкая болѣзнь задержала его тамъ дольше, чѣмъ было определено; тотчасъ возникъ слухъ, что Станевичъ аресто- валъ и отвезенъ въ Ригу. Смущеніе и страхъ овладѣли заговор- щиками; всякая минута дальнѣйшаго промедленія казалась имъ опасною. 12 дворянъ, между которыми замѣчательнѣйшіе были: Юлангъ Груженевскій, Іосифъ Римневичъ, Игнатій и Зено Стане- вичъ, Доброславъ и Станиславъ Калнасвскіе, Сухоржевскій и Стра- винскій, собрались въ 17/6 марта въ Цитовняхъ, у дворцавина Ан- тона Пржециславскаго, и рѣшили начать возстаніе непремѣнно въ 18/6 марта, въ день поставки рекрутъ. Однимъ изъ присутству- ющихъ, но имени Яркій, былъ посланъ въ Вильно, для извѣщенія объ этомъ предприятіи центральнаго комитета, и хотя послѣдній настоятельно приглашалъ ихъ вновьменить еще рѣшательнымъ воз- мушеніемъ, они остались при своемъ рѣшеніи и составили между

(*) Болѣе обстоятельной свѣдчанія о немъ можно найти въ «Исторіи тайныхъ обществъ конунгіусъ временъ» въ тетр: объ австрийскомъ козначъ въ Полтѣ Мандорфа. Лейпцигъ 1834 г.
собою документ подобный прежним конфедерационным актам. За тем они условились, в в назначенный день, в субботу, на- пасть на уздачный город Россиены с трех сторон, а именно Сухоржевский, отставленный ротмистр русской службы, должен был произвести нападение со стороны Эйраголы; Юлиану Гужевскому, молодому дворянину и главному представителю партии, требовавшей немедленного возстанания, поручено было ворваться в город со стороны Келмы; наконец Доброслава Калиновского, наиболее дрътельного члена заговора в отсутствии Станевича, взять на себя атаку со стороны канала Дубиссы. На пути к ним должны были присоединиться люди других заговорщиков, и таким образом надлежало собрать толпу около 3000 человек. Еще в пятницу они собирали своих друзей и преверженцев, вооружали крестьян и дворовых людей из своих складов и выступили. Каждый отряд состоял из нескольких всадников и стрельцов с охотничьими ружьями, но большего числа из крестьян, вооруженных циками, косами и вилами. Без большого труда овладели они ночью беззащитными Россиенами, где кромет 60 инвалидов, которых обезоружили, не было других войск. Несколько инженерных фургонов, находившихся на работах при Виндасском канале, были взяты в плеть; один из них, вменительный Гергард был умерщвлен, двое других, Пола, по фамилии Нарбуты, перешли на сторону мятежников; кассы были разгреблены, преступники вынуты из тюрем, а русские чиновники арестованы. После этих действий радостные восклицания огласили небольшой уздачный городок; приказано было встать носить трехцветные кокарды; (1) Доброслава Калиновский назначен главным начальником вооруженной силы; Юлий Гужевский, Игнатий Станевич (еще весьма молодые люди) и Иосиф Римкович избраны членами вновь учреденного правления. Это правление тотчас же издало прокламацию, которую разослали во

(1) Три цвѣта, красный, синий и ивый были избраны прежними конфедерациями для своих мундиръ (кокард тогда не носили), по примеру краковскіхъ крестьянь, которые то сихъ поръ носить синіе кестаны сѣ бѣлыми вооруженькимъ и краснымъ шапки, (названныя отъ этого конфедерата).
всё окрестные приходы, и приказали духовенству читать её в народе. Между прочим в ней объявлялось: «Новое правило–
–нижнее распространение свое покровительство и власть на все
–провинции, похищенные Русскими, на Курляндию, Лиеландию и
–Эстляндию, равно как на Смоленск, Чернигов и Киев, и подъ
–страхом смертной казни повелевает всём вооружаться и
–являться в уездный город.» В то же время приказание тот–
–час начать возмущение было разослано во все места уезда, в
–особенности же в Кротке и в Кейдана, где многочисленные
–ученики, посещавшие школы всегда выказывали мятежный дух;
–всечь приходам предписано было избрать организаторов, дол–
–жествовавших собирать людей и отправлять их в уездный
–город. Приказы, исходящие от данного министра правления, имели
–на печати висящую и ворона, и угрожали в случае неповино–
–вения неминуемой смертию. Наконец востановленные уезды были увед–
–омлены о случившемся и приглашены принять в нем участие.

Большая толпа возмутившихся крестьян под предводитель–
–ством Стравинского, поспешала в Юрбург, в 50 верстах от
–Россий, дабы овладеть тамошнею таможнею и ею кассою.
–но таможенное начальство было во время предупредлено объ
–опасности эстляндскую бароном Врангелем, имевшим вблиши
–имения на арендт, и в вечеру 29/4, марта оно успело спастись,
–перейдя через русскую границу.

Переи́дя Росси́й нашел подражателей в других мес–
–тностях Жмуди, и вскоре возстало подобно ужасному пожару на
–чаю распространяться от селений к селению из уезда в уезд;
–пока наконец не обхватило всю Литву своим пламенем. Мят–
–ежники посвятили тём, что освобождали рекрут и арест.–
–антов, арестовали русских чиновников, ругались над ними
–и нередко даже казнили, овладевали казачьими кассами, также
–какъ запасом оружия и боевых припасов и брали юпала
–х со станций, дабы прервать движение почт. По всходу грабя
– и безчинствуя, скивались по стран – эти беспорядочные шайки, пред–
–водимые дворянами, и всякий кто не тотчас принимал их сто–
–рону, подвергался величайшему опасностям, множество лицъ
–безъ всякой другой пищи были похищены или разстреляны ими.
Дабы обезпечить себе содействие крестьян, между ними допущены грубоватия распутства; обильную раздачу водки их постоянно держали в опьянении. Пока все шло хорошо, крестьяне были весьма довольны этим и объявили дворянам все, чего только они требовали.

Въ Тельшевском уѣздѣ, Саревичъ первымъ собралъ до ста вооруженныхъ людей, и 37/16 марта выступилъ къ Тельшамъ, въ которыхъ Довборъ, поддерживаемый Томкиевичемъ и Госфомъ Гердонцомъ произвелъ на слѣдующий день восстание во главѣ молодежи. Раздались выстрелы, на улицахъ произошло общее смятение; Каховскій и Мантейфель, уже окруженные мятежниками, успѣли однако же съ немогими вооруженными людьми проложить себѣ путь въ Курляндію; незначительная невысокая команда была взята въ пленъ. Тотчасъ же растворили тюрмы и составили конфедерационный штабъ; президентомъ революционного правления назначенъ бывшаго предводителя дворянства Владимира Гедона, семидесятилѣтнаго старца, видѣвшаго еще республику и теперь принимающаго участіе въ третьемъ возмущеніи; начальникъ вооруженной силы, съ завѣдѣніемъ (конфедерационаго) генерала, былъ назначенъ Онуфрий Яцевичъ, секретарь уѣзднаго предводителя дворянства. Яцевичъ тотчасъ избралъ себѣ помощника, на котораго возложилъ обязанность собирать людей изъ приходовъ и обучать ихъ; каждые два дома должны были выставлять пѣхотницъ, десять домовъ—сводника, такимъ образомъ распредѣляли на 5000 ч. пѣхоты и 1000 всадниковъ, которые въ непродолжительномъ времени действительно были собраны. Въ Ворняхъ была учреждена оружейная фабрика, и ремесленники, собравшись со всего уѣзда, должны были безпрестанно работать надъ обмундированіемъ и вооруженіемъ набираемыхъ отрядовъ, такъ что тельшевскія вооруженія впослѣдствіи почти всѣ были правильно обмундированы и обучены. Отсутствие русскихъ войскъ дало время потребное для организации, а близость прусской границы облегчила закупку пороха, свинца и другихъ военныхъ припасовъ.

Всѣдѣ за тѣмъ очередь дошла до Шавель, къ Константину Херубовичу успѣлъ уже основать тайное общество и усилиться
с центральным комитетом в Вильне. По приглашению Иезекиила Станевича, который, при первом известии о превосходствах в России, поспешно возвратился из Либавы, Херубовича, Станислава Тышкевича, Франца Шемюта и Адольфа Прженишевского отправились 28/16 марта с вооруженными шайками в Шавли и произвели там революцию. Еще прежде их прибытия заседатель суда Макеевич с несколькими всадниками поехал за транспортом из 280 солдатских ружей, отправленных правительством в Митаву, настиг его у Янишев и овладел им. Генерал поспешил в Бейсаголу и овладел там нашим цейхгаузом. И здесь тотчас же начались наборы людей и вооружения. Удачный предводитель дворянства — Ковачечкий был поставлен в главу правительства; Херубович — назначен предводителем войска. Под его начальством, Шемют командовал пехотой, а подпомощником Гримайло — казаками. 400 гусарей, посланных из Вилькомира в Самогитию, под начальством ротмистра Клугена, двигаясь двумя отрядами на Эйроголу, прошли мимо Кейдами, когда несколько офицеров, будучи с ними на работе Вандавского насада, убедились Клугену о вспыхнувшем восстании. Они остановили обратно к Кейдамам, но были оставлены там двумя тысячами татарами и мятежниками, которые были оружие проложить себе путь отступления к Вильно.

Когда первым известия о восстании в России прибыли в Ковно, резко было немедленно поступить его энергическими мирами. На сей конец, под пред. Бартохомей, ожидавший Ковно с 2-ты. конно-піхотн. эскадр. пехоты, оставшись позади, получил приказание, со своими эскадроном, 4-мя ротами пехоты и 4 орудия, всего 1,200 ч. (*) выступить 28/16 марта против мятежников. В тот же день Иезекииль Станевич при-

(*) Они выделили 2 состоящий под руководством 2-ты. конно-піхотн. эскадр. пехоты 335 ч. в 4 ротах гренадерского Короля Прусского полк. 420 — в 4 ротах 9-го генерального полка 380 — под сотней казаков 60 — всего 1,193 ч.
быть в России и, по своему влиянию и энергии, был избран главным предводителем вместо Калиновского, получившего началство только над кавалериею. Станевич тотчас собрал в несколько тысячи человек, в числе которых было до 800 вооруженных ружьями, и двинулся к Эйравога на встрету Бартолюею, приближавшемуся туда же чрез Срединки; но его шайка, атакованная 30/4 марта, была совершенно разбита (†); сам Станевич в совершенном отчаянии успел спастись только с 15 кавалеристами. Калиновский с другими небольшими отрядом следовавшим за ним по пятам встретил бегущих не вдали от России. Они тотчас же растерялись и выбрались из городов, но со всех сторон отрезать подвоз продовольствия в него. Перед выступлением они не забыли в отмщение Русским повесить при входе в город таможенного почт-экспедитора Григорьевского, отца многочисленного семейства, под тяжестью недавних предлогов, что Григорьевский будто бы был шпионом, а шпионом у них считался тогда каждый Русский, исполнявший свои обязанности (**). Калиновский с кавалерией направился в Юбург, для соединения с Стравинским и Урбановичем; Римкевич с пехотою на Немокшты и Видуке, а Станевич — в Пятовыны, дабы притянуть к себе воспомогательные войска из Швейц.

Между тем тельшевские матежники направили свои набадения вдоль прусской границы; слабые отряды таможенных солдат, объездчиков и казаков вмести с русскими властями повсюду принуждены были спасаться чрез границу; где только кто побудь из них отдавался остатка, то онеминуваемо дёглался жертвою необузданых шаек инсургентов, как это случилось напр. с таможенным надсмотрщиком в Горжах. Усилия их

(*) Какъ полагаютъ Шнапиръ, только потому: «что въ оруди, поставленныхъ на высотахъ, раздавалось съ страшною, потрясающею силой, и крестьяне были введены въ сражение на тощакъ» (П. 179).
(**) Нѣть надобности увѣрять читателя, что всѣ рассказы о крестьянахъ, которыхъ полул Бартолою вложилъ будто бы въ подавляющемъ домѣ и сожгая тамъ (какъ у Шнапира и ему подобныхъ), есть ничего насья какъ сказки, вымысленные матежниками, дабы навинить свои собственные злодѣйства.
преимущественно были направлены на Полангенг, как единственный пункт в Литве, чему они могли открыть себё сообщение с морем,—а со стороны моря о нй ожидали значительной помощи от своих чужеземных друзей и благоприятителей; сражения происходили здесь почти ежедневно. В начале в Полангенг находился только незначительный отряд пограничной стражи, под началством храброго капитана Бушена; превосходными силами неприятеля он был принужден перейти в Пруссию. Запасшись так боевыми припасами, отряд возвратился в Полангенг и храбро защищал это место против неоднократных нападений мятежнических швейцар; эти последний бродя по окрестностям, деляли пребывание по большой дороге из России в Пруссию, столиц опасным, что некоторое время курьеры и почты доставлялись водою из Литвы в Мемель. Однажды раз, именно 5/19 авг., при нападении значительных сил под началством Игелловича, им удалось даже овладеть Полангеном, но только на одно мгновение, потому что они тотчас опять были выбиты. Следствие этих повторных битв часть Полангена и окрестных деревень были обрушены в непе.

Курландия и Лифляндия в это время были почти совершенно очищены от войск, и им угрожала значительная опасность. Таким находились только 6 кадровых батальонов 4-й пехотной дивизии, силой едва в 2,500 ч., из коих 4 батал. стояли в Риге и 2 в Динабурге (*). Но патриотизм жителей служил вёрной опорой. Едва сделались известны все эти события, как начался повсеместное вооружение за мирное не любимое пра-

(*) Сводная бригада 4-й дивизии состояла из кадровых следующих полков:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Невского полка</th>
<th>1 батал.</th>
<th>46 оф.</th>
<th>21 музык.</th>
<th>281 унт. оф. и ряд.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Софийского</td>
<td>1</td>
<td>30</td>
<td>36</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>Нарвского</td>
<td>1</td>
<td>18</td>
<td>25</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>Копорского</td>
<td>1</td>
<td>35</td>
<td>21</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>7 егерского</td>
<td>1</td>
<td>36</td>
<td>42</td>
<td>507</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>502</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6 батал. 198 оф. 179 музык. 3085 унт. оф. и ряд. 2462 человека.
нительство; в Курландии вооружалось все дворянство, в Мыхтаев и Лифаве — городские жители, а в Риге — черные головы (военная корпорация, составленная из купечества). Главный лесничий фон Майсель, отличавшийся уже своим патриотизмом в 1812 г., собрал в несколько дней до 300 человек лесничих, охотников и рабочих с Вандавского канала, с ними занял позицию у Грош-Эссерна для прикрытия курляндской границы; а дабы обеспечить границу до самого Полтавы, Рижский военный-губернатор, бар. Пален дал посылать 380 ч. для занятий важного пункта Обер-Бартагу.

Всё пограничные стражники и лесничие, которыми только можно было располагать, должны были применять к этому отряду. В беззащитную Митаву назначен был гарнизон из 1 батальона с 2 оруд.; для обеспечения же от нечаянного нападения и для наблюдения дорог из Шавельского и Уштинского уездов 200 ч. расположились при Экау.

Почти в то же время къ и в Шавельских, началось возбуждение в Уштинском или Поневежском уездах. Здесь дугою его был Казимир Трусовский, человек съ дурною репутацией, живший со всеми своими соследниками в ссорь и разлад; будучи комиссиаром Виленского центрального комитета, онъ въ техоманскую приготовил революцию и собралъ въ своемъ имуществѣ больше запасы оружия. 22/1 марта, Трусовский отправился въ сопровождении Пржешивецкаго въ Поневежъ, и пригласилъ тамошнего предводителя дворянства гр. Залусского, стать во главу возстания. Залусский, человекъ мягкаго характера, не давно женевшійся, наслаждавшійся семейнымъ счастьемъ и общимъ уваженіемъ, рѣшился на это только послѣ долгой борьбы. На слѣдующей день Трусовскій и Пржешивецкий съ отрядами вступили при колокольномъ звонѣ въ городъ; русскіе чиновники были арестованы; цейхгаузъ, госпиталь, всѣ магазины и казенные кассы конфискованы, слабый гарнизонъ изъ 60 инвалидовъ обезоруженъ безъ сопротивленія.

Послѣ подписания конфедерационнаго акта, управление уѣздомъ было поручено постоянному совѣту изъ 5 членовъ, подъ предсѣдательствомъ Залусскаго; организация военныхъ силъ возложена на особую комиссию изъ 3-хъ членовъ, Казимир Трусовскаго,
Антона Пржепишевского и бывшего предводителя дворянства Леонида Потоцкого (сына умершевшего въ Варшавѣ генерала), который случайно находился здесь у своихъ родственниковъ и былъ удовольствиемъ сражаться за дѣло, коего первою кроюю жертвою пасть его отцѣ. Пржепишевскій начальствовалъ пѣхотою, Потоцкій — кавалеріею. Въ теченіе двухъ недѣль въ этомъ уѣздѣ было собрано до 8,000 ч., изъ числа которыхъ 2,000 вооруженныхъ ружьями и 300 всадниковъ. Кроме вышеназванныхъ лицъ наиболѣе дѣйствительными руководителями мятежа были Іосифъ Стражевичъ, Корабиевичъ, Коржиновскій и др.

Въ это время прибыли изъ Вильнушкаго уѣзда Медардъ Конча съ домоношенемъ, что расположенные тамъ гусарские резервы присоединяютъ возвратиться; вслѣдствіе сего было рѣшено послать на скорѣ собраныя силы, подъ начальствомъ бывшаго капитана Франца Билявича и Пржепишевского, на помощь этому сосѣднему уѣздѣ. Они выступили изъ Поневѣжа съ 500 стрѣльцами, 1600 конныхъ и 100 всадниковъ. Между тѣмъ въ северной части Вильношскаго уѣзда, въ Дусатахъ и Ониксатахъ восстание уже успѣвало. Въ первомъ изъ этихъ пунктовъ, во главѣ мятежа стали Конча, Фердинандъ Гродовскій и Михаилъ Лисецкій, которые заняли своими шайками дорогу изъ Вильнуша въ Вильношу; въ Дусатахъ же предводителями восстания были Цезарь Платерь и его двоюродная сестра Эмилія Платерь, прообразомъ европейской знаменитости. Цезарь Платерь находился за границей, когда известія о варшавскихъ происшествіяхъ поступило его немедленно возвратиться въ Литву. Здѣсь онъ тотчасъ выказалъ свою преданность дѣлу революціи, въ тишинѣ дѣланій подготовленій, собирал оружіе и боевые припасы, и какъ только былъ поданъ сигналъ, онъ тотчасъ вооружилъ своихъ крестьянъ въ Дусатахъ. Эмілія Платерь, въ противоположность своему богатому родственнику, не имѣла никакого состоянія, и жила только благодаря своимъ теткамъ, взявшей ей въ себѣ въ домѣ. Обладая пылкимъ характеромъ, она съ дѣтства выказывала болѣе склонности къ мужскімъ занятіямъ, предпочитала быть на охотѣ немедленно сидѣть дома за пальцами, и гораздо лучше владѣла саблею и пистолетами не-
жили иглою; она даже брала уроки в военных науках. При этих качествах, при ея фанатической любви к давно прошедшей старине, которая, какъ все прошедшее, не могла быть возвращена, неудивительно, что Эмилия Платер съ горячимъ энтузиазмомъ встрѣтила извѣстіе о революціи и тотчасъ же принялась, въ сообществѣ съ своимъ двоюроднымъ братомъ, приготовлять восстаніе въ своей странѣ. Когда настала рѣшительная минута, она въ мужскомъ одѣваніи тайно покинула домъ своей тетки, и окружная нѣсколько молодыми людьми изъ сослѣдей, водружила полковское знамя у одной изъ церквей и призвала къ оружию собравшихся тамъ крестьянъ. Съ шайкою, собравшейся такимъ образомъ, Эмилия Платер присоединилась къ своему родственнику. (*) Въ непродолжительномъ времени число инсургентовъ возросло здѣсь до 2,000; съ этими силами предводители восстанія, соединившись предварительно съ инсургентами изъ Опенштейна, вознамѣрились освободить главный городъ уѣзда—Вилькомиръ.

Въ Вилькомирѣ были въ то время расположены деспо 1-й гусарской дивизіи, подъ начальствомъ командира дивизіи ген. лейт. Безобразова, стараго заслуженного воина, принявавшаго участіе въ походахъ временъ Екатерины и Александра и сражавшагося подъ начальствомъ Суворова и Барклая. По причинѣ его прекрасныхъ лѣтъ и болѣзненнаго состоянія, фельдмаршаль посовѣталъ избавить его отъ трудностей зимняго похода и вору...
чил командаёие его дивизиою кн. Лопухину. Безобразовъ ос-тался съ кадрами 4-хъ рэзерв. эскадр., силой въ 240 ч. въ Вилькомиръ, для обучения 800 литовскихъ ревуты и 200 мо-лодыхъ полскихъ дворянъ, поступившихъ на службу въ послѣд-ние мѣсяцы; многи изъ нихъ перешли теперь съ оружиемъ и попытываніемъ въ матежникамъ. Такъ какъ, неза- долго передъ тымъ, Безобразовъ, долженъ былъ по требованію генерала губернатора Храповицкаго, отправить часть своихъ съолдатъ въ Тельшы, то въ минуту общаго волненія у него подъ руками оставалось не большое число надежныхъ людей. Но едва только, вслѣдствіе сдѣланаго имъ представления, гусары, по- сланные въ Тельшы быть приказано возвратиться, какъ воз- станіе уже успѣхуѣло въ Вилькомирскомъ и Виленскомъ уѣз- дахъ. Окружный со всѣхъ сторонъ шайками инсургентовъ, онъ просилъ губернатора о присылкѣ подкрепленій, и въ особенности 2-хъ орудій, такъ какъ иначе, при невѣдѣніи людей, бывшихъ у него подъ командой, ему трудно будетъ держаться противъ многочисленныхъ и хорошо вооруженныхъ матежниче- скихъ стрѣльцовъ, сформированныхъ изъ дворовыхъ людей—охот-никовъ. Храповицкий отвѣчалъ, что «если Безобразовъ не на- дѣется удержаться до прибытия генер. Ширмана, долженство- вавшаго выступить въ Вилькомиръ изъ Динабура чрезъ шесть или семь дней, то ему предписывалось прибыть со своими «дешо въ Вильно, потому что лѣтъ низкой возможности при- сласть ему подкрепленія и тымъ менѣе орудія». Такъ какъ движение почти было прервано инсургентами, то этотъ отвѣтъ былъ посланъ съ канц. Круковскимъ.

Едва Круковский сдѣлалъ половину дороги, какъ на него на- пала многочисленная шайка инсургентовъ, ограбила его, и какъ мнѣнаго шпона набила сабельными ударами и пиками. Исполнитъ Лобановскій, въ теченіи многихъ лѣтъ бывшій повѣреннымъ въ дѣляхъ богатаго дворянства Горскаго, присказавъ на эту сре- ду во главѣ многочисленного вооруженного конвои и замѣтивъ, что въ Круковскомъ были еще признаки жизни, приказалъ по- вѣсить несчастную жертву вѣрнаго исполненія долга на близь стоящемъ деревѣ. Когда изъ перехваченной денеж увидѣлъ, въ т. 11.
какомъ затрудненіи находится генер. Безобразовъ, то раздались радостныя восклицанія и рѣшено было разставить ему запасно; для сего мисургенты подъ рукою уведомили Безобразова о содержаніи денегъ, равно какъ и о судьбѣ посланнаго, долженствовавшаго ее доставить. Вследствіе этого Безобразовъ рѣшился тотчась выступить въ Вильно. 9/10 нѣсколько началъ онъ свое движение, приказавъ сначала затопить въ р. Свентѣ, протекающей у Вилькомира, все, чего не могъ взять съ собою, какъ то: сабли, оружіе, съдла и проч. Виленскій вице-губернаторъ Листовскій, съ значительной казенною суммою, равно какъ и нѣкоторые другие чиновники, отправились съ нимъ вмѣстѣ. Когда колонна прибыла въ р. Ширвинтѣ, протекающей на разстояніи 4-хъ миль отъ Вилькомира и теперь, по причинѣ весеннаго времени стоящей весьма высоко въ берегахъ и имѣвшей очень быстрое течение, тогда увидѣли, что длинный мостъ черезъ эту рѣку былъ снятъ, а на противоположномъ возвышенномъ берегу находилась большая толпа вооруженныхъ крестьянъ и между ними 60 дворянъ и егерей съ охотничьими ружьями, огонь изъ которыхъ препятствовалъ переѣздѣть. Противъ ихъ, не имѣя орудій, было невозможно, а выстрѣлы изъ короткихъ гусарскихъ карабиновъ не достигали противоположнаго берега. Тщетно нѣкоторые храбрецы изъ солдатъ пытались переѣздѣть черезъ рѣку, всѣ они пали жертвою своей отваги. Во время этой перестрѣлки вице-губернаторъ Листовскій узналъ Лобановскаго, бывшаго съ нимъ въ дружескихъ отношеніяхъ; онъ подозвалъ его къ берегу и вступилъ съ нимъ въ переговоры съ противоположной стороны. Такъ какъ Лобановскій обрацдалъ всѣ дѣло въ штилку и давалъ уклончивыя отвѣты, то генер. Безобразовъ самъ подошелъ къ берегу и серіозно объявилъ, что если его не пропустить, то онъ немедленно обратится назадъ и предастъ племени находившееся на дорогѣ имѣніе Лобановскаго, равно какъ и всѣ окрестныя села. Лобановскій, не дававшій продажнаго свое имѣніе, по которому слѣдовало еше получить за него 20,000 руб., болѣе потерялъ эту сумму, и потому послѣ нѣкотораго колебанія объявилъ, что прежде чѣмъ онъ дастъ отвѣтъ, ему необходимо переговорить со своими.
Послѣ небольшаго совѣ стства между предводителями они рѣ шились на сдѣ лавующую мѣру, для того чтобы спасти имѣ ніе Лобановскаго и другія окрестныя селенія. Они хотѣ ли принять на себя личную дружбу и позволить Безобразову переправиться съ тѣ мъ, чтобы тотчас послѣ переправы снова разобрать мостъ, а на сдѣ лавшій день, въ подобной же позиціи при рѣ чкѣ Муссѣ, вторично преградить Русскимъ переправу и, замѣ нивъ ихъ такими образомъ между двумя рѣ ками, принудить положить оруженіе; тѣ мъ болѣ е, что имъ было известно, что Русскіе имѣ ютъ съ собою продовольствіе только на три дня. Всѣ дствіе этого мостъ былъ вновь покрытъ спратанными досками, и Русские совершили переправу, но едва они отошли на нѣ которое разстояніе, какъ мостъ былъ быстро сорванъ.

Лобановскій визжавалъ дружелюбное, даже лѣ стивое расположеніе, однако жъ его крестьянин стрѣ лки сдѣ лали за Русскими до Подширеннаго, имѣ нія принадлежащаго Горскому. Губернскій предводитель дюранства Горскій, хотя обыкновенно и полагался во всѣ мъ на Лобановскаго, но въ настоящую минуту былъ въ отсутствіи, и послѣ дній заступалъ его мѣ сто. Онъ съ притворною покорностью приказалъ пригласить Безобразова и его свиту къ ужину, между тѣ мъ какъ его люди заявили въ лѣ су, наступивъ гусяры, угрожающую позицію. Это возбудило подозрѣ ніе Безобразова, и онъ привелъ ночь безъ сна, на бивуакъ при своихъ войскахъ, готовясь встрѣ тить нечаянное нападеніе. На сдѣ лавшій день, рано утромъ самъ Лобановскій и его люди исчезли; генералъ приказалъ повсюду отыскивать его, однакожъ тщетно. Наконецъ его нашли въ амбарѣ, спрятаннаго по уши въ сѣ нѣ , но въ полномъ мундирѣ и вооруженіи. Притяженіемъ и мученіемъ Лобановскій отговорился тѣ мъ, что спирталься только отъ своихъ людей и, какъ ловкій свѣ тскій человѣ къ, шутливо добавилъ: «я радуюсь, что ни одного изъ нихъ не могъ удивляться моей храбрості въ сѣ нѣ , такъ какъ еще на разсвѣ тѣ я отослалъ ихъ всѣ хъ». По Безобразову не довѣ рылъ его словамъ и требовалъ, чтобы онъ проводилъ его до моста черезъ Муссу. Лобановскій не охотно исполнилъ это требованіе и во время пути дѣ лалъ неоднократнымъ попыткамъ съ тѣ ломъ...
ускользнули; одинножъ это ему неудалось, потому что гусары зорко следили за нимъ. Когда Русскіе приблизились къ одной деревнѣ, принадлежащей Горскому, то были встрѣчены изъ огню и съ крышъ ружейнымъ огнемъ. Лобановскій на упреки генерала откликнулся отъ себя вину, и просилъ только, чтобы его пустили въ селеніе. Но Безобразовъ, проминувъ его намѣреніе, отказалъ ему въ этомъ, приказалъ обойти селеніе и поджечь не сколько домовъ. Мятежники тотчасъ обратились въ бѣгство и спрятались въ лѣсу; но трое изъ дворянъ смѣло подскакали къ Лобановскому, назвали его замѣщникомъ и обѣщали ему вестницу. Лобановскій, не будучи въ состояніи удерживать долгѣ накипвавшее неудовольствіе, схватилъ пистолетъ и пустилъ пулю въ лобъ наиболѣе дерзкому изъ нихъ. Двое другихъ поспѣшно ускакали, и Лобановскій въ гнѣвѣ признался, что всѣ его планы ожида еть Русскихъ у моста на Муссу. Онъ невозмѣтно разорвалъ связи со своими, отдалъ свое оружіе, и дабы оказать услугу генералу, объявилъ ему, что въ одной милѣ выше этого моста находятся еще другой мостъ черезъ Муссу, который онъ сообщилъ поспѣшно занять. Безобразовъ тотчасъ же послалъ для этой цѣли 30 человѣкъ гусаръ и въ то же время былъ высланъ впередъ разсѣдывъ, который понесъ, что первый мостъ черезъ Муссу действительно разломанъ, и непріятель сосредоточился на противоположномъ берегу. Вслѣд за тѣмъ русскій отрядъ перемѣнилъ направленіе въ теченіе изъ Азабада, безпрепятственно перешелъ тамъ черезъ рѣку и на слѣдующей день прибылъ въ Вильно.

Только этапная Вильноская команда, предвидимая единомышленникомъ Поляковъ и обремененная тяжестьми, отстала по причинѣ дурныхъ дорогъ и въ тотъ же вечеръ была ограблена людьми Лобановскаго; во время этого отступленія передались также на сторону мятежниковъ нѣкоторые служившіе въ гусарахъ дворяне и рекруты.

Заговорщики въ Вильно, увидѣнные обо всемъ, были взбѣжены взятіемъ въ плѣнъ Лобановскаго и уничтоженіемъ ихъ плана противъ Безобразова. Дабы освободить Лобановскаго, они рѣшились произвести въ городъ смѣтеніе; когда показалось нѣсколько человѣкъ гусаровъ Безобразова, покрытыхъ грязью, всѣд-
ствіе дурныхъ весеннихъ дорогъ и бивуаковъ, заговорщики распро страняли слухъ «что главная русская армія въ полномъ отступлении предъ Польсками; что ея остатки замерзаются пройти черезъ городъ и что для ускоренія ея бѣгства будетъ наложено запрещеніе на всѣ экипажи». Тотчасъ поднялась тревога и глу хой крикъ: «къ оружию!»; всѣ экипажи удались; чернь собралась на улицахъ, и мирные обыватели принялись заколачивать ворота и двери. Вскорѣ смутеніе приобладало въ квартирѣ военнаго губернатора, на Замкѣвой улицѣ. (*) Храповицкій приказалъ выйти на улицу батальону пѣхоты, всегда стоявшему на готовъ во дворѣ его дома; въ которомъ время народъ и войска грозными взорами измѣряли другъ друга; тогда губернаторъ самъ вышелъ къ народу и спросилъ: «Чего вы хотите? Что означаетъ это стеченіе народа?» Никто ничего не отвѣчалъ; никто, казалось, не зналъ причинъ тревоги. За тѣмъ Храповицкій приказалъ толпѣ немедленно разойтись по домамъ. Грозный жерла выставленныхъ орудій, дымящіеся фитили, готовые къ бою солдаты все это придало его словамъ надлежащей вѣрѣ; послѣ тѣкотораго колебанія чернь разошлась и, какъ будто ничего не произошло, двери въ домахъ отворились по прежнemu и спокой ствѣ было восстановлено.

Тотчасъ послѣ того, 7/40 мѣс., вступилъ въ городъ Безобразовъ со своимъ штабнанкомъ. При обстоятельствахъ его нашли денежную, посланную съ Круковскимъ, взначку различныхъ векселей, суммою на 30,000 р., 500 червонцевъ въ сверткахъ и двое золотыхъ часовъ, изъ коихъ одинъ принадлежалъ умершѣлезному Круковскому. Все это было передано губернатору, который тотчасъ нарядилъ надъ нимъ военный судъ. Лобановскій во всемъ со знался, но завидѣлъ тѣмъ, что его силою и угрозами принудили дѣйствовать такимъ образомъ; назвать же онъ никого не хотѣлъ. Военный судъ приговорилъ его, какъ бунтовщика, взятаго съ оружиемъ въ рукахъ, къ смертной казни; и хотя многіе Русскіе, и въ особенности Безобразовъ, ревностно ходатайство вали за него, но все таки губернаторъ, раздраженный въ то

(*) Онъ жилъ тогда у ректора Пелганова въ домѣ университета.
время историю Кудревича и желая подать пример страху, настойчиво на том, чтобы приговор был приведен в исполнение. На славившееся утро, 9 апреля, на рассвет Лобановский был разоблачен в предместья Спассках. Перед ее смертью он призвал коменданту, что зарыл в землю в своем имении 8000 червонцев, принадлежавших частню Горскому, частни гр. Мориони, и с точностью указал место. По этому показанию Храповицкий приказал сделать розыск; деньги были найдены и вручены по принадлежности. День его смерти был днем печаля для польских патриотов в Вильно; мужчины скрежетали зубами от бешенства; женщины угрожали Москве совершеннейшим истреблением, что впрочем не могло им продолжать с ними любовных связей, дабы узнавать новности и тайны, которые немедленно передавались своей партии.

За день до казни Лобановского, подобно же участь постигла и некоторых других заговорщиков, сразу же Кудревича и его сообщников. Кудревича, уроженца Самогитии, подобно многим другим из его соотечественников, поступил в поспышных месяцах 1830 г. на службу и был уже произведен в прапорщик в Староингерманландской пехотный полк. Когда этот полк в декабре выступал из Вильно, то Кудревич и другие три юнкера, Высоцкий, Рутецкий и Леончик были снабжены больными и венгелевали за ним. Из особенного внимания принятый в университетскую клинику, Кудревич завел знакомство с молодыми студентами медицины, и так как он не слышал здесь ни о чем другом, как о планах заговора, то и сам воспринял происходящие им. Он приняв на себя важный и сосредоточенный вид, рассказал некоторым из знакомых о своих обширных связях, о больших средствах, которыми будто бы он обладал, о неминуемом успехе, предприятаго им дела, и обольстил этим некоторых ограниченных головы, которые, имевшие уже прежде склонность к возмущению, рады были воспользоваться для себя каждым случаем (*)

(*) О черном заговоре, о мертвых головах, о мечах положенных и крестах и других подробностях, приводимых г. Шпацировым объ
Какъ хитрый интриганъ, онъ хотѣлъ обезпечить себя на всѣй случай и, съ позволенія своихъ ближайшихъ соотечественниковъ, явился въ генеральъ-губернатору, дабы открыть ему о вымышленномъ заговорѣ, при чемъ, съ цѣлью пріобрѣсти довѣріе губернатора, онъ представилъ ему многія, напечатанныя въ Варшавѣ, возмутительные прокламаціи и паки, къ нимъ Литва была переполнена, и назвалъ всѣдныхъ подозрительныхъ лицъ. Храповицкій, не наученный еще опытомъ и потому не торопливый, чѣмъ онъ впослѣдствіи, выслушалъ его, и когда Кудриничъ объявилъ, что нуждается въ деньгахъ, дабы подобрить выдать этотъ заговоръ, то приказалъ выдать ему 30 червонецъ. Кудриничъ объѣздилъ за это чрезъ 8 дней сообѣщает имѣца главнѣйшихъ заговорщиковъ, проживавшихъ по его словамъ не въ городѣ, но въ своихъ имѣніяхъ и въ соседнихъ лѣсахъ, откуда они посредствомъ духовенства и женщинъ, поддерживали связь съ тѣми, которые находились въ городѣ. Вселѣдствіи этого Кудриничъ получилъ открытый листъ, кому предписываюсь всѣмъ гражданскимъ и военнымъ властямъ, безпрежнѣственно пропускать его всюду и даже, въ случаѣ нужды, содѣйствовать ему военною силой. Такъ какъ Храповицкій совершенно не имѣлъ надежныхъ шпоперовъ, то предложеніе Кудриничъ казалось ему приспѣстнымъ весьма кстати, и онъ совершенно довѣралъ ему. Положеніе Храповицкаго было весьма затруднительно. Своевременъ на большой части дорогъ были прерваны, а въ казацкихъ для разысканій въ окрестностяхъ онъ имѣлъ величайшій недостатокъ; въ его распоряженіяхъ было всего 80 казаковъ и 24 жандарма, число едва достаточное для безопасности города; что же касается до гражданскихъ и полицейскихъ чиновниковъ, то онъ не могъ пола-

отомъ заговоръ, въ Вильно ни кто ни чего не слышалъ. Также точно не основательны его клевета на семятора Новосильцова, оставившаго Вильну еще въ январѣ 1831 г. и отправившагося въ Слонимъ, гдѣ онъ оставался до тѣхъ поръ, пока крестовый шляхъ Ханского въ маѣ мѣсяцѣ не заставилъ его вѣрнымъ отгуда. Онъ возвратился на нѣсколько дней въ Вильно и потомъ тайно уѣхалъ въ Петербургъ, счастливо набѣ жавъ въ многихъ гомѣнныхъ шляхъ, искавшихъ его, чтобы умертвить. Мятежники имѣя особую ненависть къ нѣкоторымъ лицамъ, на которыхъ они систематически возбудили всевозможныя клеветы; въ числѣ такихъ лицъ принадлежалъ и Новосильцова.
гаться на большую часть из них, так как они почти без 
исключений были поляками, и всякое его приказание дъяло из 
въстныхъ заговорщикамъ прежде чьмъ приводилось въ исполненіе. 
Такимъ образомъ, по видимому, все благоприятствовало хитрому 
плану Кудревича, но онъ испортилъ дьло, принявъ важный тонъ 
со своими ближайшими товарищами, тремя юнкерами, которые 
прежде дѣлало съ нимъ послѣднее; онъ отказывалъ имъ въ дол 
полученныхъ денегъ и принялъ въ отношеніи ихъ таинственный 
видъ. Юнкера, раздраженные этимъ и опасаясь сдѣлаться жертвами 
его хитрости, а можетъ быть также расчитывая, что если Кудре 
вичъ получили столько за мнѣнный заговоръ, то они за открытие 
дѣствительнаго заговора получать еще болѣе,—рѣшили, посо 
вѣтовавшись между собою, извѣстить военного—губернатора о за 
мыслахъ Кудревича. Они привели въ исполненіе свое рѣшеніе и 
obъявили губернатору, что "Кудревичъ довѣрѣлъ мнѣ, что они 
стоятъ въ главѣ большаго заговора въ Вильнѣ, въ которому 
принадлежатъ многія значительныя особы и около 3000 разныхъ 
лицъ; что все уже приготовлено и въ назначенный день, именно 
1/4 інь, жители будутъ созваны по барабанному бою, нападуть 
на русскія войска и обезоружать ихъ на здѣшнихъ ими по 
стахъ, преимущественно у арсенала."

Кудревичъ былъ призванъ въ губернатору, засталъ тамъ трехъ 
юнкеровъ и тотчасъ удаляя въ чемъ дѣло; на очной ставкѣ съ 
ними онъ призналъ во всѣмъ. По его указаніямъ были взяты 
подъ стражу, какъ участники заговора: отставной поручикъ поль 
ской арміи Бочинскій, унтеръ—офицеръ Пржевальскій, студентъ 
Финна Завишча, дамскій портной Сорокевичъ и два монаха 
тринитариевъ; многіе другіе, тотчасъ при извѣстіи объ аресто 
ваніи Кудревича, обратились въ бѣгство. Схваченные не от 
пирались отъ участія, выказали упорство и дерзость; только пор 
тной горевалъ о своемъ многочисленномъ семействѣ. Будучи всѣ 
приговорены къ смерти, они твердо встрѣтили ее, производя 
угрозы. Но самый городъ былъ спасенъ отъ страшнаго бѣдствія, 
potomu что уже многіе дома, въ которыхъ предполагалось во 
время возмущенія, или только грабить, или также и умерщвлять,
были покрыты соответственно этому черным или красным мелом (*).

После выступления Безобразова из Вилькомира туда был послан Яков Страневич, один из деятелей предводителей заговора в Понизовском уезде, с целью составить там конференцию акть и учредить революционное правление. Здесь, как и в большей части других мест, во главе правления был поставлен предводитель дворянства (Бенедикт Питкевич); генеральным секретарем назначили Михаила Питкевича, впоследствии описавшего литовское возмущение. Начальником вооруженной силы был избран Медард Конча; под главным его начальством, войсками командовали Адам Колышко и Александер Ивашкевич, бывший капитан русской службы. Вслед за тьм начались здесь, как и в других местностях, деятельные наборы и вооружения.

По первым известиям о возникших в Литве беспокойствах, которых полное развитие в то время никто не предвидел, фельдмаршал послал 2/ро [род.: 7/ро] из своей главной квартиры в Олевск следующий приказ: Гвардейскому корпусу предписываю ограничиться обороной Нарева и послать часть войск для подавления мятежа в Августовском воеводстве, которое было поручено особому надзору Великого Князя Михаила Павловича. 2-я бригада 5-й дивизии под начальством ген.-м Маллярского, сложившаяся в то время чрез Августовское воеводство на присоединение к армии, получила приказание немедленно обратиться к Ковно, соединиться с находившимся там отрядом полка. Бартоломей и действовать против литовских инсургентов. Наконец ген.-лейт. кн. Хильков получил приказание с 1-й уланской дивизией поспешил от Нуро, куда он уже прибыл, форсированными маршами в Самогитию двумя колоннами, а

(*) Между заговорщиками было даже говорено объ изгнании русских войск, в чем им было случай убедиться автор при излагаемом актов. Выросший уже в войну 1794 г. с польской стороны были сделаны попытки отравить колодцы, в которых брала вода осаждавшая Версальскую русскую армию. Подробности объ этом находятся в сочинении, «Инсургентская война в Польше в 1794 году». Очевидцы. Берлин, 1797, стр. 142 и сл.;
именно: одна бригада должна была направиться через Августовское воеводство, а другая — через Вилейку, Гродно, Меречь и Ольту. Итак войска, назначенные для подавления возмущения в Виленском генерал-губернаторстве, состояли из 1-й уланской дивизии под начальством кн. Хилкова (3,500 сабель) и 5-й пехотной дивизией генер. Сувимы, (10,000 ч.), 1-я бригада которои (Вилейский и Олонецкий п.) находилась в Вильно, 2-я (Шлиссельбургский и Ладожский п.), под начальством Малиновского, слѣдова въ Самогитию , а 3-я (9-й и 10-й егерские п.) занимала главную станицу страны, какъ-то: Гродно, Мерепь, Ковно (*). Къ этим войскам долженъ быть присоединить еще генер. Отправленно съ 3-ю бригадою 6-й дивизион (11 и 12 егерских п.), почему изъ Несвижа, куда онъ ушелъ прибыть, слѣдуя на соединеніе съ арміею, онъ былъ направленъ на Вильно. Ген._лейт. кн. Хилкова предписано было принять главное начальство надъ всѣми этими войсками. Мятежных дворянъ онъ долженъ былъ судить военнымъ судомъ, обольщенныхъ же крестьянъ ему предписывалось отпустить послѣ легкаго тѣлеснаго наказания.

Со стороны Курляндія также были присланы охранительныя мѣры; губернія объявлена въ военномъ положеніи и разбросаны внутрь России резервные батальоны 1-го, 2-го и 3-го пѣхотных корпусовъ получили новелльные движения частью къ Вилинъ, частью къ Могилеву на Литву. Чтобы ускорить ихъ движение, оно производилось при помощи крестьянскихъ подводъ. До прибытія этихъ войскъ предписано было начать немедленныя дѣйствія противъ мятежниковъ, со стороны Митавы и Двинбурга, сводной бригадѣ 4-й дивизіи, подъ начальствомъ генер. Швевана.

Между тѣмъ центральный комитетъ въ Вилинъ продолжалъ дѣйствовать вѣчномоладъ. Съ неудовольствіемъ услышалъ онъ о преждевременномъ возстаніи въ Самогитіи, предвидя что оно привлечетъ къ страну большое число русскихъ войскъ и затруднитъ тѣмъ одновременное, общее возстаніе всей страны. Но такъ...

(*) 8-я 6-я и 7-я дивизіи состояла 3-й корпусъ Швеева. 8-я дивизія оставалась въ Литвѣ, 6-я была на марьѣ въ Свѣльну, а 7-я находилась въ Брестѣ (одна бригада ея, какъ мы видѣли, сражалась при Иване.)
какъ дѣло было уже начато, то чтобы не остаться въ сторонѣ, комитетъ пригласилъ ближайшее къ Вильно уѣзду равномѣрно взяться за оружіе, дабы при помощи ихъ извѣстъ возбудить въ тоже время восстание внутри Вильна. Насторожить этотъ городъ изъ власти Русскихъ. Къ заговорщикамъ Ковенскаго, Трокскаго и Ошмянского уѣздовъ были отправлены гонцы съ приглашеніемъ немедленно начать восстание и, соединившись между собою, направиться къ Вильно. Всѣ они повиновались. Въ первыхъ числахъ апреля съ шумомъ началось возмущеніе вокругъ древней столицы Литвы, угрожая ей своею яростью. Черезъ нѣсколько дней вся страна кругомъ Вильны была уже въ полномъ восстании. Заговорщики вооружались охотничьими ружьями, косами, палками и палками съ прикрепленными къ нимъ ножами; на переѣздахъ, на рынкахъ, на улицахъ стали раздѣваться возмутительнымъ рѣчи къ народу, которыми побуждали его взаться за оружіе; женщины возбуждали къ тому своихъ мужей и сыновей, девушки—своихъ братьевъ и возлюбленныхъ. Морозъ Прозоръ водрузилъ свое знамя въ Ковенскомъ уѣздѣ и овладѣлъ не большимъ городкомъ Яновымъ; Игнатій Ешманъ, Парчевскій и Иванъ Геневичъ произвели возмущеніе близъ самой Вильны, въ Ширвингахъ и Немеччина, Борцевичъ и два брата Кублицкихъ—въ Свящанахъ; Прушанъ—въ Видахъ; Матусевичъ съ нѣсколькими стами на скорѣ созванныхъ людей, напалъ 5/33 арш. на беззащитный уѣздный городъ Троки, отворилъ тюрмы, ограбилъ кассы и вооружилъ своихъ людей захваченнымъ оружиемъ, бывшемъ полкѣ французской службы кн. Гаврилѣ Огинскѣ собрать въ томъ же уѣзду шайку изъ дворянъ и своихъ врестьлей, которой численность въ городъ достигала до 2,000 ч. Съ Виленскихъ башенъ и высотъ почти можно было видѣть постепенное распространеніе матежа по всей странѣ, можно было слышать яростные голоса, угрожавшіе скорымъ падеченіемъ и самой столицѣ. Положеніе военнаго—губернатора Храповицкаго, который съ 3,000 ч. утомленныхъ людей долженъ былъ держать въ повиновеніи безпокойный городъ и возмутительное окрестности, было въ высшей степени опасно. Всѣ Русскіе приготовились къ отчаянной оборонѣ,
потому что нельзя было ожидать попадания от своих воинственных мятежников, движенных отчасти местно и лично враждою.

В этот период войны, когда счастье, казалось, благоприятствовало польскому оружию, когда Поляки одержали многие успехи, выиграли значительное пространство земли и уничтожили наметрение Русских через Вислу,—в эту минуту и в литовских провинциях, по видимому, все общело им счастливый успех. Почти вся страна от западной и северной заставы Вильно до Курляндской границы была возмущена; южнее, около Гродно, начиналось движение; восточнее, в Минской губернии в двух местах, именно в Виленском и Дисенском, стали подражать Самогитам. Осуетствление войска повсюду дозволяло мятежникам действовать свободно и безпрепятственно производить наборы и вооружения. Они заставляли всех слушать за собою, угражая в противном случае смертью. Их толпы увеличивались и с каждым днем улучшали свое военное образование; беззащитная страна и весь города понимались ими; только Вильно и Ковно продолжали еще сопротивляться: но и их хотели покорить силою. Сперва очередь была за Ковно.

В Ковенском уезде Мориц Прозор учредил революционное правление в Янове и собрал больше 2,000 ч., которых он разставил отдельными постами от Вислы до Немана, дабы прервать сообщение между Виленью и Ковном. Вслед за тьмян. Огинский, Левт Мазаинский, Бернард Шуншт и другие предводители этой страны имели совещание с Августовскими предводителями Пушетом и Шоном, в монастыре Камалдоль в Почайнах близ Ковно; на этом совещании было условлено общее нападение на Ковно 8 ноября. Вскоре после этого русский гарнизон сего неукрепленного города узнал, что со всех сторон приближаются сильные толпы москвитян. В Ковно находился тогда, кроме низших войск других родов оружия, только полубаталион 9-го егерского полка (a); но командующий им полк. Вышковский был человек рационального характера. Он собрал своих офицеров и взял с ним:

(*) Другой полубаталион выступил с поля. Бартоломеем.
клятву защищать городъ до послѣдней крайности и скорѣе возвратить его на воздухъ, чтѣмъ сдѣть мятежниками. Послѣ ночныхъ приготовленій, жителямъ, расположеннымъ къ немъ недовѣрѣли, быль сообщены приказы, не выходить изъ домовъ, ибо въ противномъ случаѣ, по нимъ будутъ стрѣлять. За тѣмъ утромъ 7/9 ар. явился Мазийскій и занялъ предмѣстье Вилнѣчоль по ту сторону Вилн. Вышковскій послалъ противъ него на двухъ большихъ лодкахъ 60 егерей изъ охотниковъ и поставилъ на удобномъ мѣстѣ одно орудіе. Огонь его и атака егерей вспыхъ обратили въ бѣгство людей Мазийскаго. Тотчасъ послѣ этого было получено увѣдомленіе, что Пушетъ съ Августовцами готовится къ переправѣ и собралъ много лодокъ. Вышковскій съ одной ротой и орудіемъ, тотчасъ послѣдѣлъ къ мѣсту переправы; густой туманъ дозволилъ ему приблизиться незамѣтнымъ, и когда инсургенты хотѣли войти въ лодки, онъ открылъ по нимъ сильный огонь, что заставило ихъ въ величайшемъ замѣшательствѣ отойти подъ прикрытиемъ высотъ противоположнаго берега. Освободившись отъ этихъ двухъ шайекъ, Вышковскій собралъ своихъ людей и обратился на инсургентовъ наступающихъ по виленской дорогѣ. Эта партия, узнавъ о бѣгѣ двухъ другихъ, отступила, не выждавъ нападенія. Такимъ образомъ, Ковно было спасено отъ угрожавшей ему опасности. Но какъ вскорѣ можно было ожидать возобновленія нападеній, то дабы лучше обезпечить городъ отъ всякаго покушенія, его обнесли нѣсколькими полевыми укрѣплѣніями.

Въ то время какъ все это происходило у Ковно, подъ Бартоомей въ теченіи 8-ми дней держался въ Россіюнахъ, производилъ во всѣ стороны вылазки противъ окружившихъ его инсургентовъ, напалъ неначало на Рымкевича въ Видукляхъ, положилъ на мѣстѣ нѣсколько сотъ человѣкъ, а остальныхъ разогналъ; потомъ обратился на Калиновскаго, приблизившагося во время его отсутствія къ Россіенамъ, и обратилъ и его въ бѣгство. Но такъ какъ, не смотря на эти успѣхи, Бартоомей имѣлъ большой недостатокъ въ жизненныхъ припасахъ и фуражѣ, ибо инсургенты ничего не пропускали къ нему, то онъ рѣшился проложить себѣ путь сквозь ихъ шайки къ Юрбургу, и адѣй
выждали испрошенного изъ Ковно подкрепления. Бартоломей былъ тяжкъ тяжкъ окруженъ неприятелемъ, что ему пришлось произвести свое отступление въ боевомъ порядке, имѣя 2 орудія подъ прикрытиемъ пѣхоты въ авангардѣ и 2 въ арьергардѣ, а кавалерию по обѣимъ сторонамъ дороги. Въ такомъ порядке онъ достигъ до мѣстечка Пашвантей, близъ котораго рѣчка Швента отдѣляетъ Прусію отъ Самогитіи. Здесь 19/20 Apr. онъ замыкалъ сильную низину тыломъ къ прусской границѣ и весь слѣдующій день оставался на этомъ пунктѣ, не будучи безпокойстѣ неприятелемъ. Предводителемъ инсурантовъ: Ставечичъ, Калиновский, Урбановичъ, Херувичъ, Шемюте и Римкевичъ, соединяющи между тѣмъ со всѣхъ сторонъ свои шайки, приближались къ этому пункту почти съ 10,000 ч. 19/20 Apr. рано утромъ началось сраженіе. Такъ какъ неприятельскіе стрѣльцы утвердились въ Пашвантей и поражали Русскихъ, будучи сами закрыты строеніями, то Бартоломей приказалъ замѣчать селеніе, дабы вынудить ихъ оттуда. Атакованные всѣдѣ за тѣмъ кавалеріею, мягкими отступали въ близи лежащей глыбъ, и съ обѣихъ сторонъ дѣло ограничивалось слабымъ ружейными и пушечными огнемъ, причинившимъ мало вреда. Недостатокъ въ припасахъ и фуражѣ становился для Русскихъ все болѣе чувствительнымъ, а невозможность добыть таковыя припудила Бартоломей, (хотя онъ весьма нехотно рѣшился на эту мѣру) послѣ предварительныхъ переговоровъ съ прусскими властями, перейти чрезъ границу.

Волненіе, разгорѣвшееся уже съ юга, запада и сѣвера Вильны, всѣхъauledо наконецъ въ востокъ отъ этого города, въ Опшмаяхъ, и тѣмъ была уничтожена послѣдняя связь губернатора съ внутреннею Россіею. Еще въ январѣ мѣсяцѣ предсѣдатель трибунала въ Опшмаяхъ, Порфирій Вожинскій, производилъ тайные собранія въ своемъ имѣніи Оланахъ, гдѣ разсуждали о предпринимаемомъ восстании, которое однажды было отложено до весны. Между тѣмъ въ тишинѣ дѣлали приготовленія и запасались оружиемъ и боевыми снарядами. Послѣ преждевременнаго восстания въ Самогитіи, Виленскій центральный комитетъ послалъ въ
Ошибки письма Клюковского, (*) дабы я знал, как в других уездах, начать волнение. После предварительного совещания, заговорщики собрались 1/3 угр., в доме Важинского числитель девять человек (**) с вооружившись, они бросаются на улицы и уламывают, с собою всех встречных, приказывают удержать в забвенье, бросаются на арсенал и овладевают 300 ружья со штами 8,000 патронов, которые тут же и были розданы окружающей толпе. Толпа заговорщиков растет все больше и больше; скоро число их доходит до 80, и их в ним боепрестанно прибывают другие из ближайших мест, и вооружаются вами огнестрельным оружием. 70 инвалидов составляющих гарнизон сдаются немедленно; 40 же человек солдат Великолуцкого полка, принадлежавшие к небольшому сопротивлению. Тотчас же начались сношения с соседними уездами и был составлен и подписан новая федерационный акт. Находившийся там г. Карл Приседацкий бывший полковник (**) французской службы, был избран главным начальником войск. Важинский — председателем правления. Начались почти поголовные наборы; с каждой 20 душ мужеского пола требовал одного всадника и двух пехотинцев; эти рекруты с утра до вечера обучались военному артикулу. Вскоре число мундирных дошло здесь до 1,300 вооруженных ружьями, 800 вешнейров и 500 всадников, правильно размещанных на роты и эскадроны; кроме того были еще многие орудия волонтеров. Два орудия, заряженные на казенные во времена последней революции, доставили артиллерию. Между

(*) Последующий рассказ большей частью составлен по свидетельствам, находящимся в «Сборнике Братовского» ст. 229 и сл.
(**) Важинский между ними были, кроме Важинского, Евстафия Янушевич, Юстина Поль, Юрия Зенкевич и Клюковский.
(***) Нельзя не удивляться множеству являющихся здесь французских полковников, оно происходило по слаженному обстоятельству. При вторжении Французов в 1812 г. многие дворяне явились с предложением сформировать для них полки и получали вменение заведовать полковниками, (на которое они преимущественно и мечтали) нужное полномочие. Но не многие могли, а многие даже и не думали сдержать общее, однако в тих пор постоянное назвывали себя в качестве: «бывший полковник французской службы». 
тём ксендзъ Ясинсцкій въ полномъ облачении ходилъ по улицамъ и окрестнымъ селеніямъ и громко проповѣдывалъ возмущение. Все было въ величайшемъ смущеніи; гидра матежа держало воздвигала свою главу; но погибель ея уже приближалась.

Храповицкій ни-какъ не могъ допустить, чтобы возстаніе до такой степени стѣснило его и отрѣзало бы послѣднее сообщеніе; поэтому онъ рѣшился силою открыть это сообщеніе. Не задолго до сего онъ получилъ подкрепленіе, хотя состоявшее всего изъ 500 казаковъ, но казаковъ, пришедшихъ съ кавказской линіи и испытанныхъ въ битвахъ съ Черкесами и другими горскими народами. (*) Если до сихъ поръ Русскіе въ Валыкѣ должнымъ были ожидать всего дурнаго, то теперь очередь дошла до инсургентовъ. Эти линейные казаки, сдѣлавшіеся по своей энергіи злѣйшими бичемъ матежниковъ, навлекли на себя невыгладимую ненависть ихъ, и постоянно были изображаемы ими, подъ именемъ Черкесовъ или Башкировъ, хотя они не были ни тѣмъ ни другимъ какъ самые необузданные варвары. 300 ч. этихъ казаковъ съ 500 ч. пѣхоты и 4-мя оруду были посланы 1/4 апр., подъ начальствомъ полк. Верзилина, въ Ошмины, для подавленія тамошнаго матежа. Слухъ объ ихъ приближеніи быстро расширился, и страхъ обуялъ недавно тормозившаяся матежниковъ. Народъ съ бояздивымъ предчувствіемъ бегалъ по улицамъ въ совершенномъ смущеніи; повсюду раздавались вопли женщинъ и дѣтей; предводители собрались на совѣщеніе и рѣшили, дабы избѣгнуть бури, отступить въ лѣсистую мѣстность въ окрестностяхъ Вишнева. Они отступили, оставивъ въ Ошминахъ только аррергардъ изъ 600 ч., подъ начальствомъ Стеньницкаго; самый же городъ, увлеченый бунтовщиками, былъ предоставленъ ими собственной судьбы.

Оставленный аррергардъ также долженъ былъ послѣдовать за прочими, но Стеньницкій не хотѣлъ отступать безъ битвы, и тѣмъ навлекъ безконечное бдствіе на Ошмины. Онъ вышелъ въ открытое поле на встрѣчу Русскимъ; будучи оронутъ онъ защи-

(*) Когда впослѣдствіи они присоединились къ главной арміи, то можно было видѣть у большей части изъ нихъ знаки военнаго ордена, отличие весьма рѣдко встрѣчающееся между нижними чинами.
щался в городском предместье и в самом городе: по Русским стреляли на улицах, на площадях, из окон домов; многие казаки были убиты. Товарищи их, раздоенные этим, соскочили с коней и с саблями в руках бросились очищать улицы и штурмовать дома; в пылу боя редко кто получал покой. Около 350 чел. было убито (*); но предводители мятежа, какъ Важнскій, Пржевальскій, Ясинскій спаслись, и обольщенные ими должны были пострадать за нихъ. Въ всѣсколько часовъ возмущеніе в Ошмянахъ было подавлено.

Выбитые изъ Ошмянъ мятежники раздѣлялись по странѣ и наполнили ее ужасомъ. Страхъ и смущеніе охватили людьми, столь своеобразными прежде; они всюду видѣли на своихъ пятахъ страшныхъ казаковъ и не могли достаточно сильно описать ихъ свирѣпость. Такъ однимъ этимъ ударомъ на всѣкоторое время было подорвано спокойствие; дерзость мятежниковъ была обуздана и ихъ смѣлость значительно убавилась. Русскіе же вздохнули

(*) Это число упоминается въ донесеніи Верховина. Вротвовскій приводитъ свѣдѣтельство очевидца (стр. 242), показывающаго, что всего постало 150 ч., и то были мужчины, сражавшіеся и стрѣлявшіе изъ домовъ, а не женщины и дѣтей, какъ хотѣли увѣрить Полаки. Изъ женщиины ни одно не было убито, но 5 изъ нихъ были ранены; кроме того случайно погибъ одинъ ребенокъ. Все прочее, разказываемое Полаками, не основательно, что и подтверждается свѣдѣтельствомъ очевидцевъ. Одинъ изъ нихъ, Ньменецъ изъ Берлина, по имени Катель, снискающій вблизи Ошмянъ имѣлъ на арендѣ, за нежеланіе участвовать въ общемъ дѣлѣ былъ схваченъ мятежниками и отведенъ въ Ошмяны, при чемъ они торжествовали, что удалось наконецъ найти жертву, которую можно повѣстить. По приближеніе Русскихъ спасло Кателя, и въ послѣдствіи онъ жилъ въ Берлины. Авторъ обязанъ ему многими указаниями. Шпинаръ (II—196) насчитываетъ 300 женщинъ, дѣтей, старцевъ, погибшихъ въ одной изъ церквей; у Клюковскаго же, не надлежащаго казаковъ, это число уменьшается до 4 мужчина. (Вротвовскій, стр. 241). Шпинаръ и другие писатели приводятъ разные нѣкоторыя выдумки объ отрубленныхъ грудяхъ, головахъ, усахъ и пальцахъ. «Казаки,» говорить они, «продавали въ Вильну увѣри и серги съ частию отрубленныхъ пальцевъ и ушей.» Они забываютъ при этомъ, что казаки возвращались только по истеченіи всѣхъ дней, что Вильна находилась отъ Ошмянъ на разстояніи 49 верстъ, или 7 вѣческихъ миль, и что удобно привезти одно кольцо, чьмъ съ окровавленнымъ пальцемъ или ухой, что наконецъ при продажѣ стараются удалять все, что можетъ въ глазахъ покупателъ уменьшить цѣнность товара, а окровавленный палецъ въ прозрачно не увеличиваетъ достоинства продаваемаго.
свободно, а съ ними вмѣстѣ и всѣ мирные жители страны. Потому что всѣ, кому было что терять, т. е. вообще лучшая и честнѣйшая часть націи, удалялись отъ мятежниковъ и сохраняли вѣрность правительству.—Зачинщики и главнѣйшіе при-
верженцы возстанія были (за исключеніемъ вѣнскихъ фанатиковъ, 
obуждаемыхъ воспоминаніемъ о необузданной вольности прежней 
республики) преимущественно люди, не многимъ рисковавши; 
если были между ними значительныя лица, то обыкновенно до 
такой степени погрязли въ долгахъ, что они съ радостью при-
соединились къ революціи, посредствомъ которой могли надѣяться 
разомъ освободиться отъ всѣхъ своихъ обязательствъ. Молодежь 
въ гимназіяхъ и университетовъ приняла участіе въ революціи по 
estественному побужденію всѣхъ молодежи, побужденію вле-
кущему её къ дѣятельности, къ волненію, къ сильнымъ эмоціямъ, 
v особенности если приманко слушить наказу небудь громкое 
слово (*). Дворовые и крестьяне дѣйствовали изъ побужденія 
своимъ владѣльцамъ; кромѣ того имѣ позволили грабить и расхи-
щать и давали въ изобиліи водку; о національномъ чувствѣ 
тутъ едва ли могла быть рѣчь; въѣсь ихъ помѣщиковъ не принадлежали 
къ одной націи съ ними.

До сего времени, и въ Царствѣ Польскомъ и въ Литвѣ успѣхъ 
совромождали возмущеніе; теперь насталъ моментъ перелома. 
Въ Литвѣ штурмъ Ошмянъ, вслѣдствіе произведенаго имѣ впечат-
лѣнія, подобно тому какъ въ Царствѣ сраженіе при ИгANE, воло-
жили предѣть дальнѣйшему успѣhu мятежа; съ сего времени мят-
ежники уже не нападали, а только защищались.

(*) Справедливость этого доказывается уже тѣмъ, что болѣе часть 
этой революціонной молодежи, даже не была польскаго происхожденія, 
но происходила отъ Нѣмцевъ и другихъ иностранцевъ, недавно пересе-
лившихся въ страну. Такіе люди какъ Гезольдъ, Ретель, Шульцъ, 
Мейснеръ, Ротермундъ, Швейцеръ, Молесонъ, Абихъ и многие другие, 
очевидно не имѣли ничего общаго съ древнею польской республикой.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Предприятия Спасского, Аверкиевского и Хряново-Александровского.
Предприятия Суворовского, Дервицкого и Хрущановского.

Наступал третий период кампании. Въ предыдущем периодѣ Русскіе, вмѣсто того, чтобы подвинуться впередъ, подались назадъ. Планъ переправы чрезъ Вислу былъ уничтоженъ не удачами Розена; счастье и успѣхъ повсюду сопровождали Поляковъ: они были въ полномъ наступлении. Послѣ сраженія при ИгANE и съ прибытиемъ фельдмаршала въ Седьме дѣла приняли другой оборотъ. Хотя, какъ мы увидимъ въ настоящей главѣ, Поляки и предпринимали новые нападенія на различныхъ пунктахъ, но счастье и побѣда понизили ихъ знамя; всѣ эти нападенія были отражены, пока наконецъ послѣднее и значительнѣйшее изъ нихъ не повело за собою совершеннаго ихъ пораженія.

Русская армія была теперь сосредоточена у Седьме; войска и полководцы горѣли желаніемъ исправить неудачи Розена какимъ нибудь блестательнымъ подвигомъ. Страстно желали они битвы будучи увѣрены въ томъ, что въ сраженіи съ равносильнымъ неприятелемъ, они неминуемо одержать побѣду. Отдѣльно расположенный корпусъ, уже прежде того сильно пострадавший, легко могъ быть подавленъ превосходными силами; но одинъ корпусъ не составлялъ цѣлой арміи, изъ которой лучшія войска, гренадеры и кирасиры, за исключеніемъ вѣсокихъ баталионовъ и 4-хъ эскадръ. Пр. Альберта п., еще вовсе
не сражались с неприятелем, и именно эти—то войска больше всех других хотели дать ему почувствовать силу русского оружия; воспоминание о стольких достославных битвах со времён Суворова, как в самой Польше, так и на равнинах Италии (*) и в отечественную войну, когда первый полководец того времени привел за собою Поляков в Россию, это воспоминание позволяло Русским ставить себя выше своих противников.

Но прежде чем можно было предпринять что либо, необходимо было привести в порядок и обеспечить продовольствие, пришедшее в большое разстройство, так как, вследствие восстания в Литве, подвоз прекратился. Фельдмаршал и употребил именно на это первые дни своего пребывания в Седльце. Подвозы из России приказано было ускорить, а провиантские чиновники, снабженные значительными суммами, были посланы во все стороны, дабы, какою бы то ни было ценною скупать и доставлять к армии запасы. В особенности ощущался сильный недостаток в надежном пункте по близости к армии, в котором можно было бы укрепить магазины и разные склады, не опасаясь, что они достанутся в руки неприятеля. Дабы помочь в этом, было устроен магазин в Бресте, важнейший пункт, через который проходило главное сообщение с Россией, в такое состояние, чтобы он легко мог противостоять нападению неприятеля. Это поручение было возложено на инженера—генер. Дена; в то же время генер. Рожье с остатками своего корпуса был переведен в Брест, частично для закрепления работ, частично же для содержания в повиновении страны и обеспечения её от нападений неприятельских партий.

Согласно с ведомостью предоставленной фельдмаршалу в первых числах апреля, силы главной армии совокуплением казаков и летучих отрядов, состояли из 65,000 ч., размещаемых на пространстве от Седльцы до Коцка. На правом фланге

(*) Во время столкновения с Русскими, в ореховах при Требине и при Ноци, польский легион пострадал в особенности сильно.
главной армии, и по правой стороне Буга, находился Гвардейский корпус и отряд Сакена, всего около 20,000 ч.; на левом фланге, по обеим сторонам Веприка, были расположены корпус Крейца и отряд Давыдова, силою около 9,000 ч. Поэтому действующая армия в Царстве Польском все еще насчитывала свыше 100,000 ч., но конечно разбросанных на большом пространстве. 2-й армейский корпус, равно как и 1-я уланская дивизия, были почти в полном составе задержаны в Литве происходившими там волнениями. Численность всего войск, находившихся в тылу армии, из которых большая часть была употреблена для прикрытия сообщенных или для отражения литовских инсургентов, простиралась до 35,000 ч. (*).

По имеющимся известиям о главной польской армии, эта последняя состояла, со включением корпусов Умнинского и Пана, болгге чем из 60,000 ч. Отдельные корпуса, гарнизоны Варшавы, Модлина, Замосць и депо, насчитывали вместе до 40,000 ч. И так Полки не имели недостатка в людях, ибо они забрали в армию всхь способных носить оружие, но у них был недостаток в оружии и прочих средствах, дабы надлежащим образом снарядить этих людей.

Наступающий мѣсяцъ (апрель) стоялъ русской армии весьма многихъ жертвъ, погибшихъ не столько отъ неприятельскаго оружія, сколько отъ страшной болѣзни. Холера въ своемъ опустошающемъ шествіи изъ южной России успѣла уже проникнуть до Бреста. Здѣсь заразились этой болѣзню проходившія войска 2-го корпуса и пронесли ея съ собою въ Сѣдлыце, гдѣ въ первое время она похитила множество жертвъ (*). Хотя зараженные полки постоянно были отдѣляемы отъ прочихъ, но мѣста, достигнувъ разъ какого либо пункта, казалось образовала эпидемію, которая поражала многихъ, не

(*) Подробности объ численности русской арміи въ началѣ апреля, см.тъ въ приложеніи Е.

(*) Еще въ марѣ мѣсяца генер. Крейцъ извѣщалъ о приближеніи этой ужасной болѣзни, увидѣвая, что она обнаружилась въ Замосцѣ, Красновѣ, Писнякъ и даже въ Люблинѣ: оттуда она шла все дальше, и скоро не было ни одного селенія, котораго бы она не коснулась, гдѣ бы она не оставила опустошающихъ слѣдовъ. Одновременно съ Царствомъ появилась она въ Литвѣ, и повсюду распространялась тамъ.
имевших соприкосновения съ зараженными, и на оборотъ случалось, что бывшіе съ ними въ ближайшихъ сношеніяхъ оставались невредимы; это служитъ доказательствомъ, что степень восприимчивости къ заразѣ, распространенной въ воздухѣ, зависѣла преимущественно отъ особаго предрасположенія организма. Этотъ страшный недугъ скоро распространялся въ Польшу и въ Литву, и по всѣмъ, куда въ теченіи лѣтъ подвигались русскія войска, они заставали уже болѣзнѣ. При всемъ томъ число жертвъ ея въ арміи было не такъ велико, какъ можно было опасаться, если принять въ соображеніе, что войска въ теченіи дождливаго лѣтъ постоянно бивуакировали на мокрой, болотистой почвѣ и весьма часто терпѣли недостатокъ въ самомъ необходимомъ. Несомнѣнно только то обстоятельство, что болѣзнѣ долгое время оставалась въ арміи и распространяла у нее, смотря по погодѣ или особымъ обстоятельствамъ, большое или меньшее число людей, такъ что было мало лицъ, не подвергавшихся болѣѣ или менѣѣ сильнымъ припадкамъ холеры. Продолжительное бивуакированіе умножало число больныхъ, маршіи и движенія уменьшали ихъ. Число умершихъ отъ холеры трудно определить съ точностью, такъ какъ показанія главныхъ докторовъ варьируютъ между тремя и десятками тысячами; истину въ здѣсь слѣдуетъ предположить въ среднемъ числѣ, именно отъ 4 до 6,000. Польскія газеты, жадныя на отсыланіе новостей къ обвиненію своихъ противниковъ, утверждаютъ, что Руссія сами причинили и распространяли эту болѣзнѣ; при этомъ они не забываютъ призывать позоръ на минувшее варварство правительства, которое признаетъ будто бы въ Европу не только войну, но и заразительную болѣзнѣ. Однако жь и безъ Русскихъ эта болѣзнь нашла себѣ путь въ Польшу и въ Европу, съ такою же легкостью, какъ она нашла его отъ Индіи до границъ Польши, и позже, не смотря на всѣ предсторожности и карантины проникла въ Пруссію, Австрію, Германию, Францію и даже въ Африку и въ Америку. Въ польской арміи холера показалась въ тоже время какъ и въ русской и похитила у нее многихъ старыхъ солдатъ; но тамъ она не произвела значительныхъ опустошеній, и въ минуту самаго разгараЭ ее число больныхъ не превышало 4,000 ч. Близость Варшавы
и дело значительно облегчили, съ одной стороны, попечenie о
больныхъ, а съ другой— пополнение убили.

Не меньше холеры губительно дѣйствовали на русскія войска изнура́
рительныя и нервныя лихорадки, развившіяся вслѣдствие биваковъ
въ болотистыхъ мѣстностяхъ. Число больныхъ въ особенности страшно возросло въ апрѣль вмѣстѣ съ разрушеніемъ городовъ; были переполнены, и если въѣхать въ Седьме, а далѣе въ Поззади, въ Медже, Біе, и многихъ другихъ городахъ, было видно, что въ этихъ городахъ, были переполнены, и если въѣхать въ Седьме, а далѣе въ Поззади, въ Медже, Біе, и многихъ другихъ городахъ, были переполнены, и если вѣрить свидѣтельству лицъ, завѣдывавшихъ госпитальными отчетами, то цѣлая третья армія лежала въ госпиталяхъ. Не удивительно, если фельдмаршалъ, вслѣдствие убили стольныхъ людей, встрѣчалъ препятствія въ своихъ предприятіяхъ.

Поэтому военные дѣйствія препятствовали на вѣжкое время между обѣими главными арміями, но за то, какъ бы по данному
сигналу, началась усиленная дѣятельность на флангахъ.iti съ
получилъ одно всѣдѣ за другимъ донесенія генераловъ Крейца
и Радиера, содержаніе которыхъ было таково, что могло заставить понять призадуматься всѣго. Но фельдмаршала они обрадовали, потому что его проницательный умъ издавна пріобрѣлъ навыкъ разсматривать каждый предметъ со всѣхъ сторонъ.

По выступлѣніи главной арміи изъ Рылъ, генер. Крейцъ получилъ приказаніе отъ 19 марта, сежечь начатыя мосты у Рахова и Розырьера и сосредоточить свои силы у Люблинана. Однако, по этому было предписано, кромѣ казачей цѣпи на Васылѣ, содержать болѣе значительные посты въ Красноставѣ, Горнковѣ и Уржендовѣ, дабы тотчасъ получать свѣдѣнія о каждомъ движѣніи Дверницкаго и Свѣровскаго. Всѣдѣ за симъ генер. Крейцъ, въ донесеніи своемъ отъ 23 марта, писалъ: «едва я успѣлъ сосредоточить свои войска у Люблинана, какъ получил увѣдомленіе, что 26 и 27 марта неприятель переправился черезъ Вислу въ довольно значительныхъ силахъ между Раховомъ и Іозевымъ. Всѣдѣствіе сего я тотчасъ отправилъ генер. гр. Толстого на рекогносцировку по направленію къ Красникѣ и Уржендову, дабы удостовѣриться, имѣло ли это движѣніе связь съ какимъ либо предприятіемъ Дверницкаго изъ Замосця.» Генер. Крейцъ, расчитывая по стратегическимъ вѣроятностямъ, былъ убѣжденъ, что Дверницъ—
ній имѣть единственной целью переправиться обратно через Вислу. Вследствие этого онъ полагалъ, что движение Сѣравскаго предпринять только для того, чтобы прикрыть это отступление. Но вскорѣ были получены неопровержимыя доказательства, что Дверницкой всего менѣе помышлялъ объ отступленіи за Вислу.

Въ отвѣтъ на донесеніе Крейца, фельдмаршаль еще изъ Луцова далъ ему слѣдующую инструкцію: «Если Сѣравскій дѣйствительно перейдетъ Вислу, то онъ долженъ попытаться, разбить отдельно его или Дверницкаго; если бы этимъ двумъ генераламъ удалось соединиться, то ему предписывалось оказать возможно большее сопротивленіе, и дѣйствовать смотря по обстоятельствамъ; если же онъ будетъ принужденъ отступить, то можетъ направиться на Коцкъ или Лечну. Тогда онъ получитъ подкрепленіе, и будутъ приложены всѣ усилия, дабы уничтожить оба неприятельскихъ отряда. Генер. Риндеръ въ такомъ случаѣ долженъ былъ предпринять наступленіе отъ Владимира къ Красноставу и дѣйствовать по соглашению съ Крейцомъ; для поддержанія связи между ними, могъ служить летучий отрядъ генерала Давыдова.» Слѣдующаго донесенія генер. Крейца отъ 11/20 и 12/21 іп. показали, что все движение, внушавшее ему столько опасеній, было не болѣе какъ рекогносцировка, а можетъ быть и попытка, предпринятая съ целью извести Дверницкаго объ успѣхахъ, одержанныхъ Поляками противъ Росена. Послѣ нѣсколькихъ незначительныхъ стычекъ, польская войска тотчасъ отошли обратно за Вислу. Впрочемъ эти попытки вскорѣ возобновились, и казалось, что Сѣравскій имѣть приказаніе, частными незначительными набѣгами и тревогами держать русскій отрядъ въ постоянномъ напряженіи.

Между тѣмъ Дверницкой помышлялъ о средствахъ пробраться изъ Замосця на Волынь, гдѣ, судя по словамъ нѣкоторыхъ прикрывшихся къ нему дворянъ, онъ расчитывалъ быть принятымъ съ распространенными объятіями. Эти же дворяне утверждали, что Риндеръ имѣть незначительныя силы и не можетъ оказать серьезнаго сопротивленія. Со стороны же Русскихъ никакъ не расчитывали на столь рискованное предприятие, которое, въ случаѣ неудачи, должно было имѣть неминуемымъ послѣдствіемъ уничто-
сение корпуса Дверницкого; напротив, предполагали, что его намерение, состоять в том, чтобы по возможности скорее переправиться обратно через Вислу и выйти таким образом въ стыснительное положение въ Замосць, где холера и истребительные лихорадки производили сильныя опустошения въ его войскахъ. Это убьдженіе, усиленное безпрецедентными переправами и нападеніями партій Справскаго, также вѣрно было вкоренено у генера. Крейцъ, что его ничего не хотѣли слышать о всѣхъ противоположныхъ предположеніяхъ. Когда генер. Ридингеръ писалъ ему, что «онъ не имеетъ маловажныхъ, и опасаешься вторжения Дверницкого въ незащищенные границы», Крейцъ отвѣчалъ: «Вы не имѣете никакой причины опасаться чего либо; Дверницкой всехъ менѣе думаетъ о Волыни. Висла и отступление за эту рѣку— вотъ единственная мысль, занимающая его въ настоянную минуту; всѣ попытки его въ противоположномъ направленіи суть имъ нивое какъ пустыя демонстраціи». Даже когда Дверницкій уже выступилъ на Волынь, Крейцъ все еще сомнѣвался и полагалъ, что «это только не значительный отрядъ, имѣющій целью прикрыть дѣйствительное движение Дверницкаго къ Вислѣ». Если обсудитъ всю дерзость этого предприятія, то генер. Крейцъ безъ сомнѣнія былъ правъ, не ожидая столь безразсуднаго рѣшенія. Самъ Дверницкій понималъ весь рискъ его, но онъ долженъ быть провиниться инструкціямъ своего начальства.

Таковы были обстоятельства, при которыхъ фельдмаршаль вдругъ получила важное направление отъ генер. Ридингера изъ Владимира отъ 19/24 января. Въ немъ говорилось: «Сегодня Дверницкій переправился черезъ Бугъ между Крыловымъ и Литовскимъ. Не будучи въ силахъ съ незначительнымъ отрядомъ воспрепятствовать переправу, я отступаю по направлению къ Стору, дабы сосредоточить всѣ войска, находящіеся въ окрестностяхъ, у Тарговицы и здесь дать отпоръ неприятелю». Этимъ была разрѣшена тайна намѣреній Дверницкаго; его планъ былъ открытъ; оказалось, что стремленіе его направлено не къ Вислѣ, а на Волынь. Если, съ одной стороны, это смѣлое предприятие во внутрен государствамъ представляло достаточно противовѣсть къ безпокойству, такое какъ можно было заранѣе предвидѣть, что
Дверницкий не будет иметь там недостатка в приверженцах, то с другой—Русские были наконец выведены из тяжелой неизвестности о намерениях Дверницкого; не нужно было больше выставлять войска по всем направлениям, чтобы наблюдать за ним и его движениями из Замосць, не было больше надобности ослаблять себя на главном театре военных действий, и снова можно было смело и решительно стремиться к определенной цели. На этом основании можно сказать, что Дверницкий в Замосць был для русской армии обременительнее и опаснее нежели на Волыни, так как угрожающая опасность причиняет боль безпокойства, чтó опасность действительно наступившая. Опасность от Дверницкого в Замосць казалась значительнее еще потому, что он с намерением велико распространить самого преувеличенных известий о своих силах; на Волыни же невозможно было избежать, чтобы незначительность его отряда не обнаружилась весьма скоро. Последующих битв, а еще более вспышке заразительных болезней в Замосць, Дверницкий лишился большей части своих людей; холера ежедневно постигала у него от 20 до 30 человек; одна только значительный прилив волонтеров, отчасти из русской Польши, и особенности же из Галиции, вскоре пополнили эту убыль. Между тем Фельдмаршал тщательно сдал цитадель в Замосць, Давыдов, наблюдавший Замосць с одним драгунским и 3-м казачьим полками, должен был отложить сообщения его с этой крепостью, а Рядигеру предписывалось вести его с фронта. Таким образом можно было надеяться на совершенное истребление этого корпуса в самом непродолжительном времени. «Хотя чрез это, писал Фельдмаршал Государю, Люблинское вездество будет совершенно открыто, так как я не могу послать туда других войск, однако же, если бы неприятель сдался с своими главными силами покушение в эту сторону, то я надеюсь предупредить его кратчайшим путем и дать решительное сра-
<длинное, которое как я самъ, такъ и взврѣнныя мнѣ войска, въ особенности же гренадеры и кирасиры, пламенно желаемъ.>

Генер. Крейцъ, еще не разуверенный въ своемъ мнѣніи относительно Дверницкаго, хотя повиновался приказанію свыше и сосредоточилъ свои войска близъ Чернигова; на югъ отъ Люблинна, но темъ не менѣе считалъ ненужнымъ представить фельдмаршалу что, по его мнѣнію, это движение Дверницкаго къ Бугу есть ничто иное какъ демонстрація, имѣющая цѣлью оттянуть его отъ Вислы и дать возможность Сѣравскому переправиться со всѣми силами, такъ какъ всѣ бывшія доселѣ многократныя попытки его къ тому были уничтожены единственно готовностью Русскихъ напасть на него. Крейцъ представлялъ, что если онъ двинется вслѣдъ за Дверницкимъ, то откроетъ Люблинское воеводство нападеніямъ Сѣравскаго; довѣріе жителямъ къ дѣлу Русскихъ будетъ поколеблено, да и самъ онъ наконецъ не будетъ имѣть возможности достичь какой либо цѣлъ противъ Дверницкаго, ибо Сѣравскій, слѣдуя за нимъ по цпятамъ, можетъ такъ стѣснить его, что онъ принужденъ будетъ заботиться о своей собственной защитѣ. Эти весьма основательныя доводы увѣдомили фельдмаршала, знавшаго по собственному опыту, какъ трудно управлять издали военными дѣйствіями, въ которыхъ все зависитъ часто отъ внезапныхъ обстоятельствъ и отъ вдохновенія минуты; онъ довѣрился благосмотрѣнію генер. Крейца и предоставилъ ему, распоряжаться по его собственнымъ соображеніямъ и согласно съ обстоятельствами. И въ ту самую минуту, когда это рѣшеніе фельдмаршала дополнило до генер. Крейца, послѣдний получилъ свѣдѣнія, удостовѣрившія то, что онъ предвидѣлъ; Сѣравскій переправился черезъ Вислу и со всѣми силами наступалъ противъ него. Генер. Крейцъ тотчасъ рѣшился вступить его на половинѣ дороги.

Когда польскій главнокомандующій предпринялъ свое движеніе къ Иганѣ, послѣдствія коего нельзя было еще предвидѣть, то онъ имѣлъ намѣреніе привлечь корпуса Паца и Сѣравскаго къ содѣйствію этому предприятію. Первый изъ нихъ имѣлъ въ 12 батал. и 14 эскадр. (1) около 12,000 ч., съ 14 (по дру-
гим 10-мъ и 26-мъ оруд., и былъ расположенъ по лѣвому берегу Вислы отъ Гуры до Пулавъ; второй, въ составѣ 7 баталоновъ и 15-ти эскадроновъ, (1) около 7,000 ч., съ 6 оруд. наблюдалъ берегъ Вислы отъ Пулавъ до Завихеста. Пацъ получилъ приказанье переправиться со своими вновь сформированными войсками выше Гуры, у Потачи, гдѣ только что былъ до кончания мостъ чрезъ Вислу съ превосходными мостовыми укрѣпленіемъ, и поддерживать правое крыло главной арміи; но оный не долженъ былъ терять изъ виду Потачи, ибо Крейцъ, коего сильы не были достовѣрно извѣстны, могъ угрожать этому пункту. Вслѣдствіе этого Пацъ переправился 13/31 авр. чрезъ Вислу и двинулся чрезъ Гарволинъ къ Сточку, не встрѣтивъ Русскихъ, потому что, какъ мы видѣли, генералъ Гершенштейнъ, разрушая мосты у Меджеда и Тырчина, за день предъ тѣмъ отступилъ чрезъ Рыки къ Коцку. Вслѣдствіе сего Пацъ и не могъ тревожить двенадцати Русскихъ. Проведя втъскорѣ дни у Боровъ между Латовичами и Гарволиннымъ, въ величайшемъ опасеніи нечаяннаго нападенія (посему онъ располагалъ свои войска не иначе какъ карыми и на ночь оставлялъ ихъ подъ ружьемъ), Пацъ вновь возвратился въ Потачи, не прінеся ни малйшей пользы.

Въ это же время и Сѣрвскому было приказано переправиться чрезъ Вислу и преслѣдовать арріергардъ Русскихъ. Полагали, что русская армія находится въ полномъ отступленіи въ Вугу, и что генералъ Крейцъ назначенъ со своимъ корпусомъ прикрывать это отступленіе. Сѣрвскій долженъ былъ по пятамъ преслѣдовать Крейца и безпрерывно тѣснить его; но въ то время его инструкція предписывала ему уклоняться отъ серьезной битвы;

(1) Сѣрвскій имѣлъ: 10-й и 11-й п. (по которому извѣстіямъ и 22-й) въ два баталона каждый; 4-й батал. 2-го линейнаго п. подъ начальствомъ Мальчевскаго, два батал. стрѣлковъ, подъ начальствомъ Юлія Маликовскаго и Крымовскаго, и около 1300 косніцовъ; изъ казакерій: два Калипскихъ п. (18 эскадр.), два Сандомирскихъ (14 эскадр.), половину полка кракузовъ Понтовскаго (другая половина находилась у Дверницкаго) и два эскадр. кракузовъ «бѣлаго орла».
и если ему будут угрожать превосходные силы, то отступить за Вечржек на корпус Паца, который, получив указания, будет наступать на одной высотке с ним. В случае невозможности соединиться с Пацом, Справскому было предоставлено обратиться в Замосцье и искать соединения с Дверницким. Когда Справленный усомнился о наступательных действиях главной армии, то в увлечении своем он хотел, не выждав результатов этих действий, тотчас переправиться через Вислу. С трудом он был удержать благоразумными изъ окружающих. Когда же фельдмаршал действительно покинули берег Вислы, то его горячность остыла, и он пришел в раздумье касательно движения на ту сторону реки. За это он получал выговор; тогда ревение его снова пробудилось, и даже с удвоенной силой; полские газеты, выставляя штандарта Розена как поражения всей русской армии, заставили его совершенно пренебречь мѣрами осторожности, и он воспоминался при одной мысли настичь бѣгущую русскую армію и забрать у нее плѣнных, обозъ и орудія; его мечты перевосили его даже на берега Буга. Подобно тому как Скрижнечский нашел в Розенц, такъ Справленный думал найти в Крейцѣ противника, долженствовавшаго доставить ему побѣдные дары; юношеская сила воображения и чрезмѣрная самодѣятельность заставили старца, вообще мало способнаго управлять даже собственными своими поступками, пренебречь всюю трудностью борьбы съ юными дурно вооруженными войнами, противъ опытныхъ и старыхъ. Успѣхъ движения Дверницкаго мѣнилъ его въ скорѣйшему пораженію. Онъ тотчасъ послалъ адъютанта къ Пацу, дабы сообщить ему свой планъ и пригласить его къ соединенію.

Справленный совершил переправу на трехъ пунктахъ; прежде всехъ, именно въ ночь на 14 аѣрія долженъ быть переправиться полковникъ Микосевичъ съ двумя батальонами и тремя эскадронами у Иезофа и двинуться вѣсно къ Камени, дабы отвести находившіеся тамъ казаки на гости, между тѣмъ какъ Логовскій съ своей кавалерією и 3-ма батальонами вѣдомъ также переправился туда изъ Солнцѣ. Соединившись, они выслали ка-
вадерийский отряд к Казимержу, дабы, выбив из этого пункта казаков, способствовать переправе остальных двух батальонов, подъ начальством Юлия Малаховского. Такъ какъ Русские содержали на берегу Вислы только казачью сотню, поддержанную всѣколькою эскадронами конных егерей, то переправа удалялась всюду безъ затруднений. По исполненіи сего Сѣравский послал одну часть своихъ судовъ къ Голабу въ распоряженіе Паца, а другую оставилъ въ Казимержѣ для себя. Потомъ онъ приказалъ всѣмъ отрядамъ двинуться къ Ополю, гдѣ и произошло ихъ соединеніе. Онъ былъ такъ увѣренъ въ успѣхѣ, что не подумалъ на случай отступленія завладѣть надежнымъ опорнымъ пунктомъ на Вислѣ; вѣдь Русские, какъ хвастался одинъ изъ его офицеровъ (полковникъ Млюковичъ въ «полскомъ курьере») до такой степени боялись Поляковъ, что при одномъ видѣ ихъ оружія выпадало изъ ихъ дрожащихъ рукъ.

Соединивъ 14/5 апреля всѣ свои колонны у Ополя, Сѣравский двинулся 14/5 съ пѣхотою и тремя эскадронами кавалеріи къ Вроцлаву, между тѣмъ какъ Лаговскій съ оставною кавалеріею и батальономъ Мальчевскаго слѣдовалъ правѣ чрезъ Ходель на Белжицу. Лаговскій, не уступавшій Сѣравскому въ горячности и надежности, утомилъ свою кавалерію безполезнымъ преслѣдованіемъ казаковъ, и утѣшался съ большимъ самодовольствіемъ, что «онъ настигъ Русскихъ, полагаетъ тотчасъ атаковать ихъ и въ скоромъ времени доставить обыкновеніе орудія.» Но едва Сѣравский, совершенно успокоенный на его счетъ, располагался съ пѣхотою въ прекрасной позиціи у Вроцлава, какъ было получено отъ Лаговскаго второе донесеніе совершенно непріятного тона: «атакованный преуспѣвшими силами,» писалъ онъ, «я нахожусь въ отчаянномъ положеніи; но тѣмъ не менѣе я никакъ не хочу отступить и прошу о подкрѣпленіи.» Сѣравский, хотя бывший съ Лаговскімъ не совершенно въ ладахъ, незамедлительно послѣдовалъ съ 4-мя бат. къ нему на помощь. Но когда онъ къ вечеру прибылъ въ Белжицу, все уже было кончено. 14/5 апреля послѣ полудня, Лаговскій наткнулся у селенія Бабино на авангардъ Крейца, сосредоточившаго свои войска у Черніова, и двигавшагося на встрѣчу Сѣравскому. Въ началѣ кавалеріи Лаговскаго
имѣла перевѣс, но когда постепенно прибывашія войска при-
соединились къ русскому передовому отряду, то Поляки послѣ
упорнаго боя были отброшены, и селеніе Вабино, которое тщетно
старался удержать батальонъ Мальчевскаго, было навсегда взято ба-
tалономъ Несвижскаго и. Наступившая ночь недозволила Русскимъ
подвинуться далѣе селенія; при томъ же они хотѣли выждать
сперва остальная войска, находившіяся еще незадѣ. Сѣравскій
населъ батальонъ Мальчевскаго въ Белжицѣ, а кавалерію Лаговскаго
изнуренною, разстрѣленную и упавшую въ духомъ. Можетъ быть въ
тайнѣ онъ былъ доволенъ, что самонадѣянность Лаговскаго полу-
чилъ достойное наказаніе, но тѣмъ не менее онъ рѣшился еще въ
ночь возвратиться въ свою прежнюю позицію у Вронова, такъ
какъ отступленіе днемъ по большой Белжицкой равнинѣ, при-
нимая въ соображеніе превосходство въ силахъ русской кавале-
ріи, казалось ему опаснымъ. Для обезпечатія отъ обхода, Лагов-
скій долженъ былъ направиться съ 4 эскадр. на Ходель, гдѣ онъ
и расположился бивакомъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Сѣ-
равскаго.

Между тѣмъ какъ Сѣравскій обдумывалъ, что ему слѣдуетъ
предпринять, онъ получилъ письмо отъ генераль-квартирмей-
стера главной арміи, въ которомъ послѣдній извѣстявалъ удивленіе
о его бездѣйствіи и упрекалъ его въ томъ, что онъ не доволь-
но энергически преслѣдуемъ Русскихъ. Эти упреки задѣли само-
любіе Сѣравскаго, и хотя сперва онъ полагалъ отступить, но
tеперь рѣшился немедленно принять сраженіе у Вронова; тѣмъ
bолѣе что изъ показаній не многихъ взятыхъ имъ пленныхъ
можно было заключить, что его силы почти были равны съ си-
лами Крейца. Генер. Крейцъ имѣлъ надѣ нимъ перевѣсъ только
въ кавалеріи, но не въ пѣхотѣ. Изъ кавалеріи послѣдний имѣлъ
tри драгунскихъ и одинъ конно-егерскій полки, (всего около 2,600
всадниковъ) съ 850 казаковъ; изъ пѣхоты только 6 батал. литовской
гренад. бригады, значительно ослабленныхъ предшествовавшими
сраженіями и марнами (3,100 ч.). Потому всѣ его силы состояли,
со включеніемъ казаковъ, изъ 6,600 ч.; конечно старыхъ, надеж-
dныхъ войскъ, между тѣмъ какъ 7,000 Сѣравскаго были большую
частію недавно набраны. Наконецъ значительный перевѣсъ въ ар-

Т. II.
тиллерии был на стороне генер. Крейца (†). Вследствие этого Саравский приготовился к битве, и избранная им позиция у Вронова представляла большую к тому выгоду. Названное селение тянулось по обеим сторонам столбовой дороги, на небольшой площади, окруженной лесом и поросшей кустарником. Саравский приказал занять селение стрельцами Малховского и расположил пехоту на южной линии, у опушки леса, скрывшего войска Русских его силы. Левое крыло свое он применил к поросшему кустарником лощин, правое — к лесу; артиллерия была сосредоточена в одной батарее, поставленной против дефиле, из которого надлежало дебушировать Русских; наконец он приказал Лаговскому, как только он успел вновь на своей позиции, тотчас присоединиться к нему со своей кавалерией. Приняв эти меры, Саравский спокойно ожидал приближения Русских. Его позиция имела ту выгоду, что была одинаково удобна как для атаки, так и для обороны; при неудаче ему всегда оставалось върное отступление по удобной до-

(*) Подробное показание сил генер. Крейца по отчетам от 7/7 ар." 

Литовская Гренадерская бригада: 
Самогитский полк 2 бат. 1217 человек.
Луцкий ..... 2 » 957 »
Несвижский ..... 2 » 967 »

6 бат. 3141 человек.

2-я Драгунская дивизия: 
Казанский полк ..... 5 эскадр. 647 человек.
Герцога Виртембергского п. 6 » 673 »
Тверской п. ..... 6 » 688 »
4-й полк Финляндский, находился у Давыдова.

17 эскадр. 2008 человек.

2-я конно-егерская дивизия: 
Короля Виртембергского п. 4 эскадр. 629 человек.
Всего: егерской кавалерии 21 эскадр. 2837 человек.
Казаков: Хоперских ..... 386 »
Гренов 5-го ..... 464 »

Всего ..... 850 казаков.

Всего: Пехоты ..... 3141 человек.
Регулярной кавалерии 2637 »
Казаков ..... 850 »

6698 человек с 8 пушками и 19 пушечными оруд.
рогч чрезъ Вроновскій лѣсъ, въ которомъ, по причинѣ множество ручьевъ и мостовъ, онъ могъ надѣяться значительное время удерживать преслѣдованіе Русскихъ.

Русские не долго заставили себя ожидать. Послѣ того какъ генер. Деллинггагенъ отбросилъ непріятельская армія грядъ къ Белинцѣ русскія колонны показались 17/4 арп. въ 7 ч. утра при выходѣ изъ лѣса и были встрѣчены огнемъ польской артиллеріи. Подъ прикрытіемъ батареи изъ 8 оруд., они немедленно выстроили фронть параллельно непріятельскому. Генер. Крейцъ, послѣшевшій со своимъ штабомъ въ мѣстѣ битвы, замѣтилъ на лѣвомъ флангѣ непріятеля небольшую возвышенность, въ которой онъ тотчасъ же угадалъ ключъ всей позиціи. Онъ немедленно приказываетъ генер. Деллинггагену овладѣть ею. Деллинггагенъ съ Казанскимъ драгунскимъ пѣхотнымъ батальономъ, въ галопъ бросается на высоту, и взводить на нее батарею изъ 12 ти орудій, которая начинаетъ артиллію линію Поляковъ. Сѣрвскій дѣлаетъ попытки сбросить Русскихъ въ замышеніи, однако безъ всякаго успѣха. Калишская кавалерія, которую онъ лично всѣсколько разъ водилъ въ атаку, не могла выдержать натиска русскихъ драгунъ, и Сѣрвскій самъ иногда извѣждалъ пѣту. Прибытие батальона Несвижскаго пѣхотнаго полка обезпечило этотъ пунктъ отъ всѣхъ дальнѣйшихъ попытокъ Поляковъ. Въ центѣ канонада продолжалась значительно долго; деревня Вронова была атакована другимъ батальономъ Несвижскаго полка, но стрѣльки Малаховскаго храбро съ оборонили. Затѣмъ генер. Крейцъ приказываетъ Луковому полку поддержать нападение, а генер. Муравьевъ съ Самогитскимъ пѣхотнымъ батальономъ направляется въ встрѣчу наступающей польской пѣхотѣ и непріятелемъ окружаетъ его. Прибывшая между тѣмъ кавалерія Лаговскаго, которая начиная угрожать флангу Самогитскаго пѣхотнаго, была остановлена въ своемъ маневрѣ Тверскимъ и Виртембергскимъ драгунскими полками, оставшимися до тѣхъ поръ въ резервѣ. Русскіе повсюду перешли въ наступленіе; непріятель былъ выбитъ изъ селенія и прогнанъ съ поляны; на правомъ флангѣ генер. Толстой съ 4-й эскадрой поддержаннымъ казаками произвелъ рѣшительную атаку. Поляки не могли устоять, и подъ защитой своихъ стрѣльковъ, заняли опушку лѣса, въ 4 ч. попол. начинаютъ отступленіе.
Так, как Поляки узнавали за собою все мосты, то им удалось задержать преследование Русских, так что последнее достигло Опола только в 11 ч. вечера. Справский направился к Казимерку, где под прикрытием трудно проходимой местности он надеялся удобнее переправиться через Вислу, нежели на открытой местности у Каменя. Во время этого отступления к нему прибыл его адъютант, которому он послал к Пацу, и привез известие, что на содействие последнего ничего расчетывать, потому что он получил приказание главнокомандующего наступать к Латовиам. Таким образом обрушилась и эта последняя надежда, и Справский был совершенно предоставлен самому себе. Он, который еще так недавно мечтал о переходе через Буг, должен был теперь думать о средствах, как бы безопаснее уйти за Вислу. Но и здесь он сделал ошибки, за которые его горячо упрекали Последстви и которые были причиной его отрещения. В полночь достиг он Казимерка; вместо того, чтобы употребить все усилия для последней переправы всех своих войск на пойденных людях, а в случае невозможности исполнить это, быстро продолжать свое отступление к Пулавам и Борову, куда он прежде еще послал часть своих судов в распоряжение Паца, Справский непонятным образом потерял время, и когда на следующий день в полдень приближались Русские, то у него была переправлена только часть кавалерии и артиллерии, за исключением 2-й орудий; сверх того им не было принято никаких мер для обороны. Впрочем он надеялся удержаться до вечера в превосходной позиции у Казимерка, а за тем переправиться под покровом ночи. Но тут он вторично ошибся в расчете.

Генер. Крейцъ, послъ непродолжительного отдыха в Ополѣ, на разсвѣтѣ 18 числа выступилъ для преслѣдованія неприятеля двумя колоннами. Узнавъ отъ пѣхоты, что Справский надѣется соединиться съ Пацомъ на Веприкѣ, Крейцъ вознамѣрился преградить ему путь и для этого двинулся со своей главной колонной вправо чрезъ Ковалу и Ржедыщу къ Валагамъ между темъ какъ генер. гр. Толстой съ двумя драгунскими полками и казаками
направился по прямой дороге через Карчмишку к Казимержу. Таким образом Русские прибыли к этому пункту с двух различных сторон и тотчас же атаковали его. Но положение Казимержа было чрезвычайно удобно для обоих. Расположенный в глубокой котловине на берегу Вислы, он был окружен в виду полукругом отвесными скалами частью поросшими кустарником; в промежутках между ними можно было достигнуть города только по трем углубленным дорожкам. Справа оборо- нял эти дороги с остальными орудиями и стрелками, поддер- жанными линейной пехотой. Так как нападение могло быть произведено только пехотою, то Справа основывал именно на этом обстоятельстве свою надежду удержаться до вечера.

Несколько часов битва продолжалась с необыкновенным упорством. Юный Малюковский, замытив, что его люди начали пяться назад, схватил косу, говоря: «это оружие Косцюшки и за тем со словами «то американский Польык, тот последует за мною!» он бросил вперед, желая своим примером устремить солдат на неприятеля. Но пораженный тре- мя пулями, он упал бездыханной, он с гордостью и на- деждой своей партии. Солдаты его смешались и с ним вмести исчезло счастье того дня. Русские наступали со всех сторон; один холм за другим был занимаем штыками; с громкими криками ура! устремлялись они на город. Все что еще продолжало сопротивляться было опрокинуто. Тщетно два баталиона старались устроиться на поле у самого берега ржи, они были смены конными егерями, следовавшими позади пехоты; часть Сандомирской кавалерии, увидев свой путь отступления отрезанный, бросилась с берега в Вислу, дабы переплыть ее, но в водах ржи она нашла свою погибель; начальник её Виельгородский был взят в плен. Кржесимов- ской со своими егерями бросился в развалины старого замка города Казимира и упорно защищался, но должен был нако- нец положить оружие. Со всех сторон Поляки обратились в бегство; дабы легче спастись, они бросали свои косы и оружие; некоторые старались держаться в домах и костелах, другие хотели переплыть Вислу; однако все это было напрасно: плены
или смерть постигли ихъ всѣхъ. Только Сѣравскому, съ небольшою горстью пѣхоты и кавалерии и двумя орудіями, удалось пробыться по берегу и ночью переправиться черезъ Вислу у Пулавъ и Голаба. Такъ какъ люди не могли вмѣстить всѣхъ, то при этомъ онъ далъ доказательство твердости характера, переправившись послѣднимъ.

Сѣравскій спасъ свою артиллерию и кавалерию, но пѣхота его была большою частью разсѣяна, истреблена или взята въ плѣнъ. Польскій главнокомандующій сознавался впослѣдствія, что Поляки потеряли болѣе 2,000 ч., изъ которыхъ 54 офицера и 1,500 нижн. чиновъ были въ плѣнъ у Русскихъ. Сѣравскаго многократно порицали за эти неудачи; безспорно онъ сдѣлалъ ошибки, однако твердость его обороны съ молодыми войсками достойна похвалы; сами Русскіе отдаютъ въ этомъ отношении ему и его войскамъ полную справедливость. Онъ былъ лично на всѣхъ опаснѣйшихъ пунктахъ, и выказалъ, если не дарованія способнаго генерала, то поважный мѣръ качества храбраго солдата; съ большимъ мужествомъ употреблялъ онъ всѣ усилия, чтобы выступать изъ затруднительнаго положенія, въ которое былъ поставленъ своею чрезвычною самонадѣянностью. Впослѣдствіе этого пораженія онъ былъ отрѣзанъ отъ командованія корпусомъ и замѣщенъ генер. Двеконскимъ. Какъ бы не считая его способнымъ къ действительной службѣ, его послали въ Сандомиръ, для организованія тамошнихъ военныхъ судицъ, что крайне оскорбило его. Только позже, послѣ сраженій при Островѣкѣ, ему снова вѣрно командованіе дивизіею.

Противникъ его генер. Креизъ напротивъ приобрѣлъ общию похвалы, которая вполнѣ заслуживала; онъ дѣйствовалъ съ умомъ и энергиюю, и его успѣхи были приобрѣты цѣною со-размѣрно незначительной потери, не превышавшей 600 ч. Въ особенности отличилась гренадерская бригада, одушевляемая молодыми гвардейскими офицерами, присланными въ всѣ изъ Петербурга. Въ три дня она сдѣлала, постоянно сражаясь, болѣе 60 верстъ и позволила себѣ едва нѣсколько часовъ остановки для отдыха и для вари пищи. Въ особенности у Казимежа она превзошла себя, и выбила покрайний
мъртъ равносильнаго противника изъ неприступныхъ позиций.

Генер. Крейцъ имьлъ въ то время за 50 лѣтъ; онъ былъ высокаго роста, серіозной и почтенной наружности; еще въ пе-
ріодъ французскихъ войнъ онъ успѣлъ выказатъ свои дарованія, а въ послѣднюю турецкую кампанию онъ приобрѣлъ почетную извѣстность. Даже революціонные газеты отдавали справедливость его мягкости и снисходительной прямотѣ его характера; объясняли же они эти качества тѣмъ, что Крейцъ «въ сущ-
ности былъ Полякъ и настоящее его имя есть Кришвановскій». Окружающіе, вполнѣ впрочемъ уважавшіе его, порицали одна-
кожъ чрезмѣрную въ немъ мягкость, а въ военномъ отношеніи, его стремленіе составлять планы ученыхъ стратегическихъ ком-
бинацій и маневровъ, которые онъ примѣнялъ даже при сам-
ныхъ обыкновенныхъ обстоятельствахъ, гдѣ только касалось рѣ-
шительныхъ дѣйствій. Большею помощью для Крейца въ этомъ походѣ былъ бар. Деллингграуэзъ, молодой, пылкій воинъ, съ сильнымъ честолюбиемъ, но въ тоже время человѣкъ съ боль-
шими умомъ и съ твердымъ, рѣшительнымъ характеромъ. Энер-
гическій, дѣятельный, ловкій, онъ выказывалъ себѣ во все время войны способнымъ начальникомъ штаба и генераломъ, подавав-
шимъ большія надежды въ будущемъ.

Когда известіе о пораженіи Сѣравскаго дошло до польской арміи, то упреки носились не только на него, но и на главнокомандующаго; да и самому дѣйствіе нельзя оправдать отсутствія единства и связи въ дѣйствіяхъ Потоцкаго и Сѣравскаго. Весьма вероятно, что послѣд-
ствія были бы совершенно иного рода, еслибы вместо того чтобы передвинуть Потоцкаго отъ Потоцкаго въ Стоцену и обратно, онъ приказалъ бы ему, соединившись съ Сѣравскимъ и соста-
вивъ такимъ образомъ корпусъ войскъ силой до 20,000 ч., дѣйствовать противъ генер. Крейца; въ такомъ случаѣ возможно было бы, какъ и предлагали нѣкоторые, движеніемъ отъ Пото-
тей къ Кощи и оттуда къ Любартову отдѣлить Крейца отъ главной арміи и обойти его флангъ; или же движеніемъ отъ Іозе-
фова или Ракова прямо на Замосце, вступить въ связъ съ Двер-
ницкимъ и тѣмъ образовать въ этомъ краю превосходный силами корпусъ, который могъ бы противостоять какъ Крейцу, такъ и
Ридигеру. Движением Дебича вправо генер. Крецц был от- дылен и легко мог быть отавован соединенными корпусами Пача и Срваского, тем более что в тоже время Дверниц- кий мог напасть на его тыл. Впрочем необходимо заметить, что инструкции, данные фельдмаршалом Крециу, предвидели этот случай, и последней держал свою войска сосредоточенными во- круг Любина, имел таким образом возможность, какъ скоро неприятель приблизится к превосходных силахъ, во время отступить на Конец или на Лечну к главной армии. Справедливо также порицать, что съ польской стороны не укрѣпили тет-до-попами устья Буґа и Вепржа. Вепржъ для южной части театра военныхъ дѣйствій имѣл такую же важность, какъ Бугъ и Наревъ для съверной; съ помощью успѣнныхъ мостовыхъ укрѣплений можно было съ большою выгодою дѣйствовать по обымъ сторонамъ этихъ рѣкъ, затруднять сохраненіе связи между русскими кор- пусами, и даже нападать на нихъ порознь. Теть-дѣ-попъ, устро- енный у Потачей, былъ слишкомъ близокъ къ Варшавѣ и по- тому никому образомъ не соответствовал такому назначению. Впрочемъ этотъ пунктъ былъ избрать преимущественно потому, что окружающая его мѣстность чрезвычайно благоприятствовала переправъ; а также и потому что черезъ это разширлялся опера- ціонный базисъ польской арміи.

Твердо помняя военное правило, что еще ничего не сделано, пока остается сдѣлать что либо, генер. Крецц, давъ своимъ войскамъ небольшой отдыхъ въ Казимеркѣ, выступилъ къ Вепр- же, на встрѣчу Пачу, котораго ожидали съ этой стороны, но о немъ ничего не было слышно, такъ какъ онъ уже возвратился за Вислу. И такъ Люблинское воеводство вновь было очищено отъ неприятеля, и русскій генералъ съ большими удовольствіемъ могъ извѣстить фельдмаршала отъ 19-Apr. изъ Вязолиніы, какъ о томъ, что его предположеніе о Срваскому оказались справедливые, а такъ и о томъ, что онъ совершенно отвратилъ всякую опасность своєю победою.

Вселѣдствіе пораженія Срваского, Дверницкій лишался всякой на- дежды на подкрѣпленіе и былъ совершенно предоставленъ собствен- ной судьбѣ. Всякий не ослѣпленный увлечениемъ партий, могъ лег-
ко предвидеть, какова будет эта судьба. Прежде однако же чьему приступить к описанию отважного похода Дворянского, мы должны бросить взгляд на революционный козни, посредством которых старались возмутить южных губерний России.

Известно о восстании в Варшаве не преминуло произвести живое впечатление на Волыни и в Подолии; однако к этому впечатлению здесь, в этом народонаселении принадлежало к русскому племени и только дворянство и часть городских обывателей были польского происхождения, далеко не было так велико и опасно как в Литве, где в самом народ был значительная доля польского элемента, или в Жмуди, в которой народонаселение, состоявшее преимущественно древних, воспевавшихся Литовцем, привлекало к племени совершенно отдельным от русского. Беспокойствующее частью население были шляхтичи, коих дворянская притязанная большеею частью опирались единственно на правда не быть крепостными, хотя очень часто эти люди исполняли самые нижние обязанности на службе у знатнейших дворян, занимающих должности управляющих, кучеров, егерей и т. д. Как во всей прежней Полыши, шляхта и здесь была весьма многочисленна; большую часть польского происхождения, овся была тяжелою душою предана воспоминаниям о временах прежней республики, когда ея грубый произвол предписывал законы. Будучи во времена республики дядительными участниками всех безпочивших, конфедераций и гражданских войн, шляхтичи и до сих пор еще составляли опаснейший, чисто революционный элемент населения. Так как им нечего было терять, то очевидно, что каждая переменна могла послужить им только в пользу.

Высшее дворянство напротив, за не большими исключениями, отнюдь не имело охоты подвергать случайностям революцию свое спокойное и во всем отношении выгодное положение. Под покровом правительства, и вследствие открытия торгового пути чрез Одессу, доставлявшего обильный сбыт сельским продуктам, оно достигло значительного благосостояния в короткое время владычества России. В прежнее время дворяне не пользовались, ни гражданскою, ни политическою бе-
— 170 —

зопасностью, они были оставлены на произвол въчинныхъ навѣтвовъ дикихъ татарскихъ ордъ изъ Крыма, они не имѣли обезпеченія сбыта произведеній своей земли, такъ что ихъ нынѣшнее положеніе ни въ какомъ отношеніи не могло быть сравнимо съ прошедшимъ. При всемъ этомъ они пользовались прежнею независимостью и свободою, принимали участіе въ правительства и въ администраціи своихъ провинцій, потому что какъ судебныя, такъ и административныя чиновники избирались частью изъ самими. Никакія почести, никакое преимущество, никакой санъ не были закрыты для нихъ, многие занимали первѣйшія должности въ государствѣ. Все же и между ними были нѣкоторые, не забѣжавшіе эпидемической заразы, и зараженіе подготовленные тайными обществами, они теперь объясняли свою готовность принять участіе въ восстаніи. То были большую частью молодые люди, полныя неопределенныхъ идеи о свободѣ и сдѣло жертвовавшіе всѣмъ, дабы вновь восстановить, если не эти непосредственные идеалы, то по крайней мѣрѣ неограниченную свободу дворянства прежней республики. Очень можетъ быть, что они и не имѣли о томъ яснаго сознанія, но на заднемъ планѣ у нихъ была эта мысль. Впослѣдствіи конечно выставлялись наружу, какъ на словахъ, такъ и на бумагѣ, одинъ только благороднѣйшія цѣлы и стремленія, и главы восстания не преминули превозносить всѣя свое человѣколюбіе, свои добрый намѣренія въ отношеніи къ крестьянамъ, свою рѣшительность даровать имъ свободу и собственность и тому подобное. Но въ сущности все это было очень похоже на умрѣнія Наполеона на островѣ св. Елены, что будто онъ добивался не удовлетворенія своего честолюбія, а единственныя счастія и блага человѣчества, и что если бы только ему не помѣшаю, то онъ низвелъ бы на землю золотой вѣкъ. Мы уже знаемъ послѣдствія совѣщеній сейма въ Варшавѣ; отнюдь не лучше было бы на Вольницѣ и въ Полоніи, еслибы въ нечастѣ странѣ дѣло революціонеровъ посторожествовало. Въ нуждѣ и опасности человѣкъ все обѣщаетъ, но вынѣсть съ минованіемъ ихъ исчезаетъ также и охота къ по-жертвованиюмъ.

Нисшее дворянство составляло большую часть городскихъ
обыватели, занимая многочисленные должности адвокатов, писцов, медикок, чиновников и т. д., бывших при всяком безо всяком тотчас готовыми принять в нем участіе. Спокойные держали себя купцы и ремесленники большую часть иностранцы. Крестьяне в этих губерніях были всѣ русского происхождения, православного или православно-уніатскаго вѣросповѣданія и поэтому они были отдѣлены крѣпкою стѣною отъ своихъ поддъячихъ католическіхъ помѣщикъ и соединялись двойными узами съ правительствомъ, не говоря уже о томъ, что въ послѣднее время они находили защитника отъ своеволія и угнетенія своихъ пановъ. Мы уже указали въ 3-й главѣ какое уваженіе и варварство испытывали крестьяне во время польскаго владычества, какъ въ политическомъ, такъ и въ религіозномъ отношеніяхъ; понятно послѣ этого, что съ ихъ стороны не было причинъ желать возврата подобнаго времени. По той же самой причинѣ и духовенство всѣми силами противодѣйствовало намѣреніямъ заговорщиковъ. Наконецъ многочисленное еврейское населеніе, если не было противъ инсургентовъ, то и не держало ихъ сторону. Чуждые политическимъ страстямъ, Евреи вѣрно предвидѣли, что окончится борба, и сверхъ того они не могли ощущать никакого влеченія, рисковать жизнью и имуществомъ за дѣло, которое, если бы оно восторжествовало, то снова отдало бы ихъ на произволъ безграничнаго своеволія польскаго дворянства.

Вскорѣ послѣ начала революціи и въ Подоліи составились, какъ называемое, патриотическое общество; оно образовало центральный комитетъ, названный юнтою, изъ семьи членовъ, и разослано ампирасовъ во всѣ уѣзда и города, чтобы въ тишинѣ подготовлять востаніе. Дабы войти въ соглашеніе съ революционнымъ правленіемъ въ Царѣвѣ и условиться о времени и дальнѣйшихъ мѣрѣахъ востанія, былъ посланъ въ Варшаву некто Денисюкъ. Кроме того въ Каменецъ-Подольскъ образовался еще другой союзъ изъ молодыхъ людей безъ положенія и вліянія въ обществѣ, какъ то: студентовъ, адвокатовъ, писцовъ и пр. подъ управлениемъ Стрянаго Зарзнинскаго; члены этого союза взаимно обязались присоединиться стараться распространять свое общество въ уѣздахъ и быть во всякое время въ готовности взаимъ за ору
жие. Они также имели свой центральный комитет в Каменец-Пodolsk и амисаровы в всех уездах; но в то же время они старались приобрести приверженцев в городах, для чего завели связи с местными и ремесленниками, и в каждом небольшом городе учредили особый комитет из двух лиц. Таким образом число действительных членов этого общества возрасло мало по малу до 300.

Денисю между тем не нашел в Варшаве ожидаемого приема; сурово принятый диктатором, который не хотели ничего слышать о восстании в этих губерниях, он написал в начале известия мало ободряющего характера. (*) Но диктатура была свергнута, и неутомимым стараниям Левелеву удалось, как мы уже видели прежде, добиться торжественного объявления со стороны сейма, в котором эти губернии непосредственно образом приглашались к участию в восстании. Вскоре после сего, в половине марта, Денисю возвратился из Варшавы и возвестить скорее прибытие полского корпуса войск под начальством Девернаго; в то же время он привез в подарок от имен: Адама Чарторыского знамя с белым полским орлом и литовским всадником.

Таким образом заговорщики поддерживали безперерывные сношения с тайнами обществами в Царстве, организовались по их образцу и приготовили все средства для восстания; однако, несмотря на это, в результате судьба восстания оказалась довольно жалкая, по той простой причине, что оно было делом не большинства народа, в небольшой кучке людей, которые сами переселились в страну только со времени полского владычества и теперь хотели вырвать настоящий народ из его естественных отношений с племенем, от кого он происходил, дабы подчинить его такой власти, на которую этот народ никогда не взирал иначе, как на чужую его интересам (**) .

(**) Нужно признавать, что то были только дворянки-Полаки, говорившие
В ожидании общеннной помощи, волнениі почерпнули новую силу. Гр. Викентий Тышкевичъ, служивший въ польской наполеоновои армии, а позже участвовавший во всѣхъ революционныхъ волненіяхъ и заговорахъ, былъ избранъ главою будущаго возстанія, сперва въ Украинѣ, а потомъ и въ Подоліи. Поэтому онъ созвалъ заговорщиковъ на 22/12 марта въ д. Михайловку, Винницкаго уѣзда, дабы условиться о планѣ возстанія. Собралось около 50 дворянъ изъ разныхъ уѣздовъ; имъ были предложены различные мѣры и вопросы, и они немедленно приступили къ ихъ обсужденію. Сперва, по совѣту Лелевелы, рѣшено было начать действовать тотчасъ же, пользуясь тѣмъ благоприятнымъ обстоятельствомъ, что въ краю не было русскихъ войскъ. Что касается до крестьянъ, то заговорщики рѣшили не приглашать ихъ къ участію въ возстаніи; такъ какъ нельзя было имъ вполнѣ довѣриться, и они легко могли данное имъ въ руки оружіе обратить противъ своихъ же помѣщиковъ. За симъ принялись считать силы, которыя надѣялись собрать, и хотя предварительно было объявлено, что каждый долженъ показать наименьшее число, но это не помѣщало каждому представителю или такъ называемому организатору отдѣльнаго уѣзда, съ обычнымъ хвастовствомъ, отвѣчать за тысячи, такъ что, судя по этимъ даннымъ, надѣялись въ короткое время собрать армію отъ 20 до 30,000 ч. Подоліи и Украины, имѣющія большіе луга, должны были выставить конницу; Волынъ богатая пахотною землею и лѣсами—шѣхоту и конницу.

Во второмъ собраніи, бывшемъ семь дней спустя 31/12 марта въ Глининцѣ Брачлавскаго уѣзда, въ то время когда Дворницкій уже переправился чрезъ Бугъ, и вскорѣ ожидали его прибывтія, или совѣщенія о стратегическому планѣ, которому надлежало слѣдовать. Послѣ нѣкоторыхъ возраженій было рѣшено, первоначально открыть военные дѣйствія между Бугомъ и Днѣстръ, именно въ лѣсистыхъ и гористыхъ уѣздахъ: Могилевскомъ, Ушицкомъ, Каменецкомъ и Летичевскомъ. Такъ какъ въ началѣ
пришлось бы идти дело с войсками генерала Рота, ожидающимися из Вессарабии, то хотели занять позицию за Днестром, примыкая правым флангом к границе Галиции у Звеницы, дабы обеспечить привоз оружия и огнестрельных снарядов, а левым флангом занимая Могилев, для прикрытия братлавской дороги, по которой происходило сообщение с Украиной. Каменец предполагалось взять открытою силою и укрепить в нем временное правление. Оттуда надеялись с помощью небольших кавалерийских отрядов произвести возстанье во всей Подолии и Украины, и тым оттянуть часть войск, назначенных против Дворницика. В отношении отдельных возмущенных было постановлено, что в условленный день каждый уезд должен собрать свою конницу, ночью наступать к уездному городу и обезоружить незначительное число находившихся в нем инвалидов. По изъявлении русских властей, и по избрании новых на их место, возстанье должно было быть по возможности распространено. Вопрос коснулся также избрания главного предводителя. Было предложено три кандидата: гр. Венцслав Ржевуский, известный путешественник по Аравии; отставной генерал Козловский, в согласии коего однакоже не совсем были утверждены, и наконец престарелый, восьмидесятилетний, но еще бодрый генерал. Кольшко, товарищи по оружию Косцюшко, выказавший во время войны 1794 г. много усердия, хотя и мало способностей. Так как в этом случае усердие к делу революции и имя Косцюшко были лучшей рекомендацией, то в пользу Кольшко составилось значительное большинство. О времени для начала возстанья еще ничего не было определено, так как хотели сначала выждать известий с Буга. По окончании совещаний дворяне-заговорщики отправились обратно в свои поместья и старались, по выражению одного из их историков, «удвоенное лестно» и «предупредительным обрашенением» обмануть русских властей до прибытия Дворницика.

Но всего менее успяхого заговора подвизался на Волыни. Пришедшие Поляков приписывали это обстоятельство присутствию русских войск, которые со времени Варшавского возмущения или занимали край, или впоследствии проходили через него,
как напр. корпуса Витта, Крейца и впоследствии Ридигера; но настоящая причина заключалась в том, что в этой губернии, составляющей ветериную удел Мстислава Храбраго, преимущественно господствовали русский дух и русское население. Поэтому здесь не оказали никакого действия, ни разсчитанное искусство Варшавских революционеров, ни их требований, обещаний, прокламаций и знамената свободы; при помощи этих средств удалось обольстить только немногих дворян, живших вблизи от границы. Да и ть отважились выступить немного смелее не прежде, как по прибытии Деверницкаго в Замосць. Они имели известно тайных съездов и избрали предводителей восстания в ближайшее уезды; для Владимира был избран отставной панкон Грамовский, для Луцка — гр. Нарышек Олжар, для Ковеля полк. Микуловский и для Дубно, — известный своим богатством гр. Михайло Чацкий. Вслед за ть они вошли в ближайшее сношения с Деверницким и известили его обо всем, что у них происходило. От них же Деверницкий получил точный свѣдѣнія о силѣ и распределеніи русских войск в этих губерніях. Нѣкто Тарковский, адвокат изъ Владимира, тайно прокрался через границу в Замосць, для передачи всѣх нужных показаний; вскорѣ его примѣру послѣдовали и другие дворяне, как напр. Добржинскій и Запольскій; они старались придать Деверницкому смѣсі для его предприятій, утвержденной, что онъ не можетъ встрѣтить больших затруднений и что силы Ридигера весьма незначительны, потому что хотя онъ и состоял изъ нѣсколько бригадъ и дивизій, но весьма слабыхъ по численности. Съ достаточнымъ точностью они показывали силы Ридигера въ 4,000 ч. пѣхоты и 3,000 ч. кавалеріи. Обманутые собственными желаніями и надеждами, они обѣщали Деверницкому множество приверженцевъ и значительное подкрѣпленіе.

Деверницкій поддался на это. До сего онъ былъ въ нерѣвномъ и выживалъ также лучшей поры года и денегъ, которая ему должна быть привести изъ Варшавы его начальницъ штаба, маіоръ Осиюкскій, дабы не отягощать содержаніемъ войскъ страну, куда онъ приходилъ какъ мимный избавитель. Но предпослѣдний заманчивыми представленіями, понуждаемый самыми пышными
революционерами, какъ то: Высоцкимъ, Бронниковымъ, Казимиромъ Пулавскимъ, Шинглярскимъ и др., которые всѣ собрались къ нему, Деврицией рѣшился, не колеблясь больѣ, перейти черезъ Бугъ, отдѣлавшій его отъ Россіи. Къ тому же подъ конецъ онъ до такой степени утвердился въ успѣхъ своего предприятия, что писалъ въ Варшаву: "двухъ турецкихъ героевъ я уже побѣдили, теперь пришла очередь третьего". Хотя во время его пребыванія въ Замошцѣ къ нему стекалось множество молодыхъ людей изъ Галиціи, Волыни и Подоліи, гордившихся честью стать подъ его знаменемъ, и хотя кромѣ того онъ присоединилъ еще къ себѣ лучшихъ людей изъ стражи безопасности, бывшей въ окрестностяхъ Замошца, но несмотря на все это его отрядъ, во время выступленія изъ Замошца, только не многимъ превышалъ въ силѣ, съ которыми онъ первоначально перешелъ черезъ Вислу, такъ какъ онъ потерпѣлъ значительную убыль въ людяхъ отъ заразительныхъ болѣзней въ болотистой низменности Замошца, преимущественно же отъ холеры. Съ этими силами онъ надѣялся легко подавить не kompleктные батальоны и эскадроны Радигера, распространить возстаніе на Волынѣ, въ Подоліи и Украинѣ и, достигнувъ турецкой границы, начать даже сношенія съ Константинополемъ, дабы побудить гордыхъ Османовъ взаимѣ за оружіе и уничтожить условія унікателія Адрианопольскаго мира. Отрядъ Деврициаго въ минуту выступленія изъ Замошца состоялъ изъ 3-хъ бат., регулярной пѣхоты, батальона стрѣляновъ и 22 эскадр. превосходной, имъ самимъ образованной кавалеріи, всего около 6,000 ч., въ числѣ коихъ половина кавалеріи и 12 орудій. (*) Конечно Деври-
ниций, вследствие сдѣланныхъ ему обѣщаний, надѣялся сверхъ того на значительное содѣйствие вольнскаго дворянства и на помощь Свяскаго, долженствовавшаго привести къ нему еще цѣлый корпусъ.

Такъ какъ надежда на успѣхъ предприятии основывалась преимущественно на личности Дверницкаго, то мы приведемъ вѣ- которыя о немъ свѣдѣнія. Онъ родился въ 1779 году въ Варшавѣ отъ достаточнохъ родителей, которые имѣли помѣстья въ Подоліи; известность его начинается не ранее 1809 г., когда онъ тайно провелъ небольшой отрядъ волонтеровъ на соединение съ польской арміей, дѣйствовавшей тогда въ Галиціи. Съ тѣхъ поръ онъ постоянно раздѣлялъ судьбу польскаго корпуса: сражался съ нимъ въ Германии, въ Россіи и во Франціи, вездѣ отличаясь храбростью и присутствиемъ духа; въ особенности же онъ выказалъ превосходный талантъ организатора, почему ему неоднократно поручали формирование новыхъ кавалерийскихъ полковъ. Возвратившись въ Варшаву съ прочими польскими войсками въ 1814 г., въ чинѣ полковника, онъ былъ назначенъ командиромъ 2-го уланскаго п., доведеннаго имъ до высшей степени совершенства. Во время коронаціи въ 1829 г. онъ былъ произведенъ въ бригады генералы. Когда возгорблась революція, Хлопицкій, сдѣлавший его однимъ изъ лучшихъ кавалерийскихъ офицеровъ, поручилъ ему формирование третьихъ дивизіоновъ для девяти старыхъ кавалерийскихъ полковъ, и онъ исполнитъ это порученіе такъ искусно, что хотя старые эскадроны были доведены въ всѣхъ отношеніяхъ до совершенства, но вновь сформированные еще превосходили ихъ. Онъ обращалъ внимание не на общій физическій, но и на нравственныхъ условіяхъ; онъ умѣлъ искусно перемѣшивать въ своихъ...

1-я бригада, подполк. Рыхловскій: одинъ батал. и 4 эскадръ съ конно-батареейю батареей казач. Пузьно.
2-я бригада, подполк. Терлецкій: стрѣляковый батал. и 6 эскадръ.
3-я бригада, подполк. Верхнелейскій: одинъ батал. и 4 эскадръ.
4-я бригада, подполк. Сцепницкій: одинъ батал. и 8 эскадръ съ конно-легкою батареей поруч. Фрѣліха.
Боевыхъ припасовъ для артиллеріи было на 3000 выстрѣловъ.
Всѣ симъ баталіонъ и эскадроны были комплектны.
Т. П. 12
скафандрах старослужащих солдат съ молодыми сильными воинами, полными восторженного энтузиазма; этим он присоединял къ военной опытности силу и увлечение, и таким образом составлялось одно цѣлое, коего нравственная сила и первое нападение были почти неопознаны. Его любимый маневр состоялъ въ томъ, что онъ, по обычаю предковъ, подобно урагану устремлялся во главѣ своей превосходной кавалерии на противника, приводилъ его въ разстройство и овладѣвалъ его орудіями. Этот маневръ онъ исполнялъ съ успѣхомъ во всѣхъ своихъ битвахъ, какъ напр. у Сточека, Новавеси, Куроа и какъ мы увидимъ позже, у Боремля. Хотя ему въ то время было уже 52 года, но онъ былъ еще здоровъ, крѣпокъ, и не смотря на свою дороговизну, очень ловокъ и бодъ. Веселаго ума, откровеннаго и щедрый, онъ скоро приобрѣталъ любовь товарищъ и подчиненныхъ. Онъ прилагалъ отеческое попеченіе о своихъ солдатахъ, а они съ своей стороны платили ему не ограниченную любовью и преданностью. Онъ братски раздѣлялъ съ ними всѣ труды и переносилъ ихъ даже болѣе чѣмъ они. Такъ какъ онъ никогда не щадилъ себѣ и лично управлялъ всѣми атаками, то всадники слѣдовали за нимъ куда бы онъ ихъ не повелъ; въ этомъ заключалась причина его успѣховъ.

Намѣреваясь выступить изъ Замосця, Дверницкій приказалъ тайному агенту варшавскаго правительства, майору Хрушникову, имѣвшему порученіе возмутить русско-польскій провинціи, увѣдомить заговорщиковъ въ Подоліи и на Волынѣ о своемъ предстоящемъ прибытии и пригласить ихъ быть въ готовности на всѣй случай. Хрушниковскій, которому не доставало необходимыхъ качествъ революціонаго агента, хладнокровія, рѣшимости и присутствія духа, медлилъ подъ различными предлогами рисковать своими отправленіемъ во внутрь края; только послѣ выступленія Дверницкаго онъ быстро проѣхалъ по Волынѣ, распространяя повсюду прокламаціи на русскомъ языкѣ и приглашая дворянъ присоединиться къ Дверницкому, со всѣми людьми, которыхъ только они будутъ въ состояніи собрать.

Между тѣмъ Дверницкій, съ цѣлью ввести Русскихъ въ за-
блуждение касательно своего настоящего плана, съ намѣреніемъ распространить слухъ, что онъ отказывается отъ предприятія на Волынь, такъ какъ русскія силы, собранныя тамъ, были черезъ чуръ значительны, и что напротивъ онъ думаетъ переправиться обратно черезъ Вислу у Завихода; дабы придать болѣе вѣроятности этому слуху, онъ приказалъ уредить магазины въ назначенномъ направлении и п/2 арт. предприять ложное движеніе туда. Но онъ дошелъ только до Завихода, пребывъ тамъ два дня, и затѣмъ, считая что достаточно обмануть своего противника, 9/28 арт. внезапно поворотилъ назадъ и форсированными маршами двинулся черезъ Краснобродъ, Немировъ и Тишовъ къ Вугу. Извѣстіе объ успѣхѣ Польскій при Дембе-Велас, полученное Дьерпникомъ во время этого движенія, воспаменяло храбрость его войскъ и показалось имъ счастливымъ предзнаменованіемъ. 9/27 арт. прибыли онъ къ Крылову на Вугѣ, где тотчасъ же были сдѣланы приготовленія для устройства моста. Жители местечка выказали скорѣе страхъ нежели радость, и не оказали Польскимъ ни какой помощи; что касается возмущенія, то о немъ не было въ рѣчахъ. Только 10/28 арт., въ день битвы при Іганѣ, въ 10 ч. вечера мостъ былъ оконченъ послѣ 24-хъ часовой работы, и Дьерпникъ тотчасъ послалъ 4 эскадрона на рекогносцировку по направлению къ Устилугу и Владимиру. Съ главными своими силами онъ двинулся на Нерышъ, дабы обойти Рядигера, расположения коего онъ не зналъ въ точности. Когда эта отважная толпа храбрецовъ перешла черезъ Вугъ, Дьерпникъ отвелъ ее на возмущеніе и обратился къ воинамъ съ торжественною рѣчью, въ которой напоминалъ имъ о ихъ назначеніи и увѣрдалъ къ храбрости и самоотверженіи. Едва онъ окончилъ говорить, какъ взошедшее солнце въ утроѣние сиянія озарилось своими лучами оружіе создало. Глубокая тишина господствовала въ отрядѣ, и сердца воиновъ были сильно возбуждаемы. Переправою черезъ рѣку они заняли за собою вратъ Польши; впереди ихъ лежала мрачная и грозная будущность. Но они твердо вѣрили въ своею вождя; они надѣялись, что онъ также удачно какъ и прежде проведетъ ихъ черезъ всѣ опасности.

Между тѣмъ генер. Рядигеръ еще въ ночь былъ увѣдомленъ
отступившими изъ Крылова казаками о прибытии Дверницкаго. Это извѣстіе не было неожиданно для него. Они неоднократно доказывали, что виды этого генерала гораздо скорѣе простираются на Волынь, нежели на отступление за Вислу; а когда распространялись слухи о значительныхъ силахъ Дверницкаго, то Ридигеръ просилъ о подкрепленіи, такъ какъ онъ могъ противопоставить неприятелю не болѣе 7–8000 ч. Въ то же время онъ увѣдомилъ о своемъ намѣреніи, какъ только Дверницкій дѣйствительно перервался черезъ Вислу, остановить отъ Владиміра въ Торговицу и занять центральную позицію по рѣкѣ Стырь частію для того, чтобы не быть отрѣзаннымъ отъ своихъ сообщений, частью же для прикрытия весьма важнаго пункта Дубно и для присоединенія къ себѣ на пути отрядовъ, спѣшившихся на помощь. Если бы онъ остался во Владимірѣ, то Дверницкій могъ легко предупредить его въ Дубно, что было бы тѣмъ опаснѣе, что заговорщики на Волыни и въ Подоліи, совершенно лишенныхъ войскъ, ожидали только прибытия Дверницкаго, для того чтобы начать открытое восстание. Сообразно съ этимъ планомъ генералъ Ридигеръ, при первомъ извѣстіи о выступленіи Дверницкаго, двинулся по направленію къ Стыру. 11/20 апр. соединилъ онъ у Локачей двѣ бригады 11 дивизіи, два резервныхъ батальона, одну гусарскую и одну драгунскую бригады. Но какъ эти войска принадлежали къ числу недавно возвратившихся изъ Туріи, то вѣч они были некомплектны и составляли вмѣстѣ нѣсколько 5,500 ч. (1) Дабы собрать точнѣйшія свѣдѣнія о силѣ и намѣреніяхъ своего противника, Ридигеръ послалъ разсыльными по различнымъ направленіямъ, и для подкрѣпленія ихъ выдвинуть 4 эскадръ. Каргопольскаго драгунскаго полка, подъ начальствомъ полковника Глазенапа, къ Порецкому. Этотъ полкъ очутился такимъ образомъ въ самой срединѣ колоніи Дверницкаго; атакованные превосходящимъ числомъ, онъ не могъ выдержать нападенія и убѣдились въ своей неправдѣ.
ходными силами, храбрые драгуны, носившие историческое имя, успели пробиться, хотя и без урона (они потеряли 150 ч.); отрванные отъ Локачей, они обратились на Скуриже, куда на следующий день направился и Ридигеръ, дабы притянуть къ себѣ эти эскадроны, равно какъ и гусарскій Пр. Оранскаго п. Продолжая соединять свои разсѣянныя силы, онъ двинулся 13/4 апри къ Красному, гдѣ и занялъ сильную позицию за р. Стыръ; вмѣстѣ съ находившимися въ этомъ пункѣ войсками у него составился отрядъ силой до 11,000 ч. съ 36 орудіями (*).
Между тѣмъ Дверницкій 13/4 апр. провелъ въ Порцкѣ, частью въ ожиданіи обѣщаннаго подкрѣпленія со стороны мѣстныхъ дворянъ, частью же для того, чтобы напечатать составленную неоправдомъ Пулавскимъ прокламацией къ жителямъ, въ которой они приглашались повсемѣстно начать открытое возстаніе, потому что благопріятный къ тому случай былъ «теперь или никогда.» Но пріемъ, встрѣченный его войсками, былъ вездѣ холенъ или равнодушенъ; правда къ нему стремились, но единственно изъ любопытства; присоединилось же всѣсколько дворянъ, которые приводили съ собою отъ 40 до 50 всадниковъ набранныхъ изъ дворовыхъ людей; изъ каждаго города также прибыло отъ 30 до 40 волонтеровъ, но ихъ крестьянъ не присоединился ни одинъ человѣкъ. (**)

(*) Отрядъ Ридигера состоялъ изъ слѣдующихъ войскъ:

Пѣхота: 2-я и 3-я бригады 11-й дивизіи. ... 2,200 чел.
1-я и 2-я ... 10-й ... 3,100 «
Три резерв. батал. 25-й ... 1,000 «
Егерский полкъ (1-й бригады 11-й дивизіи) 650 «

6,950 чел.

Кавалерія: 1-я бригада 3-й гусарской дивизій. ... 1,510 «
Принца Оранскаго полкъ (2-й бриг. той же дивизіи) ... 800 «
1-я бригада 1-й драгун. дивизіи (за исключеніемъ урона, понесеннаго у Порцкѣ) 920 «

3,230 чел.

Казаковъ 600 «
3,830 чел.

(**) По собственному увѣренію Кс. Брониковскаго, въ его сочиненіяхъ объ экспедиціи Дверницкаго на Вольм, напечатанномъ въ Польскомъ
Такъ какъ на дѣѣ не оказалось никакого общаго военства, на которое расчитывали, а только отдѣльныя лица являлись въ польский лагерь, то Дверницкой очутился въ не маломъ затрудненіи и его войска разражались громкими проклятиями противъ Волынцевъ. Если бы была возможность, то Дверницкий опять вернулся бы; но объ этомъ вѣчно было и думать, ибо онъ могъ предвидѣть, что русскіе отряды, собранные въ Люблинскомъ воеводствѣ, повсюду будутъ заслать ему путь. Онъ не осмѣливался даже долгаго оставаться на одномъ мѣстѣ, изъ большихъ прилечь на себя превосходныхъ силъ Русскихъ. Ему оставалось только вести бродячую, партизанскую войну, и то это было затруднительно въ странѣ, гдѣ онъ наскользъ тамъ мало сочувствія. Близость Радиера заставляла его держать свои войска сосредоточенными, такъ что онъ не могъ даже отважиться отдѣлять сколько нибудь значительныхъ отрядовъ, и его влияние ограничивалось самыми небольшимъ пространствомъ вокругъ его лагеря. 17-го ар. онъ прибылъ въ Милятинъ на границѣ Галици; непуганные жители города вышли къ нему на встрѣчу со знаменами, хлѣбомъ и солью. Поляки думали видѣть въ этомъ выраженіе участія къ себѣ, однако жъ скоро должны были убѣдиться въ своей ошибкѣ, и съ трудомъ добыли себѣ жизненныя припасы. Все ихъ надежды основывались теперь на Друцоколѣ, гдѣ по условію должно...
было провозглашено собрание дворян, для подписания конфедерационного акта для всей провинции. На следующий день отряд прибыл в Дружинополь; но там явились только Графы Чацкий, Стецкий и Тарновский и больше никого. Двөрицкий расчитывал на следующее утро и приготовился к торжественному приёму; войска были выстроены для парада. Наконец, показалось несколько карет; но в них были только дамы, привезшие известия о болезни своих мужей или о других препятствиях, мешающих им явиться на съезд. Тогда завтрак спала с глазами Двөрицкого; он начал предчувствовать исход; его присуждение самонадёжность значительно уменьшилась; волнуя надежда на конфедерацию на Волыни исчезла. Графы Чацкий, Стецкий и Тарновский вызывались на свой счет поставить каждый по одному полку; вследствие этого Двөрицкий дал им опытных офицеров и унтер-офицеров для образования надроя; в Дружинополе и Горохове было точно начало формирование этих новых войск; но оно продолжалось весьма медленно.

Между тем генерал Ридигер перешел 15/6 апр. из Кракова в Хрибники, где он находился в силной позиции уничтожить все попытки неприятеля переправиться чрез Стырь, выше или ниже этого пункта. С того времени началась между обоими генералами интересная борьба посредством маневров. Убедившись по примете Дружинополя, что от Волыни больше ничего ожидать, Двөрицкий хотят пробраться в Подолию, где он сам имел поместья и надеялся на большее содействие. Ридигер старался преградить ему путь. Двөрицкий, плотно держась около границы Галиции, направился на Берестечко. Ридигер угадал его намерение, послышал к этому пункту и еще 18/6 апр. занял на пути его прекрасную позицию у Плашевы. Двөрицкий, увидев свой путь прегражденным, обратился 18/4 числа влево, к Боремлю. Ридигер, убедившись, как трудно воспрепятствовать переправе чрез Стырь, на которой повсюду были броды и удобны переправы, с другой стороны, принимая в соображение, что разбив свои силы по берегу реки меньше всего можно воспрепятствовать переправе, и что центральная позиция в каждом из расстоянии от реки с наблюдением...
дате льными постами по ея берегу, есть вбраннейшее средство для достиженія такой цѣлі, перешѣть въ позицію у Ленчы, которая представляла всѣ желаемыя выгоды. Здѣсь онъ прікрывалъ въ то же время дороги въ Дубно и Кременецъ, и могъ легко посылать на всѣкій пунктъ, гдѣ неприятель возьмётъ бы намѣреніе переправиться. Радигеръ держалъ свои силы сосредоточенными и не далъ противнику обмануть себя маневрами, которые имѣли цѣлюю ложными демонстрациями въ различныя стороны побудить его къ раздѣленію силъ; спокойно выжидать онъ, чтобы Дверницкій развили свой планъ, дабы со всѣми силами напасть на него. Если бы противникъ его переправился черезъ рѣку выше или ниже, съ намѣреніемъ направиться на Дубно или Кременецъ, то Радигеръ надѣлся взять его во флангъ и тыль и отбросить его къ болотамъ Иквы или къ границамъ Галиціи.

Между тѣмъ какъ здѣсь происходили маневры между двумя искусными противниками, Генер. Давыдовъ, по приказанію фельдмаршала, направился съ однимъ драгунскимъ (Финляндскимъ) и 3-мя казачьими полками въ тылъ Дверницкому и, слѣдуя за нимъ по пятамъ, отрѣзалъ ему всѣкое сообщеніе съ Замосцемъ и Царствомъ. 17-го апр. Давыдовъ прибылъ въ Крыловъ, гдѣ захватилъ многихъ офъеровъ Дверницкаго, равно какъ и всѣковныхъ студентовъ изъ Лемберга. Извѣстный о возстаніи, вспыхнувшемъ въ самомъ Владимірѣ и въ окрестностяхъ, Давыдовъ тотчасъ послѣдилъ туда, дабы укрѣпить его въ самомъ началѣ. Въ этотъ городъ только что прибылъ гр. Лудвинъ Стецкій; человѣкъ молодой, богатый, увлеченный мечтами своего возраста, Стецкій съ 30 всадниками и сотнею пѣхотинцевъ, вооруженныхъ изъ его собственнаго арсенала, направился къ Владиміру, на дорогѣ усилить еще новыми толпами и прежде всего учрежденіе временнаго правленія, во главѣ котораго былъ поставленъ гр. Добжинский. Блистательный ширь долженъ быть заключить торжество этого дня, которое однако было весьма непріятно нарушено. Давыдовъ съ казаками форсированнымъ маршемъ поспѣшилъ изъ Крылова, имѣя полкъ Катасанова впереди, разсѣялъ встрѣченныя на пути шайки и ворвался въ
город. Тщетно инсургенты старались держаться в домах и церквах. Часть казаков и драгун, спешившихся, выбили их из этих убожищ, но Степной успел ускакать со своими всадниками и, пользуясь близостью леса, избегнуть преследования. Гораздо мужественнее сопротивлялся его жена, разрывающая подушки с диванов, дабы доставить стрелкам, защищавшим дом и сад, паклю для выстрелов. За это казаки за jakiли дом, и Степной с трудом была спасена одним русским офицером. Часть города была обжита пламенем и инсургенты были разъярены или взяты в плен; кромь Степного спаслись весьма немногие. Столько несчастье навезло на невинный город безразсудное стремление этих легкомысленных людей. В числе пленивших находились также новый президент правления гр. Добржинский, адъютант Дверницкого и дворянин Чарновский, третий по своему влиянию, но усердно же может быть первый. Дабы показать строгий примтр, генер. Давыдов приказал разобрать его, а труп повесить на ярлыцы. Этим возмание было подавлено в самом зародыше.

Между тем Дверницкий 19/4 апр. прибыл в Борнем, наткнулся гр. Чашекого, и думал здесь переправиться через Стрыр, дабы двинуться на Дубно, многолюднейший пункт на Волыни, в котором он надеялся овладеть значительными военными магазинами. Здесь прибыл к нему майор Осинский с военною кассой, состоявшей в значительных вещах на один торговый дом в Бродах; в тоже время присоединилось к нему около ста инсургентов, которые привели с собою двух пленивших адъютантов, одного Ридигера, а другого фельдмаршала. Последний, кашит. Крузенштерн (сын адмирала), посланный Ридигером обратно с подробным рапортом, как о своих силах, так и о планах и намерениях, попал в руки инсургентов. Хотя он разорвал свою депешу, но Волыни схватили лоскутики и, сложив их, успели назвать весьма важным свидетельством. Генер. Ридигер доносил от 19/4 апр., что он продолжает сосредоточивать свои силы и собрать у Краснаго тамо то войска (как приведено выше), коих чисительность он показывал в 1400 ч. пехоты, 2800 ч. кавалерии.
и 600 казаков. (*) Изъ пѣхоты у него была только третья часть старыхъ, остальные едва умѣли стрѣлять. Обремененный артиллеріею, въ которой было весьма немного опытныхъ артиллеристовъ, онъ охотно отправилъ бы назадъ часть ея, но опасался еще болѣе ослабить себя отдѣленіемъ конвоя. По близости также не было войскъ, которыми могли бы его поддержать; почему онъ просилъ о подкрѣплении изъ главной арміи. До прибытия такового онъ думалъ держаться въ оборонительномъ положеніи за Стырью, а какъ скоро оно прибудеть, то намѣревался перейти въ наступленіе. Потомъ, переходя къ Дiveredницкому, Ридигеръ говорилъ, чтобъ его полагать въ 20 000 ч., изъ коихъ 10 000 регулярныхъ войскъ. Эти силы ежедневно увеличиваются наплывомъ молодыхъ людей изъ пограничныхъ губерній, равно какъ и изъ Галицы и т. д. Эти бумаги подтверждавши то, что еще прежде говорили Вольфгангъ инсургенты, съ торжествомъ были принесены къ Дiveredному, и пренебрѣнія увѣренности снова пробудилась. Тотчасъ были сдѣланы поспешныя приготовленія къ переправѣ. После возстановленія моста, разрушенного генералъ Ридигеръ, 17/8 апреля должны были переправить 2 батальона и стрѣльцы, дабы занять лѣсь примыкающей къ рѣкѣ и набросать нѣсколько укрѣпленій для защиты переправы. Но генералъ Ридигеръ, неутомимый въ уничтоженіи плановъ непріятеля, спѣшилъ уже въ этомъ пункте, дабы воспрепятствовать переправѣ. 19/8 числа въ 3 ч. утра онъ атаковалъ Поляковъ, расположенныхъ въ лѣсу, двумя генеральскими полками 10-й дивизіи (не многимъ болѣе 1000 ч.), измѣнными за собою для поддержанія весь остальной отрядъ, вытѣснилъ ихъ

(*) Здесь еще разъ выказывается какъ Поляки обращались съ фактами. Копія съ этой депешѣ дошла до фельдмаршала, и авторъ читалъ ее. Ридигеръ жаловался въ ней, что его пѣхоты, какъ пѣхотные такъ и кавалерійскіе, имѣютъ среднимъ числомъ едва по 500 ч. и т. д., какъ приведено въ текстѣ. Г. ІШперъ слѣдующимъ образомъ искажаетъ эту депешу: (П. стр. 239). «Ридигеръ писалъ, что онъ имѣлъ только шесть пѣхотныхъ полковъ по 1500 ч.» Если бы его полки были такого состава, онъ бы никогда не стоялъ жаловаться! Далѣе: «онъ обѣщалъ недопустить Дiveredнаго за Стырью, потому что онъ придумалъ для этого превосходный маневръ». Такъ нельзя не писать ни одинъ генералъ, и тѣмъ менѣе генералъ Ридигеръ, человѣкъ, слѣдуя съ умомъ и обстоятельствами. Наконецъ: «Генералъ Дiveredній былъ совершенно неуспѣтъ значительнымъ числомъ войскъ Ридигера». Напротивъ того, онъ былъ обрадованъ, что оно оказалось столь незначительнымъ.
изъ льса, и хотя они были усилены еще одним батальоном онъ заставил ихъ отступить обратно чрезъ плотину и мостъ, причемъ они потеряли до 200 ч. убитыми и ранеными и около 50 пѣхотныхъ.

Русские подвинулись до самаго берега рѣки, поставили бата- рею около каменной шивоварнъ и открыли канонаду по неприятель; переправиться же съ цѣлью непосредственно атаковать По- дняновъ было бы однако весьма затруднительно. Дверницкій занималъ сильною позицию; Русские, отдѣленные отъ него Старыя и широ- кою болотистою долиной, окружающею эту рѣку, могли подой- ти къ нему не иначе какъ по длиной плотинѣ, которая прямо вела къ лежащему на возвышеніи замку гр. Чацкаго. Террасу призъ замокъ польскій генералъ занялъ 6-ю оруд., которыхъ обстрѣливали всю плотину и противоположный берегъ. Такимъ образомъ переправу можно было произвести только съ величай- шею затрудненіемъ въ людяхъ. Поэтому генералъ Ридигеръ удоволь- ствовался небольшими демонстраціями и поддерживалъ нѣкоторое время канонаду. Дверницкій не далъ обмануть себя; онъ былъ такъ убѣжденъ, что противникъ его не переправится въ этомъ мѣстѣ, что когда русскія ядра, перелетѣли чрезъ замокъ, упа- ли въ лагерь и убили нѣсколькихъ лошадей, то онъ приказалъ сказать своимъ кавалеристамъ, чтобы они оставались покойны. потому что въ этотъ день онъ не будетъ нуждаться въ нихъ.»

Онъ сильно опасался, что Русскихъ переправятся, и лѣтѣ въ Крас- няго, или правѣ у Берестечко, и какъ мы увидимъ это опасеніе было не безъ основанія.

Сраженіе этого дня было само по себѣ незначительно, но имѣ- ло важность вслѣдствіе того обстоятельства, что генералъ Ридигеръ предпочелъ эдѣсь отъ пѣхотныхъ точкѣ съѣзда о настоя- ѣщихъ ея лѣтѣ Дверницкаго, у котораго по общему мнѣнію считалось до 20,000 ч. Вновь получившемъ сѣзданіи придалъ ему увѣренности, и онъ не опасался болѣе своего противника. Впрочемъ того, что- бы оставаться дѣлѣ въ оборонительномъ положеніи, Ридигеръ рѣшилъ самѣ перейти въ наступленіе, для чего приказалъ какъ можно поспѣшнѣѣ возстановить мосты у Краснаго и Хрыннювъ, первый для обоза, второй для войскъ.

Между тѣмъ Дверницкій провелъ ночь въ мучительномъ раз-
думы. С одной стороны онъ видѣлъ, что на Волынцевъ мало можно расчитывать и что ему надобно стараться пройти въ Подолію; но путь туда былъ преграждень сильнымъ корпусомъ Ридигера, а отъ битвы съ нимъ онъ зналъ бы уклониться, ибо во всѣхъ отношеніяхъ она могла имѣть для него лишь одинъ гибельный послѣдствія. Съ другой стороны его мучила неизвѣстность, сосредоточилъ ли здѣсь Ридигеръ весь свой корпусъ или оставилъ часть въ Берестечко? Въ первомъ случаѣ онъ хотѣлъ перейти черезъ Стырь у послѣдняго пункта и направиться въ Подолію; въ послѣднемъ,—атаковать часть, находившуюся передъ нимъ, и проложить себѣ путь въ Дубно. Его положеніе было печально. Изъ своего незначительнаго отряда онъ уже потерялъ наканунѣ болѣе 400 ч., и замокъ былъ нанесенъ раненными. Въ селеніяхъ свирѣпствовала холера, и безпрерывно изъ лагеря приносили солдатъ, пораженныхъ ею. Кругомъ себя онъ видѣлъ непріятеля; только то мѣсто, на которомъ онъ стоялъ, принадлежало ему; ни откуда нельзя было ожидать помощи или подкрѣпленія; не было даже вѣрнаго убѣжіща для больныхъ; передъ собою онъ имѣлъ противника, который ежедневно усиливался и повсюду заслонялъ ему дорогу; и въ тоже время онъ зналъ, что въ тылу находятся другія войска, которыя преслѣдуютъ его по пятамъ.

Дверницкій обозрѣлъ съ террасы замка расположение Русскихъ и замѣтилъ у нихъ большое движеніе. Бывшие огни обоихъ корпусовъ горяли только въ незначительномъ разстояніи другъ отъ друга: огни Поляковъ дымились тускло, сообразно настроенію ихъ духа; напротивъ, ярко и блестяще пылали русскіе огни. Въ часъ пополуночи Дверницкій получилъ донесеніе, что Русскіе переправляются у Берестечко. Это было пунктъ, который онъ преимущественно имѣлъ въ виду для продолженія своего движенія. Дверницкій тотчасъ послалъ 4 эскадрона съ двумя орудіями, дабы задержать это мимо движеніе. Его пѣхота съ 4-мя оруд. должна была защищать мостъ у Боремля; остальную кавалерію онъ держалъ подъ рукою на всякий случай.

Насталъ день 19 апр.; все оставалось, какъ видимому, спокойно; но около 8 ч. Дверницкій внезапно получилъ донесеніе, что
Русские навели мостъ съ четвертъ миля ниже, у Хрининь, и переправили уже часть своихъ войскъ. Это убьдило его, что Ридигеръ, получивъ свѣдѣнія о незначительности его силъ, хотѣлъ вступить съ нимъ въ битву. Не тревожа лагеря, Дверницкий приказалъ передать русскимъ форпостамъ бѣлыя, матежная знамена (*), съ самыхъ на лошадь и убьдился въ дѣйствительности переправы противника. Но онъ надѣялся, что Русские не атакуютъ его въ этотъ день, а ночью онъ думалъ уйти отъ нихъ и направиться чрезъ Берестечко въ Подолію. Возратившись въ лагерь, онъ приказалъ солдатамъ варить пищу, а вечеромъ быть въ готовности къ выступлению.

Но уже генер. Ридигеръ, оставивъ егерскую бригаду 10-й дивизіи съ одной батареей предъ Боремлемъ, со всѣми остальными войсками переправился у Хрининь, съ цѣлью атаковать Поляковъ. Въ полдень, едва Дверницкий успѣлъ сойдти съ лошади въ своей главной квартиры, какъ прискачавшій офицеръ привезъ ему вѣстѣ, что «Русскіе наступаютъ.» Не теряя присутствія духа въ столь критическую минуту, Дверницкий спѣшилъ обратно въ лагерь, гдѣ всѣ отдыхали или собрались въ кучки у огней. Здесь видѣлъ онъ столбы выдымой, подъ которыхъ приближающемся русскою кавалерией и слышать въ тоже время начинавшійся громъ выстреловъ изъ замка. Битва была неизбежна. Дверницкий поспѣшнѣо выстроить войска; всѣ его сила и надежда основывалась на кавалеріи. Изъ числа ея онъ имѣлъ всего 18 эскад., ибо 4 были посланы въ Берестечко и возвратились только во время сраженія. Изъ этихъ 18 эскадъ, онъ поставилъ четыре впереди, по шести на каждомъ флангѣ и два остались въ резервѣ. Изъ числа артиллеріи два орудія онъ оставилъ передъ замкомъ, два были посланы въ Берестечко, остальныя 8 были раздѣлены на оба фланга. Наконецъ два баталіона пѣхоты образовали его крайний правый флангъ, примыкавшій къ Боремльскому кладбищу, окруженному стѣною; третій баталіонъ вмѣстѣ съ стрѣлками остался у замка. Сдѣлавъ эти распоряженія, Дверницкій не безъ волненія ожидалъ предстоящей битвы; въ случаѣ если бы онъ

(*) Съ извѣстною надписью: «Во имя Бога за нашу и вашу свободу.»
быть разбитъ, то все было бы потеряно, а на обрату онъ почти не могъ расчитывать. Его единственнюю надеждю оставалась смерть съ оруженiem въ руках. Однако судьба опредѣлила ему быть спасеннымъ на этотъ разъ по совершенно особенному случаю.

Генер. Ридигеръ съ своей стороны, сообразуясь съ мѣстностьюю, расположилъ пѣхоту лѣвѣ, а кавалерію право, такъ какъ его лѣвый флангъ былъ достаточно обезпечень Стырью и ея крутымъ берегомъ, а справа кавалерія могла угрожать сообщеніямъ непріятеля и его пути отступлѣнія на Горюмокъ. На обовыхъ флангахъ находилось по 12 орудій. Наступая въ такомъ порядкѣ, Ридигеръ выбилъ изъ Новоселокъ фюрпости Дверницкаго и атаковалъ его позицію у Боромля. Его артиллерія, превосходная числомъ, скоро принудила къ отступлѣнію пѣхоту Дверницкаго, но теперь только должно было начаться кавалерійское дѣло, дѣло упорное и несравнѣнное обыкновенное. Русская кавалерія, состоявшая изъ драгунской бригады въ первой и изъ гусарской бригады во второй линіи, числомъ почти по превышала польскую, но также какъ и она состояла изъ старшихъ солдатъ, горѣвшихъ желаціемъ, помѣряться силами съ противникомъ и имѣвшихъ въ генер. Ридигера начальника, принадлежившаго къ числу лучшыхъ кавалерійскихъ генераловъ.

Вначалѣ лѣвый флангъ Полякова, бывшй подъ начальствомъ Терлецкаго, подалъ назадъ и, дабы прикрыть себя отъ русской артиллеріи, спустился въ лощину. Послѣ сего Дверницкій приказалъ батарейной батареи Нузьно галопомъ подъѣхать на близайшее расстояние къ русской артиллеріи и открыть сильнѣйший огонь; тотчасъ вслѣдъ за ней онъ самъ устремился съ первыми 4-мъ эскадронами гвардейскіхъ егерей и креповскій Косцюшко, подогналъ кавалерію Терлецкаго, на русскую батарею. Прикрывавшая ея кавалерія бросилась на встрѣчу Полякову; произошла страшная битва подъ Сквятка; сабли и пики принялись за работу; генер. Плохово, явно предводительствуя впереди линію Русскихъ, нѣсколькими сабельными ударами былъ повернутъ на землю; но все же наконецъ Поляки принуждены были отступить. Въ эту минуту Дверницкій подвергся величайшей опасности. На этотъ разъ онъ
быть не на белой лошади, на которой ездить обыкновенно, а на булате; в минуту, когда его люди обратились в бегство, он уехал вперёд с лошадью. Русские гусары уже приближались к нему; судьба его и его корпуса висела на острый их сабель: тогда один из офицеров отдал ему свою собственную лошадь, и Дверницкий, поспешиць, велел забрать вперед его гусар. Дверницкий вновь выстраивает их, и с отчаянным криком устремляются они на Русских, оппозиция их и преследуют до батарей на конечности правого фланга, ими в виду овладеть его. Уже 8 орудий были в руках Полюкова, и они уже готовились увезти их, когда гусары, составляющие прикрытие, снова бросаются на Полюкова, и посл не жестоко гусары боя, в котором особенно пострадали польские гвардейские егеря, отбиваются у них 3 орудия, остального 5 Пузынь увезти при помощи лошадей своей батарей в безопасное место. Последующий, упорный бой Полюк вторично принужден отступить. Усиленный возвращившимися из берестечко 4-му эскадронам Дверницкий производит еще несколько атак, но все слабее и слабее, его кавалеристы уже едва в состоянии отражать удары противника и сражаются только для собственного спасения; в это время генер. Ридигер приготовил им резервный удар. Колонны его пехоты были уже в полном движении по боковой долине, дабы овладеть Бородаем и взять Полюкова во фланг и тыл, между тем как кавалерия теснила бы их с фронта; как в другую половину, бывшая до того тихо и ясно, быстро изменилась; небо покрылось тучами и страшный бурь, сопровождаемая градом и проливным дождем разразилась над головами сражающихся. Дождь сделал все ружья негодными к употреблению, и Ридигер, опасаясь отчаянного нападения польской кавалерии на свою независимо обрывом быструю пехоту, остановил ее движение. Таким образом, под началом, некоторые темнота и среди проливного дождя, сражение, продолжавшееся больше пяти часов, (от 1 до
6) мало по мало утихло. Русские занимали поле битвы, покрытое убитыми и раненными, не возобновляя своих нападений; Поляки же оставались на позиции против Русских до самой ночи, дожидаясь своей вывести их из отчаянного положения.

Со стороны замка дельо ограничивалось только канонадою.

Никто из Поляков перед сражением не рассчитывал на столь счастливый исход его; каждый думал, что пробил последний час всему их отряду; сам Дверницкий явно искал смерти, и именно эта отчаянная решимость спасла Поляков от гибели, ибо она возбудила их к чрезвычайным усилиям. Конечно, сражение оставало незаметными слезы в их сердце.

Они сами показывают свой урон в 500 ч., но впрочем он был значительно, ибо Русские взяли одних в пленных более 200 ч. Сила их была сокрушена, и Поляки с большими опасениями ожидали возобновления столь отчаянной битвы, которая продолжалась неминуемым следствием их совершенного истребления.

Дверницкий обдумывал, что ему надлежало предпринять: обратиться ли назад к Ковелю, где уже всухую возстановлен, или же согласно своему прежнему плану, направиться вправо через Берестечко в Подолию. При движении к Ковелю он строился вторичного сражения с Ридимером, бывшим ближе к Ковелю нежели он сам; притом же в этом случае он привел бы за собой неприятеля прямо на инсургентов; напротив движением в Подолию, Дверницкий надеялся, уклонившись от сражения, значительно опередить Русских, и быть снабженным из Галиции всеми нужными потребностями; наконец в крайнем случае он имел здесь убежище, между тем как там трудно было избежать смерти или плена. Последнего в особенности должны были опасаться сильно компрометированные революционеры, Высоцкий, Брониновский, Пулавский и др., и потому очень может быть, что их советы не остались без влияния на его решение.

Каковы бы ни был план, но во всяком случае для исполнения своего он нуждался в скрытом и быстром движении. Поэтому Дверницкий приказал не зажигать бивачных огней и быть готовыми к выступлению в полночь. Едва в русском
лагер все успокоилось, как Поляки, оставив в Боремет своих раненых, кого не было возможности взять с собою, выступили без шума, и форсированным маршем обратились вправо к Берестечку. Здесь Дvierницкий приказал поспешно возстановить мост, перешёл частью по нему, частью же в брод чрез Стырь и, разломав все мосты за собою, пошёл по дорог в Подолию вдоль Галицкой границы. В другой день (29/8 апр.) он достиг до Хотина. Но Ридигер был уже на его сбдах, и едва его арьергард перешёл Стырь, как авангард Ридигера показался на другом берегу.

На следующее утро Ридигер хотел возобновить нападение, когда ему привезли известие, что Поляки уже выступили. Он тотчас же приготовился преследовать их. Однако ему не мало пришлось беспокоства мысль, что Дvierницкий успел уже предупредить его в Дубно или в Кременц, в двух весьма важных пунктах для Русских; Дубно потому, что в нем находились все запасы и магазины, Кременец, как главное гнездо весьма распространившегося заговора, ожидавшего только прибытия Дvierницкого, дабы превратиться в открытое восстание. Для воспрепятствования ему, Ридигер приняла следующие меры. Прибыв после полудня в Берестечко, он послал небольшой отряд из двух кавалерийских полков (Каргопольский, Луганский и гусарский пр. Ораниско) непосредственно вслед за Поляками, а сам, вместе с главными силами, обратился вдоль к Козину, дабы быстрее параллельным движением возвратить его пространство, которое он у него выиграл, и стать на одну высоту с ними. Если бы это удалось ему, то он очутился бы между своими противником и всеми угрожающими пунктами, мог по всему без труда предупредить Поляков. Но при значительном пространстве, выигранного Дvierницким, исполнить это было не легко, а при квоторой поспешности с его стороны, казалось даже трудным спасти, пока их мёртв, Кременец. Генерал Ридигер верил в своих храбрых союзников, считая их способными перенести великую напряженность. Таким образом на следующий день 29/8 апр. он прибыл в Козин и, опасаясь не находиться ли уже враг в движении по большой дорог из Радзивилла в Дубно, он послал немедленно свой авангард по т. 11.
проселочным дорогам в Вербун на дубиночной дороге, давая предупредить там шпигатора; однако он не остался впереди, а был упакован в Галиции, где их прокатили по крымской дороге Евреев, которые ссыпали до недели сорока человек жителей в погреба, когда последние увидели своих минно торжествующих братий из Царства. Между тем как Галицийцы стояли на своём месте, давая встречающим польским воинам, угодить их и снабдить войск необходимыми. К этому относили также: скупость, вину, ложь, боевым припасам, Евреев больше это было, и бросали в таможенный дом, давая уничтожить там дыма и бумаги, относящиеся до контрабандной торговли. Они воспользовались также этим случаем, чтобы перевезти как можно больше запрещенных товаров.

Между тем Донецкий был встречен со всевозможными почестями. Прибузил ребяческой гармоною, он казался трискоматворцем посланником в австрийскому межевому камню, сопровождаемый своим штабом и одним эскадроном кавалерии. Ласково встреченным австрийскими властями, он принял их приветствия и царством их своему раненым и больным, а именно 7 человек и офицеров и 30 нижних чинов, взятых ими со собой из Боромля. Выпив в славное за тем как здоровья австрийской армии и ея Государя, он возвратился в Радзивилов, где до самой ночи не было конца лишениям. На следующий день 12 апреля утром Донецкий выступил оттуда и думал направиться к Кременчицы, где его к нему ожидала плачевная молодежь, горячая желающая присоединиться к нему, ибо Кременчуг, с его знаменитою гимнасией, был главным пунктом революционных действий. Но в то время, когда Донецкий разъяснился командованием с жителями Галиции и праздновал зараза свое торжество, его неутомимый противник, обороняя их торжество до конца, предупредил
его на этом важном пункте, и послѣ усиленнаго марта дости́г Кременца рано утром. 23/4 апр. Отправившись въ городъ два конно-егерскихъ полка, и усилившись взамѣнъ ихъ 2-ю брига́дою 1-й драгунской дивизіи (1,600 ч.), онъ въ ожидании Поляковъ занялъ позицію не въ далекъ отъ города, у Большаго Фольварка. Такимъ образомъ Ридигеръ достигнутъ главной своей цѣли; куда бы теперь не направилъся Поляки, онъ всегда могъ быть увѣрень, что успѣетъ преградить имъ путь.

Польскій генералъ былъ неутомимо преслѣдуетъ; повсюду, гдѣ только онъ хотѣлъ отдохнуть, небольшіе отряды высланныя Ридигеромъ всѣду за нимъ, тревожили его утомленная войска, такъ что до тихъ низдѣ они не могли перевести духъ. Увидѣть путь на Кременецъ отрѣзаннымъ, Дверницкій двинулся вправо чрезъ Почаевъ (гдѣ находится знаменитый Базилианскій монастыръ) и дошелъ до Вишневца. Гр. Мицкевичъ, которому принадлежалъ Вишневецъ, отказался отъ приглашенія, прибыть къ нему и присласть только ему двѣ бутылки вина. На слѣдующій день 25/4, апр. Дверницкій прибылъ въ Колодно, гдѣ снова остановился на цѣлый день, въ тщетной надеждѣ склонить къ возстанію хотя нѣкоторыхъ дворянъ; однакожь и здесь его старанія не имѣли лучшаго успѣха, тѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Его единственной надеждой оставалась Подомія: «Если только небо дозволитъ мнѣ достигнуть Подолія,» говорилъ онъ, «то я спасенъ.» Но этому желанію не суждено было исполниться. Дѣятельный противникъ его былъ уже на маршѣ, съ цѣлью преградить ему путь туда. 26/11, апр., Ридигеръ достигъ одной высоты съ нимъ; когда онъ узналъ, что Дверницкій остановился у Колодно, онъ тотчасъ обратился туда 26/11, апр., имѣя въ виду атаковать его; но на пути получилъ увѣдомленіе, что при его приближеніи Дверницкій выступилъ изъ Колодно и потянулся въ Подолію вѣсомъ вдоль австрійской границы. Генер. Ридигеръ тотчасъ поспѣшилъ за нимъ, и употребивъ всѣ усилия, чтобы предупредить его по боковой дорогѣ, онъ достигъ Вышгородка одновременно съ авангардомъ Дверницкаго, который былъ тотчасъ атакованъ и отброшенъ изъ селенія. Этимъ для Поляковъ былъ окончательно отрѣзанъ путь отступленія въ Подолію. Дверницкій, лишенный такимъ образомъ
последней надежды, заняв почти неприступную позицию на австрийской границе при Лютинской горочке. Его правое крыло и тыль были прикрыты лесом, примыкавшим к границе, и только центр и левое крыло были доступны: но приближени к ним было чрезвычайно затруднительно, або позицию окружа жали спереди и с боку крутыя ущелья и овраги. Такъ какъ генер. Ридигеръ не видѣлъ возможности предпринять что либо противъ Дверницкаго въ этой позиціи, то онъ началъ маневрировать, съ цѣлью выманить его оттуда. Но Дверницкій, ясно видѣвши, что путь въ Подолію для него замкнутъ, рѣшился держаться здесь до тѣхъ поръ, пока не вѣщнеть возстаніе въ Подоліи и на Украинѣ, и не отнять часть силъ его противника. По этому, не смотря ни на какія демонстраціи, онъ оставался неподвиженъ; но дабы ускорить упомянутое возстаніе, онъ послалъ курьеръ къ гр. Тышкевичу. Хотя этотъ гонецъ и былъ схваченъ, но возстаніе все таки вспыхнуло, або Хрущевскій прибылъ въ Каменецъ-Подольскъ, въ сообществѣ съ главнымъ заговорщиками успѣлъ уже все приготовить къ прибытию Дверницкаго, и при извѣстіи о его приближеніи, онъ опредѣлилъ 27/28 апре сокомъ для общаго поднятія оружія. Сообразно сему были разосланы приказы заговорщикамъ во всѣ уѣзда. Но къ тѣмъ самымъ день, 24/25 апре, когда были посланы эти приказы, прибылъ въ Каменецъ Подольскъ генер. Ротъ съ передовыми войсками своего корпуса (*). Это обстоятельство заставило Хрущевскаго и его ближайшихъ сообщниковъ до такой степени потерять головы, что, 36 часовъ спустя, они отмѣнили отданный приказъ и отсрочили возстаніе до 7/28 апре, въ надеждѣ, что въ томъ времени Дверницкій прибудетъ въ Подолію. Но эта отмѣна произвела большое замѣшательство; въ отдѣленные уѣзда она не достигла къ надлежащему времени, а въ ближайшихъ породила страхъ и смущеніе. Будучи увѣрены, что возстаніе произойдетъ въ скоромъ времени, во многихъ мѣстахъ открыто вооружились, громко заявили о своихъ намѣреніяхъ, усилливались

(*) Самъ Ротъ прибылъ вечеромъ 27/28 апре и передовые полки 8-й уланской дивизіи 24/25 апре въ слѣдующіе дни.
между собою, ковали оружие и время от времени появлялись даже отряды воруженных всадников; теперь вследствие отсрочки всех видел себя преждевременно компрометированными. Если русская войска находились вблизи того места, куда прибывал приказ объ отсрочке восстания, оружие немедленно сжигалось, и большая часть заговорщиков, между прочим Христи-ковский и члены центрального комитета скрылись в Галиции. В отдаленных уездах многие заговорщики, одумавшись, отказались от участия в восстании. Только в тех уездах, где някто непосредственно признавали своим главою Тышкевича, восстание действительно успело начаться, но слишком поздно, для того чтобы оказывать какую-либо помощь Дверницкому, так как участь его была уже решена.

Когда генер. Ридигер убедился в решении Дверницкого не покидать своей позиции, и в тоже время получил 28/14 арм. чрезъ поли. Врангеля доносenie (какъ послѣ оказалось ошибочное) изъ Кременца, что Сѣровскій, на помощь котораго Дверницкій уже давно надѣвался, находится совершенно вблизи его отряда, у Радзивилова, то онъ рѣшился, не смотря на всѣ мѣстныя препятствія, смѣлымъ нападеніемъ положить конецъ всему дѣлу. Считая подкрепленіемъ, которая присоединились къ нему на пути, онъ имѣлъ теперь въ своемъ распоряженіи всю 3-ю гусарскую дивизію, равно какъ 1-ю драгунскую и одну бригаду 1-й конной-егерской—всего 6,600 ч. кавалеріи, а изъ пѣхоты, за оставление двухъ полковъ въ Кременцѣ, 14 батальонъ конечно весьма слабыхъ и некомпактныхъ. Всѣ его силы состояли изъ 12,000 ч., что было болѣе чѣмъ достаточно для подавленія Дверницкаго. (*)

(*) У Ридигера были слѣдующія войска:

**Кавалерія:**
3-я гусарская дивизія . . 4 полка 24 эскадр. 2,800 ч. (3-го корпуса).
1-я драгунская дивизія. 4 « 24 « 2,500 « (4 кавал. корпуса).
1-й конно-егерской дивизіи . . . . 2 « 12 « 1,300 « (4 кавал. корпуса).

**Пѣхота:**
10-й пѣхотной дивизіи 4 полка 8 батал. 5,200 ч. { 3-го корпуса.
11-й « 3 « 6 «}
27/18 апр. рано утром русская пехота должна была двинуться двумя колоннами чрез овраги и ущелья против польского левого фланга и центра, а Каргапольские драгуны с невольным отрядом пехоты получили приказание занять дорогу ведущую к Колодно, между тем как 3-я гусарская дивизия, имев в резерве 3 драгунских полка, потянулась влево, дабы утрожать правому флангу Дворницкого и отрезать ему путь в Подолию. Таким образом все выходы были замкнуты для него, и оставался открытым только один путь отступления в Галицию.

Дворницкий, имевший еще со времени Бородинского дела смутное предчувствие о своей судьбе, видел теперь, как она с яростью приближалась. Всё его ожидания, всё надежды были уничтожены: дабы не подвергнуть врагой гибели своих товарищей по оружию, которые повсюду добровольно слагались за ним, ему ничего более не оставалось, как искать убежища в Галиции. Сперва он послал туда своих раненых и обоз; сам же до последней минуты выжидал в своей позиции, не подозревая ли к нему на помощь какой либо благоприятный случай. Но уже Ридигер успел благополучно провести свою пехоту чрез овраги и начал развертываться по противоположной его стороне, между тем как его кавалерия старалась обхватить Поляков справа. Последняя надежда исчезла, и в минуту ришельевского нападения Русских, Дворницкий перешел границу. Так как граница проходила по рёбду льву и не была точно означенна, то русская кавалерия в запальчивости преследования перешла чрез нее, но при первом замечании о том со стороны начальствовавшего австрийских гусарами полка. Фака, она прекратила преследование и возвратилась обратно чрез границу. Полякам, до получения дальнейших инструкций из Лемберга, было указано расположиться лагерем при селении Хлубанове. Дворницкий дал обещание не покидать австрийских владений до получения уго—
минутных инструкций. Отходя он послал своему правительству донесение о несчастном исходе своей экспедиции и заключал его просьбою, употребить все средства, для спасения его корпуса, дабы и и пред сего оного быть полезен.

Диверсионный нехотел быть праздными зрительями этой революционной борьбы.

Ридигер послал в Галицию генер. Берга, дабы требовать выдачи Диверсионского, на основании договоров существовавших между Россией и Австрией. Генер. Берг возвратился из своего заграницнего путешествия присоединился к отряду Ридигера 18 апреля Берестечко, и своими талантами и деятельностью быть ему чрезвычайно полезен в последнее время похода. (*) Австрийцы обещали исполнять требование генер. Ридигера, но отравялись тым, что они не могут сдѣлать этого ране, чтобъ будуть стиутъ нужным для сего войска, такъ какъ Поляки заходятъ можетъ быть пробиться въ Польшу или въ Царство.

И действительно одно время они имѣли это намѣреніе, но люди и лошади были такъ изурены, и послѣднѣе всѣдствіе безпрестанныхъ маршей истощены до такой степени (когда ихъ разсѣдѣл, то запахъ отъ нихъ былъ почти не выносимъ), что пришлось поневолѣ отказаться отъ этой мысли. Одинъ изъ любимцевъ Кремницевскій, служившій въ артиллери, былъ этимъ такъ взволнованъ, что предложилъ арестовать престарѣлаго генерала и избрать другаго на его мѣсто. Но никто не обратилъ вниманія на его ярость. (*)

(*) Шиапиръ уподобляетъ его здому духу польской революціи, потому что, какъ онъ выражается: «во всѣхъ бдственныхъ для Польши періодахъ этой войны, Бергъ игралъ значительную роль.» Онъ хотѣлъ отнимъ словами упрекнуть генерала и невольно отдалъ ему должную нѣкію. Относительно самого факта онъ совершенно правъ: действительное содѣйствіе генерала Берга имѣло большее значеніе во всѣхъ трехъ рѣшительныхъ моментахъ войны, смерть противъ Диверсионаго, потомъ при Острожекѣ и наконецъ подъ Варшавой.

(*) Впослѣдствіи, чтобы сорвать на комъ небудь свою злость, онъ приказалъ забавное донесеніе о послѣдняхъ событияхъ экспедиціи, въ которому онъ переписывалъ до полудожини русскихъ генераловъ, напр. Красовскаго, Рота, Кайсарова и др., заставляя всѣхъ ихъ одновременно нападать на Диверсионаго, и съ горячей вокіей «что не постыдились противостояніямъ Польшамъ въ россий разъ превосходящую силу!» Тѣмъ
Между темъ фельдмаршаль лейтенантъ Шуттгергеймъ отдалъ приказание въ Лембергѣ, пригласить Полianoвъ добровольно сложить оружіе, а въ случаѣ отказа обезоружить ихъ силой. На таковой конецъ онъ приказалъ сосредоточить въ 1/16 ар. у Тарнополя 8 батальонъ и 24 эскадри. Какъ бы то ни было, добровольцемъ, или вслѣдствіе этой мѣры, но когда наступили определенный срокъ (1/16 ар.), Австрійскій объявилъ, что онъ готовъ сложить оружіе. Затѣмъ обезоруженіе совершалось безъ сопротивленія. Жители Галиціи старались искреннимъ участіемъ обойти опечаленныхъ Поляковъ и дѣлать всѣ усилия, дабы перевести въ Царство какъ можно болѣе изъ остатковъ этого корпуса. Особенную заботливость оказали дамы: они провозили въ своихъ экипажахъ свозъ окруженія австрійскія войска большое число людей передовѣтъ кучерами и лакеями.

Такъ какъ австрійское правительство страшилось всеобщаго волненія въ Галиціи, а можетъ быть и порицанія общественного мнѣнія, живо заинтересованнаго судьбою этихъ воиновъ, то оно рѣшило выдать Русскімъ все оружіе и военныя снаряды, а людей перевести въ Трансильванію. Генер. Дверницкому назначенъ быть мѣстомъ жительства городъ Лайбахъ (а вслѣдствіи Штейеръ), а военная касса должна была расходоваться на содержаніе людей.

2/10 ар. обезоруженіе было окончено въ величайшемъ порядкѣ, и войска выступили по назначенію; но такъ какъ ихъ стерегли весьма слабо, то большая часть перебилась чрезъ границу въ Царство, дабы снова увеличить собою ряды сражавшихся противъ Россіи войскъ (*). Артиллерія, оружіе и всѣ материальная части были выданы; но и изъ этого лучшее было

не менѣе; одинаково подбишіе писателя дѣляли занимавшія изъ этого донесенія, какъ изъ драгоцѣннаго источника, и принявъ за настоящую монету всѣ его гиперболы. Генер. Ридигеръ не имѣлъ другихъ войскъ, кроме части 3-го корпуса (Кайзерова) и 3-й бригады командуемого имъ 4-го кавалер. корпуса. Имъ корпуса Рота (5-го) у него не было ни одного солдата.

(*) Даже Дверницкій предлагалъ Скржинецкому бѣжать въ Польшу,
скрыто. Действительно передано Русским: 17 орудий различ- ных калибров (в этом числе 5 взятых при Борееч), 1,521 ружье, 351 кавалерийских карабин, 626 пар пистолетов, 1,595 сабель, 1,466 пики, 15 пороховых ящи- ков, 2 кузницы и 18,000 патронов. Численность корпус- са в момент перехода его через границу не могла превы- шать 4,000 ч.; более 2,000 ч. частью погибли в сраже- ниях, частью оставлены в различных пунктах, или еще прежде отделились от корпуса и успели спастись.

Таков был исход экспедиции Дверницкого на Волынь, экспедиции, на которую Поляки возлагали столь больших надежд. Она не осуществила ни одной из них, а напротив, не мало способствовала уменьшению бодрости мятежников и бросила яблоко раздора между партиями. Чем больше было ожиданий, тем глубже оказалось общее смущение; погибель Дверницкого являлась как бы предзнаменованием свыше, которое смутило предъявляло Полякам окончательный исход их дела, и часто можно было услышать слова: «вместе с Дверницким счастье...»

дабы опять сражаться против Русских. Скрижневский в письме от 26/1 ноября отклонил это предложение и напротив, требовал употребить всевсяяяя, дабы склонить австрийское правительство на сторону Поляков. Его строго порицали за это, обвиняя в зависти к Дверницкому и т. п., однакож и в этом случае он выказал более дальновидно- сти, чем его порицатели. Не было ли бы австрийское правительство компрометировано в отношении к русскому; если бы оно дозволило бежать, с целью снова поднять оружие против России, не только незначающим безымянным участникам, но и предводителю экспедиции, долж- ностовавшей внести в Россию возмущение? Не дало ли бы оно этим образом осквернить его в союзнических мятежников, и не должен ли быть крайне чувствительным такой упрек для правительства столь опытного и осторожного, как Австрийское? И кого же тогда оно стало бы обвинять в этом результате, как не Поляков; не долж- но ли было это раздражать его против них? Все это вечно предви- дели Скрижневский, и желая щадить такую державу как Австрия, он не хотел согласиться на поступок, долженствовавший раздражить её. Свидетельствовало это быть то, что верный всех переходящих Поляков держали в строгом заточении или же согласно прежним условиям выплачивали бы Русским. Благоразумная умеренность главнокомандующего спасла от печального заточения Именно тых, которые впоследствии так порицали его за это.
нась покинуло. С этого времени особенно усилилось враждебное ожесточение аристократической и демократической партий. Первая была могущественна, вторая многочисленна и деятельна; обе приписывали одна другой неудачный исход экспедиций. Аристократы утверждали: что бывшие с Деревницким клубы (Высоцкий, Пулавский, Брониковский, Кремпинский и т. д.) из страха попасть в руки Русских, сделали его боязливым, склоняли к трусливым действиям, и наконец победили неудачей в Австрию; демократы с своей стороны объявляли аристократов в том, что они будто бы с намерением послали Деревницкого на погибель, дабы избавиться оттого, чтобы противостоять безпокойным клубам. Дух партии заставляет людей со всеми соглашаться и всему врить, даже безмыслицей, и в каждом несчастии они ищут орудия против своего противника. Наконец офицеры Деревницкого, возвратившись в Царство, свалили всю вину на недостаток патриотизма на Волинь и на холодный премь, который они там встретили. Во всех этих довохах, внушаемых оспленением партий, несомненно одинакож искать настоящей причины, и всеми мирами остерегались объявить о ней: она заключалась в превосходных талантах полководца, выказанных генер. Риццером и в храбрости и неутомимости его войск.

Если бы Деревницкий имел менее искусного противника и проницатель бы и обратить либо значительный перевес над ним, то у него не было бы недостатка в привлечении охотников и приверженцев, или людей обеспокоенных, людей, которые нечего терять и людей честолюбивых, выигрывающих при всяких смутах, найдет довольно во всякой стране, а в особенности в странах, прежде принадлежавших Польше. С присоединением волонтеров, он проницатель бы и перевесъ в силах; но теперь, когда его искусный противник ни разу не дал ему перевеса над собою, повсюду предупреждал его, прикрывал все важные пункты, посредством быстрых движениях встречал его везде, гдѣ бы онъ ни появился, постепенно замыкала его все въ болѣе и болѣе тѣсный кругъ: то естественно, что Деревницкій вмѣстѣ съ бодростью долженъ быть потерять всю надежду достигнуть
какой либо цели или найти приверженцев между жителями. Присоединение их к последних (или по крайней мере одной части их) могло совершиться не иначе как посля победы, а этой-то победы они и не могли одержать.

Предприятие Деверницкого распространяло большой страх между всеми, во оставшиеся върными правительству въ этихъ губернияхъ, или малйшемъ успѣхъ со его стороны жизнь каждого изъ нихъ очутилась бы въ опасности, ибо мяченьшия произносили открыто угрозы и приготовляли просрѣдствіе списки, въ которыхъ были помѣщены всѣ, не объявившіе себя въ пользу возстанія. Не только сохраненіе вѣрности, въ которой дана присяга, но даже воздержаніе отъ всякаго участія было въ глазахъ мяченьшия преступленіемъ, за которое угрожали смертью. Мирные граждане трепетали; чтобы они ни дѣлали, они были обречены на гибель, какъ скоро возстаніе приближалось въ нихъ. Только поѢда надъ Деверницкимъ позволила имъ вдохнуть свободу, ибо она нанесла первый ударъ мяченьщек; колеблющіеся были утверждены въ вѣрности; сомнительные, давно же подозрѣваемыя лица сняли свои маски: не было болѣе надобности опасаться ихъ тайныхъ проникновъ, а можно было открыто обсуждать ихъ. Дѣло мяченья въ этихъ странахъ начало угадать съ этого времени, одна партия послѣ другой были покорены, разсѣяны и принуждены бѣгать за границу; чрезъ всѣколько недѣль еежедневно водворилось въ этихъ мѣстахъ, оттуда революція надѣдалась вездею естолъ большую пользу; и все это было результатомъ искусныхъ маневровъ Риштгера противъ Деверницкаго.

Такъ какъ польскій генераль удалился съ театра войны, то бросимъ теперь еще одинъ взглядъ на его военные дѣйствія. Они дѣйствуютъ не одинъ поводъ казать къ появлѣ, такъ и къ порицанію. Они выполнили задачу спасенія партизана, и безъ фальшиваго направленія на Волынь, данного ему по старанію Левенгеля, онъ могъ бы при своей дѣятельности и лояльности нанести еще много вреда Русскимъ. Его упрекали въ томъ, что онъ не преслѣдованъ Гейзмара послѣ сраженій при Сточкѣ. Въ этомъ случаѣ онъ поступилъ основательно: преслѣдованіе привело бы его въ самую середину наступавшей русской арміи. Менѣ
можно оправдать то, что он нерешительно вел сражение у Нововеси и не задержал Крейца, до тых пор пока не уника тогнал его совершенно, что при превосходстве его сил было весьма возможно; ибо Крейц почти не имел пути отступления, а Гейсмар стоял совершенно открыто. Извинение Дверницкого, заключающееся в том, что он хотел поспешил на помощь угрожаемой столицы (*), не основательно, потому что никогда не сладко оставлять врное, дабы гнаться за неверными. Столица была достаточна сильна, дабы устоять от нападения небольшого числа войска, а против целой армии он во всяком случае незащитить бы ее. Следовало присутствие его там было не на столько необходимо, чтобы выпустить из рук Крейца, находившегося в самом опасном положении. Генер. Крейц маневрировал с большим искусством, как в этом случае так и позже, когда Дверницкий, переправившись, развел его авангард у Куро: он уклонился от него при Люблин, а при Ленине направился на его фланг. Если бы Дверницкий проник глубже в страну, то Крейц мог бы его отразить, а получив подкрепления даже уничтожить его. Дверницкий действительно прошел дальше, но когда приблизился гр. Толь, он бросился в Замосць. Успех приобретенные им до тех пор над Гейсмаром и Крейцом были единственно следствием того, что он постоянно имел дядо с отдельными частями их отрядов. При Сточке Гейсмар выставил против него 12 эскадронов вместе 24-х, а что касается до Крейца, то Поляки всегда имели дядо с его передовыми войсками, состоявшими из одного или полутора полков; не удивительно если Дверницкий подавал их своими сосредоточенными силами, и тем придавал необъятную угрозу своим собственным войскам. Дверницкий стоял в то время на вершине всей славы; поставшаяся смерть не увеличила его. Бедствию его в Замосць не объяснимо. С своим превосходной кавалерией, он мог при помощи партизанских отрядов, причинить многое;

(*) Надо скорее должен был поспешил, потому что он получил приказание на то от Князя.
ство вреда Русским, и на сколько это верно, достаточно доказывается значительным числом войск, которое они собрали против него. Его извиняют при этом болезнями, обнаружившимися в его корпусе. Но и болезни происходили главным образом от бездействия в недорогой местности. Наконец он начал свой отважный поход на Волынь; ответственность за эту безумную решимость падает не на него, но на тех, кто его послал. Приготовления сделанные им были превосходны, и обманули противника на столько, на сколько могли обмануть. Эта цель достигается обыкновенно всего лучше, когда громко возвещают о том, что хотят предпринять; тогда менее всего этому вредят. (*) Противники Дворницкого действительно ожидали его в противоположной стороне, а он старался утвердить их в этой мысли своими распоряжениями, приказав учредить магазины на пути к Висле и производить там рекогносцировки; он даже сделал два перехода по этому направлению. Но едва он вступил на русскую почву, как в нем совершилась внезапная переменна: смелая решимость и уверенность в самом себе поняли его; он стал действовать как бы охотно, и когда увидел, что иметь пред собою столько же осторожного, сколько и деятельного противника, то послѣ всѣхъ слабыхъ неудавшихся попытокъ, онъ отказался отъ надежды достигнуть чего либо въ этой местности. Это объясняетъ печальнымъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ на него обманомъ: ему слишкомъ много обманули, а въ действительности дали очень мало. Ридигеръ былъ сильнее нежели онъ ожидалъ, а страна и не думала о возстаніи въ его пользу. Понимая отечественную почву, онъ началъ предчувствовать определенную ему судьбу; его единственною мыслью оставалось желание уйти въ Подолію; но и тамъ онъ не имѣлъ бы лучшаго успѣха, хотя въ началѣ онъ нашелъ бы можетъ быть больше приверженцевъ. Угрожаемый съ одной стороны генер. Ридигеромъ, а съ другой стороны генер. Ротомъ, прибли-

(*) Конечно причиной слуховъ былъ не самъ Дворницкій, а нескромность молодыхъ офицеровъ, повсюду объявлявшихъ о предстоящемъ походѣ на Волынь.
жавшимся изъ Бессарабіи, безъ крѣпостей, безъ резервовъ, безъ денегъ для пополненія своихъ запасовъ, онъ равно или поздно долженъ былъ бы изнемочь подобно тому, какъ это случалось впослѣдствіи съ Гелгудомъ при несравненно болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Существовала только одна мѣстность, въ которой Дvierницкій, если бы не имѣлъ успѣха, то по крайней мѣрѣ причинилъ бы много хлопотъ Русскимъ; именно Пинскій болота. Болота и лѣса покрываютъ тамъ почву, будучи зарѣзаны линіями перерѣзаны открытыми и обитаемыми полями; движения можно производить здесь не иначе какъ по длиннымъ деревяннымъ шлюпинамъ и тѣснымъ лѣснымъ дефилеамъ, которыя легко оборонять цѣлыми отрядами противъ значительныхъ силъ. Жители существуютъ хлѣбопашествомъ, рыболовствомъ и особенно охотою, и подобно всѣмъ охотникамъ они смѣлы, ловки и предприимчивы; такъ что здесьшнее народонаселеніе могло бы доставить Дvierницкому превосходныхъ рекрутъ. Занимая центральный пунктъ въ странѣ и будучи здесь въ безопасности какъ въ неприступной крѣпости, онъ могъ, смотря по обстоятельствамъ, распространять мятежъ какъ на северѣ, такъ и на югѣ, поддерживать и поддерживать его. Добраться до него по непроницаемымъ болотамъ, было бы чрезвычайно трудно, притомъ же онъ имѣлъ бы свободный выходъ во всѣ стороны. Конечно есть высшая власть, управляющая судьбами народовъ и людей и направляющая въ критическихъ минутъ мысли тѣхъ, въ рукахъ которыхъ находятся важныя рѣшенія. Дvierницкій у Пинска могъ складаться опаснымъ; въ направленіи къ Подоліи, онъ былъ человѣкъ, предназначенный къ погибели. Конечно, чтобы извинить его, говорили, что такъ какъ его главныя силы заключались въ превосходной кавалеріи, а наѣзда была слаба, то онъ не могъ углубиться въ эти лѣса и болота, гдѣ кавалерія та къ мало могла оказывать услугу. И такъ въ этомъ случаѣ кавалерійскій генералъ приобрѣлъ въ немъ перевѣсъ надъ стратегикомъ! Другое обстоятельство, которое не высказывали, но которое въ тайны склоняло многихъ въ свою пользу, заключалось въ томъ, что въ случаѣ несчастія тамъ не было исхода, не было никакаго спасенія, и тѣ
нительствовавших его, коих головы несли на себе тяжкую ответственность, весьма желали оставить заднюю дверь отворен-ную. Ибо хотя они постоянно имели на языке слова: «победа или смерть», однако в сущности они не очень серьезно думали о послѣдней.

Нельзя достаточно возхвалить дѣятельность, способность и предсматривательность послѣдняго изъ противниковъ Дверницкаго—генералъ Ридигера: какъ генералъ, онъ показалъ свое полное превосходство надъ нимъ. Ридигеръ, родомъ изъ Курляндіи, переживалъ въ то время лучшую пору своей жизни; это былъ человѣкъ вѣдомой наружности и съ мягкими манерами. Отличаясь уже въ войнахъ съ Наполеономъ, онъ сдѣлался особенно известнымъ въ турецкую компанію. Съ практичекою военною опытностью онъ соединялъ значительное теоретическое развитіе, постоянная являвшися военной литературы не была ему чужды. Польская походъ снова представлялъ испытаніе его способностямъ.

Онъ избѣгалъ сраженія съ Дверницкимъ, пока его силы не были собраны, и съ большими искусствомъ избирая такія позиціи, которыя обеспечивали наѣгъ его войска, такъ и угрожаемые пунктъ. Но едва сосредоточивъ свои силы, онъ нападаетъ на противника, преслѣдуетъ его, тѣснитъ, настигаетъ, припираетъ къ границѣ и царствуетъ отбрасываетъ его черезъ нее.

Съ изгнаніемъ Дверницкаго коммулась надежда революционеровъ, соединить отдѣльныя движения на Волынѣ въ общее возстановіе. Хотя пламя пылало еще некоторое время, все же одно изъ концу оно было потушено безъ затрудненій. Мы видимъ жесткихъ генералъ Давыдовъ подавилъ въ зародыщеніе мятежъ во Владимировѣ, вследъ за тѣмъ онъ обратился къ Крымову, съ цѣлью занять единственный путь сообщенія Дверницкаго съ Замосцемъ и прекратить въ окружности небольшія возстанія Во-роговъ и Дружковъ; вооруженія и снаряженія были нѣсколько волынскими Ридигеромъ конно-егерами; въ другихъ мѣстахъ воинъ были усилены, ибо съ пораженiemъ Дверницкаго они пошли охота къ революціямъ; толька на берегахъ Припяти, въ сѣверо-западной части Волыни, продолжалось еще сильное волненіе. Дабы возстановить тамъ и вообще во
всёй губерний спокойствие, генер. Ридигер получила приказание отъ фельдмаршала Сакена, послѣ разбитія Дверницкаго, двинуться въ Торчу и посредствомъ подвижныхъ колоннъ очистить край отъ мятежниковъ. Они счастливо выполнили это поручение.

Одновременно, а частию еще ранѣе чьмъ Стеценкій овладѣлъ Владимировъ,ъ нѣкоторые дворяне, подстрекаемые юнымъ Ксаверіемъ Годебскимъ, депутатомъ варшавскихъ тайныхъ обществъ, произвели восстание въ разныхъ пунктахъ Луцкаго, Ковельскаго и Ровенскаго уездовъ. Но эти возмутители, разсѣянные небольшими партиями, безъ ближайшій связи вели здесь только разбойничью войну; они перехватывали почты и курьеровъ, нападали на провождывшихъ и на транспорты, забирали лошадей со станцій и разграбили небольшія прикрытия, сопровождавшіе рекрутъ. Особенныя известія въ этомъ раемѣ отличался гр. Станиславъ Ворчелъ въ окрестностяхъ Луцка, где онъ былъ страшнымъ врагомъ мирныхъ гражданъ. Наконецъ 29/10 апр. предводители мятежниковъ собрались съ различными сторонъ въ лагерѣ при Червыхахъ, въ пяти часахъ отъ Владимира, для совѣщенія о совокупныхъ дѣйствіяхъ. Главнѣйшее между ними были, кроме вышеупомянутаго Ворчеля, графы Нарышкинъ Олжаръ, Потей и Мошинскій, дворяне Конопадскій, Чирива, Рогозинскій и др. Они привели съ собою кромѣ многихъ волонтеровъ, своихъ дворовыхъ людей и нѣсколькихъ поселанъ (1), съ значительными запасами продовольствія и оружія. По обычаю прежнихъ конфедераций, торжественно прочли актъ восстания и учредили гражданскій и военный совѣтъ, поставивъ во главѣ ихъ гр. Олжарова, въ качествѣ президента; престарѣлаго капитана. Богдауничъ избрали начальникомъ военныхъ силъ, которая были только же организованы: недавно захваченные 74 рекрута, назначенныхъ въ русскую службу, были поставлены въ ряды; соформировали 2 эскадръ конницы, 2 роты егерей и столько же кирасировъ; несколько дней было употреблено на то, чтобы обучить

(1) «Собрались въ небольшіе отряды,» говорить Годебский въ своемъ донесеніи, «состоящіе изъ мелкаго дворянства, дѣевичихъ, мазуровъ и небольшаго числа крестьянъ, которыми хорошо платили.»
чить их обращение с оружием. После его части мятежников, имевших главу Олизара и Богдановича, предприняла экспедицию в Ковель, где наделялись найти боевые припасы и оружие; другая часть под командой Ворчеля осталась в лагерях, дабы производить отсюда обычные набеги на страну. Но уже генерал Квитницкий, посланный Ридигером, с несколькими эскадронами драхун, был на пути; он напал на лагерь при Чевахты и разсцакал инсургентов. За тем он обратился на Ковель, который, будучи охраняемым только несколькими инвалидами, 1/10 достигал в руки Олизара. Олизарь, узнав о приближении Квитницкого, распустил свою пехоту, а сам с 200 всадниками хотел прорваться на соединение с Дверницким; но в окрестностях Луцка он узнал о переходе последнего в Галицию. Этим рухнули вся надежда инсургентов. Простолюдинов, коим нечего было много опасаться распустившихся до домам; но дворянки сильно компрометированные решились порознь прорваться в Галицию, что они и привели к исполнению с помощью различных переодеваний. Только один Ворчель с небольшой шайкой остался в лесах и продолжал там свое короткое время свое разбойничье ремесло, а под конец присоединился к Рожицкому и ушел вместе с ним в Польшу.

В то время как все эти события происходили на львовском фланге русской армии, в северных провинциях — в Плоцком и Августовском воеводах также продолжалась малая война, не представлявшая однако ничего особенного важного. В Августовском воеводе, как справедливо предсказывал ее Шаховской в рапорте своем фельдмаршалу, дворянские, когда увидели, что Варшава не была взята с первого раза, снова взялись за оружие и начали войну гвардейцев против немецкого числа находившихся там русских войск. Особенно выказались своими фанатическими рвением и дрательностью майор Пушет и Шпон. Скрываясь в непроницаемых лесах и болотах, которыми преимущественно покрыта северная часть Августовского воеводства, они производили безпрестанные нападения на небольшие отряды, прерывали сообщения, овладевали
транспортами, и всеми средствами старались вредить Русским. Хотя они и были часто разбиваемы высылаемыми против них отрядами, но не было возможности совершенно уничтожить их по причине многочисленных приютов, которые они имели. Сверх того они вошли в связь с матежниками в Жмури, и получали от них помощь и подкрепления. Сдѣлавшись вслѣдствіе его отважное, они собрались в городѣ Мариамполъ в числѣ болѣе 4,000 ч. и выступили въ априлтѣ противъ небольшаго отряда полкъ Анненкова, состоявшаго только изъ частей Шлиссельбургскаго пѣхотнаго и Оренбургскаго уланскаго полковъ съ 2-мя орудіями. Нополкъ Анненковъ благоразумными распоряженіями отразилъ ихъ нападеніе, совершенно разбили ихъ и оттѣснилъ въ рекѣ Шешупъ, гдѣ многие изъ нихъ потеряли. При этомъ 1,470 ч. были взяты въ пленъ и въ числѣ ихъ одинъ изъ предводителей, майоръ Шонъ. Пушетъ скрылся съ небольшимъ числомъ своихъ людей въ густыхъ лѣсахъ, лежащихъ въ окрестностяхъ Шонъ, какъ главный зачинщикъ и виновникъ многихъ жестокостей; въ особенности относительно Евреевъ, (съ нимъ особенно часто матежники поступали возмутительнымъ образомъ, постоянно подорзывая въ нихъ шпиона и измѣнниковъ) былъ преданъ суду и по приговору его разстрѣлянъ въ Мариамполъ. Этимъ матежъ былъ на время прекращенъ въ этой странѣ, и инсургенты долгое время не отваживались выходить изъ своихъ лѣсовъ.

Въ Плоцкомъ воеводствѣ генеръ Сакентъ, все еще стоявший у Остроленки, также имѣлъ частыя сцены съ инсургентами. По удалении Уминскаго полка, Левинскій получилъ приказаніе съ частию модлинскаго гарнизона прикрывать край и поддерживать образовавшіеся тамъ шайки. Такъ какъ Поляки имѣли въ виду доставить инсургентамъ Августовскаго воеводства и Литвы нѣкоторую помощь регулярными войсками, то Левинскій долженъ былъ сдѣлать попытку пробиться въ эти страны; но послѣ сраженія у Шелкова 29 априлтѣ генеръ Сакентъ принудилъ его возвратиться назадъ. За тѣмъ Левинскій замѣнили генеръ Яновскімъ, который, будучи усилѣнъ отборными войсками, началъ то 1-мъ уланскимъ и 1-мъ егерскимъ полками все-таки не имѣлъ успѣха
я в своих попытках, не смотря на то, что ему был еще подчинен партизанский отряд Залинского.

Залинский, один из главнейших виновников революции 29/17 ноября, вызвал еще при Хлопицком образовать корпус волонтеров и вести в этих воеводах малую войну, так как самая местность здесь, покрытая лесами, болотами и прорезанная множеством ручьев и рым, казалось, была создана для такого рода действий. Хлопицкий, неблаговоливший ко всем вообще и зачинщикам революции, отказал ему в этой просьбе и, опасаясь его интриг, держал его в удалении от Варшавы; но при Радзиньском ему было легко настаивать на принятии своего предложения. Кромет его полк. Голевский и майор Венгродский также получили дозволение образовать партизанский отряд. Хотя в начале Залинский собрал только небольшое число людей, — так, он отличился в войне этого рода; постоянно укрываясь в лесах, он производил нападения только ночью, и безпрестанно мешая свое местопребывание. В то время как Голевский и Венгродский (*), которые предводителиствовали большими шайками и предпочитали действовать в открытом поле, были весьма скоро уничтожены, Залинский утвердился частью в Августовском, частью в Плоцком воеводстве, и увеличил свои силы так, что в апреле он уже имел около 1,000 ч. хорошо вооруженных, и считал теперь возможным начать большие предприятия. В это время он получил приказание, направиться вдоль прусской границы до Пишвы, и в связи с Яновским подать помощь Литовцам. Но так как Яновский, удерживаемый Саженом, не мог по двинуться далее Пултуска, то и Залинский остался в Пишви, и только позднее, когда появился в этой стране корпус Гегута, он примкнул к его авангарду.

Кромет этих произшествий, непосредственно на правом фланге русской армии происходили небольшие стычки у Венгрова, Макободы и Соколова, потому что генер. Уминский, по удалении Угрюмова снова подвинувшийся к Венгрому, производил без-

(*) Мы уже упомянули выше о поражении посланного из них у Мадушина.
престанного и вердко удачныя попытка противъ отдольныхъ русскихъ пословъ. Важнйшее изъ этихъ нападений происходило 17 апри., причемъ Умнинский, по указаниемъ жителей, напалъ ночью врасплохъ на 2 эскад. Тиранпольскихъ конныхъ егерей, подъ начальствомъ майора Майделя стоявшихъ въ Соколовѣ, и захватилъ ихъ. Вследствіе сего фельдмаршаль приказалъ занятъ Соколовъ Татарскимъ уланскимъ полкомъ, подъ начальствомъ полку. Маковскаго, дабы обезпечить на будущее время этотъ важный для сообщенія съ Гвардіею пунктъ.

Польская главная армія все это время оставалась неподвижною въ своемъ расположеніи въ окрестностяхъ Калугина. Польскій главнокомандующій, отложивъ въ сторону мысль о войнѣ, какъ замѣчалъ въ насмѣшку, былъ теперь преимущественно занятъ составленіемъ писемъ къ государствамъ Европы, въ которыхъ онъ старался развивать передъ ними въ длинныхъ разсужденіяхъ, съ одной стороны различныя жалобы, о коихъ мы уже упомянули выше, а съ другой — всѣ выгоды независимаго существованія Польши для другихъ государствъ. Онъ считалъ себя весьма сильнымъ въ логикѣ и надѣялся непремѣнно убѣдить Монарховъ и тѣмъ добиться ихъ вмѣшательства. Городиски, о которомъ Скржинецкій былъ высокаго мнѣнія и котораго онъ послѣ выбытия Малаховскаго, назначилъ министромъ иностраннныхъ дѣйствъ, долженъ былъ помогать ему въ составленіи этихъ писемъ. Однако къ его удовлетворенію они не произвели ожидаемаго дѣйствія, и даже ни разу не были удостоены ответа.

Снабженіе русской арміи всѣмъ необходимымъ было вновь устроено, войска успѣли прійти въ порядокъ и отдохнуть, и теперь въ желанію положить конецъ дѣлу въ нихъ присоединилось еще желаніе смыть пятно, навеянное при Дембѣ. Фельдмаршаль усердно вывѣдывалъ о расположении неприятеля и съ желаніемъ прочитывать всѣ донесения объ этомъ, имѣя въ виду открыть какую либо слабую сторону, какои либо неоцѣненый пунктъ, на который онъ могъ бы напасть и показать противнику свое превосходство. Но Полаки были весьма осторожныи; расположение ихъ арміи было довольно сосредоточено и представляло мало слабыхъ сторонъ. Болотистый Кострижъ раздѣлялъ
противниковъ: по одну сторону его, какъ мы выше видѣли, стояли Руссiens, сосредоточенные въ двухъ главныхъ массахъ Сѣдыѣ и Лу-кова, имѣя отдаленные отряды растянутыми до Венерка; на противу-положной сторонѣ стояли Поляки: главныя силы около Калушинна, боковые корпуса растянуты до Лива и Гарволина. Уминский съ кава-лер. дивизіею (Томицкаго) и двумя полками пѣхоты находился у Лива, дающе вверху по течению, у бродя Сухи стоялъ Рутіе съ кавалерийской дивизіею и пѣхотною бригадою Заковскаго (2-й и 6-й п.); еще выше у Костржина былъ расположень кавалерийский корпусъ Лубен-скаго съ пѣхотною дивизіею Мюльберга, въ прежней позиции у Бойме; позади ихъ у Калушина находилась бригада Ромарино (1-й и 5-й пѣхотныя и 5-й егерский п.); вправо отъ него у Це-глова стояла дивизія Геллуда, имѣя впереди себя, у Кунфева кавалер. бригаду Дембинскаго съ двумя батал. пѣхоты. Наконецъ главная квартира была въ Ендржевѣ, селении находящемся непосредственно позади Калушина; тамъ же стоялъ и резервъ, со-стоявший изъ пѣхотной дивизіи Маловскаго и кавалерийской Скря-жинскаго; наконецъ крайний правый флангъ образовали Пацтъ, расположенный между Латовичемъ и Гарволинами. Такимъ образомъ въ первой линіи у Лива, Сухи и Бойме находились Уминский, Рутіе и Лубенскій; во второй—у Калушинна, Цеглова и Кунфева,— Ромарино, Геллудъ, Дембинскій, наконецъ въ третьей—у Ендржева— Скряженскій, и въ сторонѣ Пацтъ—у Гарволина. Численность всѣхъ этихъ войскъ простиралась въ то время до 60,000 ч.

Позиція Поляковъ, прикрытая съ фронта рѣкою Костржиньмъ, не была доступна для нападенія съ фронта, да притомъ же такое нападение рѣдко приводить къ значительнымъ результатамъ. Посему фельдмаршалъ, послѣ нѣкоторого размышленія, рѣшился движениемъ въ лицо атаковать правый флангъ Поляковъ у Кунфева и еси возможно отбросить его къ Бугу. Такимъ образомъ можжеть быть удалось бы отрѣзать ихъ отъ Праги, и даже отъ Молдова, и положить конецъ войнѣ генеральнымъ сраженіямъ. Однако для этого необходима была величайшая послѣдность: во случай вторично быть здесь противъ Добича. Съ цѣлью добиться плѣнныхъ и получить ближайшія унанія о расположении непріятеля, а можетъ быть также для того, чтобы пріучить Поляковъ
къ появлению русскихъ войскъ на противоположной сторонѣ реки, фельдмаршаль приказалъ генер. Мандерштерну съ Лубенскими гусарскими п. и 400 казаковъ предпринять рекогносцировку отъ Скуржечъ къ Куфелеву. Послѣдний съ успѣхомъ исполнялъ это порученіе 31 апр. 5-й уланскій п., составлявшій авангардъ неприятеля и расположенный по ту сторону песчанаго холма, впереди Куфелева, у селенія Колячина, былъ внезапно атакованъ и орокинутъ; такъ какъ ему пришлось отступать по узкой дорогѣ между болотами, то, тѣснѣмый Русскими, онъ понесъ большой уронъ и между прочимъ потерѣлъ своего полковника Гавроискаго, который былъ три раза освобождалъ изъ рукъ Русскихъ, но подъ конецъ умеръ отъ полученныхъ имъ ранъ. Генер. Мандерштернъ гналъ неприятеля до Куфелева, осмотрѣлъ его позицію и возвратился съ 60-ю плѣнными къ Скуржечъ. Въ числѣ послѣднихъ былъ сынъ Справскаго, котораго отецъ потерялъ около того же времени пораженіе у Казимерка. Молодой человѣкъ былъ смертельно раненъ и умеръ спустя нѣсколько дней. Такимъ образомъ два удара судьбы одинъ вслѣдъ за другимъ поразили пре- старѣлаго революціонера. И Русскіе потеряли при этомъ молодого, способнаго офицера генеральскаго штаба Кобякова, который въ запальчивости занялся черезъ чуръ впередъ и, получивъ шесть ранъ, палъ мертвымъ.

Отъ плѣнныхъ, между коими было 2 офицера, получили свѣдѣнія о подробностяхъ расположения неприятеля, подтверждавшія большую частью то, что было известно прежде. Фельдмаршаль приготовлялся къ выполнению своего предприіятія; оно должно было быть произведено 44 апр. До сего времени стояла прекрасная весенняя погода, но 31 апр. послѣ полудня пошелъ проливной дождь; вечеромъ и въ ночь дурная погода продолжалась, на слѣдующее утро небо не было ожидано на мгновеніе, но когда Русскіе начали движеніе, дождь разразился съ новой силою. Ка- залось разверзлись всѣ хляби небесныя, дождь лилъ какъ изъ ведра, и необыкновенной величины градъ переранилъ людей и лошадей. Вскорѣ дороги были затоплены водою, рѣки выступили изъ береговъ и мости были снесены. Такимъ образомъ произошла печальная остановка въ движеніи, котораго быстрота была такъ не-
обходиша для успеха; чтобы иметь возможность вести дальше артиллерию, пришлось исправлять ее фашинами северную лесную дорогу. Для выполнения принятого плана ген. Паленга, стоявший с 6,600 ч. на шоссе у Ягодне и Миног, должен был весь первый день оставаться на месте, и выступать только тогда, когда Дабич с главными силами, в числе 40,000 ч. обойдет правый фланг неприятеля движением на Жебрак, Ерусалим и Кулецк. Движение производилось тремя колоннами. Колонна ближайшая к шоссе состояла из корпуса ген. Палена и следовала через Ошаров и Порки; гренадеры и вирасы с резервом артиллерии составляли среднюю колонну, направленную на Волыцы, Скуржец и Руду; впереди их шел Мангерштерн с 4-м батальоном, 6 эскадр и 500 казаками; назначена левая колонна, тянущаяся от Лукова через Ждяры и Розу, состояла из 6-го драгунского отряда Великого Князя с присоединившимися к нему от Коща войсками генер. Герштейнгейг. Фельдмаршал с главною квартирою выступает из Седьце в полдень и находился при средней колонне. Не смотря на препятствия и затруднения по случаю дурной погоды, все три колонны утром 28/13 в.п. соединились у Липини, Едания и Воднихи, и затем продолжали сосредоточенно свое движение через Ерусалим на Кулецк. За Ерусалимом авангард Мангерштерна наткнулся на отдаленный неприятельский отряд, задержавший его несколько времени. Полк. Дембинский, стоявший перед Кулецким, с тремя кавалерийскими полками, 2-м егерским батальоном и 4-мя орудиями, отправил вправо один эскадрон, который, приближаясь...
изъ лѣсу и показывая видѣ, что онъ составляеть голову новой колонны, должен былъ угрожать лѣвому флангу Русскихъ. И только когда генер. Мандерштейн удостовѣрился чрезъ высланныхъ противъ нихъ казаковъ, что ему нечего опасаться за свой флангъ, онъ смѣло двинулся противъ Дембинскаго, отошедшаго въ порядкѣ къ Куфелеву. Но выставленный и отсюда, онъ отступилъ къ лѣсу, чрезъ который проходилъ его путь отступленія на Цегловъ. Поперёкъ лѣсомъ Дембинскій поставилъ свою артиллерию и пѣхоту, и въ продолженіи нѣкотораго времени поддерживалъ сраженіе. Но извѣстный передавшися съ русской стороны докторомъ Бенюсвымъ, о приближеніи всей русской арміи подъ начальствомъ фельдмаршала, въ завищѣ ужѣ въ долу ея предвоенная части, онъ, помѣтившись еще нѣсколькою выстрѣлами съ авангардомъ Мандерштейна, потянулся чрезъ лѣсъ къ Цеглову, и соединился съ Гелгудомъ; въ томъ же вечерѣ оба они отступили къ Менѣ, гдѣ провели ночь. Фельдмаршалъ со всею святой былъ очевидцемъ этого маловажнаго сраженія, поспѣшивъ впередъ, какъ только усѣялись выстрѣлы. Выѣхавъ изъ лѣсу за Ерузамеломъ, онъ увидѣлъ съ правой стороны лежащее на возвишеніи мѣстечко Куфелевъ, изъ котораго раздавались еще время отъ времени ружейныя выстрѣлы; взялъ на заднемъ планѣ видѣлись 2 непріятельские батальона съ 4—мъ оруд., прикрывавшее отступленіе кавалеріи чрезъ лѣсъ, и авангардъ Мандерштейна, наступавшій противъ нихъ. Дивичъ поѣхалъ рысью и приказалъ усилить 6 орудій Мандерштейна еще нѣсколькою орудіями. Но непріятель уже отступилъ въ лѣсъ. Ему послѣди въ догонку еще нѣсколькими выстрѣлами, и за тѣмъ фельдмаршаль медленно поѣхалъ къ Куфелеву, гдѣ расположилъ свою главную квартиру; а войска его расположились вокругъ селенія. Форпости ихъ доходили до Цеглова. (*)

(*) Находясь въ святѣ фельдмаршала, авторъ былъ очевидцемъ сраженія и не безъ смѣха прочелъ въ дининомъ донесеніи Дембинскаго: что будто послѣдній въ продолженіи цѣлаго дня удерживалъ всю русскую армію! Когда появились головными частямъ арміи, Дембинскій былъ уже въ полномъ отступленіи; онъ имѣлъ дѣло только съ однимъ авангардомъ Мандерштейна. Впрочемъ онъ заслуживаетъ похвалу, за искусство, съ которымъ совершалъ отступленіе.
Въ польской главной квартире въ это время были увѣдомлены о задуманном предприятіи фельдмаршала; при этомъ слѣвало́сь разнорѣчиіе между предводителями. Скрижневцѣй, хотя и не былъ слабѣе своего противника, рѣшился, согласно съ своей системой не принимать сраженія, но уклонялся отступать къ Грохову, и только въ этой выгодной позиціи, уже однажды спасшей нѣлъскую армію, вступить въ вой. Напротивъ Хришановскій и Прондзянскій желали биться. По предложению Хришановскаго слѣдовало съ 3-ма пѣхотными и 2-ма кавалерическими дивизіями ожи- дать русскаго фельдмаршала въ позиціи у Куклевы, между тѣм какъ двѣ кавалерійскія и одна пѣхотная дивизія должны были оставаться у Кострижина. Позиція эта по его мнѣнію, имѣла весьма значительныя выгоды; стояло только между двумя лѣсами построить батарею на 60 оруд. съ эпопlementами, и поставить одну дивизію лѣво, другую право, а третью вмѣстѣ съ кава- леріей оставитъ въ резервѣ. Въ такомъ положеніи Поляки были бы почти совершенно скрыты, и Русскіе по своему мѣстности могли бы въ выгодно поставить свою артиллерию за исключеніемъ можетъ быть не многихъ орудій. Сраженіе между пѣхо- тою въ лѣсу по необходимости ограничивалось бы только огнестрѣльными дѣйствіями, а именно въ этого рода дѣйствіяхъ польскіе солдаты имѣли превосходство надъ русскими. Наконецъ въ случаѣ нужны всегда оставался свободный путь отступенія къ центрумъ на Целовъ и Минскъ, между тѣм какъ Русскіе, у которыхъ въ тылу было болато, имѣли бы путь отступенія на крайнемъ лѣвомъ флангѣ, и къ тому же еще по плохой плотинѣ. Скржиневецѣй, не хотѣвъ ничего лыскать о битвѣ съ фельдмаршаломъ, былъ глухъ ко всѣмъ этимъ представленіямъ, что до такой степеніи раздражило Хришановскаго, что онъ выражался: «мы ведемъ войну какъ трусы (en petits)». Это произвело между ними холодность, оставшуюся не безъ послѣдствій.

Фельдмаршалъ предпринимъ движѣніе 22/12 ар., и въ поль-ской главной квартире въ Якубовѣ ничего не знали объ этомъ. Только выстрѣли у Куклевы 22/12 ар. встревожили польскаго полководца. Скржиневецѣй сидѣлъ за столомъ, когда раздалась пальба; онъ вскочилъ и поспѣшилъ во дворъ, гдѣ съ безпокой-
стомъ сталъ прислушиваться къ грому выстрѣловъ. Получивъ
tотчасъ всѣдѣ за симъ донесеніе Дембицкаго, онъ началъ тихо
совѣщаться съ Хрипновскимъ и Прондзинскимъ, а потомъ разослалъ
по всѣмъ направленіямъ своихъ многочисленныхъ адъютантовъ, дабы
приказыть всѣмъ отдѣламъ арміи поскімшо отступать. Отступленіе
началось въ тотъ же вечеръ по направленію къ Минску, отъ
котораго Скаржинскій опасался быть отрѣзаннымъ. Паче долженъ
быть отступить на Потач, Уминскій—на Окуневъ. Отступленіе
продолжалось во всю ночь, и наслѣдующее утро большая часть
арміи прошла уже чрезъ Минскъ. Въ одно время съ польской
арміею выступили также и гр. Паленъ II отъ Ягодне, но будучи
задержаны всѣсколько часовъ восстановленіемъ разрушенныхъ мостовъ
на Кострижну, онъ подвинулся въ этотъ день на небольшое
разстояніе. Русская главная армія 3/4 продолжала свое
движеніе двумя колоннами. Фельдмаршальъ съ гренадерами и ки-
расирами двигался правѣ на Калушинъ, гр. Паленъ съ своимъ
корпусомъ—въ вост. на Цегловъ, оба по направленію къ Минску.
За первою колонною следовалъ по шоссе гр. Паленъ II, за вто-
рою—гвардейскій отдѣлъ, 1-я гренадерская дивизія и резервъ
артиллеріи. Какъ ни поспѣшно было отступленіе Поляковъ, но
все таки около 11 ч. утра гр. Паленъ настигъ ихъ войска, быв-
шія въ хвостѣ, у Барозовцы и тотчасъ атаковалъ ихъ. Генер.
Мандерштреръ оттѣснилъ ихъ до деревни Торгувки, за которую
оказался весь арріергардъ польской арміи, состоящей изъ диви-
zій Гелгуда и Казимира Скаржинскаго и расположенный въ хо-
рошой позиціи. Гелгудъ съ 8-ю батал. и 18-ю оруд., будучи
прикрытъ ручьемъ Сребрянымъ, занималъ песчаныя холмы позади
Минска, имѣя впереди себя одинъ батальонъ въ открытомъ селеніи
и 2 кавалер. полка съ 4-мя конными оруд., подъ начальствомъ
Кицкаго, на полянѣ. Его орудія были поставлены весьма вы-
годно, частью на песчаныхъ возвышенностахъ на правѣ шоссе,
частью же въ самомъ Минску, у церкви; правый флангъ его былъ
прикрытъ лѣвымъ, лѣвый—остальную кавалерію Скаржинскаго.
Какъ только генер. Мандерштреръ приблизился со своимъ
авангардомъ къ позиціи Поляковъ, Кицкій произвелъ кавалерій-
скую атаку противъ выдавшихся впередъ Лубенскихъ гусаръ,
эта атака удалась тёмъ легче, что послѣдніе попали въ болото. Ободренный успѣхомъ, Кнзцкій бросился на пѣхоту Мандерштэра, но былъ встрѣченъ 4-мъ морскимъ полкомъ съ такимъ хладнокровиемъ, что его всадники показали тыль. Между тѣмъ прибылъ гр. Паленъ съ прочими частями корпуса и началъ ихъ развивать: 1-я дивизія должна была двинуться вправо по направлению къ шоссе, три полка 2-й дивизіи должны были идти прямо передъ собою, а 3-я дивизія направилась противъ неприятельскаго праваго фланга. Въ такомъ порядке всѣ лицева следовала впередъ противъ неприятельской позиціи: неустрашимымъ Мандерштэромъ, съ 3-мъ и 4-мъ морскими полками, устремился на Минскъ, послѣ нѣкотораго сопротивленія выбилъ оттуда неприятеля атаковалъ его по ту сторону города; прочие полки 1-й дивизіи слѣдовали за нимъ, между тѣмъ какъ 2-я дивизія подкрѣпляемая 3-ю направилась противъ праваго фланга неприятеля. Поляки, по принятымъ лѣвой мѣстности, не могли быть совершенно обхвачены, и отступили медленно къ выгодной позиціи у Стойдле, гдѣ они снова остановились. Послѣ упорнаго сопротивленія въ течение цѣлаго часа, они были вытѣснены и изъ этой позиціи, и отошли къ Дембе—Веле, куда ихъ преслѣдовали только 2 гусарскихъ полка.

Превосходная позиція у Дембе была заранѣе сильно укрѣплена Поляками; здѣсь началось нато всѣми войсками приняла Христофоръ, твердо рѣшившись оставить эту позицію, только въ крайнемъ случаѣ. Однако къ этому дѣло не дошло. Скряжинецкій, съ 1-ю дивизіею въ резервѣ артиллеріи, отступалъ въ это время къ Милоѣвѣ.

Фельдмаршаль, услышавъ въ Калушинѣ громъ выстрѣловъ, послѣдня впередъ своихъ войскъ и остановился только у самого Минска. Здѣсь онъ сѣлъ съ дошади и съ неуспѣхомъ ожидать на столовой дорогѣ подобныхъ донесений о ходѣ сраженія. Когда онъ получилъ эти донесенія въ полдень, онъ быстро двинулся вмѣстѣ съ нимъ къ Минску. Но тамъ уже все кончилось, и Поляки были въ полномъ отступлении. Такимъ образомъ цѣлая предприятия не была достигнута: не было возможности отрѣзать ни одной части неприятеля, а отъ бивуа онъ уклонился; фельдмаршаль самъ удо-
стоял в этом, проскакавъ около трехъ версть за Минскъ. Разстроенны возвратился онъ обратно, и расположилъ свою главную квартиру в этомъ мѣстечкѣ, еще недавно столь живописномъ, но теперь представлявшимъ грустную картину: дома были разрушены и разграблены. улицы пусты и покрыты только ранеными и убитыми, жители со страхомъ, дрожа, выходили изъ своихъ убѣжищ: все это не могло прояснить расположения духа фельдмаршала. Хотя порядокъ и дово́ре жителей были скоро восстановлены, однако въ этомъ не оказалось ни малѣйшихъ вспомогательныхъ средствъ: нельзя было достать ни съѣстныхъ припасовъ, ни фуража, ни даже сѣмя нибуть соломы: вся окрестная страна была совершенно истощена трехъ мѣсячнымъ пребываніемъ въ ней почернѣнное, то Поляковъ, то Русскихъ. Такимъ образомъ, неприятель уклонился отъ битвы, которой Русскіе желали и отъ которой, казалось, онъ былъ не прычъ. (*) Хотя оный и остановился въ Дембе-Велне но полученной подробной свѣдѣнія о неприступности его позиціи въ узкомъ дефиле между двумя болотистыми рѣками и о значительныхъ укрѣпленіяхъ, возведенныхъ имъ тамъ, побудили фельдмаршала отказать отъ на- паденія на эту позицію, ибо неприятель всегда имѣлъ обезпеченнее отступление черезъ лѣсу до самой Праги. При всѣхъ пожертвованіяхъ ничего нельзя было выиграть (а Русскіе не были довольно сильны, дабы безполезно дѣлять большия пожертвованія), а между тѣмъ неудача имѣла бы гибельныя послѣдствія. Настоящая цѣль, обойти правый флангъ неприятеля и припекъ его къ Бугу, не была достигнута; то, что можно было еще сдѣлать въ данномъ положеніи, не могло быть важно. Совершенное истощеніе края вокругъ Минска, побудило русскаго полководца вновь отвести армію за Кострынъ, дабы приблизить ее къ сред-ствамъ продовольствія и выжать въ обезпеченной позиціи другаго благоприятнаго случая.

(*) Это можетъ служить отвѣтомъ на утвержденіе, что фельдмаршалъ опасался сраженія и старался уклониться отъ него. Вбеспособно тотъ не избѣгаетъ битвы, кто самъ вѣстъ ее. То что онъ не преслѣдовалъ Поляковъ до валовъ Праги, весьма естественно, потому что побѣда тамъ, и дорогою цѣною купленная побѣда, не дала бы результатовъ.
Сражение при Минской стоило каждой сторон около 300 ч.: у Полякова пострадало всего более 3-й уланской полк, желтыми шапками которого было усажено все поле; сестры Русских урон были особенно чувствительны вследствие раны полученной храбрым генер. Сковбеевым, который дослужился изъ простых солдат до чина генерал лейтенанта, и здесь потерял правую руку, оторванную ядомъ. «У меня еще остаются три пальца левой руки», сказал герой, въ то время какъ его переводили, «дабы поражать правого моего отечества».

Какъ при каждомъ предприятии, недостигшимъ своей конечной цѣли, такъ и въ этомъ случаѣ не было недостатка въ порицателяхъ, которые хвалили планъ, но находили выполнение его неудовлетворительнымъ. «Такъ какъ здѣсь преимущественно все зависѣло отъ быстроты и настойчивости», говорили они, «то непонятно почему фельдмаршаль остановился 25-го вечеромъ у Куфлева, вмѣсто того чтобы еще въ тотъ же день неутомимо преслѣдовать стаканованный непрѣятельскій арьергардъ до самого Минска? Если хотѣть достигнуть важныхъ результатовъ то нельзя думать о томъ, чтобы щадить силы солдать, да и сверхъ того переходъ сдѣланъ ими въ этотъ день былъ вовсе не велики. Поляки не ожидали нападенія; сражение у Куфлева ввезапіе потревожило ихъ близость; фельдмаршаль со всѣю арміею стоялъ на ихъ флангѣ и былъ въ разстояніи только 16-ти верстъ отъ Минска, между тѣмъ какъ польская армія на Костржинѣ была удалена отъ того же пункта болѣе чѣмъ на 24 версты и къ тому еще была разбросана. Стало быть задуманная цѣль легко могла быть достигнута, и непрѣятель могъ быть отрѣзанъ отъ Праги, и даже отъ Модлина, если бы безостановочно отбѣжать Дембинскаго на Гелгуда и потомъ ихъ обоихъ на Минскъ. Вмѣсто того, и 25 подвигались весьма медленно, а когда нападеніемъ на Дембинскаго пробудили вниманіе непрѣятеля, то вмѣсто того чтобы преслѣдовать его, хотя еще было далеко до сумерекъ, остановились у Куфлева, и тѣмъ дали въ распоряженіе противнику цѣлую ночь, для производства отступленія отъ Костржина. На слѣдующее утро надлежало направить главные силы ближайшими путемъ черезъ Цегновъ на Минскъ, а Палена посѣдать черезъ
Шеннику на Дембе-Велке въ тыль неприятеля, чрезъ что неминуемо часть его была бы отрѣзана. Вмѣсто того фельдмаршаль подвигался съ главными силами какъ бы върагомъ, сначала влѣво отъ Седльце на Куфельвъ, потомъ вправо отъ Куфельва на Калушинъ, отъ Калушина опять влѣво на Минскъ; такимъ образомъ было потеряно драгоцѣнное время, въ теченіи котораго спокойно отступили неприятельские отряды и даже обоѣзъ. Вообще полагали, что всѣ движения Дябича были выполнены съ большою медленностью и безъ необходимой настойчивости; даже небольшому отряду Дембинскаго, настигнутому уже Мандрштерномъ, дали возможность удалиться почти безъ урона. Но конечно Мандрштерни имѣлъ только одинъ господскѣ полкъ и 6 оруд. и потому былъ слишкомъ слабъ для настойчиваго нападенія и преслѣдованія. Ко всему этому прибавляли замѣчаніе, что въ Дябицѣ нельзя было узнать неутомимаго, энергическаго, мощнаго героя Балкановъ. Защитники фельдмаршала ссылались на то, что польская армія была покрайней мѣрѣ столь же сильна какъ и русская, имѣла операционную линію на шоссе и могла свободно производить всѣ движения гораздо быстрѣ; съ смѣльнымъ и предпріимчивымъ неприятелемъ никакая осторожность не лишняя, а чрезъ чуръ быстрѣе наступленіемъ въ тылу его, Русскіе сами могли быть отрѣзаны, ибо на подобный маневръ можно отважиться только при явномъ превосходствѣ въ силахъ.» Однако жъ всѣ эти доводы не могли убѣдить тѣхъ, кто имѣлъ противное мнѣніе. 28 ап. русская армія вновь предприняла обратное движеніе въ двухъ колоннахъ, не будучи безпокойнымъ неприятелемъ, который медленно слѣдовалъ за нею. Главная колонна, подъ начальствомъ фельдмаршала, слѣдowała чрезъ Калушинъ и Яблонну влѣво на Суху, гдѣ были построены мосты чрезъ Кострикинъ; боявая колонна, состоявшая изъ гвардейскаго отряда, 2-й пѣхотной дивизіи и двухъ конно-егерскихъ полковъ, шла чрезъ Цегловъ и Куледовъ на Руду и Седльце; наконецъ авангардъ Мандрштерна, усиленный двумя пѣхотными полками, направился по шоссе къ Олексину на Кострикинъ, гдѣ также былъ устроенъ мостъ. Польская армія, послѣдовавшая за русскою, заняла свое прежнее расположение на Кострикинѣ, одинаковъ съ большою ост
рождством чуть прежде, и тѣмъ сосредоточившись вокругъ Ейржевна, гдѣ была главная квартира. Панъ снова подвинулся къ Латовичамъ, а Уминскій—къ Ливу; прежде чуть занятъ эту позицію передовая войска его имѣли у Оуневна незначительную стычку съ летучимъ отрядамъ генер. Насакина, состоявшимъ изъ двухъ эскадроновъ Павлоградскіхъ гусаръ и 500 казаковъ. (*) Все движение русскаго полководца послужило какъ бы къ тому только, чтобы напомнить несприятелю о необходимости соблюдать большую осторожность.

Такимъ образомъ 29/4 апр. русская армія, силою въ 53,000 ч., по прежнему счтала на правомъ берегу рѣки Костржина, занимающаго слѣдующее расположение. Главными переправы были у Сухи и Олексина, и возлѣ нихъ стояли главныя силы; гренадеры и кирасиры находились нѣсколько назади у Жукова и Кржеслина. Летучие отряды доходили вправо до Венгрова и взяли расположенья за Руду. Этимъ была прикрыта связь съ Нуромъ и Брестомъ; но дабы обеспечить важный пунктъ Седьцы также и съ южной стороны, гвардейскій отрядъ Великаго Княза съ присоединенными къ нему войсками, подъ начальствомъ генер.—м. Гурко, былъ расположенъ передъ названнымъ городомъ у Грабенова и Скурычева. Подробности расположения русской арміи заключаются въ слѣдующемъ. Авангардъ, подъ начальствомъ гр. Палена II, состоявшій изъ 8 бат., 18 эскадръ, 2—хъ казачьихъ полковъ и 22—хъ оруд. (6,600 ч.), будучи расположенный у Сухи на лѣвомъ берегу Костржина, занималъ не большой лѣсъ и имѣлъ форпосты растянутыми отъ Сухоуна черезъ Грембокъ до Вышкова. Непосредственно за арангардомъ находилась главная армія силою въ 45 бат., 46 эскадръ и 167 оруд. (30,000 ч.), распределенная такимъ образомъ: у Конце на правомъ берегу Костржина стояли 14 бат., 1—го корпуса, 11—ть бат. 3 гренадер., дивизія и 18 эскадръ, гусаръ съ 76 оруд. (14,700 ч.); далѣе назади у Квянянки и Жукова находились 2—я и 1—я гренадер. (*) Изъ этихъ двухъ эскадроновъ польскія донесенія дѣлали послѣдовательно сначала два полка, потомъ 2 бригады и т. д., а совершенно не значущую стычку, въ которой гусары потеряли всего нѣсколько человѣкъ они выставили большимъ сраженіемъ.
дивизии (12,200 ч.) съ 30-ю оруд. и еще дальше назад у Кржеслия; кирасирская дивизия съ однимъ уланскимъ полкомъ и 16 конными оруд. (3,200 ч.), равно какъ и резервъ артиллерии (55 орудий), подъ начальствомъ полк. Ренче. Левее главной армии на большомъ шоссе у Ягодне и Олексена находился отрядъ генер. Мандерштрема изъ 8 бат., 6 эскадр. и 12 оруд. (3,700 ч.), имѣвший отдѣльные позиціи вверхъ по течению рѣки у Лавчи и Осинске. Наконецъ непосредственно предъ Седьце у Грабинова стоялъ гвардейский отрядъ Великаго Княза изъ 4 бат., 12 эскадр. и 20 оруд. (1,300 ч.), а далѣе впередъ у Скурже и Волышевъ находился 2-я пѣхотная дивизія подъ начальствомъ генер.—м. Гурко, 8 бат., 7 эскадр. и 8 орудій, (5,400 ч.).

На обоихъ концахъ русской линіи, простиралась отъ Осинска до Стараябскіи, для охраненія фланговъ двигались два легучихъ отдѣла: одинъ, подъ начальствомъ полк. Траскина изъ Украинскаго уланскаго и одного казачаго полковъ (1,000 ч.), прикрывалъ пространство между Ливцемъ и Бугомъ и служилъ для связи съ гвардейскими корпусами; другой отдѣлъ, полк. Кузнецова изъ 2 казачьихъ полковъ (750 ч.), наблюдалъ въ окрестностяхъ Серочина за правымъ флангомъ неприятельской арміи и охранялъ сообщеніе съ Люблинскомъ чрезъ Лукувъ и Коцкъ (*). У Коцка были возведены теть-деньцы на обоихъ берегахъ рѣки съ цѣлью облещать связь съ генер. Крейцомъ, имѣвшимъ порученіе очищать отъ неприятеля страну, лежащую по лѣвому берегу Вепржа. Генер. Крейцъ находился съ своими главными силами у Налешова, выдвинувъ небольшіе отдѣлы, подъ начальствомъ генер. Толстаго и Пашкова, къ Бобровникамъ на Вепрѣкъ и къ Уржендову на Вислы, съ цѣлью быть вовремя извѣщенными о всѣхъ движенияхъ неприятеля. Гвардейскій корпусъ, который одновременно съ движениемъ главной арміи къ Минску былъ подъ двинуть къ Нурѣ, получивъ теперь приказаніе снова возвратиться въ прежнее свое расположение въ окрестностяхъ Ломжи, а генер. Сакенъ, равномѣрно вернулся въ Остроленку. Фельдмаршаль из-

(*) Смотрите табель F.
брать позицию у Кошевы по стратегическим соображениям, также как она представляла большую выгоду, как в оборонительном, так и в наступательном отношении. В первом случае она вполне представляет сообщения армии через Брест и Нур; во втором, она давала возможность, при малейшем удалении неприятеля с позиции, вправо или влево, напасть прямо через Калушин на его сообщения. Съ целью облегчить подобное наступательное движение и господствовать над обоими берегами Костржины, инженер полк Сорокин получил приказание за- ложить у Суха сильное мостовое укрѣпленіе, дабы подъ защитой его можно было двинуться по всѣм направлениям, куда потребуют обстоятельства. (*)

1/10 приходился праздничный Пасхъ. Послѣднюю в лагерѣ можно было видѣть солдатъ занятыхъ постройкою зеленыхъ палатъ, носить дольгаго и строгаго поста съ радостью ожидающихъ предстоящаго праздника. Множество маркитановъ съ спокойнымъ ми прибыли изъ России, и не было недостаткаъ въ разныхъ увеселеніяхъ. Вечеромъ 9/10 апр. фельдмаршаль со свитой отправился въ гренадерскомъ корпусъ, дабы встрѣтить тамъ святой праздникъ. Всѣ тяготы, страданія и лишенья этого труднаго похода были забыты; все предавалось теперь незрѣнной радости. На слѣдующий день фельдмаршаль принималъ въ своей главной квартиры въ Хойченъ весь генераль-тетъ и начальниковъ различныхъ отрядовъ управления армій, для разовианія. Полное спокойстѣе и живое веселіе господствовали въ собраніи; самъ фельдмаршаль подался общему увлеченію и былъ въ прекрасномъ расположеніи духа: какъ вдругъ въ отдѣленіи раздались пушечные выстрѣлы, звукъ коихъ ежеминутно усиливался. «Неприятель полагаетъ, что мы погрузились въ торжество праздника и не готовы встрѣтить его», сказали фельдмаршаль, «ну, господинъ, покажемъ ему, что мы всегда готовы.» Съ этими словами онъ сѣлъ въ лошадь и окруженный генералами скоростью рьею направился къ тому пункту, откуда слыша-
дись выстрелом. Но когда он прибыл туда, все уже поднялось. Прежде, и он встретил на дороге только нескольких патрульных. Полк хотел произвести нападение на русские форпости, но встретился с ними случайно и не мог сделать этого. Три батальона и 8 эскадронов с 4 орудиями подошли к Яблоньке и заняли там защитные высоты, открыли пазонаду по русским фортостям. Полк Борисов, стоявший здесь со своими казаками полном, смело бросился на врету предпрёмы неприятельских эскадронов и, ворвавшись в их ряды, собственноручно убил начальника Мазурова майора Святковского и взял в плен офицера и 25 нижних чинов. Когда яснел за ним казаки были подкреплены, неприятель отступил за высоты в свое прежнее расположение.

День спустя, 9/10: главная квартира, находившаяся до того времени в небольшом селении Хоймочно, была перенесена в Жуковку; здесь она оставалась почти в течение 3-х недель, в расположении войск, не происходило измений, которые, несмотря на видимое спокойствие, не были потеряны для продолжения воен. Ибо в это время были начертаны планы, начаты переговоры и в тишней сдланы еще приготовления, чтобы иметь возможность армию через Вислу и переправиться к морю на северный берег покончить наконец эту упорную войну. Однако, полководцу начертанные все эти планы не удалось донести до их выполнения.

9/10: неприятель сдался вторичное покушение в большинстве силах, с целяю истребить расположение русских; но так как авангард оказался в полной готовности встретить его, то он возвратился без всякого успеха. Фельдмаршал видел в этих повторяющихся нападениях намерение неприятеля держать русскую армию в беспокойстве, и потому, дабы с своей стороны наказать его, он назначил на съедующий день усиленную рекогносцировку по направлению к Зимоводам. Съ этою целью 8 батал. егерей, 12 эскадронов гусаров, 6 легких ордий и один казачий полк, под начальством генерал-м. Граббе, начальника штаба 1-го корпуса, должны были двинуться из Суши на Грембиков; дабы в случае надобности подкрепить этот отряд, позади его следует
гр. Налетя 1 къ высотамъ у деревни-Яблонькой съ прочими войсками своего корпуса; на всѣнній случай и вся остальная часть армии была на готовтѣ. Фельдмаршалъ также какъ и его армія ждала битвы, и потому всегда были готовы воспользоваться для этого великімъ представлявшимися случаемъ.

Генер. Граббе подвинулся до Зимнаводъ, гдѣ наткнулся на нѣкоторая части полскихъ войскъ, которыя, казалось, имѣли намѣреніе сопротивляться. Получивъ извѣщеніе объ этомъ и въ надеждѣ, что изъ этой стычки разовьется желанная общая битва, фельдмаршаль тотчасъ принялъ всѣ мѣры, дабы подкрѣпить генер. Граббе. Но едва были отданы эти приказанія, какъ прискакавший офицеръ привезъ известіе, что непріятель уклоняется отъ битвы и отступаетъ. Надежда фельдмаршала была еще разъ обманута; однако онъ не высказалъ всѣхъ своего неудовольствія и спокойно отдалъ приказаніе отвести войска въ прежнія мѣста ихъ расположенія.

Едва это приказаніе начало приводиться въ исполненіе, какъ прискакалъ другой адъютантъ и вручилъ фельдмаршалу заявленія, депеши. Двѣ бочонки посыпочно свернули ихъ, лицо же его пропало, и онъ обратился къ офицерамъ его со словами: «депешиите, господа, къ войскамъ и сообщите имъ родственное известіе, что генер. Рандагеръ принудилъ Дворницкаго бѣжать къ австрийскія владѣнія.» Громкимъ ура встрѣчили были въ войскѣ какъ полученное известіе, такъ и самъ полководецъ. И такъ, нашелъ этотъ предпріимчивый Дворницкий, котораго наществіе за Волынь возбудило столько опасеній, былъ окончательно проигранъ съ поле битвы; южная русскія губерніи забывшись отъ опасности; непріятель лишился оторванаго корпуса, а восемнадцать всѣхъ испанской поддержки, и дѣло, за которое сражались Русскіе, значительно выиграло какъ въ правленіи, такъ и въ материальномъ отношеніи.

Дабы дать средства генер. Крейцу, расположенному въ Люблинскомъ воеводствѣ, съ усиліемъ отразить всѣмъ новую попытку непріятеля, къ нему была послана 3-я бригада 24-й пѣхотной диви-
вид, подъ начальствомъ генер. Федор. а равно и оставлёнъ на лицо 7 эскадр. 2-й книн-егерской бригады, (коеи 1-я бригада уже находилась у Крейца) подъ начальствомъ генер. Тимана. Эта помощь была тымъ больше необходима для Крейца, что бывшая въ его распоряженіи Литовская гренадерская бригада чрезвычайно уменьшилась въ составъ вслдствіе болезней и потерь пополнянныхъ въ сраженіяхъ. Конечно посланное подкрѣпленіе было не очень значительное, такъ какъ въ пѣхотной бригадѣ состояло всего 1504 ч., а въ кавалерийской 646 коней. Но съ другой стороны нечего было особенно опасаться прежняго корпуса Сырковского, ибо хотя онъ и былъ пополненъ и усилий людьми, такъ что олень могъ держаться въ полѣ, но Дашковскій, устрашенный пріымѣромъ своего предшественника, ограничился только оборонительными дѣйствіями на лѣвомъ берегу Вислы. Однако неожиданная опасность появилась совершенно съ другой стороны.

Въ полоѣской главной квартиры, гдѣ еще ничего не знали о судьбѣ постигшей Дверницкаго, сошлись о средствахъ подать ему помощь. Послдняя депеши отъ него были получены въ Полоѣ, въ нихъ онъ извѣщалъ о своемъ намѣреніи, динуться вдоль галиційской границы въ Полоѣ. Рѣшеніе это произвело общее недоумѣніе; даже наиболѣе близорукіе люди видѣли, что этимъ путемъ онъ идетъ на встрѣчу своей гибели. Хрпновскій громогласно выставлялъ это и утверждалъ, что «для спасенія Дверницкаго слѣдуетъ тотчасъ посылать значительное подкрѣпленіе, которое подало бы Дверницкому руку помощи; это тымъ больше необходимо, что присутствіе значительного корпуса въ Замосцѣ можетъ удержать Русскіхъ отъ движения въ верхней Вислы; что же касается до современнаго обезкупрення корпуса Дашковскаго, то онъ не способенъ для достижения такой цѣли.» Въ самомъ дѣлѣ генер. Крейцъ въ увлеченіи своемъ предложилъ въ это время фельдмаршалу, дозволить ему переправиться черезъ Вислу; но фельдмаршаль, опасаясь впасть въ туже самую ошибку, за которую такъ до- рого поплатились Дверницкій и Сырковскій, строго воспрепятствовалъ ему такое движение. Скрытешниковъ и Пронзинскій совершенно согласились съ Хрпновскімъ, но только выразили сомнѣніе на
счет возможности провести такое подкрепление къ Замосцю и далѣе. Хришановскій не раздѣляя этихъ смѣтъ, вслѣдствіе чего Скряжинскій, который питал большое довѣріе къ его способностямъ, и имѣлъ въ виду, что онъ не охотно принимать на себя канцелярскія занятія въ главномъ штабѣ, хотя бы дать ему случай отличиться и предложить ему взять на себя исполненіе этого предпріятія. Впрочемъ Скряжинскій предоставилъ ему свободу выбора и полную свободу дѣйствій, не давая ему никакихъ инструкцій; но польской главнокомандующей повредило самому себѣ, удалия отъ себя этого искуснаго и волиѣ преданного ему офицера. Такимъ образомъ онъ остался съ однимъ Прондзевскимъ, котораго способности онъ уважалъ, но опасался къ то же время его глубокаго и проницательнаго ума. Къ тому же постоянная настойчивость Прондзевскаго на принятіе энергическаго образа дѣйствій была для Скряжинскаго, имѣвшаго совершенно другіе виды, весьма часто тягостною. До сихъ поръ Хришановскій былъ посредникомъ, но удаленіе же его, согласіе между ними должно было означительно прекратиться.

3/4 март.-Хришановскій началъ свое движение отъ Еядрева чрезъ Литовскъ къ Замосцю. Корпусъ его, имъ самомъ избраный, насчитывалъ до 6,500 ч. съ 10 оруд.; онъ состоялъ изъ обоерныхъ войскъ, а именно изъ пѣхотной бригады Ромарино и кавалерійской бригады подъ начальствомъ Амвросія Скаржинскаго (*). На снабжующій день Хришановскій прибылъ въ Зеленовъ, где къ нему присоединился Скаржинскій, бывшій въ составѣ корпуса Паца. Два пути были для него открыты: одинъ, болѣе вѣрный, но и болѣе длинный, по лѣвому берегу Вислы до австрийской

(*) Корпусъ Хришановскаго состоялъ изъ снабжующихъ войскъ:

Пѣхота.
Бригада Ромарино 1-й линейный полкъ 3 бат. 5-й » 3 » 7 баталіоновъ 5,000 ч.
Стрѣльцы волонтеры Гrottуса » 1 »

Кавалерія.
Бригада Амвросія Скаржинскаго 1-й конно-егерскій полкъ 4 ескадр. 1 полкъ Кракуэзовъ 4 » 9 ескадр. 1,500 челов.
Полкъ всадниковъ 1 »
Артиллерія 10 орудій.
... границы, а оттуда через Яновъ въ Замосць; другой кратчайшины, но более опасный, перескакивая расположение русской армии. Хризановскій, не думая долго, избрал послѣдній. Сперва они направились на Рыки, но, узнавъ, что генер. Крейцъ находится съ своимъ отрядомъ въ Гарбовѣ и Куроѣ, онъ опасался при дальнѣйшемъ слѣдовании быть притесненными къ Вислѣ, онъ обратился въ лѣво къ Коцкѣ, прямо на перервѣ линии сообщеній русской армии съ куперсомъ Крейца.

Димичъ, получивший въ это время извѣстіе о нападеніяхъ неприятельской кавалеріи на пространство между Всрѣсемъ и брестскимъ шоссее, послалъ пожалъ Кузнѣцова съ 2-ми казачьими полками на ревизионнину чрезъ Зеленовъ къ Рыкамъ. Кузнѣцовъ сначала встрѣтился съ непріятелемъ, но не обратившись пути узналъ о движеніи Хризановскаго къ Коцкѣ, движеніи, которое отразилось его отъ этого пункта. Не думая долго, Кузнѣцовъ переправился въ нѣсколько чрезъ Всрѣсъ у Любомть и доставилъ генер. Крейцу первое извѣстіе о движеніи Польковъ.

Между тѣмъ Хризановскій вечеромъ 7/8 н. с. поднялся чрезъ Гарбовъ и Любомѣ къ Коцкѣ; въ тотъ же день бригады генераловъ Фози и Тимана, стѣдую на присоединѣніе къ генер. Крейцу, выступили изъ этого пункта въ Камонкѣ; будучи движеніе Хризановскаго немного быстрѣе, онъ легко могъ наладить и уничтожить ихъ въ Коцкѣ. Когда на слѣдующее утро 8/8 н. с. онъ захватил Коцкъ, то нашелъ тамъ лишь небольшое депо изъ 150 лошадей, которыми онъ и завладѣлъ. Отъ пѣлѣвыхъ онъ получалъ тяжелѣшіе сѣдѣбнія о судьбѣ Дверницкаго. Будучи вынужденъ, долженъ ли онъ продолжать свое движеніе или возвратиться къ главной арміи, онъ послалъ приказааніе къ главной квартиры. Скромнѣцкій, вообще не легко отступающимъ отъ однажды принятаго рѣшенія, приказалъ отвѣчать ему, что онъ долженъ продолжать свое движеніе къ Замосцѣ и притянуть къ себѣ туда остатки корпуса Дверницкаго. Въ ожиданіи этого отвѣта Хризановскій потерялъ цѣлый день въ Коцкѣ и могъ выступить въ Любартовъ; не прежде какъ 8/8 н. с. Впрочемъ онъ и не думалъ о нападеніяхъ на Русскихъ въ Камонкѣ; напротивъ того онъ желалъ совершить движеніе къ Замосцѣ безъ всякой бит-
вм и потому, опасаясь быть насильственно посланными за нимъ войсками, онъ велѣлъ разломить за собою мостъ у Коцка. Для прикрытія своего движения онъ послалъ изъ Фирлея генер. Ромарину съ 4 батали, 2 эскадр. и 4 орудія къ лѣсу, лежащему между Любартовской дорогою и Кампинкою, такъ какъ онъ опасался съ этой стороны приближенія генер. Крѣйца; опасеніе это было не безъ основанія. Генер. Крѣйцъ, коего войска находились въ Пуллавахъ и на Вепрѣ, получивъ известіе о движеніи Поляковъ, $\frac{1}{4}$ его объединилъ свои корпусъ въ окрестностяхъ Гарбова, на половинѣ дороги между Люблинскомъ и Пуллавами, будучи въ готовности обратиться туда, куда потребуетъ обстоятельства. Узнавъ о прибытіи Хришановскаго въ Коцке, Крѣйцъ приказалъ генер. Фези, достигшему Кампинки бдительно слѣдить за нимъ, между тѣмъ какъ онъ самъ выступилъ $\frac{1}{4}$ изъ Гарбова въ Кампинку. Генер. Фези, желая собрать подробныя свѣдѣнія о движеніи неприятеля, направился въ большую Фирлейскую лѣсъ и задесь неожиданно наткнулся на Ромарино. Началась ожесточенная битва. Но такъ какъ частью Поляков были сильнѣ, частью же у нихъ не было другаго выхода какъ передъ собою, и сверхъ того они имѣли дѣло съ войсками, которыхъ уже прежде побѣдили, то они съ урономъ отбросили бригаду генер. Фези, и совершиенно уничтожили бы его, ибо Хришановскій съ кавалеріей спѣшилъ уже въ обходъ лѣса, дабы отрѣзать ей путь отступленія, если бы въ это время не прибылъ генер. Деллингсгаузенъ съ однимъ эскадрономъ кавалеріи для обертки позицій у Кампинки. Навѣренный объ опасномъ положеніи Фези, Деллингсгаузенъ собралъ на скорѣю всю кавалерію, какая была подъ рукой, и сметло ринулся съ двумя эскадронами и 2-мя копыми орудіями на встрѣчу кавалеріи Хришановскаго. Это рѣшительное нападеніе имѣло желаемый успѣхъ. Генер. Фези, услышавъ позади себя громъ выстрѣловъ, воспользовался минутою и штыками пробился сквозь окружающихъ его Поляковъ, оставивъ однако въ ихъ рукахъ до 500 пѣхотныхъ. Между тѣмъ при выходѣ изъ лѣса произошло жаркое кавалерійское дѣло; но подъ вождѣмъ Деллингсгаузена, усиленный подошедшими эскадронами, привинулъ Поляковъ отступить къ Любартову. Его быстрота и решимость спасли отрядъ Фези.
Между тьмъ прибылъ и генер. Крйцц съ остальными войсками и занялъ позицию у Каменки. Войдя съ бригадами Фени и Тимана его отрядъ состоялъ приблизительно изъ 7,000 ч. (**)

Планѣно желалъ вступить въ рѣшительный бой съ-своим-превосходящимъ, Крйцц приказалъ въ ночь произвести разведку и нѣсколько отдѣльныхъ замыселъ. Ему донесли, что Новыми безпечно стоятъ подъ видомъ Любартовскихъ холмовъ и, оборонять фронтъ къ Люблину, остались открытымъ свой правый флангъ. Генер. Крйцц тотчасъ составилъ планъ, съ цѣлью нанести ихъ за эту безопасность, и еще ночью выступить къ Любартову; въ томъ времени, дабы открывъ Положимъ всѣй высадить, онъ послалъ государей, гр. Толстаго съ 4-ю эскадромъ. Драгунъ (Тверскихъ) и назначилъ полкъ къ Нѣмцу, на Люблинской дорогѣ съ приказаніемъ, дабы, только онъ уселиться первые пушечны выстрѣлы у Любартовцы, немедленно двинуться къ этому пункту. Генералы Муравьевъ, должны были, крйцц лежащее на полномъ дорогѣ селеніе Му-

(**) Численность корпуса Крйца по дневнымъ рапортамъ отъ 9/10 апреля.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Литовская Гренадерская бригада:</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Самогвятскій полкъ</td>
<td>2 бат.</td>
<td>738 человѣкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>Лучшій</td>
<td>2 «</td>
<td>875 «</td>
</tr>
<tr>
<td>Невскій</td>
<td>2 «</td>
<td>905 «</td>
</tr>
<tr>
<td>**</td>
<td>6 бат.</td>
<td>2,518 человѣкъ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2-я Драгунская дивизія:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Казанскій полкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>Герцога Витгенштейнскаго</td>
</tr>
<tr>
<td>Тверской</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Конный-егерь:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Пермскій полкъ</td>
</tr>
<tr>
<td>Короля Витгенштейнскаго</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **                     | 25 эскадр. | 3,217 человѣкъ |

Артиллерія: 27 орудій.
Казаковъ: 2 рота 786 человѣкъ.
Къ сему надо приложить остатки бригадъ Фени и Тимана, изъ которыхъ въ первой было около 700, а во второй около 500 человѣкъ.

Всего: Пѣхоты: 2,518
700
Казаковъ: 3,217
500

6,335 человѣкъ, кроме казаковъ.
видеть, зайти по заводу направо и, двигаясь за высотами, обойти фланг неприятеля, между тем как генер. Заборинский с войсками Фезан, Тимана и драгунским полком (Виртембергским) шел налево, к Любартову; намечен генер. Пашковь остался с 12 эскадр. в резерве у Новыдера. План был превосходно намеченный; дело в том только, что как часто случается на войне, выполнение не вполне соответствовало первоначальному предположению, хотя ярочать и удалось застать Польскому совершенно врасплох.

Полки прибыли вчера к Любартову, небольшому мелетчику, которое отделяется залив от Венпра болотистым лугом, а справа — отт Комонки плоской возвышенностью длиной на полтора часа пути. Та一半 в это время дул холодный и ровный ветер, то Хрипновский не хотел располагать своих людей на возвышенности, а поставил их бинуёвом внизу близ города. Он сам, равно как и прочие генералы и большая часть офицеров отправились в Любартов и там предали отдыху после понесенных трудов. Не предчувствуя ничего, генер. Хрипновский отправился на следующее утро в 4 ч. в город а в лагерь и нашел тамъ величайшую безопасность: лошади были развязаны, форпосты сняты, не было выслано ни одного разъезда. Разбужанный этим упокоением, свои обнадеженные и надежды, он отдад пожарным приказанием, и поехал за темъ в сопровождении одного офицера на возвышенность. Каково было его изумление, когда он въезжает в язычка на русский патруль, и увидитъ даже незадесь весь корпус Крейца, приближающийся к боевому порядку, онъ был уже не более какъ на реванше двухъ пущеченъ выстреловъ. Хрипновский съялъ в лагерь, самъ приказываетъ ударить тревогу, дѣлать пушки распорядивъ и 2 эскадръ, в которыхъ лошади были освящаны, в городъ возвращаются на возвышенность. По прибытии туда, онъ съпится попыть русской батареи (№ 27), которая полагаетъ, что онъ хочетъ атаковать ее, останавливается и открывает огонь; тоже самое дѣлаетъ и все русская линия. Эта предположение остановка спасла польскому отряду, позволивъ ему оправиться отъ первого омущения. Хрипновский получаетъ.
на возношение постепенно все больше подкреплений, его артиллерию (первоначально только 4 орудия, подъ началством поручика Пражденского) приказывает к нему, и между темъ вдругъ вдругъ возвращается начальник, а онъ самъ производить съ кавалеріею стремительный атаку, его цѣнота выстраивается мало по малу позади его параллельно позиціи Русскихъ, и принимаетъ принятными фланги къ Любартову. Хотя позиція его, принятая тяготомъ къ Веприку, была весьма опасна; но онъ стьлежать посредствомъ искусного маневра выйти изъ этого положенія, постепенно сокращая свой правый флангъ и удилия лѣвый, въ четверт' ему даже помочь маневру генер. Крѣйца, ибо последній главный образовъ заботился объ открытии ему отступленія на Кеяхъ, а дорогу къ Люблинну онъ оставилъ открытой, зная что въ этой сторонѣ для прегражденія пути Полковымъ находится отрядъ тр. Толстаго. Такимъ образомъ Хришановскому удалось, подаваясь все вліяно, перенавить чрезъ возвышенностія и уйти отъ Русскихъ, конечно не безъ значительнаго урона отъ огня ихъ артиллериин, и оставивъ сверхъ того на произволъ судьбы войска, занимавшаго Любартова. Генер. Крѣйцъ, замѣтивъ, что неприятель усилованъ съ его, приказалъ произвести общую атаку: генер. Фазы долженъ быть двинутся въ штыки на Любартова; бар. Деллинг-огуенъ съ 4 эскадронами направился по луговой долинѣ, съ тѣлью отрѣзать польской батальонъ, приготовленный въ тылахъ за день передъ тѣмъ въ штыки Русскихъ; но этотъ батальонъ бросился черезъ небольшой мость на другую сторону Веприка, и такимъ образомъ забивались отъ гибели; наконецъ генер. Крѣйцъ съ 12 эскадръ, безостановительно сталъ преслѣдовать отступающихъ неприятелей; въ надеждѣ увидѣть наконецъ генер. Толстаго приближающихся съ противоположнѣй стороны. Но Толстой не показывался. Между тѣмъ Хришановскій производилъ свое отступленіе въ порядкѣ усташнихъ, не дѣвая противникъ возможности съ выгодою атаковать свой отрядъ. Узнавъ чрезъ посланные впередъ разводы, что дорога къ Люблинну преграждена, онъ обратился вліяно по дорогѣ на Лечну, думая только о томъ, чтобы по возможности скорѣе поставить Веприку между своими войсками и русскимъ кавалеріею. У Саринковъ онъ наконецъ переправился чрезъ эту рѣку, пойдя
взятием 2-х улично поставленных орудий, и поспешное натисками из Лениногр. по противоположному берегу, где густые леса затрудняли "великое" преследование; при этом, вследствие нигилизма, который дьялся Весиркой, ему пришлось еще два раза переправиться через него. Когда Хрипуновский был уже въ опасности, появился генер. Толстой. Но недоразумение онъ поясняя, что ему было поручено выждать неприятеля у Низина.

Между тымъ малочисленный нейский отрядъ, оставленный въ Любаровѣ, держался съ большою храбростью, въ особенности одна рота 1-го полка, которая заняла канунский костелъ, обнесенныя каменной оградой, и вдоль близко знамя не прися, вмѣсть когда часть города была уже обложенъ, и Русские готовились идти на приступъ черезъ сдалиныный въ отрядъ проломъ. Русские пуступали съ этими патешниками со всѣмъ уважениемъ, подъ которымъ храбростю. Остатки одного изъ батальоновъ 5-го полка спрялись чрезъ Веспри, и послѣ трехъ дней самыхъ усердныхъ маршей, ожесточенно присоединившись къ главнымъ колониамъ, это можетъ служить доказательствомъ того, что находясь даже въ самомъ опасномъ положении, если не должны приходить изъ отчаяніе.

1) До Лениногр. генер. Крейцъ лично управлялъ преследованіемъ; начинная отхода, онъ поручилъ преследованіе генер. Толстому съ одного отряда, къ которому присоединился еще полкъ Кузнецова съ 2-ми казачьими полками. Однако, по причинѣ тяжелой мѣстности и необъяснимо быстро движенія Поляковъ, имъ мало можно было настаивать вреда. Въ теченіе 54 часовъ Поляки одолѣли близко 120 верстъ; въ день битвы (ок. 2000) Хрипуновскій дотянулся къ селенію Сютесъ, въ разстояніи около мили за Лениногр. на следующий день они двинулись чрезъ Сенешне и Поляковъ до Замоста (близь Красовскаго), гдѣ пришелъ вторую ночь. На третій день, внезапно съ разсвѣкомъ, Полковъ оставили уже за собою Набили, а иныхъ боевъ и вспышиванія было уже отправлены впередъ въ Замостъ, въ то врея, когда они были настигнуты преследовавшимъ ихъ генеръ Толстымъ. Толстой немедленно занималъ ихъ у Стараго Замоста и въ жаркой баковерской схваткѣ, въ которой въ особенности пострадалъ 1-й конн. генер. полкъ,
нанесъ имь значительный уронъ. Тымь не менее, однако, не было возможности не допустить ихъ до Замосця, цѣли ихъ желаній и усилий, и въ 19/3 кв. въ 3 ч. по пол.; усталый и истощенный бѣстрымъ фронтальнымъ маршемъ, отрядъ Хришановскаго прибылъ въ эту крѣпость и даже благополучно привелъ съ собою взятыхъ у Фирлея плѣнныхъ. Безспорно это одинъ изъ замчательныхъшихъ примѣровъ рѣшительности и быстроты движения, которое отчасти было возможно только потому, что пѣхота и кавалерія попеременно садились на лошадей.

Мнѣнія о дѣйствіяхъ Хришановскаго были различны въ обѣхъ арміяхъ: со стороны Русскихъ, гдѣ Хришановскому лично звало во времена турецкой кампании, отправляли ему справедливость и находили, что онъ вышелъ изъ опасного положенія съ мужествомъ и умствомъ испьтъ. Не такъ думали въ польскомъ лагерь; гдѣ его женскою немилосердію, волдѣемъ его открытаго презрѣнія къ клубамъ. Здѣсь отрозвались отъ неминуемой сэрии и промахъ въ этой несравненно важной экспедиціи; впослѣдствіе къ которому относили такъ далеко, что обвинили его въ слѣдующихъ доступахъ: 1. онъ никогда лично не подвергался неприятельскому огню; 2. отъ своего въ чьихъ спорахъ съ Скоржинскимъ произвелъ остановку въ непосредственной близости; въ первой половинѣ пути; двинулся слишкомъ медленно, а во второй частью въ ужасно: свесть проходило въ день едва не двѣ мѣсяцевъ мили въ миль.; шелъ фронтальными маршами по щеки и большия мяки, осла- вивъ тымъ свою корпуку; онъ насколько поставилъ русскій мѣшокъ въ ряды Полковъ, дабы скрыть значительный уронъ въ людяхъ; наконецъ известное его блестительное движеніе о-свѣтъ дѣйствіяхъ была выдумкой, съ цѣлью составить себѣ импу- за гранницу; короче, онъ не могъ считаться практическимъ тери- радомъ, а только составителемъ плановъ; сърдѣ того было- дозрѣлымъ относительно своихъ патриотическихъ убѣжденій.

Болгѣ разсуждительные замчали на это, что въ началѣ онъ дѣй- ствовалъ черезъ чкуръ съ большой беззаботностью; при большой рѣшительности и быстротѣ движения онъ легко могъ въ въ
стать генераловъ Фези и Тимана врасплохъ у Коцкаго и уничтожить ихъ. Велѣлъ за тѣмъ отъ по собственной винѣ поставить себя въ затруднительное положение. Изъ Коцкаго онъ могъ двинуться въ Замостье двумя путями: по лѣвому и по правому берегу Веприка. Хотя въ первомъ случаѣ ему приходилось идти по хорошей дорогѣ, а во второмъ только по дурнымъ проселкамъ, но первое движение представляло большую опасность, заставляя его постоянно подставлять неприятелю свой флангъ; тогда какъ, избравъ второй путь, онъ двигался бы съ полной безопасностью, имѣя между собою и противникомъ Веприка и лѣвистую мѣстность, на которой неприятель, превосходивший его только по числу кавалеріи, не могъ нанести ему много вреда. Если бы онъ выступилъ изъ Коцкаго немедленно тѣмъ же днемъ, и направился бы по правому берегу, то онъ могъ бы быть 9/27 ар. и въ Замостьѣ избрать сраженіе. Но вместо того онъ потерялъ цѣлый день въ Коцкѣ, и за тѣмъ, движениемъ по лѣвому берегу Веприка, подставлять свой флангъ генер. Крейцу, чтобъ послѣдний съ его обычной дѣятельностью не преминуть воспользоваться; такимъ образомъ онъ самъ нанесъ на себя опасности, которыхъ легко было избѣжать. За тѣмъ заключеніе было одно и тоже: что хотя Хрипановскій обладалъ всѣми качествами для того, чтобы быть искуснымъ начальникомъ пѣхоты, замѣчательною дѣятельностью; здравымъ и математическимъ умомъ, но въ тоже время ему недоставало столь немыслимо обходимой для полководца быстроты вглядѣя, равно какъ и примѣненія распоряжаться.

Обѣ стороны отдѣляли справедливость генер. Крейцу: его дѣятельность; его искусное ночное движение изъ Каменки на флангъ неприятеля былъ оцѣненъ по достоинству; находили только много высочайшей въ его дѣятельностяхъ; неприятель былъ застигнутъ имъ совершенно врасплохъ, а между тѣмъ ему удалось уйти отъ него безъ значительного урона. Поляки конечно ниспользовали весьма значительный перевесъ въ пѣхотѣ, но они были въ безпорядкѣ, застигнуты врасплохъ и въ полномъ замѣтствѣ; въ такія минуты нельзя останавливаться для канонады или для слишкомъ сложныхъ маневровъ, но должно быстро перейдти въ рѣшительное на-
ступлением. Это не было исполнено, и плоды столь хорошо начертанного плана далеко не соответствовали тому, чего можно было ожидать. Один умный писатель очень вATIO замысть ((*)); генер. Крейц, получив известие о приближении Хрипуновского, через Копец, должен был взять того, чтобы двинуться на Каменку, идти на Лещину, дабы предупредить Пояков и воспрепятствовать соединению их с Деренинными, если они еще не были изъятыми из судьбы посольством. Но это известие, однажды полученное, должно было дать другое направление его усилиям; на сколько прежде они должен были стараться удерживать противника, на столько же теперь ему следовало теснить его по этому направлению, так как он шел туда на внуру гибель. В этом смысле генер. Крейц действовал у Ламберона весьма вдоль, стараясь преградить неприятелю обратный путь к главной армии. За Волой нечего было бояться погребать, а, в замысть корпусу Хрипуновскому быть бы совершенно бесприятелем: ибо его нер Крейц в своей центральной позиции у Люблина, оказался бы расположенным во главе действий в этом направлении, и мог оттуда держать в почине князь Хрипуновсий, в замысть, так и Демоновскому на верном берегу Вислы, несмотря на то, что каждый из этих корпусов, как пансион, был общее одноименной с ним силой, а оба вместе далеко превышали его отряд. Такое много замысть от хорошей центральной позиции. Корпус Деренинского и Демоновского состоял из отрядов, были предводимы некими начальниками, якие они сдались? Один корпус Крейца, не имевший до сего 7000 п., с помощью своей центральной позиции, держал их оба, равно как и отряды Свирскаго, в постоянном строю, действуя тщательно и в их предприятиях и привлекая значительные выгоды из-под ними; все это единственно потому, что он, имея свою центральную позицию действовать по радиусам тем, куртивая его по которой противник его совершали свои наведенные движения.

Дабы поддержать предприятие Хрипуновского, Демоновскому с о.}

(*) Врещеровень, стр. 197.
бывшим корпусом Стравского равномерно надлежало переравниваться на правый берег Вислы, и в случае нужды соединяться с ним. Однако уже 12/20 августа в тот день, когда Хризановский прибыл уже в Замосць, успевший здесь, что генер. Клейст, всегда готовый обратить свой фронт во все стороны, быстро приближался, он, имела пред глазами пример Стравского, поспешно возвращался за реку. Этим он впрогонял на себя неудовольствие своего начальства, и хотя постулировал совершенно противоположно Стравскому, но не избывал судьбы его последнего, и вскоре был заменен в начальствовании корпусом генер. Ромарино, который пользовался полным доверием главнокомандующего.

Во все это время главная русская армия оставалась в своем прежнем расположении без всякой перемены; ибо в это время был составлен план перевести ее чрез Вислу близ прусской границы в окрестностях Торна. Только по той стороне Вислы войска могла быть приведена в окончательное решение, переправа к южной Варшавы, где она оказилась естественным местом для подхода, уже одноназданы, и Поланы, сделавшиеся осторожнее, употребили там все меры для обороны, для достижения успеха, нужно было произвести переправу на таком пункте, где его никто не ожидал. Для этого была избрана местность невдалеке от Торна, так что туда удобно было доставлять воду значительные предпринятые и боевые замыслы, а для устройства востока было употреблено умение судов. План сохранял в величайшей тайне, все приготовления делялись скрытно, и Поланы ничего о том не подозревали. В сущности вопроса Фельдмаршал получил уведомление из Торна, что 20 баронов с мужами прибыли уже туда; тогда он с немедленным решением предложил работать для исполнения этой переправы, а для того чтобы лучше скрыть ее, приказал было дать демонстрацию приготовлений с противоположной стороны. Но в то время, когда фельдмаршал размышлял о планах для окончания войны и постановлением подготовлять все средства к их исполнению, в армии обнаружилось некоторое недовольство против него. Оно было следствием постоянных лишений, болезней, частых передвижений войск и
вперед без видимой цели, наконец естественным результатом бездействия, которое лишает умы и чувства высшего по- будления. Солдат чувствовал, что он исполнял всё, что от него зависило, а дело везде не подвивалось вперёд; по этому у него родилось как бы сомнение в способностях подководца, который сверх того вообще не умела обращаться с ним так, как другие генералы, может быть и менее способные, но успевшие приобрести любовь солдат своим открытым и доверчивым обходением. Фельдмаршал казался солдатам через-чур холодным, недосохаемым и чуждым им. Все это не было бы замечено, если бы успехи постоянно сопровождали его дейстия, но до сих пор успех не редко был на стороне противника. Гренадерский корпус сохранял любовь к фельдмаршалу, с своей стороны отличавшему его при всяком случае, потому что на этом корпусе основывалась вся его надежда, которая ни разу его не обманула.

Русский солдат, подобно французскому и прочему римскому, солдату южное независимо от его характера, независимо от его смотрит на своих компаньонов, что одинок не мешает ему идти за ними на смерть. Он спокойно и бодрly бежит прочь, служит трудную службу, пожирающую всё время, необъяснимое напряжение силы, и только, когда ему приходится с кем-то тяжело, он облегчает своё сердце шутками и острогами, которыми почти всегда бывают добродушными, но в то же время часто весьма острыми и едиными. Незаметным жителем, встречающим громкими взглядами в городах и селениях, подвергающимся величайшим лишениям и трудам, несмотря на все это, он постоянно оставался терпеливым, неутомимым, храбрым; воинственную минуту он был готов сразиться, а после битвы, дружески протянув руку побежденному врагу.

Любовь массы, для того чтобы она не охладела, нуждается в успехах видимых, блестящих, бросающихся в глаза. Польский главнокомандующий наравне с русскими испытывал на себя справедливость этого вывода, потому что в польском лагере столко же были не довольны его образом ведения войны, сколько в русском—действиями фельдмаршала. Не только мо-
лодьи, нижние офицеры ротали, но даже старшия, высоко поставленные лица приходили в уныние. «Это бездействие», говорили они, «погубит нас.» Шансы наших сторон из одинаковы, «фельдмаршаль Дебнечк всюду в своей осторожности и медленности ничего не теряет; средства России достаточны на долгое время, а действуя разбито, фельдмаршаль мог подвергнуть опасности свое положение. Наше дело совершенно иное; теперь, когда перекрыты в силах на нашей стороне, мы должны улучшить наше минутное превосходство для достижения симых результатов; мы должны действовать, решаться, предпринимать; выигранное сражение необходимо нам для нашего существования; проигранное сражение не может итти для нас судьбы нашей наступающей войны, а мы бездействуем, во время котораго враги наше подавляют волнения в Литве и притягивают к себе новых поддаявленных. По этому нам необходимо торопиться пока еще силы находятся в равновесии, наши войска одушевлены и восстановлены в Литве еще не подавлены; нам не откуда ждать подкрепления; мы должны наконец изнемочь, если значительный успех не подвигает нас вперед, и не откроет нам новых средств для поддержания войны. Одна лишь дается возможность, едва деятельности только наступательного движения доставляют на войну результаты, и даже при обороне препятствуют нам отсрочки, нанося огромную погибель.» Солтыш рассказывает (*), что около этого времени, коротившись однажды вместе с Прондвинским с Форпостом, он сказал ему: «обстоятельства для нас благоприятны; все кажется обычное нам счастливый успех». Прондвинский недоверчиво покачал головою и сноровил: «Кто же поведет нас к победе?» — «Война вырабатывает таланты», отвечал Солтыш, «и кто знает, может быть вы сами суждено совершить осуществить наши надежды!» Прондвинский, с грустью отвечал на это: «Со временем будет уже поздно!»

Прондвинский безрассудно швыряет горячие времена с главным командующим с целью побудить последнего к деятельности; однако вселуспия его были напрасны. «Выхода нет...»

(*) II. стр. 137.  
Т. II. 16
того основания», предполагая Проходненский впоследствии, что есть бездействие будет иметь результатом погибель как «самого восстания, так и немих отдельных корпусов, в тот же степень усиливать армию фельдмаршала, я представляю. Скрепленному, что, дабы не вмешаться окончательно, мы должны приобрести новых средств для продолжения войны, что кратчайшим путем для этого есть победа над русским полководцем, победа, которая мы никогда не будем иметь больше благоприятных шансов, как в настоящее время. Русская армия не имела более 50,000 числа, а мы, притянув к себе Пана и «Девонского, можем, даже после отбоя Хрипмановского, выставить более 60,000 число, весь успех войны зависит от успеха этой битвы. В этом смысля я каждый день представлял ему план нападения, состоящий в следующем: 1) Приказать Девонскому, чтобы он с Паном наступать через Нотаца, Латоевич и Жебрав, между тым как Хрипмановский будет занимать Крейто. 2) Как только Девонский и Пан присоединяются к армии, то, оставившо шоосе, переправиться через Кострижен у Линчачи, а для прикрытия этого движения наказать вперед ноги войска. 3) Съ шестью впятнами, завернутыми и тряеми наволочками воротами атаковать русскую армию и в случае успеха припредать ее в угодь между болотами Кострижена и Лица. 4) В случае, если мы будем разбиты, то, отступить на Нотаца, ужас преследования по причине преследования местности, было бы весьма затруднительно. Если мы не возьмем на себя инициативу в действие теперь, пока это еще возможно, то под конец сами себя приведем в восторг. 5) План этот продолжается дальше Проходненским, причем между вякою и главною командующим безпрестанными спорами, становятся с нами два уточнительные, и которые неоднократно они сами начиная. Его рассуждений вращаются все в одном и том же лонном круге; то он выставляет под видом многочисленность артиллерии фельдмаршала, то тише, о русских неприятелях (доказательство какое внушительное произведено на него этим Майендорфом под Грехованом); потому он принимался утверждать, что невозможно атаковать армию занимающую боевую позицию. Как в этом случае, так и
в течение всей войны он постоянно требовал убедительных доказательств, что уцелел неминуем и что мы не подвергаемся никакой опасности; конечно такое требование было
смешно, потому что здесь каждая задача допускала различные решения. Прежде чём решиться на что-нибудь, он постоянно
хотел выдать точнейших свидетельств о неприятеле, и если
даже получались самые лучшие известия, то все тщетно было,
что они не могли быть от того же дня, а это давало ему
новый предлог к бездействию. Свидетельств, получаемых на войне
о неприятеле всегда представляют только не полная данные;
единственным руководителем в этом случае должен быть
военный инстинкт, внушаемый его слушать приводить в исполнение тотчас же на месте и потому уже делать в них
изменение, смотря по ходу событий. Сражениями же напрягать
быть того мнения, что когда он вовсе ничего не делает, то
подразумевает этим Фабио Кунциату, и если не дает времени,
то за то н тает и не рискует. — Но каким же образом
зреть, спрашивал я его, он думает найти ножницем из его
этого положения? посредством общего возбуждения посредством
иностранных вмешательства? или непосредственно помощью сынов?
— Ответ его на это был только понятм ими неизвестным бездействием, которое составляло одно из его свойств его характера. Наше
срединые споры всегда оканчивались одним и тем же. Со
глашался, что побежда должна помочь нам, он был обыкновенно
спрашивал меня, можете ли мы намеренно утверждать, что мы
будем иметь успехи? и когда очень естественно я отвечал,
что такое утверждение было бы нелепо в моей стороне, то
он спрашивал опять: — а что если мы будем разбиты?
Тогда, отвечал я, та самая катастрофа, которая угрожает
ожидается нас; если мы остановимся в бездействии (и в этом случае уже без всякой надежды на успехи!) произойдет изб
скоя катастрофами раньше, и страна может только выиграть
от этого, так как сократится время войны. — Такой ждаите
же, возражал он на это; что же не хочу вы: одним днем
ускорить эту катастрофу. » Этим он обыкновенно прерывал
разговор, а на следующее утро спор начался снова. »
«Однакды ми́б удалось», разсказывает далее Прондянский,
«увлек его за собою на аванпосты, дабы осмотреть лагерь
фельдмаршала; это была единственная рекогносцировка, сделанная им за все время командования армией. Он задумал укрепление у Сухи. Послѣ этого он вскользь предложил ата-
ковать неприятеля онъ отвѣчал: — «Какъ? атаковать укрѣпле-
нія?» Тщетно я старался увѣрить его, что мы обойдемъ укрѣ-
пленія: онъ оставался при своемъ. Такъ какъ я продолжалъ
настаивать на необходимости предпринять что либо, а онъ ни-
чего не хотѣлъ слышать о нападеніи на фельдмаршала, то мы
естественно вернулись опять къ старой идей двинуться про-
тивъ Гвардію. Это предпріятіе было бы теперь сообразно съ
цѣлью тѣмъ въ мартѣ, частью потому что фельдмаршала не
было въ готовности, какъ тогда, переправиться чрезъ Вислу,
частью потому что его настоящее расположение не представляло
такихъ выгодъ къ непосредственному нападенію, какъ тогдаш-
няя позиція. Однакожъ, хотя Скрыжевецкий и соглашался съ
мнѣмъ предложеніемъ, но его виды были весьма узки и огра-
ничивались только надеждою захватить нѣсколько обозныхъ тел-
егъ и облегчить свою совѣсть въ отношеніи къ Литовцамъ,
такъ какъ подъ защитою этого движенія онъ посылалъ имъ на
помощь нѣсколько сотъ человѣкъ (*)
Назначенная экспедиція уже нѣсколько днеи какъ была ра-
шена и, несмотря на то, еы не начинаясь приводить въ
исправленіе. Уже три раза Прондянский приготовлялъ инструк-
ціи Умницкому, Дэваковскому и Храниповскому и отдавалъ при-
казанія къ выступлению, и столько же разъ долженъ быть от-
мѣнять ихъ. Однѣ разъ войска даже начали движеніе, но были
потомъ же остановлены. Такъ велико было колебаніе полскаго
господаря командующаго. Прондянский проникновенно замѣчалъ объ этомъ:
«Скрыжевецкий имѣетъ весьма основанную причину медлить:
онъ выписалъ изъ Варшавы живописца и теперь даетъ ему
сценамъ; дабы отпечатлюировать свой портретъ; но какъ только
эта работа будетъ окончена, тогда можно ожида́ть, что пред-

(*) Мы передали весь этотъ разсказъ всѣдствіе его особенного инте-
реса, собственными словами Прондянскаго, хотя въ немъ и высказы-
вается явная неприязнь къ Скрыжевецкому.
прятіе назовись начнется.» Какъ оно было выполнено, мы узнаемъ въ слѣдующей главѣ. Теперь же мы должны обратить нашъ взглядъ на Варшаву, гдѣ въ это время происходили жаркія преніи на сеймѣ.

Въ послѣдней главѣ мы прослѣдили эти преніи до новаго полнаго собранія (18/1 апр.), на которомъ предложеніе даровать крестьянамъ повѣцельную собственность было отложено. Послѣдующія совѣщенія касались двухъ предметовъ: 1) открытия кредита сельскимъ жителямъ для покупки хлѣба, въ которомъ оказывался недостатокъ по причинѣ неурожая и разоренія отъ войнъ. 2) своеволія и способа утвержденія отношеній русско-польскихъ провинцій, къ Царству.

Въ отношеніи первого изъ этихъ вопросовъ 30/3 апр. было принято предложеніе правительства, опредѣлявшее миллионъ польскихъ золотыхъ для предполагаемыхъ замѣнообразныхъ выдачъ крестьянамъ; но еще до этого 21/1 апр. происходили жаркія пренія о выѣзжаннѣ сѣмейныхъ совѣшеніяхъ, такъ какъ демутать Доминикъ Крысенскій жаловался на безуспѣшность дипломатическіхъ унѣлѣй и требовалъ на этомъ поводу объясненій отъ министра иностраннѣхъ дѣлъ Густава Малаховскаго. Но Малаховский далъ отвѣтъ въ общихъ выраженіяхъ, посль чего встала съ мѣста государственный совѣтникъ Велепольскій и обстоятельно изложилъ свое посольство въ Англію и полученныя имъ инструкціи. Эти инструкціи, начертанныя на Чарторыскіхъ, предписывали: «на основѣ выведенія актовъ Вѣнскаго конгресса и конституціи требовать удовлетворенія въ твореніяхъ эскадровъ; едва же въ этомъ будетъ отказано въ вѣдѣствѣ того Императоръ Николай будетъ быть отрѣшѣнъ отъ престола, то представить невозможность возвращенія къ старому порядку.» (Изъ этого ясствуетъ, что отрѣшеніе отъ престола было не следствиемъ минутной опрометчивости, а результатомъ давно соизвѣственнаго и обдуманнаго плана.) Диктаторъ начерталъ вторую половину инструкціи. Высказаніе снѣдѣало, что дѣйствительно престолъ упраздненъ, онъ сталъся затѣмъ представить всѣ выгоды, которыя произойдутъ для Европы отъ возрожденія Польши; но такъ какъ отрѣшеніе отъ престола не было официально признано, то Велепольскій не могъ получить отъ англійскаго
министерства других сообщений кроме немецких иначных, которые не могут быть обнародованы.

Важное по своему последствиям были прения по проекту закона об отношениях к возмущавшимся провинциям. Последние предварительных заседаний, в которых много было говорено о мнимых жестокостях Русских и правъ возмездия, 2/20 **, доказало наконец до бурных прений по поводу вопроса: "должны ли жители прежде бывших провинций возвратиться в свои старинные права или подчиниться новыми законам Царства?" Два члена министерства, государственный советник, товарищ министра иностранных делъ, Велепольский и министр юстиции Бонавентура Немоиевскй вступили по этому вопросу в заседании 7/28 ** в жаркие прений; Велепольский защищал первое предложение, Немоиевскй второе, оба именем правительства. Немоиевскй видя, что камеры склоняются на сторону Велепольского, удалился, дабы переговорить об этом вопросе с другими членами правительства; последнее согласились с его мнением, и торжествующий Немоиевскй возвратился, но было уже поздно: камеры объявлены уже себя в пользу принциппа, защищаемого Велепольским. В высшей степени раздраженный Немоиевскй в сильной речи стал говорить: "о распространяющимся яд аристократии, которая составляет главную опору деспотизма", но Свирскй, Свидницкий и Веникъ немедленно возврашивали ему. Несогласие усилалось, и Немоиевскй и Малаховскй взяли отставку.

С этих поръ началъ все болѣе усиливаться раздоръ между демократическими партиями, къ которой присоединилась вслѣдъ за Немоиевскимъ калишская партия, и партиею аристократовъ, представляющей Чарториискимъ, Велепольскимъ, Ледовскимъ и другими; къ нимъ присоединились также многіе талантливые депутаты, какъ то Свирскй и Свидницкий.

Наконецъ 5/27 ** состоялся законъ о вспомоществовании литовскимъ провинциямъ; въ немъ говорилось: "Всякая часть прежняго королевства Польскаго, принявшая участіе въ восстании, возвращается чрезъ это къ правамъ и отношеніямъ, существовавшимъ до раздѣла; ей будетъ обеспечено
«всевозможное покровительство и помощь, равно как и участие в управлении и трактатах королевства, тот же, кто будет приспосабливать восстание к этих провинциях, должен считать извиненковым и подлежить наказанию».

5/24 маа, которое праздновали весьма тихо, по причине опу- стошений производимых холерой, прибыть в Варшаву литовский депутат, молодой Вротновский; он сообщил подробная свидетельства о тамошнем восстании. Ему было поручено передать два донесения: одно выдуманное с прикрасами и искажение фактов, предназначение для того, чтобы произвести впечатление на народ и за границу; другое же, в котором откровенно было выставлено настоящее положение дел. В нем он подробно показывал силы Литовского и сознавался, что они ощушили недостаток в оружии, боевых припасах, офицерах и в особенности в орудиях, необходимых для того, чтобы внушить мужество крестьянам. Лелеев лично повез Вротновского в главную квартиру Сержинецкого в Эндржевь, с цело всеми силами поддерживать у главнокомандующего его просьбу о дейтельном заступничестве. 6/24 маа произошло свидание между ними. Сержинецкий радостно распрашивал обо всех подробностях, касающихся Литвы и хотел знать численность русских войск в ней находящихся, равно как и величину помощи, о которой просили Литовцы. Вротновский показал довольно вверенные силы Русских со включением гарнизонов в 16,000 чел. и полагал, что 10,000 чел. регулярных войск с способным генералом во главе и с хорошими инструкторами будет достаточно, для освобождения Литвы. Сержинецкий возразил на это, «что теперь невозможно послать такие силы в Литву; 10,000 ч. составили бы для Царства чрезвычайно большую разницу и все же были бы недостаточны для Литвы. До тых пор пока силы Русских не уменьшились в Царстве на половину, нельзя предпринимать ничего решительного; однако же при всем том он желает при крайней мере послать Литовскому генералу и офицерам.» За тем Сержинецкий отправился на военный совет, и через несколько минут во-
шея генералъ Яковцовский, и объявилъ, что онъ назначенъ въ Литву. Мы уже упоминали о его неудачныхъ попыткахъ прорвать чрезъ Остроленку; но вскорѣ послѣ этого была приготовлена болѣе значительная диверсія въ пользу Литовцевъ.
Глава ДЕВЯТАЯ.

Поход Скряжинецкаго против Гвардии
и сражение при Остроленке.
Поход Скржинецкого против Гвардии и сражение при Остроленке.

Страна между Бугом и Наревом представляет пространную равнину, покрытую большими лесами и перерезанную, по направлению от Ломжи до Острова, цепью песчаных возвышенностей (известных под названием Червонный Бор), вероясных в болотах у последнего пункта. Болотистые пространства тянутся к западу от Острова до Нарева и образуют, начиная от Прижинце, обширный Пульвицкий болота. Нарев, с его притоками Гачем, Ручем и Оржом, имееет также большую часть болотистые берега; буги же, равно как и впадающих в него речки Нурчеки и Броня, имееют берега преимущественно высоко и сухие. Нарев образует на пространстве от Сураж до впадения в него Бобра границу Царства Польского; потом вступает в самое Царство, и, протекая сначала по направлению к западу, а потом по направлению к юго-западу, соединяется наконец с Бугом у Сьероцка. До Ломжи его берега крайне болотисты, и потом при малом числе переправ легко могут быть обороняемы; от Ломжи болота убавляются, а от Остроленки до Сьероцка при сухих большую часть берегов, Нарев имееет удобные переправы; правый берег его постоянно превышает левый, исключая окрестностей Остроленки и Старо-Замбека, где левый берег выше правого. Главные переправы, по плотинам
длиною в несколько сот саженей, находятся у Суражка, Жолтовъ, Тыючини и Ломжи; затымъ при Острогонь, где имется мостъ длиною въ 107 саженей. Кроме того мостъ удобный для постройки мостовъ находились у Рожань (70—80 саж. ширины), Старо-Замбпска (60 саж. ширины) и Сиеролка. Бугъ отъ впаденя Нурчека, где онъ начинаетъ свое западное течение и входить въ Царство, имется почти всегда сухие берега, причемъ правый постоянно превышаетъ лѣвый. Его ширина отъ 60 до 70 саж., и устройство мостовъ возможно во многихъ мѣстахъ. Начиная отъ Вышково, правый берегъ его покрыть густымъ непрерывнымъ лѣсомъ.

Эти болѣе лѣсыми пространства затрудняютъ въ показанной полосѣ земли передвиженіе войскъ и наблюдение за неприятелемъ; особенно густой лѣсъ, простирющиійся отъ Говорова, Вонсева и Елонки до береговъ Буга и Нарева. Городы представляютъ узкія дефиля, а немногія селенія окруженны только небольшими открытыми пространствомъ обработанныхъ полей. Къ сѣверу отъ сего лѣса идутъ также почти безпрерывные лѣса чрезъ Острогонь, Елонки и Рудки до болотистыхъ береговъ Нарева. Однако въ этой части страны находится многихъ открытымъ пространства; какъ напр. вокругъ Ломжи, около Снядова, по обонимъ сторонамъ Червоначаго бора и въ восточной части между Тыючиномъ, Высоей-Мазовецкимъ и Андржеевомъ.

Но несмотря на эти лѣса и множество болотъ, глинисто-песчаная почва страны весьма плодовита и удобна для земледѣлія. Хотя не задолго до прибытия Русскихъ значительное количество зерноваго хлѣба было вывезено въ Пруссию и продано тамъ по низкимъ цѣнамъ, все же страна была такъ богата хлѣбомъ, окруженъ и скотомъ, что реквизиціи, даже при частыхъ повтореніяхъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, доставляли большую часть потребнаго продовольствія для войскъ. Къ чести гвардейскаго корпуса и его начальниковъ нужно сказать, что при реквизиціяхъ господствовалъ такой порядокъ и умѣренность, что крестьяне сохраняли даже въ присутствіи войскъ довольно зерноваго хлѣба для обработки полей.

Дороги въ сухую пору года были тверды, большую часть песчаны, но при продолжительныхъ дождяхъ, примѣсь глинистой
почвы дѣляла ихъ вѣжкими, гряженями, почти непроходимыми, чрезъ что всѣ сообщенія весьма затруднялись; въ весеннее время приходилось устраивать для удобства войскъ плотины изъ едкихъ на цѣлымъ версты. Главные пути были: 1) шоссе изъ Варшавы чрезъ Остроленку и Ломжу въ Ковно, превосходное во всѣхъ времена года; 2) большая дорога изъ Варшавы чрезъ Пржетице, Воосево, Снадовъ, и отсюда на Ломжу и Тыкошинь, важная какъ ближайшій коммуникаціонный путь между Сєроцкимъ и Ломжейо; 3) большая дорога изъ Варшавы чрезъ Вышковъ, Броцкъ, Чижево, Высоко—Мазовецкъ въ Суражъ. Таковы были главные пути, перерѣзывавшіе эту полосу земли въ длину; кромѣ того были еще нѣкоторыя другія, не лишненныя значенія дороги, каковы: во-всякая дорога изъ Остроленки чрезъ Говорово въ Пржетице, единственная, на которой можно было наблюдать непріятеля вдоль Нарева; другая дорога изъ Остроленки чрезъ Снадовъ, Замбровъ и отсюда чрезъ Высоко—Мазовецкъ въ Суражъ или чрезъ Мен-жененгъ на Тыкошинъ; наконецъ большая почтовая дорога изъ Ломжи чрезъ Гачъ и Рудки на Тыкошинъ и Жолки, ближай-ший путь сообщенія съ Влодестокомъ и Россию.

Удобнѣйшая центральная позиція, для удержанія этой страны, смотря потому, приближаласъ ли непріятель отъ Сєроцка къ Вышкову или отъ Каменчика къ Нуру, были у Снадова или у Замброва. Если расположиться у Снадова, то непріятель не можетъ наступать ни вправо чрезъ Остроленку, ни влѣво чрезъ Островъ, не подставляя своего фланга. Кромѣ того позиція у Снадова соединяла въ себѣ еще то удобство, что передъ фронтомъ, прикрытымъ ручѣмъ Ручемъ, имѣла у Старо—Янца сильный пунктъ для авангарда и удобные пути для отступленія какъ на Ломжу, такъ и на Влодеслоять. Въ Замбровъ же можно было съ выгодою противоставить непріятелю, еслибы онъ приблизился въ направленіи между Каменчикомъ и Нуромъ. Соединение дорогъ изъ Нура, Броцкъ и Остроленки, а съ другой стороны изъ Ломжи, Тыкошина и Суражь дѣлаютъ Замбровъ чрезвычайно важнымъ стратегическимъ пунктомъ, а самая позиція, прикрытая рѣчью Гачемъ, удобна для расположения значительныхъ силъ.

Если бы непріятель ожидался со стороны Сєроцка, то важнѣй-
шими пунктами были бы Говорово, Воинство и Островъ. Изъ Говорова можно было наблюдать за переправой у Рожанть, препятствовать судоходству по Нареву, и наконецъ здесь же оканчивались общирные лѣса, и мѣстность впервые представляла удобную позицию. Военное неприятель не могъ миновать не подставляя своего фланга. Стратегическое значение Острога уменьшалось впрочемъ его болотистою мѣстностью. Впереди этихъ пунктовъ посреди лѣса, у соединенія многихъ дорогъ находилось Чижево, пунктъ, на которой, едва досыкая обратить внимание, ибо она имѣла прямую связь съ удобнѣшими пунктами переправы у Брокя и Нура и удобные пути отступления на Замбровъ и Суражъ.

Кромѣ сихъ пунктовъ, большую важность имѣлъ еще Острогонецъ и Ломжа. Острогонецъ была важна по удобству наблюдения за неприятелемъ на правомъ берегу Нарева, съ котораго едва-едва можно было защищаться. Ломжа же—преимущественно по соединенію путей изъ Варшавы, Суражи, Вильно и Ковно и потому, что она представляла такъ сказать стратегическій ключъ северной части Августовскаго воеводства; кромѣ того посредствомъ водныхъ сообщеній по Нареву и Вобру она имѣла прямую связь съ большую частью Августовскаго воеводства. По близости своей къ курскому и русскому границамъ Ломжа была весьма удобнымъ пунктомъ для учрежденія главнаго надзора на обширной и огнестрѣльныхъ запасовъ. По сему она была укрѣплена Русскими и сдѣлана опорнымъ пунктомъ для всѣхъ движеній гвардейскаго корпуса. Здесь Великій Князь Михаилъ Павловичъ имѣлъ свою главную квартиру; здесь были госпитали, прарныго главный обозъ его корпуса; отсюда выезжали его дѣла за предѣлы страны между Бугомъ и Наревомъ, равно какъ въ вой AUGUSTOWSKOE Воеводство.

Выше мы видѣли какого рода соображенія проходили въ польской главной арміи въ Ендряхѣ; какъ хотѣли воспользовать мимоходомъ превосходство въ силѣ для нанесенія разрушительнаго удара,
каких в особенности Прохановский был неутомим в настоящих для: начал стихий, равно как в представлении различных проектов и планов. Атаковать русскую главную армию в ея сильной позиции за Костроминтом с фронта не казалось удобным Скрижневскому; поэтому оставались планы. Левый фланг расположения Русских, где командовал генер. Крейцер, не был достаточно важен; подавление его внезапным превосходством сил не могло дать больших материальных и правдивых результатов; напротив, того отдалечно стоящий между Бугом и Наревом гвардейский корпус представлял совершенно другой выгоды. Если бы удалось уничтожить его, то фельдмаршал был бы принужден немедленно очистить Царство; вся Литва воззела бы, и правдивая слава вестерншина бросили Императорской Гвардии были бы неизмеримы, не только в русской и польской армиях, но в Польше, в России, во всей Европе. Какой ужает, какое смещение должны были бы овладеть Русскими, если бы были уничтожены отборный войска государства. Тогда Дубич не был бы в состоянии сопротивляться полякам, и такой результат мог бы довести их армию до крайней степени одушевления. И казалось все способствовало этому плану; разбросанное расположение Русских, удобство наступать под покровительством Буга и Нарева и под прикрытием Волги, обезпечивавшее сообщение с Варшавою; наконец: надежда без всякой опасности для себя нанести противнику удар с различных сторон. Все сие доводы Прохановский неотступно приводил Скрижневскому. Долго обдумывал Скрижневский, взводя доводы за и против, отдавал приказания к движению и оттягивал их, медлил, не мог р'иться. Тогда сам Чарторыйский представлял ему необходимость, дать намыл либо р'ительным действиям новый толчок настроению духа польской нации и перенести внимание его от внутренних ссор на внешнюю борьбу. Скрижневский р'ялся; в ту самую минуту, когда его противник, после движения к Элпинокам, торжествовал уже свою безопасность; польский генерал-командующий приготовил ему нанести тяжелый удар. Однако, не оставляя на тайну, в которой они сохраняли свой план, совершенно скрытых; они не могли
быть. Разгласились ли прежний настоящия Пронзинскаго о нападании на Добича, или же съ цѣлью дать фальшивое нараженіе догадкамъ, въ польской арміи распространился слухъ, что 15½ мая должно произойти нападеніе на позицію Русскихъ у Седьлца. Это извѣстіе было тотчасъ единогласно доложено штабомъ русской главной квартиры, а чрезвычайная осторожность непріятельскихъ форпостовъ, дабы не потерять плывныхъ, и повторяющіяся со стороны Поляковъ ревгнозировки переѣздъ у Лачча, Лены и Граде казалось подтверждаютъ эти доносенія. Такъ приготовленія, дѣлавшіяся для выполнения прежняго плана Пронзинскаго, послужили къ скрытію его послѣдующихъ плановъ.

Въ предположеніи, что для выполнения своего плана неприятель скрытно выдвинетъ впередъ правый флангъ, находящійся между Кушлевымъ, Церговымъ и Шенцой, Добичъ рѣшился предусмотрѣть это нападеніе и быстро двинуться противъ непріятельскаго центра, въ надеждѣ, если непріятель по объяснению уклонится отъ битвы, по крайней мѣрѣ отрѣзать часть его боевыхъ силъ и овладѣть обозомъ, который онъ не успѣеть снять во время. На сей конецъ было назначено на 15½ мая (въ тотъ самый день, когда должно было совершиться непріятельское движеніе) нападеніе на Калушинъ, причемъ была употреблена величайшая осторожность для скрѣпленія этого намѣренія отъ Поляковъ.

Но мы видимъ неоднократныя доказательства, какъ въ продолженіи сей войны, такъ и вообще въ жизни, что разумѣющіймъ образомъ начерченныя планы и предпріятія рѣдко опправдываютъ основанныя на нихъ надежды, между тѣмъ какъ величайшія несчастія разрежаются неожиданно подобно молниѣ съ яснаго неба. 15½ мая расчитывали на генеральное сраженіе у Калушина, а произошла незначительная стычка, между тѣмъ какъ главное рѣшеніе должно было воспослѣдовать двумя недѣлями позже въ пунктѣ, отстоящемъ на 150 версть, гдѣ въ эту минуту никто не могъ его даже предугадывать.

* Для лучшаго сохраненія тайны, диспозиція для сего движенія была дана не раньше 4½ ч. вечера 15½ астр., и войскъ должны были выступить только съ наступлѣніемъ сумерекъ, оставивъ свои форпосты на прежнихъ мѣстахъ. Темнота ночи бла-
По прибытии к месту сражения.—В полночь 1-й корпус, бывший в голове колонны, достиг высоты у Яблонной и расположился позади их с величайшей тишиной и не замечая огней. Прочая войска остановились в незначительном удалении от сего корпуса. Надялись застать неприятеля в распоех, между тем как он знал обо всем и был приготовлен.

С первым лучем утренней зари колонны прошли Трехбуму и возвещшее солнце застало их, уже вблизи калушинского леса, занимаемого пехотою неприятеля, и предъ огнём ко которому стояли его ведомы 1-я и 3-я дивизии, скрытых на усиленных стягах, построились в боевой порядок и быстро двинулись вперед; но Поляков не оборонял леса и поспешно отошли к Калушину, а оттуда к Едржеву; артиллерия они уже не имели при себб. Дивизия приказала занять Калушин и не останавливаясь продолжать движение. При дальнейших развёртываниях узнали, что неприятель еще нанесет вечером, хотя довольно поздно, был уведомлен о предстоящем наступлении Русских и отвел свою артилерию в Едржеву (*). В том мгновении Поляков остановился, на некоторое время, дабы дать возможность отойти обозу. Пятные показывали, что сам генерал Скржинецкий находится здесь с большей частью армии. Они обманывали, или умышленно, или по незнанию, ибо Скржинецкий выступил еще нанес он вечером, и только генерал Ушинский с одной пехотою и одной казарской дивизией поддерживал сражение. На позиция он имел пехотную дивизию Мюльбера; 2 батальона гвардейских греньдерь, поставленные на обо стороны шоссе и имев в промежутке 2 орудия, назначены были для облегчения отступления 3-му егерскому полку, занимавшему калушинский лес. Когда поляк этот был сильно тешением, греньдеры произвели храбрую атаку штыками, дабы дать ему время собраться позади, но они также были отброшены. Они отступили на другую позицию, а атакованные в ные, на третью. Это упорное сопротивление Поляков заставило Дыбича тем скорее понять справедливость показаний штынных, что лежащая межность не позволяла точно определить...

(*) Это было только свидетельством отступления армии в Сиероеке.

Т. П. 17
силы неприятельских войск. Онъ приказалъ выставить 40 орудій; п'хота должна была очистить лесь; неприятель, выдергиваемый изъ одной позиціи въ другую, былъ наконецъ отброшенъ за Минскъ, докуда Русскіе и преслѣдовали его.

Послѣ надлежащаго отдыха русская армія на разсвѣтѣ 14/а мая вновь предприняла отступленіе въ прежнее расположение, причемъ неприятель нигдѣ не показывался. То былъ пчальный день; съ ранняго утра доцдѣ шелъ ливень, и къ этому физическому безпокойству присоединялось еще чувство неудовольствія и обманутыхъ ожиданій. «И такъ, мятежники никакъ не хотите сражаться съ нами!» восклицалъ недоумѣнный фельдмаршалъ, когда вторично обманутый въ своей надеждѣ, онъ отдалъ приказание отступить. Онъ не предчувствовалъ, что его желаніе сражаться съ неприятелемъ, въ скоромъ времени исполнится, и что предпріятіе, вначалѣ увлекательное противника побѣдными мечтами, но неожиданно окощется его постыднымъ пораженіемъ, уже начавшись; онъ не предчувствовалъ, что въ его часъ уже пробился, и что послѣ того, какъ счасть въ послѣдней разы улыбится ему, единая могила отверзается, дабы принять его въ цвѣтѣ силь въ надеждѣ!

Въ тотъ самый день, почти въ тотъ же часъ, когда русскій полководецъ предпринялъ движение къ Калушину (12/ арт.), Скрябинъ выступилъ оттуда. Это предпріятіе до такой степени сохранялось въ тайнѣ, что Дивичъ ничего не зналъ о немъ, и до послѣдней минуты былъ въ полномъ заблужденіи; такъ что 16-го мая онъ доложилъ Государю: «всѣ мятежники жители Калушина, пляшущихъ (коихъ мы взяли 74) и русскихъ солдатъ, возраставшихъ изъ этого случая изъ польскихъ рядовъ, совершенно показывали, что неприятель имѣлъ твердое намѣреніе атаковать Седльце, но вслѣдствіе полученного 15/ арт. вечера-роль известій, въ полночь предпринялъ отступленіе, по всей вѣроятности къ Варшавѣ, ибо его увѣрили, что Русскіе начерчиваются одновременно направляются против столицы изъ Суры и изъ Пултуска.» Такъ Дивичъ былъ совершенно сбитъ съ толку насательно движения Скрябинскаго. Будучи разсаженъ безплодностью своихъ покушеній застать въ распащахъ Полковъ,
онъ прибывалъ къ этому: "что насаждается средство, съ помощью
"которыхъ неприятель во время извѣстится о всѣхъ нашихъ пред-
"приятіяхъ, то можно утверждать сказанье, что почти каждый
"житель служить ему шпиономъ. Сверхъ того нынѣ замчено,
"что когда вза酞ъ 12/6 военска предприняла движение, видно
"было спо правой стороны, въ линии передовыхъ постовъ, воз-
"дымавшееся въ небу пламя, и также два дня позже при воз-
"вращеніи арміи въ свое расположение вспыхнуло боль-
"шое крытое соломокой строеніе въ Макободахъ, черный дымъ
"пого далеко видяться; не смотря однако, на всѣ розы-
"ски, не могли узнать объ этомъ ничего положительного." Въ заключеніе, очевидно облегченный нѣкоторымъ образомъ
"вышеприведенными замчаніемъ, Дабычъ заявляетъ, что "въ сра-
"женіи у Емдшева въ польскихъ войска далекъ не было за-
"мѣтно такой стойности, какъ у Вавра и Грохова, где старые
"опытные солдаты, число которыхъ видимо убавляется, собствен-
"нымъ примѣромъ показывали молодыхъ воинъ, какъ каждый
"шагъ долженъ быть продвигаемъ цѣною крови." Съ радостнымъ
"чувствомъ и совершенно справедливо онъ добавляетъ: "что рус-
"ская пѣхота, все болѣе привыкая къ битвѣ, наступаетъ го-
"раздо рѣшительное пренія и пользуется мѣстными выгодами,
"не дожидаясь на то приказаній, въ чемъ онъ убѣдился соб-
"ственными глазами."...

Это замчаніе было вполнѣ основано и легко объяснимо. Русские солдаты оставались все тѣ же, ибо ихъ ряды не пополнялись рекрутами; но сему на сколько каждый полкъ ослабѣвалъ по своей численности, на столько же онъ выигрывалъ по внутреннимъ своимъ достоинствамъ. Немногіе мѣсяцы дѣйствительнаго похода достаточны для образованій солдата; всѣ солдаты дѣйствующей русской арміи получили это образованіе; не были войны юные по лѣтамъ, но старые по опытности. Только позже прибывали новые еще не получившіе навыка полки. У Поздѣхова было совершенно иначе: число старыхъ солдатъ уменьшилось ежедневно, между тѣмъ какъ ряды безпрестанно пополнялись рекрутами. По сему ихъ баталии и эскадронъ, хотя почти постоянно комплектныя, далеко не имѣли прежняго достоинства.
Драгоценныя качества старых войск ежедневно умненьшались присоединением рекрутов, между твм как в русском лагерѣ, выбитием слабѣйших вслдствіе болѣзніи и трудов, эти качества все болѣе и болѣе развивались.

По возвращеніи изъ экспедиции противъ Ендржеева, Димичъ получил узвѣдомленіе отъ Великаго князя Михаила Павловича отъ 14 мая, что Поляки построили у Сироцка мостъ чрезъ Бугъ и Наревъ и что партии ихъ были открыты между этими двумя рѣками; что авангардъ ихъ уже у Велондки, а позади его у Вишни, какъ кажется, располагался генер. Уминский.

«Впрочемъ это послѣднее обстоятельство», писалъ Великій Князь, «требуетъ еще подтвержденія.» Случаинымъ образомъ въ этотъ же день начальникъ русскаго главнаго штаба получил письмо отъ генер. Уминскаго съ приложеніемъ частной кореспонденціи, и какъ такимъ образомъ неосновательно послѣдняго извѣщенія, дѣдалась очевидною, то усовмнились и въ остальной частн донесенія. Димичъ выразилъ об этомъ въ письмѣ къ Государю что «18/20 войско всѣ непріятельскія силы находились за Ендржеевымъ около Шевицы и Минска; что 10,000 ч., подъ начальствомъ Храпововскаго выступили къ Люблинку, а другой значительный отрядъ начинает уже переправляться чрезъ Вислу; «изъ всего этого можно заключить, что непріятелю невозможно было послать значительныхъ силъ противъ Гвардіи.» Онъ былъ на этотъ счетъ совершенно поконецъ.

Между тѣмъ Великий Князь сосредоточилъ 18/20 войскъ у Замброва 1-ю пѣхотную и кирасирскую гвардейскія дивизіи съ резервомъ артиллери; 2-ю пѣхотную съ лёгкою кавалерійской дивизією онъ выдвинулъ впередъ по направлению къ Воневу. Начальствовавшій авангардомъ генер. Бистромъ съ 4-ю пѣхотною бригадою и тремя легкими кавалерійскими полками занялъ Вонево, имѣя позади себя въ резервѣ 3-ю пѣхотную бригаду у Червани, а впереди небольшой отрядъ подъ начальствомъ генер. м. Полешко у Прыгарца; гвардейскій конно-егерскій полкъ находился впереди въ Острожкѣ и Андржеевѣ, для наблюдения за непріятелемъ по лѣвой сторонѣ Буга.

Димичъ не былъ совершенно доволенъ этими расположеніемъ,
ибо главными силы находились впереди не на одной операционной линии с авангардом и вторым эшелоном; таким образом, хотя неприятель еще не был достаточно силен в то время, но, имея войска по ту сторону Буга, он легко мог усилив их и посредством быстрого движения через Острог выйти между авангардом и главными силами Гвардии. По сему фельдмаршал предложил Великому Князю: во первых динуться со своим корпусом к Спадову, а во вторых просить его, усиленно наблюдая за общими рвками, Бугом и Наровым, постоянно держаться ближе к первому, дабы иметь возможность, в случае наступления превосходящих сил, уклоняясь от битвы, присоединиться к главной армии. «Ибо», присовокупляя он, «как известно Великому Князю, он нимогда не согласится, чтобы гвардейский корпус сражался отдельно с превосходящими силами неприятелем или произвел бы к виду его про должительное отступление.»

Послед сего 17/8 мая фельдмаршал получил донесение Великого Князя от 18/4, что «летучий отряд у Пржетично слышком тесним неприятелем, почему он приказал авангарду, нанему по причине дурных дорог невозможно было отойти прямо на Шумово, обратиться через Червинь и Псыся к Спадову, куда сам он думает отправиться 17/8 мая с остальными войсками своего корпуса, дабы действовать там, смотря по обстоятельствам.» Дабы в своем ответе вполне одобрить эти мысли и только выразить желание, чтобы «генер. Быстром, отбив первое нападение неприятеля, направился бы с авангардом на Острог и чтобы в этом случае и Великий Князь «возвратился бы не к Замброву, но к Андржееву, дабы иметь возможность, оставаясь в одном направлении с авангардом, «воспользоваться к главной армии.»

Из этого видно, что Дабы отнюдь не заслуживает упреков, которые вносить в них были против него направлены; он очень хорошо понимал важность притянуть гвардейский корпус ближе к Нуро, дабы не потерять с ним сообщения; но в его соображении обстоятельства не дозволили привести в исполнение его предписанный. Хотя он все еще сомневался, чтобы какой
либо значительный неприятельский отряд выступить против Гвардии: все же в опасении, чтобы Польши не вознамерился прервать его связь с ним чрез Нур, он послал уланскую бригаду и 2 казачьих полка под начальством генер. м. Кизмера в Косов, дабы наблюдать пути, идущие чрез Ядов и Лив в Нур. Он в тяжко предвидел опасность, но она появилась с другой стороны.

Так как он не получал вестей за теми никаких известий от Великого Князя, то опасения его возрастили. 19 мая вечером получил он донесение, что «Нур занять неприятелем.» Это заставило его задуматься. По всему было видно, что произошло что то необыкновенное, а он не знал ничего определенного. Не имея известий о том, что случилось 18 и 19 мая по той сторону Буга, и предавался величайшему беспокойству о Гвардии, сверх того не видя пред собою значительных сил неприятеля, Дзябич решил двинуться к Нур. Его авангард состоял из 1-й гренадерской дивизии, под начальством генер. Угрюмова (5,600 чел.), и Сумского гусарского полка, по присоединении к нему генер. Кизмера с его отрядом, должен быть двинуться на следующий день (19 мая) к Соколову; сам фельдмаршал с главными силами выступить туда же 20 мая. Великому Князю писал он от 19 мая, что «21 мая он будет у Нура, дабы переправиться чрез Буг.» За тем он приглашал Его: «поспешно сосредоточить Свои войска, авангард не «выдвигать вперед более полуперехода и, избегая всякой не «ровной битвы, медленно отступать по направлению к Белостоку; «если же этот путь будет открыт, то на Ломж, которую я «следовало защищать до последней крайности.»

Для охранения Седльце и брестского шоссе Дзябич оставил гр. Палена II с двумя бригадами 2 пехотной дивизии (8 бат.), к которым, так как открытая местность была удобна для кавалерии, были присоединены еще 6 кавалер. и 2 казачьих полка (*). Перед Меджицем к ним должен

(*) А именно: Подольской кирасирской и 1.-ты. уланской полки из отряда Великого Князя Константина Павловича, Татарский уланский и 3 полка 2 гусарской дивизии.
быть примету еще саперный батальон. Таким образом для защиты Седлец и линии сообщения с Брестом остались 9 батал. и 32 эскадрона, имевшие в совокупности больше 8000 ч. пех. ружей; кромén того 28 орудий и 2 полка казаков. Племь имьть приказание концентрировать свои силы у Сухи и удерживать Седлец; если бы онь былъ атаковань превосходным неприятелем, то долженъ быть отступить к Бресту на корпусъ Розена; соединяясь, они должны были атаковать неприятеля и преслѣдовать его. Брестъ ни в каком случае не слѣдовало оставлять неприятелю.

Дибичь все еще крѣпко сомнѣвался, чтобы вся польская армія выступила противъ Гвардіи, а противорѣчивый нажим, получаемый имь с различныи сторонъ, могли только увеличить его недоумѣніе. Такъ высланные за Косовъ разбойцы донесли ему, что «генер. Уманский (на него указывали преимущество венно какъ на назначенаго действовать противъ Гвардіи) находился 16/4 и 17/4 мая съ 15—18,000 ч. у Ядова и по тянулся всѣдь за тьмъ къ Вышкову»; другія известія указывали на присутствіе польской арміи у Минска. Изъ всего этого Дибичъ заключилъ, что переправилась только часть польской арміи, имѣя въ виду занятъ сколь возможно болѣе пространства для удобства продовольствія и набора рекрутъ. Поэтому онъ сначала думалъ, остануться въ Соколовѣ, дабы въ разстояніи одного перехода отъ Буга и одного же отъ шоссе, имѣть возможность обратиться туда, куда потребуютъ обстоятельства. Авангарды свои подъ начальствомъ Угрюмова, онъ послалъ 20/5 мая (такъ какъ Нуръ былъ сильно занять неприятелемъ) къ Гранѣ для наведения на этомъ пункѣ понтоннаго моста и открытия сообщенія съ гвардейскимъ корпусомъ.

Но письмо Великаго Князя отъ 15/4, полученное въ Соколовѣ 20/5 мая заставило наконецъ Дибича переправиться чрезъ Бугъ. Это письмо извѣщало его, что Великій Князь благополучно соединился съ Снядовъ арангардъ съ главнымъ корпусомъ, однако же, такъ какъ неприятель, заставивъ генер. Сапена очистить Остроленку, угрожалъ тьмъ его правому флангу, то онъ
считать себя принужденным продолжить свое отступление на Рудки.

Прежде всего поседует за Джибичем через Буг, мы должны изложить в совокупности события, произошедшие на левом берегу этой реки и принудившие фельдмаршала к движению туда.

Польский главнокомандующий, желая с одной стороны каким-либо блестящим успехом облекдать грустное впечатление, произведенное на умы несчастной экспедиции Дворницкого, а с другой стороны, чтобы воспрепятствовать возвращавшимся из Галиции клубистам, овладеть его самаго и правительство предъ народом, будто они с намерением пришли в жертву Дворницкого, резолюция наконец уступила настойчивым Чарторыйскому и не однократным приглашениям Прондянскому и начать движение против Гвардии. Приготовления для сего были сделаны с большей искусством, и план был сохранен втайне так хорошо, что русский фельдмаршал целями недель оставался в заблуждении. Сперва старались внушить ему опасение о возможности быть атакованным; эта цель была вполне достигнута, так что Джибич положительно ожидал нападения 13 мая и счел нужным предвидеть такое же, а затем и Калушину. Потом отправили Хрисановского в Жамовье, предприятное со всеми с другими целями, послужило к тому, чтобы отвлечь внимание фельдмаршала совершенно в противоположную сторону; и наконец, был отвращен всякое подозрение при появлении польских войск на правом берегу Буга, было разглашено, что небольшой отряд должен быть послан через Августовское воеводство на помощь восставшим в Литве.

Всеми этими и подобными ему средствами удалось действительно обмануть фельдмаршала Джибича; однако же для того, чтобы он не заметил во время выступления польской армии, был оставлен в прежнем расположении довольно значительный отряд состоящий из 1 пехотной дивизии (Мольберга) и 1 кавалерийской (Томицкого), силой около 11,000 ч. с 26 орудием под началством генер. Уминского, частью дабы не вывести Рус-
сных изъ заблуждения о присутствіи здесь всей польской арміи, частію же для защиты Варшавы и переправы через Вислу въ случаѣ рѣшительнаго наступленія неприятеля. Кромѣ сего инструкція данная генер. Умянскому предписывали еще слѣдующее: «Во первыхъ соблюдать величайшую осторожность, «добься подвергнуться нападенію Дябича; но какъ только фельд- «маршаль покинетъ лагерь у Сухи, тотчасъ начать дѣйствовать «наступательно и очистить край между Вислою и Бугомъ.» Для этой цѣли отрядъ Дзевонскаго былъ отданъ въ его распо- ряженіе; корпусъ этотъ, переправясь у Потачей, въ всѣхъ своего переродованъ могъ присоединиться къ Уменискому; точно также корпусъ Хришневскаго въ Замосцѣ долженъ былъ рѣшитель- «ными дѣйствиями въ Люблинскомъ воеводствѣ способствовать важнѣйшемУменискаго противъ Русскихъ. Сверхъ того Умин- скому было предоставлено право притянуть къ себѣ еще под- крѣпленіе изъ Варшавы, гдѣ нѣкоторые новые полки ожидавали своевъ формованіе. Все это составило бы армію изъ 25,000 ч. болѣе чѣмъ съ 40 орудіями (*). Въ заключеніе ему было по- ручено увѣдомлять непосредственно главнокомандующаго о всѣхъ движенияхъ русскаго фельдмаршала. Мы скоро увидимъ, какъ мало способень оказался Умения для выполнения своей за- дачи.

Такъ какъ при этомъ предприятіи Сіерокскъ былъ такъ сказ- зать полосомъ всѣхъ движенийъ, то вѣрно оцѣнивъ его важность, возвезли здѣсь и въ Зегрѣ трехъ тет-де-пона, одного на лѣвомъ берегу Буга,—другой при слѣяніи Буга и Нарева, а третий у Зегрѣ, но всѣ эти верхи были только слегка набросаны и не могли бы устоять противъ рѣшительной атаки.

Наконецъ для усиленія арміи, по предложенію Прондянскага—

(*) Умениский ждался (spectateur militaire 1832 № 77), и какъ кажется не безъ основанія, что его отношеніе ко всѣмъ этимъ генераламъ не опредѣлялось точнее и не подчиняло ихъ ему непосредственно. Ему пред- доставлено только согласиться съ ними, или если бы въ данномъ случаѣ ему нужно было бы ихъ согласіе, то они должны были войти въ представленіе въ главную квартиру, что было бы весьма мѣшкательно. Все это носилось-бы воспринимательствовало ему дѣйствовать свободно и рѣшительно.
го, незадолго до сего былъ разсердровать резервный корпусъ Паша, и молодые полки его были поставлены въ ряды главной арміи, именно такъ, что одинъ старый и одинъ молодой полкъ составляли одну бригаду. Самъ Паша былъ назначенъ начальникомъ двухъ резервныхъ дивизій Малаховскаго и Скаржинскаго.

Планъ Прондзинскаго для дѣйствій противъ Гвардіи состоялъ въ слѣдующемъ: быстрымъ движеніемъ нужно было взаимно атаковать гвардейскій корпусъ и разбить его, прежде чьмъ Дивичъ подойдетъ къ нему на помощь. За тымъ, отбросившись на значительное разстояніе его остатки, надлежало открыть сообщеніе съ литовскими инсургентами черезъ Августовское воєводство и этимъ путемъ послать къ нимъ подкрѣпленія. Если бы главная русская армія предприняла противъ Семеновскаго наступательное движеніе, что было весьма вѣроятно, тогда слѣдовало располагаться въ оборонительной позиціи по той сторонѣ Нареву, дабы отрѣзать Русскимъ сообщеніе съ Пруссіею. Въ то же время надѣялись этимъ способомъ воспрепятствовать движенію Дивича къ нижней Вислѣ, ибо въ польской главной квартире имѣлись уже нѣкоторыя неопредѣленныя свѣдѣнія о намѣреніи фельдмаршала произвести тамъ переправу. У Сіенрокѣ долженъ быть быть заложенъ укрѣпленный лагерь; такъ имѣетъ образъ, имѣть здесь въ укрѣпленіяхъ Ломжы опорные пункты и владѣть на нихъ переправами, можно было, смотря по обстоятельствамъ, дѣйствовать во флангъ или въ тылъ русской арміи. Когда такими образомъ главные силы Русскихъ были бы пришатуны къ Нареву, то оставленный на брестскомъ шоссе корпусъ Уминского, въ связи съ Дзенонскаго долженъ быть начать энергическое наступленіе и очистить край до Буга. Съ присоединеніемъ отряда Хришановскаго изъ Замосця Уминскій имѣлъ бы до 25,000 ч., и тогда онъ могъ бы двинуться, смотря по обстоятельствамъ, либо для нападенія на Русскихъ по ту сторону Буга, либо на присоединеніе къ главной польской арміи, дабы тѣмъ дать ей возможность атаковать фельдмаршала (*).

(*) Въпроятно Прондзинскій сдѣлалъ всѣ эти предположенія мысленно, ибо въ инструкціи даний Уминскому и напечатанной оной послѣднимъ въ Spectateur militaire I. с. ничего не упоминается объ этомъ.
Такимъ способомъ выдѣвались, можетъ быть и безъ генераль-
ной битвы, наити средства для перенесения армій и театра вой-
ны въ Литву. Таковъ былъ въ общихъ чертахъ планъ Пруссий-
скаго. Онъ не входилъ въ разсмотрѣніе ближайшихъ под-
робностей, справедливо полагая, что выполненіе всегда подвер-
жено случайностямъ, которыя не возможно предвидѣть, и что
желаніе составить непредѣленную комбинацію для всевозможныхъ слу-
чаевъ было бы нелѣпымъ и безполезнымъ предметомъ.
Планъ былъ превосходно начертанъ, но какъ весьма часто
лучшіе планы уничтожаются непредвидѣнными обстоятельствами,
такъ случилось и здѣсь; непредвидѣнное обстоятельство заклю-
ченіе въ томъ, что Гвардія не была набѣжена, какъ это пред-
полагалось заранѣе, и такимъ образомъ все зданіе основанное на
этому предположеніи рухнуло само собою.
Принявъ всѣ мѣры, долженствовавшія обеспечить успѣхъ
предпріятія, Саржинецкий выступилъ вчера 15/20 мая изъ сво-
его расположения между Мисскомъ и Калушиномъ съ 4 пѣхот-
ными и 2 кавалерійскими дивизіями по направленію къ Сіероцку;
двумя колоннами: одна, состоящая главнымъ образомъ изъ войскъ,
мотялась по ближайшей дорогѣ чрезъ Окуменъ и Кобилку, другая,
состоявшая большей частью изъ артиллеріи и парковъ,—
по большему шоссе, мимо Праги чрезъ Яблонку. Дабы тайна
нѣ коимъ образомъ не могла быть обнаружена, генераламъ и
офицерамъ при прохожденіи мимо Праги, было заврещено вхо-
дить въ стоїцу, въ которой ничего не знали объ этомъ дви-
женіи, происходившемъ подъ ея стѣнами.

15/20 мая въ день сраженія у Ендрыева большая часть поль-
ской арміи пребывала уже въ Сіероцку, гдѣ однако переправа
чрезъ Бугъ отняла больше времени чѣмъ предполагали вначалѣ.
По присоединеніи небольшаго отряда Янковскаго, который до
тѣхъ поръ дѣйствовалъ отдѣльно отъ этой стороны, польская
армія насчитывала 46,000 ч. (*) Польны были укомплектованы

(*) Такъ согласно показываютъ польскіе писатели (Шпацъ, Сапыгъ
и т. д.). Въ приложенной таблѣ 8, составленной преимущественно по
сочиненію: «Походъ Русскій и Польский между Бугомъ и Наревомъ,
Глозоу 1832» показано около 45,000 ч.; недостающее число нужно замѣ
и весьма одушевлены, материальная часть в хорошем положении, и только не многие трети батальонов имели еще косы. Предприятие Дябича против Ендрева первоначально вступило Полякам опасение, что он проник их намерения и отстраивается противодействовать ему; но затем отступление Фельдмаршала разделило это опасение, и они с бодрым духом и полные запасных надежд предприняли 18 май свое дальнейшее движение против Гвардии. (*) Уничтожение этого отборного корпуса, освобождение Царства и перенесение театра войны в Литву было наименьшее, чего ожидали Поляки. Но давним-давно аксиома, что величайшим ожиданием соответствуют весьма малые результаты, должна была и на этот раз подтвердиться, и узнать на то, что хотя человек в своем заблуждении считает весьма легким воспользоваться известными обстоятельствами для своей выгоды, однако же весьма часто высшая воля, посредством его видимому маловажных случайностей, обращает эти самобытные обстоятельства в его же погибели.

Великий Князь Михаил Павлович во время получил согласны донесений своих передовых войск, что Поляки воз водят мосты чрез Буг и Нарев и стигивают войска у Сырцова для наступательного движения против Него. Не предполагая, чтобы вся польская армия могла уйти неприметно для Дябича, думали, что то был как и прежде генер. Умишев, вновь долженствовавший с усиленным корпусом двинутый против Гвардии.

Вследствие сего, как уже упомянуто, Великий Князь сосредоточил 19-го мая гвардейский корпус у Замброва, дабы, смотря по обстоятельствам, двинуться на встречу неприятелю или,

(*) артиллеристами, но Шпациру 2,146 ч., которых в таблице и не при водят, ибо показывается только число орудий, в этом случае имевших преимущественно значение. Шпациру же с своей стороны пренебрегает в своем счета 1,000 ч. Залевского и Голевского.
если он будет чрез чуръ сильенъ, отступить къ Нуру для соединенія съ Дьячичемъ. Генер. адъют. Бистромъ съ 5 батали, 12 эскадр., 16 оруд. и 300 гвардейскихъ казаковъ былъ выдануть къ Вонесву для наблюдения за дѣйствіями неприятеля; 4 батали съ 8 оруд. расположились у Червина для подкрѣпленія его; генер. Сакенъ съ своими отрядомъ долженъ былъ прикрывать правый флангъ у Остроленки, а для обезпеченія лѣваго фланга 4 эскадронъ гвардейскихъ конно-егерей въ Острозвъ и Андреевкѣ наблюдали Бугъ.

15 мая генер. Бистромъ двинулся изъ Вонесву въ Пржетицѣ, гдѣ онъ узналъ, что неприятель силою приблизительно отъ 6 до 8,000 ч. находится уже близи селенія Ведошкѣ. Густое лѣсъ и болота, покрывающіе пространство между Бугомъ и Наревомъ, по причинѣ образуемыхъ ими дефиле, представляютъ мало выгоды для наступательныхъ дѣйствий; по сему генер. Бистромъ получилъ приказаніе, уклоняться отъ рѣшительной битвы, заманивая неприятеля къ удобной позиціи у Снядона, гдѣ думали атаковать его вѣтъ корпусомъ, а черезъ лѣсъ и дефиле выйдти ему въ тылъ. По сему генер. Бистромъ вновь отошелъ на выгодную позицію у Вонесву и оставилъ въ Пржетицѣ для удержанія занятъ неприятеля только генер. Полешко съ баталиономъ гвардейскихъ егерей, полубаталиономъ финскихъ стрѣльцовъ, 2 оруд. и 300 гвардейскихъ казаковъ; причемъ Полешко получилъ приказаніе не вдаваться въ рѣшительную битву, а по приближеніи превосходныхъ силъ отступить къ Вонесву. (*)

Польская армія для выполненія предназначеннаго плана была раздѣлена въ Сиерокѣ на 3 колонны. Колонна генер. Дембицкаго съ частью бывшаго корпуса Яновскаго, состоящая изъ 4 батали, 6 эскадр. и 6-ти оруд., всего 4,200 ч., должна была двигаться влѣво, по шоссе на правомъ берегу Нарева, къ Остроленкѣ, дабы овладѣть тамошнимъ мостомъ, или въ случаѣ, если Гвардія оттѣсненная къ этой сторонѣ захочетъ спастися по-этому мосту, то разрушить его. Генер. Лубенскій со своими казаками корпусомъ и пѣхотною дивизіей Каменскаго, все-
го 12 батал. и 24 эскадр. (12,000 ч. с 20 оруд.) должны быть идти правее вдоль Буга к Нру, уничтожить все мосты и суда и наблюдать течение реки, дабы пресечь Гвардии всюю связь с главною армией. В Нуре должен быть взорван солдатами русского фельдмаршала и ежедневно доносить о сем. Если бы Дябец переправился через Буг, то Лубенский должен был тотчас покинуть эту реку и, не теряя Русских из виду, отступать на главную польскую армию к тому пункту, где она будет находиться.

Относительно этих распоряжений польскому главнокомандующему можно было сдѣлать тот упрекъ, что Лубенскому, имѣвшему поручение только наблюдать за фельдмаршаломъ, а не удерживать его, дано было слишкомъ много войскъ, и чрезъ то была ослаблена главная армія на рѣшительномъ пунктѣ. Но это происходило отъ того, что тардейскій корпусъ не считали на столь сильнымъ, на сколько онъ былъ въ действительности.

Остальная часть армій 3 пѣхотныхъ и 1 кавалерийская дивизіи, состоящая изъ 36 батал. и 24 эскадр. (30,000 ч. с 72 оруд.) подъ личнымъ предводительствомъ Скрыницкаго, подвинулась въ серединѣ между первыми двумя колоннами по направлению къ Ломжѣ. Авангардъ ея, состоящий изъ кавалерийской бригады и дивизіи Рыбинскаго, велъ генер. Яновскій; во главѣ его находились 1-й уланскій и 1-й егерскій полки.

11 мая польская главная квартира прибыла въ Волю; Яновскій находился на разстояніи одной мили впереди у Пожойдеве. По одной высотѣ съ главными силами располагались и боевая колонна: правая Лубенскаго у Вышкова, лѣвая Дембинскаго у Пулатуска. Нитдѣ не находили они Русскихъ; только на слѣдующій день пришли имъ встрѣтиться съ войсками Гвардіи, съ которыми они горѣли желаніемъ помѣриться силами. Ихъ журналы не могли довольно наговорить о мнѣніи деморализации и неспособности къ битвамъ этихъ войскъ, которыми, какъ они выразились, были только годны для парада, и Поляки надѣялись на легкій, блистательный и, по причинѣ богатаго обоза, на весьма прибыльный успѣхъ.

12 мая съ разсвѣтомъ двинулся Яновскій съ авангардомъ
къ Прижечине, где еще находился генер. Поленщо съ своими небольшим отрядомъ. Въ Цецяхъ Поляки наткнулись на первые русские форпосты, которые отступили; это произошло неописанную радость между ними; Янковский преслѣдовал русские форпосты до Прижечине; генер. Поленщо разсыпалъ впереди этой деревни роту гвардейскихъ егерей и 60 финскихъ стрѣ- нокъ и подъ прикрытием ихъ снялъ фортпосты и построилъ свои войска. Янковский приказал батальону 1-го егерского полка, поддерживаемому другими батальонами, атаковать селеніе, но почти каждый шагъ былъ осязаемъ у Поляковъ, и только когда ихъ колонны стали обходить съ обѣихъ сторонъ Прижечине, генер. Поленщо началъ свое отступленіе въ полномъ порядкѣ, пользуясь каждой удобной мѣстностью для отраженія непріятельскихъ атакъ; въ особенностіи искусные финские стрѣльбы наносили непріятелю большую вредъ, поражая ихъ своихъ нарѣзныхъ ружей на 300 и болѣе шаговъ его офіцеровъ (*). По мѣткѣ герой-ски сражались они у Длугоседла, гдѣ дорога, огороженная по обѣимъ сторонамъ разами и плетнями, благопріятствовала сопротивленію. Преображенскій, прибывший въ это время вмѣстѣ съ Скрижинецкимъ на мѣсто действия и недовольный замедленіемъ, такъ какъ въ ихъ предпріятіи все зависѣло отъ быстроты и энергіи, приказалъ 1-му уланскому полку двинуться на рямыхъ черезъ селеніе, а краусамъ, составлявшимъ конной главнокомандующаго, идти въ обходъ противъ Русскихъ; но хотя генер. Хла- мовскій и адюнтантъ Скрижинецкаго Крушевский и Томашъ Потоцкій лично вели колонны этой отбранной кавалеріи, нападеніе ея совершенно не удалось. Финскіе стрѣльцы перепрыгнули черезъ рвы и плетни и поражали кавалерію своимъ огнемъ во флангъ, между тѣмъ какъ дѣт роты гвардейскихъ егерей, прикрывавшихъ отступленіе, хладнокровно встрѣтили ее съ фронта. Поляки значительно пострадали и потеряли между прочимъ двухъ подавав-шихъ большія надежды офіцеровъ, адюнтантовъ: Вольскаго, ко-

(*) Оттого и произошелъ столь значительный уронъ въ офіцерахъ у Поляковъ въ этомъ сраженіи; по показанію автора «Похода между Бугомъ и Нарѣвомъ» стр. 12, изъ числа 30 раненыхъ было 30 офіцеровъ.
торый был убит, и Томаша Потоцкого, который был опасно ранен пулей в голову.

Безпрепятственно сражался и хладнокровно отражая все нападения, генер. Полосецко отошел к Плихам, где он был усилен другими батальонами Л.-гв. егерского п. и 2 ми остальными ротами фисских стрельцов с 2 орудиями. У Брутьковы к нему присоединился еще Л.-гв. уланский полк, и в этом месте Полосецко успел удержать неприятеля с 7-ми ч. вечера до самой ночи. Тогда только он продолжал свое отступление на Вонсеево, но уже не заставил там генер. Вистрома (*)

Польская главная квартира дошла до Длугоседла, авангард до Брутьковы; Дембинский в этот день достиг Рожана; Лубенский усиленным переходом — Бронь. Эскадрон русских гвардейских конно-егерей, расположенный у деревни Порембы в том месте, где дорога разделяется на Бронь и Острово, атакованный частью 4-го польского конно-егерского полка, отступить без урона в своем полку в Острово и привел незначительных потерянных, от которых узнали, что вся польская армия наступает в трех колоннах по правому берегу Буга (**) .

В ту же самую ночь это сождение было сообщено Великому Князю в Замборову. Лишенный возможности соединиться с главным войском через Нур и желая притянуть к себе поддержавшиеся опасности у Вонсеева авангард свой, он решил смягченно противостоять неприятелю и сосредоточить всё свои силы у Снядова. Там думал он, смотря по обстоятельствам, или принять сражение, или отступить и выждать в позиции позади Нарева дальнейших распоряжений Фельдмаршала.

Так как движением из Длугоседа на Острово и Шумо

(*) Будь Полосецко польский генерал и оказал он подобное сопротивление: то насрное польское армия не преминули бы, подобно тому как у Добреи, Кунясой и т. п., воззвать во всеуслышание, какой генер. Полосецко с полугором батальоном весь день удерживал щелевую неприятельскую армию. Здесь это было бы, по меньшей мере, столь же справедливо как и там.

(**) Польские источники отожгались при этом случае поручика Коминского, который, будучи занят в маневре, сделал эти показания: как будто при ожидании происходивших за то время сражений, это движение могло бы остановиться более скрытным.
во. Поляки легко могли отбросить авангард от главных сил бывших еще в Замброве, то генер. Бистром должен был покинуть в ночь позицию у Вонсева и расположиться за рѣкою Оржым у Соколова, куда, два часа спустя, въ 5 ч. утра, благополучно прибыл также со своимъ небольшимъ отрядомъ и генер. Полешко, равно какъ и генер. Омерьевъ, шедший съ гвардейскими уланами лѣвѣ чрезъ Пршиборовецъ.

Поляки утромъ 17-го мая продолжали наступление, но уже не съ прежнею настойчивостью. Сражение происшедшее наканунѣ, въ которомъ они встрѣтили совершенно неожиданное сопротивление отъ незначительного числа войскъ Гвардіи, не много охладило ихъ пылъ; сопротивление это въ особенности произвело большое впечатлѣніе на ихъ главнокомандующаго, въ которомъ пробудились опять всѣ прежня сомнѣнія и ерѳшительность. Между тѣмъ какъ окружающее его наставляли на быстрѣй и энергичнѣй дѣйствіяхъ, онъ одинъ оставался въ холодномъ раздумѣ, и тѣмъ не мало ослабляя восторженное настроеніе остальныхъ; Проявившемуся съ трудомъ удалось убѣдить Скрожинскаго продолжать движение, ибо онъ хотелъ прежде выждать вѣрныхъ свѣдѣній отъ Умансаго о Днѣпѣ и отъ Лубенскаго о занятіи Нура.

Генер. Бистромъ думалъ отдохнуть одинъ день въ Соколовѣ и собрать свѣдѣнія о направленіи непріятельскихъ движени; но въ 4 ч. по полудни Поляки, двигавшіеся на Вонсево, остальная колонны, развернули уже значительныя силы противъ него и разсыпали стрѣльковъ по берегу Оржи. Дабы не быть вынужденнымъ, подъ непріятельскимъ огнемъ проходить дешиле у Яка, съ длинной платформъ пролегала чрезъ болотистый ручей Ручь, генер. Бистромъ рѣшился напередъ переправить свою пѣхоту и отступленіе ея прикрыть тремя кавалерійскими полками съ 16-ю орудіями.

Оставивъ взводъ саперъ подъ прикрытиемъ двухъ ротъ финскихъ стрѣльковъ для разрушенія моста чрезъ Оржь, остальная пѣхота отошла къ двухъ линіяхъ до кавалеріи, стоящей позади, и построившись задесь къ одной колоннѣ, перешла чрезъ платформу на позицію у Старо-Яка. Кавалерійскіе полки, продуктивъ ее, подвинулись впередъ и расположились едущимъ образомъ: гусары съ 4-ми оруд. у Соколова, драгунъ съ другими.
4-я оруд. у Чернина, уланы с остальными 8-ю оруд. позади их в резерве. Всё эти движения были исполнены войсками с такой точностью и в таком порядке, что при обыкновенных маневрах на учебном плац. Великий Князь, лично присутствий у Янца, был свидетелем произведенного в полном порядке отступления: он в обхождь верхом царь фарноствов и убедился в скорой и твердом мужестве своих солдат.

Польцы, перейдя Орье в брод, начали теснить оба кавалерийские полка армий, которые однако же до тых пор не начали отступления, пока пехота не достигнула до Янца. За тем генер.-м. Олферев-тв с уланскими полками пропустить гусар и драгун; на каждом шагу удерживая неприятеля, он тьхь дал имъ время перейти плотину у Янца, через которую самъ переправился послѣ всѣхъ. Едва перепешь они, какъ массы неприятелейской пехоты и кавалерии развернулись на высотах противулежащаго берега и взвезол батарею в 16 орудій, дабы воспрепятствовать разрушению моста чрезъ ручей Ручь и атаковать позицию у Янца. Не обращая внимания на неприятельскій картечный огонь, саеры разобрали мостъ чрезъ вышеупомянутый ручей, а Финляндскій полкъ поставленный у плотины три раза отражая маневры неприятеля овладѣть ею. Между тымъ и со стороны Русскихъ в 3-мъ легкомъ орудіи было присоединенно еще 8 батарейныхъ, по прибытіи которыхъ неприятель вскорѣ прекратил огонь и отвел свои войска за противположную позицию. Въ теченіи ночи бивачные огни его постоянно умѣнялись.

Гвардейскій корпусъ располагался слѣдующимъ образомъ: 4-я гвардейская бригада (л.-гв. Егерскій и Финляндскій п.) съ саперами и финскими стрѣлками, съ гвардейскими уланами и гусарами в 32-мъ оруд. оставалась на позиціи у Старо-Янца; главными силы, 3 пяхотныхъ и 3 кирасирскихъ полка съ 16-ю оруд. —у Снядова; 3-я гвардейская бригада съ 8-ю оруд. — между Янцомъ и Снядовымъ; вправо наступали Качковъ располагались гвардейскіе драгуны, взято у Качевскаго и Глембока гвардейскіе конно-егеря, а для образования между послѣдними и главными силами промежуточного поста, л.-гв. Гренадерскій и одинъ ни-
расирскй полк занял Духи. На окончности праваго фланга, въ Остроленкъ находился генер. Сакенъ, коему за неимѣниемъ при немъ кавалерии (такъ какъ прежде находившаяся у него улан-скяя бригада была отослана въ Вѣлостокъ для поправления лошадей) было придано 3 эскадрона гвардейскихъ казаковъ. Форпосты шли отъ Остроленки по лѣвой сторонѣ ручья Руть до Яка-ца и отсюда вдоль болотъ до Духина и Глембона. Въ этомъ расположении Гвардія оставалась весь следующей день, дабы узнать намѣренія неприятеля.

Полки съ своей стороны растянулись по другому берегу ручья Руть; дивизія Рыбинского ночевала впереди Надборь, дивизія Малаховскаго по дорогѣ къ Клечкову, кавалерія Скаржин-скаго между ними; Геллудъ со 2-ю дивизіею остался въ Соколовѣ; главная квартира прибыла къ Казанopolю.

Такъ какъ Скржинецкий считалъ настоящую минуту, когда связь между фельдмаршаломъ и Великимъ Княземъ была прервана,—весьма удобною, для того чтобы послать литовскимъ инсургентамъ небольшую помощь, преимущественно оффицеровъ и унтер-офицеровъ для обучения, то онъ вызвалъ генер. Хлацовскаго, отличавшагося еще въ качествѣ адъютанта Наполеона военными искусствомъ и неустанной, и поручилъ ему доставить эту помощь Литовцамъ. Хлаповскій получилъ превосходный 1-й уланскій полкъ, 100 пѣхотинцевъ и 2 легкихъ орудій, всего со включеніемъ 100 учителей, офицеровъ и унтер-офицеровъ около 800 ч., всѣ на хорошихъ лошадяхъ. 19 мая выступилъ онъ изъ Казанополя, 21 мая, не встрѣтивъ Русскихъ, прибылъ въ Мѣшовъ, гдѣ перешелъ границу и направился на Брянскъ. О дальнѣйшемъ ходѣ его предприятія, мы узнаемъ позже.

Дембинскій прибылъ въ этотъ день 17 мая на разстояніе мили отъ Остроленки, а съ другой стороны Лубенскій вступили въ Нуръ. Здѣсь находились для охраненія моста только 50 уланъ, нѣсколько казаковъ и рота гвардейскихъ саперъ подъ начальствомъ капитана Назимова. При появлѣніи трехъ неприятельскихъ эскадроновъ съ 2 орудія и 30 стрѣлками, Назимовъ от-ступилъ въ порядкѣ, ежечасно предварительно вытянутый на
берегъ мостъ; хотя неприятельская кавалерия преслѣдовала и махнила его въ двухъ верстахъ за Нуромъ, но, построивъ каре, онъ храбро отразилъ ея нападенія, и съ незначительнымъ урономъ достигъ Цѣхановца. Танкъ войска Гвардіи въѣхъ оружій, во всѣхъ случаяхъ выказали твердость, рѣшимость и непоколебимую храбрость. Лубенскій выдвинулъ свои формосты до Тыманокъ, на половинѣ дороги къ Цѣхановцу, но не отважился выслать свои разъѣзды далѣе, чтобы не вывести Дивизи изъ его безпечно.

И такъ весь гвардейскій корпусъ былъ собранъ между Снядовонъ и Якасомъ; онъ счастливо отразилъ ударъ, должнествованвавший поразить его, и воины, полные мужества, желали быть съ неприятелемъ, коему доказали уже во многихъ случаяхъ, что не боится его. Полки утверждали, что если бы только Скржинецкий рѣшился напасть на Гвардію, то она неминуемо была бы уничтожена. Мы очень сомнѣваемся въ этомъ. Русскими было 24,000 отборныхъ войскъ (*), а Скржинецкий имѣлъ 30,000, стало быть около 6000 болѣе, но за то его войска почти на половину состояли изъ новобранцевъ. Число орудій съ обѣихъ сторонъ было почти одинаково, съ небольшимъ попер 70; въ кавалерій Русскіе имѣли превосходство, и въ тому же они занимали превосходную позицию. Во все время отступленія отъ Пржетице изъ войскъ Гвардія сражалось всего пять баталиновъ (**) и легкая кавалерійская дивизія, и какое сопротивленіе оказали они? Каждый пунктъ, который надо было удерживать, былъ удержанъ, несмотря на всѣ старанія овладѣть имъ со стороны неприятеля, употреблявшаго двойнаго, даже тройнаго колонъ; Русскіе отступали только тогда, когда получали на то приказаніе. Противъ такихъ войскъ не сколько тысячъ лишнихъ не составляютъ разницы. Кромѣ того къ Русскимъ впаче нельзя было подойти, какъ по двумъ длиннымъ дефиш Якаса и Клецкова; сколько крови должно было стоить взятие силой такой переправы, да еще подлежитъ сомнѣнію можно ли было

(*) Смотри приложеніе Н.
(**) Гвардейскіе егеря, Финляндскій и Финскія стрѣльцы.
под неприятельским огнем занять ее силой. Все это как в тумане представлялось Скрябинецкому,—отсюда его раздумье, опасения, колебания; он страшился приторговенную уже славу поставить на карту против слабейшего неприятеля. Сопротивление небольшого отряда генер. Полешко, очевидцем которого он был у Дногосаду, внушало ему страх, и теперь, когда он имел перед собой тот самый гвардейский корпус, который он прежде так желал настигнуть, ему не доставало нравственного мужества, для того чтобы нанести последний удар и схватить свою добычу; он чувствовал, что добыча эта не легко ему достанется. Молодые экзальтированные люди его свиты по прежнему считали все дело весьма легким; но он сознавал необходимость быть более дальновидным; поражение не изменило их положения, между тем как Скрябинецкого оно бы свергло с вершины популярности, не только в своей стране, но и в Европе, и вследствие его прежних хвастливых объявленных подвергло его язвительным насмешкам врагов. Дабы скрыть настоящую причину своей медленности, а может быть, обманывая самого себя, он сказал генералу квартирмейстеру Прондзинскому, когда тот пришел к нему вечером 17 мая, за получением приказаний относительно атаки на следующее утро, «что ему невозможно атаковать Гвардию на следующий день, так как он не имеет известий от Уминского и не знает занял ли Лубенский Нурт, а также и потому, что Дивиць может переправиться, и в минуту когда они вступят в битву с Гвардией, напасть на него с тылу». Возражение Прондзинского, что «именно это обстоятельство, что от Уминского и Лубенского не получено известий показывает, что у них все благополучно», не успокоило раздумий главнокомандующего, который может быть сам не хотел успокоиться, ибо он тотчас схватился, за другой довод и указал на нахождение в Остроленке Саксена, который в случае поражения, мог причинить им большой вред. Прондзинский, читавший может быть глубже в душу главнокомандующего, нежели он сам, заменил к чему все это
клонилось и возразить холодно, что Сакена нечего опасаться, а напротив еще лучше что онъ съ 7000 отрядом (*) въ Остроленкѣ, а не на полѣ битвы; впрочемъ, полагал онъ, поражение 30000 ч. 18-ю тысячамъ (такова, по его мнѣнію, была числительность Гвардіи) не вмѣстственно, а при побѣдѣ Сакенъ и его отрядъ погибнуть, ибо Поляки ближе къ Ломжѣ нежели онъ. При этомъ Прондзинскій не могъ удержать въ своей душѣ горячаго чувства, вида лучшей изъ своихъ плановъ разрушеннымъ, по причинѣ вялаго исполненія. Ибо Скржинецкій объявилъ рѣшительно, что онъ не сдѣлаетъ болѣе ни шагу впередъ, пока не овладеетъ мостомъ у Остроленки и тѣмъ не обеспечитъ свою линію отступленія, на случай если бы Дѣбичъ сталъ наступать на него. «Гвардія,» добавил онъ, успокоительно, «не уйдетъ отъ насъ; обеспечивъ нашъ тылъ взятіемъ Остроленки, мы съ новою дѣятельностью выступимъ противъ нея и настигнемъ ее прежде нежели она дойдетъ до Нѣмана, даже прежде Тышочина, и тогда, не имѣя опасеній, мы можемъ смѣлѣе и рѣшительнѣе атаковать ее». И такъ было рѣшено употребить слѣдующій день на овладѣніе Остроленкой, но по случаю выполненія этой мѣры, возникъ вторично разладъ между Скржинецкимъ и Прондзинскимъ. Прондзинскій предложилъ послать туда всю дивизію Гелгуда, но прежде овладѣть ломжинскою дорогой, дабы отрѣзать Сакену всѣе срѣдство къ спасенію. Съ этимъ не согласился Скржинецкій, опасаясь ослабить себя противъ Гвардіи, и наконецъ послѣ долгаго спора приказалъ полкъ Косу съ однимъ полкомъ дивизіи Гелгуда и всѣкормыми орудіями движутся чрезъ Трошень къ Остроленкѣ. Скржинецкій и Прондзинскій разстались недовольные другъ другомъ. Тайное неудовольствіе, напѣвшее въ груди послѣдняго, злоба, которую онъ питалъ къ главнокомандующему за сраженіе при ИгANE, наконецъ прервалъ, которое ему внушали его военный познанія, все это часъ отъ часу болѣе и болѣе вырывалось наружу. Кромѣ

(*) Въ такихъ случаяхъ считали Сакена Поляки, но какъ видно изъ табл. 8, онъ имѣлъ въ Остроленкѣ со включеніемъ казаковъ 4800 ч. Уланская бригада для лучшаго продовольствованія была расположена въ Бѣлостокѣ.
того его в особенности раздражало еще одно обстоятельство. Скрипиноцкий, постоянно посещая общество, получал особенное пристрастие к тым праздникным разговорам, которые часто переходили в горячие диспуты, но не приносили никакого другого результата кромъ взаимного раздражения. Онъ хотелъ блеснуть острою своихъ силлогизмовъ и выводовъ и постоянно требовал, чтобы его убѣдили, не желая въ тоже время позволить убѣдить себя въ чемъ бы то ни было; чрезъ это драгоцѣнныя минуты пропадали въ пустыхъ спорахъ. Эти вѣчныя передрѣги раздражали Прондзинскаго, и онъ уже въ то время тайно работалъ надъ составленiемъ записокъ, въ которой безнадежно открывалъ слабыя стороны и ошибки главнокомандующаго, дабы сделать изъ нея употребление, смотря по обстоятельствамъ.

На слѣдующее утро (18 мая) Романъ Солтыкъ, пользовавшійся и его которымъ влияниемъ на главнокомандующаго, долженъ былъ выдать вторичную попытку побудить его принять другія мѣры. Когда Солтыкъ возвратился, онъ засталъ Скрипиноцкаго въ задумчивости ходящаго взадь и впередь, заложивъ руки за спину. Онъ тотчасъ обратился къ Солтыку съ словами: «Вы видите, Гвардия «избываетъ васъ, она не хочетъ принять битвы; если бы я хотелъ атаковать ее сегодня, то она отступила бы какъ вчера.» Извинивъ такимъ образомъ недостатокъ въ себѣ смѣлости, онъ опять упомянулъ объ Уминскомъ и Лубенскомъ, о которыхъ не имѣлъ извѣстей, а также и о томъ, что фельдмаршаль Давичъ можетъ угрожать единственноному его сообщенію съ Варшавою чрезъ Сиерноцкъ, почему онъ долженъ обеспечить себя другое сообщеніе, овладѣть весьма важнымъ пунктомъ Остроленцою. Увидя такимъ образомъ другихъ, онъ сталъ утверждать самаго себя въ своемъ рѣшеніи; желаніе его состояло въ томъ, чтобы склонить вліятельныхъ ихъ окружающихъ его лицъ въ пользу своего мнѣнія. Но это не удалось ему, и именно одобрѣнія онъ всюду нашелъ противорѣчіе. Солтыкъ, дѣйствовавшій всѣдствіе своей тѣсной дружбы съ Прондзинскими въ духѣ сего послѣдняго, и бить можетъ по распоряженію его находившійся при арміи, хотелъ побудить главнокомандующаго къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ противъ Гвардіи, говоря, «что итъ лучшаго
«способа овладеть Остроленком, как бы принудить Гвардию к битью или отбросить ее за Нарев. Тогда были бы развиты «руки против Добича; продолжая быстрое наступление, непременно удалось бы отрезать Сакена, так как ему оставалось открытым только один путь отступления, который легко было уничтожить, заняв Мястково на доминанском шоссе (1).»

Но Скржинецкий оставался при своем мнении; однако по какому-то размышлению, он отдал приказание, чтобы вся дивизия Геггуда послеш обеда выступила к Остроленку; полк. Кось, подошедшей уже на разстояние 4-х верст к этому городу, должен был остановиться; вслед прочья войска, за исключением Малаховского, который должен был занять Квачков на Рутче, получили приказание оставаться к своему расположению. Скржинецкий сам отправился к дивизии Геггуда, которая выступила к Остроленку довольно поздно, и медленно подтягивалась вперед, не смотря на то, что громом выстрелов Дембинского у этого пункта был ясно слышен.

В Трошнице узнали, что русский обоз с деньгами вышел из Остроленка, выступил незадолго до сего из соседней деревни Грундела в Мястково. Солтык сопровождавший главнокомандующего спросил о разстоянии до сего селения, но Скржинецкий, догадавшийся для какой цели онъ сдалъ этот вопросъ, прервал его с досадою: «не нужно посылать туда войска.» Продолжаящий же, бывший нынѣ мѣщанин, за неимѣниемъ другихъ войскъ тайно отправилъ для предварительного сего обоза 50 всадниковъ конной эскадрона, подъ начальствомъ полк. Шидловскаго, адъютанта Скржинецкаго. Шидловский хотя не настигъ обоза, но вдаль на позиционное отступление русской пѣхоты отъ Остроленки и, дошедши до Нарева, овладѣлъ нѣсколькою барками съ хлѣбомъ.

Такъ спаси генер. Сакена отъ очевидной опасности—нерѣшительность и медлительность его противника. До сихъ поръ онъ полагалъ, что эта опасность угрожаетъ ему только съ праваго берега Нарева отъ Дембинскаго, съ которымъ онъ былъ равныхъ

(1) См. разсказъ объ этомъ самого Солтыка, II. 170.
смѣть, почему и обрати́л всѣ свое внимание на него. Уже за денѣ́ передъ тѣмъ его формосты имѣли на Омутѣ́ стычку съ Дембинскими, который въ ночь подошелъ близко къ Остроленкѣ, а утромъ 18 мая между ними началась жаркая канонада, не причинившая впрочемъ большаго вреда. Когда изъ бывшихъ у Дембинскаго 6-ти орудій 4 были демонтированы, онъ отступи́лъ въ 11 ч. утра на нѣкоторое разстояніе, и его атака осталась бы совершенно безъ послѣдствій, если бы генер. Сакенъ не по- лучилъ въ это время извѣщенія, что Полки приближаются въ двухъ сильныхъ колоннахъ съ противоположной стороны. Только одинъ путь отступленія былъ открыты для него, но при малѣйшемъ замедленіі онъ могъ быть заграждѣнъ. По- тому, не теряя ни минуты, Сакенъ очисти́лъ Остроленку и от- ступи́лъ къ Мяткову, и таки́мъ образомъ, какъ бы чудомъ, избѣ́гнувъ почти неизвѣстной гибели, ибо Скржинецкій и дивизія Гелгуда были уже близко; но выстрѣ́ли въ Остроленкѣ, вмѣсто того чтобы ускорить ихъ наступленіе, побудили ихъ двигаться еще съ большую осторожностью, что только и могло спасти Сакена. Наконецъ въ 3 ч. по полудни Гелгудъ показалъся у пес- чаныхъ холмовъ передъ городомъ и, полагая, что Русскіе на- ходятся еще въ немъ, занялъ однимъ полкомъ мястковскую до- рогу. Но Сакенъ былъ уже далеко; его послѣдняя войска покинули Остроленку въ часъ, и Дембинскій, возстановилъ мость, занялъ этотъ городъ.

Когда всѣ́ дѣ́ла за тѣ́мъ Гелгудъ и Дембинскій соединились въ Остроленкѣ, Скржинецкій послалъ дивизію Гелгуда всѣ́дъ за Сакеномъ по ломжинской дорогѣ; самъ же онъ возвратился въ Трошингъ, обширное селеніе, куда онъ перенесь для своего лич- ного удобства главную квартиру, хотя оно и находилось въ значительномъ удаленіі отъ арміи. Гелгудъ преслѣ́довалъ генер. Сакена до Мяткова, не успѣ́въ однако вы его настигнуть, и таки́мъ образомъ очутился почти въ тылу Гвардій.

Малаховскій занялъ Кличково и тамошнюю плотину и пытался возстановить сожженный мость чрезъ ручей Ручь. Къ расположен- ному на этомъ пунктѣ драгунскому полку съ русской стороны немедленно былъ посланъ на помощь л. гв. конно-егерскій полкъ
съ 4-ми орудиями, и они отбили все попытки Поляковъ овладеть переправою; только ночь прекратила происходившее здесь сражение.

Обладая Остроленкою и имѣя русскую Гвардию еще перед собой, полскому главнокомандующему казалось не было основания отлагать нападение на нее. Скриженцкій согласился. Пронзинскій сначала имѣлъ намѣреніе лично направить на слѣдующее утро дивизію Гелгуда въ тыл Гвардіи; но опасаясь быть по- кинутымъ подобно тому какъ при Игане, благодаря неравности главнокомандующаго, онъ рѣшился оставаться при немъ, дабы возбуждать его дѣятельность въ битвѣ, долженствовавшей увѣнчать его планъ. Довольный полученными наконецъ согласіемъ, Пронзинскій, не теряя времени, написалъ диспозицію къ атакѣ на слѣдующій день и поспѣшилъ съ нею уже поздно вечеромъ къ Скриженцкому, который просмотрѣлъ и одобрилъ ее; Пронзинскій удалился уже, чтобы разослать эту диспозицію, а самому отправиться въ Гелгуду, какъ вдругъ Скриженцкій вдругъ перемѣнилъ свое намѣреніе и приказалъ вернуть его: «время терпить,» сказалъ онъ ему, «и диспозиція можетъ быть отложена до слѣдующаго дня.» Пронзинскій внѣ себя представляетъ ему разные резоны: что минута слишкомъ важна и не терпить отлагательства, что при ихъ превосходствѣ въ силахъ и одушевленіи войскъ побѣда неминуема; что Гвардія, атакованная съ фронта чрезъ Якашъ и Клечково, въ то время какъ Гелгудъ замкнеть ей въ тылъ, будетъ совершенно уничтожена, такъ какъ единственный путь отступленія ея проходить чрезъ два длинныхъ дефиле у Ломжи и у Гача; онъ просилъ и заклиналъ его — Скриженцкій, потерявъ наконецъ терпѣніе, обратился къ нему съ повелительными словами: «оставьте меня въ покоя и не мѣшайте мнѣ спать!»

Въ ночь было получено донесеніе, что Лубенскій занялъ Нуръ и что Дюбичъ все еще находится у Седьцѣ. Пронзинскій явился утромъ 19/ъ, мая къ главнокомандующему, чтобы испросить приказания его атаковать Русскихъ. Къ величайшему изумленію онъ узналъ, что Скриженцкій еще разъ перемѣнилъ свое мнѣніе и поручилъ ему: объявить войскамъ отдыхъ на этотъ день; только Гелгудъ долженъ быть двинуться къ Ломжѣ, дабы занять ее.
Несколько минут озадаченный Пондавинский мог только молча смотреть на главнокомандующего; наконец, собравшись с духом, он заметил ему «что действовать таким образом «значит не только отказываться умышленно от большого успеха, но еще еще толпиться дивизию Гелгуда на вретию гибель, поручая «ей атаку хорошо укрепленного пункта в тылу неприятельской «армии, от которой мы сами отдалены препятствием.» Скржинецкий, решительно хотевший уклониться от битвы, отвчал, приписывая новую ответку, «что он никогда не может вступить в битву с Гвардией, пока не овладеть Ломжей, ибо «имене генер. Сакенк во время сражения легко мог занять в «его тылу Острогенку.» Пондавинский возразил на это, что «Сакенк может только идти на гул выстриельов, а если он «сделает безумство потянуться к Острогенку, то это для них «же несправедливо лучше, нежели если бы он усилил собою «Великого Князя; что подобного безумства, которое было бы «его гибелью, он, конечно, не сделает.» Разговор между ним, вначале сдержанный, под конец сделался весьма горячим. Скржинецкий окончил его, объявив, что «на нем лежить «отвтственность, почему он и поступил так, как сам хотел, «нимаешь дело и сам хочешь, а Пондавинский согласно сему «должен составить приказания.» Пондавинский с своей стороны с величайшим волением ответил, что «на нем также лежит доля отвтственности, что он отказывается главнокомандующему в своих услугах для исполнения меры, которая подвергнет армию гибели и что по этому Скржинецкому «может сам отдать нужные приказания или поручить это кому либо «другому.» Затем он бросил перо и удалился. Таким образом тайная ненависть их двум друг к другу обнаружилась явно; с этих пор вражда их была ршена.

Скржинецкий поднял перо и сам написал приказания: объ отдах для армии, объ атак Ломжи для Гелгуда. Но едва он отдал эти приказания, как в нем возникли различные сомнения. Он тотчас послал другого адъютанта уведомить Гелгуда, что предъ Клециковым стоят значительные силы Русских, «почему он должен быть на стороне, относительно своего
«праваго фланга» Вьскрѣ за тьмь третій адъютантъ привезъ Гелгуду слѣдующее приказаніе: «нападение на Ломжу должно быть произведено подъ начальствомъ Дембинскаго (который былъ еще въ Остроленѣ), ему же съ частью своихъ войскъ остаться въ Мястковѣ, дабы прикрывать эту атаку.» Противоврѣчащее приказаніе совершенно сбили съ толку Гелгуда, и онъ не двинулся съ мѣста, но произвелъ только сильную рекогносцировку на своемъ правомъ крыль по направлению къ Щепанкову.

Въ то время какъ все вышеизложенное происходило въ польской главной квартире, Великій Князь въ ночь 19/4 мая получила въ Сяндовѣ донесеніе, что на его лѣвомъ флангѣ занять Нуръ и что его сообщеніе съ фельдмаршаломъ прервано, а на правомъ крыль неприятель занялъ Мястковъ и Клечково и находится у него на флангѣ и въ тылу. При такихъ обстоятельствахъ Великій Князь совершенно основательно считалъ дальнѣйшее пребываніе въ своей позиціи опаснымъ, и такъ какъ ему уже удалось счастливо вывести свой авангардъ изъ затруднительнаго положенія у Воцеса, то онъ рѣшился предпринять на слѣдующее утро отступленіе къ Бѣлостоку, частично для прикрытия его важнаго восточнаго отношенія пункта, где были собраны больше магазины и боевые припасы, частично съ цѣлью притянуть за собою неприятеля и дать возможность Дабичу зайти ему въ тылъ Извѣ Бѣлостока онъ надѣялся также легко восстановить сообщенія свои съ главною арміею.

Во исполненіе этого плана, обозъ и военные припасы должны были на разсвѣтѣ 19/4 мая начать отступленіе по ломжинской и тымчанской дорогамъ; самъ же Великій Князь съ пѣхотою, резервомъ артиллеріи и Кавалергардскимъ полкомъ началъ отступленіе около 9 ч. чрезъ Гачь на Менжинецъ, предстоящий генер. Бистроѣму (уже столь счастливымъ и искуснымъ начальствовавшему арьергардомъ) съ остальную кавалеріею, 4-ю пѣхотною бригадою, саперными батальономъ и финскими стрѣльцами, прикрывать отступленіе въ удобной для кавалеріи мѣстности у Сяндовы. Едва войска тронулись, какъ на правомъ флангѣ арьергардъ показался послѣдний Гелгудомъ отрядъ изъ Щепанкова, но 8 эскадръ карасиръ съ 8 конными орудіями, выставленные противъ него, скоро принудили его возвратиться въ Мястковъ. Генер. Бистроемъ только по-
слѣ полудня начал свое движение оть Якаца на Гачь уступами; этотъ трудный маневръ, посредствомъ котораго гвардейской корпусъ въ виду неприятеля перемѣнил свою операционную линію и вмѣсто Ломжи двинулся на Тынччинь, былъ выполненъ съ совершеннымъ спокойствіемъ и въ полномъ порядке; при чемъ неприятель и не пытался помѣшать его исполненію; это было тѣмъ болѣе счастливымъ, что маршъ чрезъ непрерывный рядъ дефиле и по песчанымъ дорогамъ былъ чрезвычайно для нихъ утомителенъ. Главная квартира дошла въ этотъ день до Менженина, арриергардъ до Гача; Сакень направился къ Ломжѣ.

Такимъ образомъ Гвардія наконецъ отступила; оставалась въ продолженіи 36 часовъ въ полной готовности къ битвѣ. Когда отошелъ арриергардъ, Янковскій съ своимъ авангардомъ послѣдовавъ за нимъ чрезъ плотину у Снядова, а вскорѣ за тѣмъ и вся прочая польская армія получила приказаніе выступить. Скржинецкій же спокойно оставался до слѣдующаго утра (30-я мая) въ своей главной квартиры въ Трошинѣ, и только въ 8 ч. сдѣлать меру и пустили отъ себя свою армію. Когда онъ прибылъ въ Снядовъ, войскъ нигдѣ не было видно; главкомандующій потерялъ слѣды своей собственной арміи, которая, пройдя Снядовъ, раздѣлилась для облегчения движения на три колонны и слѣдовала за арриергардомъ Русскихъ по направлению къ Гачу. Въ то время, какъ Скржинецкій обратился вправо, дабы нагнать свои войска, Прондзанскій полѣхалъ вѣло по дорогѣ въ Ломжу, дабы содѣйствовать Гелгуду при атакѣ сего города. Скржинецкій, вслѣдствіе возникшаго между ними несогласія охотно отпустилъ его. Но между тѣмъ въ немъ самомъ произошла большая перемѣна. Онъ, который оставался совершенно хладнокровенъ и неподвиженъ, пока Гвардія была лицомъ къ лицу съ ними, горѣлъ желаніемъ настигнуть и разбить ее теперь, когда она отъ него уходила! Приѣхавъ къ арміи, онъ не переставалъ настаивать и пугать генераловъ и войска, чтобы они двигались быстрѣ. Онъ зналъ, что воры Европы обращены на него: если Гвардія уйдетъ отъ него, то послѣ всего обѣщаннаго имъ онъ покрываетъ себя стыдомъ; а недовольное какъ въ лагерѣ такъ и въ столицѣ не преминули бы всю вину взвалить на него. Можеть быть внутренній голосъ гово-
рил ему, что такія обвиненія были бы не безь основания: ибо при полномъ желаніи извинить его, нужно признаться, что такое поведеніе съ трудомъ выдерживало критику, ибо едва ли можно было дѣйствовать съ большиою малодушіемъ. Скряжинскій нигдѣ не выказывалъ ни рѣшимости, ни опредѣленной и твердой воли, а безпрестанно колебался между различными намѣреніями; дабы извинить свое бездѣйствіе, онъ постоянно прискивалъ все новья отговорки: то неимѣніе извѣстій отъ Лубенскаго, то Сакентъ въ Острогейтѣ, потому опять Сакентъ въ Ломжѣ, короче, у него не было недостатка въ предлогахъ, но всѣ они конечно были весьма слабы. Смутное сознаніе говорило ему, что для успокоенія общаго негодованія противъ него, необходимо было хоть что нибудь сдѣлать, оказать какой нибудь успѣхъ, хотя бы и незначительный. Отсюда произникло его нетерпѣніе, его торопливость, его понужденія; онъ только утомилъ этимъ войска, но не достигнулъ своей цѣли.

Скряжинскій имѣлъ съ собою дивизіи Рыбинскаго и Малаховскаго и кавалерію Яковскаго и Скряжинскаго, всего 22,000 ч. съ 50-ю орудіями: лѣвѣ Гелтукъ и Лембинскій съ 12,000 ч. и 24 оруд. были на маркѣ въ Ломжѣ, где они должны были овладѣть собранными тамъ запасами; нанеся право все еще въ Нурѣ стоялъ Лубенскій съ 12,000 ч. и 26-ю орудіями.

Движеніе Скряжинскаго было весьма быстро; послѣ полудня настігъ онъ русскій арьергардъ въ лѣсу между Коломоей и Рудками, и тотчасъ далъ приказаніе атаковать его и въ то же время обходить съ обоихъ фланговъ. Отрядъ, на который наткнулись затѣс Поляки, былъ войска генер. Полешко; самый же арьергардъ гвардейскаго корпуса, подъ начальствомъ генер. Бистрома, былъ уже въ Менжиномъ, а главныя силы корпуса въ Лопуховѣ недалеко отъ Тычина. Генер. Полешко имѣлъ приказаніе удерживать лѣсь у Рудокъ до вечера, частную потому, что онъ былъ важенъ по многимъ соединяющимся тамъ дорогамъ, частью же дабы дать время отойти резерву артиллеріи, паркамъ и обозу (**).

(**) Дороги отъ Менжина до Тычины такъ песчаны, что пришлось употребить весь л. гв. Павловскій полкъ для вытаскивания изъ глубокаго песку парковыхъ фуръ.
Действия и перестрелка оказались неожиданным прибытием в боевой порядок, и сражение могло поддерживаться только застрельщиками. Битва началась в 4 часа, и вскоре орудия упорою. Генер. Полоцко идя в начале только 2 баталионов гвардейских с 4 орудия. и уже позже был подкреплен еще 2 баталионами л. гв. Финляндского полка. Скряпинский направил против него с фронта под началством Яловского дивизии Рыбинского, а для обхода его послали вдоль батальонов на Каленчин батарей Бугославского, вправо же — кавалерийскую бригаду с 2-м батальон под началством Князь на Рудки; еще правее по Замковской дороге на Менхенен был также русскому отряду была направлена отдельная кавалерия генер. Скряпинского. Таким образом главнокомандующий расчитывал, что принятые все меры для уничтожения Полоцко, но его надежды не исполнились, ибо вместо того, чтобы раздвинуть несколько батальонов и произвести ими совокупное наступление, Скряпинский, горя желанием приобрести успех, посыпал их под прикрытием батареи в 14 орудий, и с очень был направлень 1-й батал. 2-го полка, который под прикрытием густой стрельбы ворвался в лес. Генер. Полоцко, усилев своих стрельцов двумя ротами, внезапно атаковал его штыками, отбросил и взял значительное число пленных. За сим этот батальон был усилень 2-м батальоном и Подлесскими стрелками, и снова двинулся вперед. Но как в это время и генер. Полоцко получил в подкрепление Финляндский полк, то эти войска не были счастливее первых и их пришлось вторично отвести назад. Тогда должны были двинуться 3-й батальон и 12-й полк, и в это же время Бугославский начал атаку леса слева от Каленчина. Не смотря на столь значительное неравенство сил, генер. Полоцко защищался со своими 4-мя батальонами до позднего вечера, отбрасывая неприятеля штыками всякий раз, когда он подавался через чур вперед. Здесь Полоцко ознакомились с новыми, о которых он говорил у Цвазе; ибо л. гв. Егерский полк был составлен из них. Будучи постоянно в арьергард и утомленные предшествовавшими битвами 16, 17 и 18 (4, 5 и 6) мая, они, не смотря на то, более 6 часовъ
удерживали лёст против сильнейшего неприятеля. Кавалерия Скваржинского, обходившей Русских с левого фланга, генер. Бистромъ противопоставилъ въ Менженинѣ легкую гвардейскую кавалерию гр. Ностича; но Кицкій и Скваржинский, сдѣлавши больший обходъ, прибыли уже поздно и въ темнотѣ не отваживались произвести нападеніе. Послѣ того какъ лёст троекратно переходилъ изъ рукъ въ руки, генер. Полешко подъ прикрытиемъ 2-хъ эскадроновъ поставленныхъ у опушки, отступалъ на арьергардъ Бистрома къ Менженину. Геройскою защитою его было выиграно время, нужное для переправы чрезъ Наревъ парковъ и военныхъ снарядовъ, послѣ чего и главные силы выступили въ 11 ч. вечера изъ Лопухова и двинулись чрезъ Тыпочина въ Злоторую, гдѣ въ ночь, переправляясь чрезъ Наревъ, отошли на позицію у Жолтковъ. Генер. Бистромъ съ арьергардомъ выступилъ въ часть утра и въ 9 часовъ, не будучи преслѣдованъ неприятелемъ, достигъ Тыпочина. Здѣсь получилъ онъ отъ насильныхъ разведчиковъ донесеніе, что значительная масса неприятельской пѣхоты и кавалеріи направляется чрезъ Яблонну къ Нареву. Разсудивъ, что если онъ будетъ продолжать свое движеніе по лѣвому берегу отъ Тыпочина на Жолтки, то легко можетъ быть атакованъ неприятелемъ во флангъ, Бистромъ рѣшился переправиться у Тыпочина чрезъ Наревъ и затѣмъ соединиться съ Великимъ Княземъ чрезъ Кнышынъ. Онь действовалъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, совершенно съ обстоятельствами, потому что неприятель атаковалъ Жолтки ранѣе нежели Тыпочинъ.

Польскій авангардъ подъ вечеромъ занялъ Рудки, прочая войска оставались у опушки льса, а главная квартира въ Коломыцѣ. Здѣсь Скваржинский узналъ, что лѣвый флангъ его подъ начальствомъ Гелгуфа, дошедший вечеромъ 19-го мая уже до Ломжи и обманутый ложнымъ донесеніемъ, вновь отступилъ на 2 милли по острогейской дорогѣ, гдѣ столкнулся съ Дембицкимъ, который долженъ былъ подкрѣпить его одной частью своихъ войскъ, между тѣмъ какъ другая часть слѣдова въ Ломжѣ по правому берегу Нарева. Послѣ жаркаго спора между этими двумя генералами (*), въ ночь

(*) Съ этимъ поръ возникло между ними недоразумѣніе, продолжавшееся до смерти Гелгуфа.
"1/4" мая они снова двинулись въстѣ впередъ и безъ сопротивления вступили въ хорошо укрепленную и добровольно пожинутую Русскими Ломжу. Но несвоевременное и трудно извинимое обратное движение Гелгуда дало время генер. Сакену уничтожить собранные тамъ большие запасы, равно какъ и мостъ чрезъ Наревъ и отступить на Ставинки, такъ что Полки кромѣ искольныхъ тѣлей обоза, нашли въ Ломжѣ только госпиталь съ 800 больными и раненными, коихъ не могли увезти (*). Проявленный прибыло именно въ то время, когда Гелгудъ занималъ городъ, и тотчасъ осмотрѣть возведенные Русскими верки. Они не мало были удивлены, что генер. Сакенъ съ отрядомъ вполнѣ до- статочнымъ не пытался защищать столь прочная укрывления, чрезъ что наступление Поляковъ было бы неминуемо задержано; ибо въ противномъ случаѣ имъ грозила одновременная опасность съ трехъ сторонъ. После возстановленія моста чрезъ Наревъ Гелгудъ послалъ полкъ Съраковскаго съ небольшимъ отрядомъ вслѣдъ за Сакеномъ, между тѣмъ какъ самъ съ остальной частью своей дивизии еще въ тотъ же день направился къ главной арміи въ Коломной.

Утромъ "2/4" мая польская армія продолжала преслѣдованіе русскаго арьергарда далѣе къ Тыжочину; въ надеждѣ предугрѣдить его у Нарева, кавалерийская дивизія Сакржинскаго съ пѣхотою Гелгуда были направлены вправо боевыми дорогами къ перешвѣтъ у Жолковъ. Но и этотъ планъ, несмотря на усилия кавалеріи Сакржинскаго, также не удалось, потому что генер. Бистромъ, предвидя это движение, переправился чрезъ Наревъ у Тыжочина. Для прикрытия моста и удержания перваго настига неприятеля, батальонъ л.-гв. Финляндскаго полка былъ оставленъ въ городѣ (опасная мѣста!); другой батальонъ съ двумя орудіями располагался на оконечности моста; въ трехъ верстахъ оттуда былъ поставленъ генер. Ностий съ легкою кавалеріею, а ос-

(*) Когда генер. Сакржинский приказалъ объявить на русскихъ форпостахъ, что эти нечастные подвергнуты величайшимъ лишениямъ (Полки разграбили госпиталь), то Великій Князь, коего благородное сердце, узнавъ о бѣдствіяхъ своихъ боевыхъ товарищей, облився кровью, послалъ тотъ часъ 1,000 черноопашь для вспомоществованія имъ.

Т. Н. 19
тального войска арьергарда заняли позицию у Крымна. Оставленные в Тычковом генералы Шиллер и Гербель 2 ротами 12 оставшиеся защищать переправу, не уничтожая мостов. В 4 ч. по полудни показался предъ Тычковом польский авангард и приблизился Финляндский батальон отступить так поздно, что они едва имели время сбросить доски с обоих передовых мостов. Наряду на правом своем берегу образует тонкое болото, через которое ведут плотина длиною в 500 саж. с 4 мостами, но не в прямом направлении, а изгибами, что облегчало нападение. Передний мость ведет через речку, тремя задними болотистые ручьи. Лангерман, мекленбургский уроженец, полковник французской службы, неизвестного доселе прибытия с другими французскими офицерами (Сюарль, Галлоа и т. д.) в польскую армию, выпросил поручение овладеть этим мостом. Во главе 1 легкого полка ринулся он вперед с барабанным боем и громким ура! между тем как трезвон во всем городском колоколе стихал со всех сторон войска. Но Лангерман вступил сильнейшее сопротивление нежели ожидал. Ему удалось благополучно переправить своих стрелков и под прокрытием их мосты снова были покрыты досками. Но когда он двинул свои колонны далее, то был встречен столь сильным картечным и ружейным огнём, что у него самого была убита лошадь, а войска не могли выдержать атаку батальона Финляндского полка и при нуждены были отступить. В эту минуту прибыл Прондвинский и увидел Лангермана одного, с балкою в руках, снова шедшего по балкам моста против Русских; Прондвинский пришествовал с надеждами на помощь, что они покидают иностранцев, пришедших в мост, чтобы сражаться вместе со своими. Его слова побудили прибывающих вернуться, но не опустя на всех помощи, они всевозможные перемены чрез третий мост, ибо там они были встречены сильным огнем обоих батальонов Финляндского полка, получивших в это время в подкрепление л. гв. Егерский полк с 4 орудиями. Хотя и польский 1 легкий полк был усилен батальоном 2 линейного полка, но все же старания овладеть последним мостом были тщетны. Поляки пытались противо-
поставить русской артиллерии свою батарею, но их орудия, прежде чем успели снятьсь с передков, были демонтированы насильственным огнём Русских. Полки утвердились на небольшом островке в болоте, откуда до ночи поддерживали ружейный огонь с неприятелем. Между тем русские саперы разрушили 4-й мост. Этим окончилось сражение, стоявшее Полкам 9 офицеров и 200 рядовых выбывшими из строя (*); этот четвертый мост сдавался герцогом своими столбами их предприятия (*).

В то время как все вышеописанное происходило при Тыкочине, С克拉женский произвел подобное же нападение при Жолтках. Великий Князь совершил трудный переход из Лопухова, перешел в этом месте свою войска чрез Нарев и занял за эту реку почти неприступную позицию, в которой неприятель мог примыкаться как и у Тыкочина только по длиной плотви с яйсновками мостами. Скоро получено было донесение, что Полки прибывают в большие массах. За нимъ идемъ легкой кавалерий, находившийся у генер. Бестрома, Великий Князь отправил на противоположный берег для разведывания о неприятелѣ Киасарскій Ея Величества полкъ. Въ полдень этотъ полкъ вернулся по плотви съ известіемъ, что подходящая колонна состоитъ вся изъ кавалеріи и артиллеріи. То былъ генер. С克拉женский, за коимъ въ нѣкоторомъ разстояніи шли валы Глоду. Тотчасъ приняты были надлежащія мѣры, и 24 орудій поставлены для обстрѣливанія плотви; л.-гв. Семеновскій полкъ расположился по обѣ стороны, остальная войска далѣе позади. Едва были окончены эти распоряженія, какъ неприятельская колонна показалась уже на противоположномъ берегу и, выставивъ конную артиллерию, открыла жаркую конюшаду. Такъ какъ Полкам показывали намереніе сильно овладѣть переправою, то Великий Князь приказалъ Семеновцамъ разобрать мост и сжечь его. Конюшаду продолжалъ.

(*) Полк. Брянскій, командиръ 1 легкаго полка показалъ въ печатномъ рапорѣ уронь только одного вѣтренаго ему полка въ 9 офицеровъ и 124 убитыхъ и раненыхъ.

(*) Описаніе этого сраженія у Шинцира настоящіе гальмиты, въ которой они говорить о мостахъ и порогахъ, которые Русские не могли будто бы запереть. Впрочемъ, всѣ его описания бываютъ немного лучше.
лассь съ обьихъ сторонъ до вечера, чтмъ и ограничивалось все сраженіе; такимъ образомъ и этотъ мость былъ послѣднімъ предѣлъмъ наступательнаго движенія Поляковъ.

Здѣсь прекратилось отступленіе Гвардіи; отступленіе это было во всѣхъ отношеніяхъ примѣрное: Гвардія повсюду держалась такъ долго, насколько это было нужно, и не оставила непріятелю ни одного трофея. А какъ тормозить былъ онъ, если бы приобрѣлъ хотя самый ничтожный! Легко подвигаться наступальпо, но трудно отступать въ порядкѣ съ условіемъ, чтобы солдаты не теряли бодрости. Войска должны были сражаться ежедневно и въ верхъ того дѣлать переходы отъ 30 до 40 верстъ по неисчислимъ утомительнымъ дорогамъ, въ которые двѣ даже безъ сѣстрыхъ припасовъ; и не смотря на все это, они уничтожили всѣ планы горячо преслѣдовавшаго ихъ непріятеля. Мы повторяемъ: Гвардія, лучшее войско государства, вызывалось здѣсь примѣрнымъ войскомъ. Не меньшей похвалѣ заслуживаютъ искушенія расположения Великаго Князя Михаила Павловича. Дабы избегнуть всего вида лести, которая не въ нашемъ характерѣ, мы приводимъ здѣсь только слова остроумнаго иностраннаго военного писателя (какъ мы полагаемъ майора Брандта). Онъ выражается слѣдующимъ образомъ: (*) «Великій Князь, предуспѣтительно ассалионировалъ свой корпусъ отъ Снядова до Рудокъ, будучи всегда готовъ, принять сраженіе и имѣть возможность замедлить или совершенно прервать его, безъ опасенія быть подавленнымъ. Малѣйшая тормозность съ Его стороны конечно привела бы Его въ непріятное положеніе выдержать напасть всей полевой арміи, чрезъ что Онъ даже въ счастливѣшемъ случаѣ долженъ былъ подвергнуть пораженію хотя часть Своаго корпуса. Если бы Гвардія была разбита, могъ ли бы фельдмаршалъ Дивичъ даже подумать о томъ, чтобы снова предпринять энергическія наступательныя дѣйствія? Великому Князю кромѣ того пришлось бы несчастною страстию къ сраженіямъ,

(*) Въ сочиненіи «Положеніе Русскихъ и Поляковъ между Бугомъ и На- ревомъ въ 1831 году» Глогау 1832 ст. 19.
«которою такъ легко увлекаются юные принцы, поставленные
въ главѣ арміи. Они могъ смѣло пленебрѣчъ дѣвствами, коимъ
храбрый Гвардія, бывшая подъ Его начальствомъ, пріобрѣла
бы Ему, даже и при мятѣ страстныхъ обстоятельствахъ, дабы
удовольствоваться почтеніемъ, которое воздастъ Ему будущий
историкъ этой войны въ которомъ Ему не можетъ отказать
самая строгая критика. Пристрастіе до сего времени принесъ—
вало неудачу плановъ Скрябинскаго только его ошибкамъ, но
отъ взоровъ безпрестаннаго историка не скроется та доля уча-
стія, которую слѣдуетъ приписать въ этомъ дѣлѣ превосход-
нымъ распорженіямъ Великаго Князя. Онь со словою выдержалъ
труднѣйшее испытаніе!» Мы прибавимъ къ этому только, что
Великий Князь находился постоянно верхомъ посреди войскъ и
Своимъ спокойствіемъ, ласкою и попеченіями одушевлялъ ихъ
къ величайшему напряженію силъ. И этотъ блестящий результатъ
былъ купленъ соразмѣрно весьма малымъ урономъ, состоя-
щимъ изъ 38 офицеровъ и 689 нижнихъ чиновъ убитыми, ра-
венными и павшими.

Истощенная продолжительнымъ безполезнымъ маршемъ, съ
усталыми, изнуренными голодомъ лошадьми (ибо всѣдствіе не-
счастныхъ дорогъ обозъ могъ только медленно подвигаться) и пред-
видя скорое отступленіе, польская армія прибыла къ Тыкочину (\*). Главнокомандующій принялъ съ вѣрностями замѣнитеlemъ президента правленія Кн. Чарторыскаго, по настоянію котораго онъ преимущественно началъ этотъ походъ и который прибылъ теперь, чтобы собственными глазами видѣть результаты этого
движения. Въ результатѣ оказывался скорѣе проигрышъ нежели
выигрышъ: Гвардія не было нанесено ни малѣйшаго вреда, а на-
противъ польская армія была истощена и утомлена, а вооду-
шевленіе ея, не знавшее предѣловъ до сего похода, теперь зна-
чительно упало. Баричи (Pancicze) Гвардія (какъ ихъ называли
Польки) сражались какъ старые солдаты и уничтожили всѣкую
надежду на легкую побѣду. Немогие полки, съ коими имѣли

(\*) Собственно только авангардъ; главная сила не подвигалась впе-
редъ даябе Завѣдъ.
дьло, вездь оказывали непобѣдимое сопротивленіе. Людская страсть постоянно переходять отъ одной крайности къ другой: такъ за заносчивостью сдѣдало уныніе, увеличивавшееся неудовольствіемъ противъ главнокомандующаго, на котораго сканивали всю вину неудачи, дабы прикрыть отъ обвиненія собственное тщеславіе ('). Ему не прощали, что онъ не атаковалъ Русскихъ 10/6 или 10/9, мая у Сныдова. Безспорно, Скрыжинецкой долженъ быть сдѣлать это, если его предприятіе имѣло какую нибудь цѣль; и въ благопріятномъ случаѣ онъ могъ приобрести большой успѣхъ. Онъ же, казалось, опасался неудачи, даже пораженія, и можетъ быть его опасенія справедливы были. Въдь то была та самая Гвардія, которая будучи болѣе нежели на половину слабѣ 30,000 Французовъ, удерживала ихъ цѣлый день у Кульма; а здѣсь она была не многимъ слабѣ его противника, имѣла хорошую, трудно доступную позицію и превосходную кавалерію, которая на равнинѣ Сныдова обладала удобной мѣстностью для атаки. Такимъ образомъ вен надеждъ на успѣхъ была на сторонѣ Русскихъ ('). Скрыжинецкой тайно чувствовалъ сие и не имѣлъ достаточнъ храбрости, чтобы поставить все на карту. Сперва онъ хотѣлъ обезпечить себя со всѣхъ сторонъ и крѣзы это, можетъ быть не безъ внутренняго удовольствія, упустилъ удобный случай для атаки. Теперь онъ могъ сказать, что онъ искалъ битвы, но что Гвардія уклонилась отъ вен ('). Они конечно могъ обманывать подобными доводами Европу, но не свою ар-
мую, которая никогда не простила ему, что он упустил изъ руку, как она думала, неминуемую победу.

От президента Чарторийского не ускользнуло общее смущение; сверх того Дембицкий, прибывший вмести с нимъ въ главную квартиру, съ рѣзкою откровенностью наложилъ ему жалобы войскъ своимъ предводителя: по сему слова, сказанныя Чарторийскимъ главнокомандующему, что «дабы нагнать его въ его победоносномъ шествiи, нужно взять вточныхъ лошадей»,—могуть считаться прониц. Но Скрижневский принялъ это за чистую монету, и старался убѣдить Чарторийского, что онъ исполнить все зависящее отъ него и что онъ не могъ дѣйствовать иначе. Удалось ли ему это или нетъ, но предприятие противъ Гвардiи было окончено.

На слѣдующий день 22/10 мая Поляки не предпринимали ничего, ни противъ моста у Тыкчины, ни противъ моста у Жолтковъ, и Русскіе замѣтили только большое движение у нихъ. День былъ воскресный и отправлялось торжественное богослуженiе о миѳомъ освобожденiи края, на которомъ присутствовала большая часть воиновъ; послѣ чего они разобрались по городу, съ любопытствомъ разсматривали старую статую, сооруженную гетманомъ Браницкимъ полководцу Стефану Чарнецкому, извѣстному своими походами противъ Шведовъ и Русскихъ, и предались ликованiю объ ихъ низжанiи противника изъ предѣловъ Царства; какъ вдругъ въ 1-мъ часу по полудни странное извѣстiе, привезенное курьеромъ отъ Лубенскаго, распространилось по всей армiи: «Русскiй шельмаршаль переправился чрезъ Бугъ». Не медленно были отданы приказанiя для отступленiя, и главная квартира еще въ тотъ же вечеръ послѣднюю прибыла въ Мененiи. Вскорѣ громъ выстрѣловъ со стороны Буга показалъ, что Лубенскiй вступилъ уже въ битву съ Дзбичемъ и что послѣдний приближается. Эта мысль повергнула въ унынiе какъ полководца, такъ и армiю, а послѣдняя, съ которой производилось отступленiе, изъ опасенiя быть отрѣзанными отъ Варшавы, могла только увеличить его. Солдаты громко говорили между собою о приближенiи русской главной армiи и о необходимости во время уйти отъ нея; одинъ погонялъ другаго; кавалерiя шла на рыси,
а въхота оставила по дорогѣ множество отсталыхъ и часть обоза. Больныхъ и раненныхъ въ Тычковѣ предложили судѣтъ. Самъ же Тычковъ долженъ былъ быть сколь возможно долго удерживать арьергардомъ, дабы не дать неприятелю возможности тѣснить отступляющую армию одновременно съ двухъ сторонъ.

Положеніе польской арміи, имѣвшей свою головную часть чрезъ-чуръ выдвинутую впередъ къ сторонѣ Нарева, становилось затруднительнымъ. Прондзинскій съ самого начала былъ противъ такого расположения и имѣлъ даже по этому поводу жаркую сцену съ Скржинецкимъ: "Предпріятію противъ Гвардіи", ожала онъ ему, "долженъ быть быть положенъ конецъ побѣдою при Сандовѣ; послѣ чего все вниманіе должно было обратиться на фельдмаршала; каждый шагъ, дѣйствіемъ по ту сторону Сандова, представлялъ случаю существованіе всей арміи, если только Добичъ вынужденъ быть вынужденъ дѣйствительность, что имѣетъ на движенія на Тычковъ, то оно не можетъ имѣть другаго результата, кроме истощенія арміи безполезными маршами. Скржинецкий думалъ иначе, и надѣялся при восстѣстіи еще впереди Нарева одержать желанную побѣду надъ Гвардіею. Споръ этотъ, вслѣдствіе бывшаго между ними разраженія, имѣлъ следствіемъ, что Прондзинскій просилъ объ увольненіи отъ занимаемой имъ должности въ главномъ штабѣ. Скржинецкій согласился на это и только требовалъ, чтобы онъ остался до тѣхъ поръ, пока не будетъ найденъ преемникъ ему.

Теперь, когда предсказаніе Прондзинскаго оправдывалось на дѣлѣ, описать старайсь узнать его мнѣніе. Прондзинскій полагалъ стянуть всю армію къ Ломжѣ, расположиться въ позиціи на правомъ берегу Нарева между рѣками Писенкомъ и Бобромъ; сильно занять превосходными укрѣпленіемъ Ломжи и содержать армію средствами Августовскаго воеводства. Между тѣмъ значительный отрядъ долженъ былъ усиливъ Страковскаго, разбить Сакена и проникнуть по ту сторону Нѣмана въ Литву. Позицію у Ломжи онъ надѣялся долгое время оспаривать у Русскихъ, а если бы она была взята силою, то позиціи у Граева, Райпрады, Августовъ представляли много средствъ, дабы удержать Русскихъ и затянуть войну. Польская войска, отправленная въ Литву, при-
тинули бы за собою русскую армию. удалили бы ее оть Варшавы и тёмъ дали бы Ушинскому возможность дѣйствовать наступательно. Но мнѣнія обстоятельства воспрепятствовали принятию этого плана. Скрижинецкій, устраняя всякую мысль о битвѣ, отправилъ уже парки въ Модлинъ, для приданія своей арміи большей подвижности. Посему казалось опаснымъ рѣшаться на предприятие только съ однимъ комплектомъ боевыхъ запасовъ, когда прямымъ снабженіемъ съ Варшавою и Модлинъ могли быть прерваны. Скрижинецкій не хотѣлъ также понять, что и покинуть прямую дорогу въ Варшаву, можно было возвратить Русскимъ приближеніе къ столицѣ; вслѣдствие чего онъ былъ въ пользу отступленія къ Острослѣцкѣ. Но въ такомъ случаѣ приходилось оставлять Ломжу, весьма важный и превосходно укрѣпленный пунктъ, и предоставить собственной участи выдвинутый вперед отрядъ Сѣраковскаго, ибо онъ уже въ это время прошелъ Граево; только что открытое сообщеніе съ Литвою также должно было опять быть прервано. Продолжить уже не зналъ, что и предлагать; вѣчные споры съ главнокомандующимъ совершенной ненависти его. Напротивъ Скрижинецкій былъ совершенно спокоенъ, какъ скоро онъ не былъ поставленъ въ неизбѣжную необходиимость рѣшиться на битву, и удовольствовался теперь худшимъ изъ всего того, что могъ избрать—полумѣрою. Сѣраковскій былъ оставленъ противъ Сакена; Гелгудъ получилъ приказаніе занять Ломжу, а главная армія была направлена на Острослѣцкъ.
Обозъ слѣдовалъ большою частью за колонною Гелгуда и не мало способствовалъ позже ея неподвижности. Ибо собственныій, а не отнятый обозъ, послѣдующихъ такъ много препятствовалъ движеніямъ Гелгуда.
Прежде чьмъ послѣдовать дальше за Поляками, мы должны бро- сить взглядъ на дѣйствія русскаго фельдмаршала. Мы оставили его въ Соколовѣ, когда онъ получилъ известіе отъ Великаго Князя, что «атакованный полскою арміею и лишенный линій отступленія чрезъ Нуръ, Онъ двигается чрезъ Рудки къ Тыковчичну.» Неудовольствіе и опасенія въ одинаковой степени безпокояли Дичига: неудовольствіе, что онъ далъ себя обмануть, опасенія о Гвардіи Государя, оставленной подъ ударами всей
польской армии. Не теряя ни минуты, онъ сдѣлалъ распоряженія о переправѣ чрезъ Бутъ и о соединеніи съ Гвардіею.

Сперва Дикій былъ въ нерѣшимости, гдѣ ему переправиться; вслѣдствіе того гр. Толь былъ посланъ на рекогносцировку къ Буту. Онъ донесъ, что Нуръ сильно занятъ непріятелемъ, а переправа открытою силой не совсѣмъ возможна, ибо здесь, какъ и во всѣхъ окрестностяхъ, правый берегъ постоянно командуетъ лѣвымъ. Переправа ниже Нура, какъ ни казалась она удобной съ первого взгляда, также не могла быть принята, ибо Умпейский, двинувшись вслѣдъ за русскою арміею, тотчасъ овладѣлъ бы всѣми сообщеніями ея, и она окуталась бы безъ продолжительства въ крайне неудобной мѣстности между Вутомъ и Наровомъ, гдѣ сверхъ того по множеству лѣсовъ она не могла употребить въ дѣло свою кавалерію. По всѣмъ этимъ причинамъ генер. Толь предложилъ избрать пунктъ для переправы Грану, которая не была занята непріятелемъ, хотя и здесь правый берегъ превышалъ лѣвый. «Если бы Лубенскій», сказалъ онъ, «растинался бы дальше и занялъ бы Грану, мы не могли бы иначе переправиться, какъ сдѣлавши большой обходъ». Фельдмаршалъ согласился на это предложеніе, и генер. Угрюмовъ еще 30% ман долженъ былъ двинуться къ Гранѣ и построить тамъ мость; непосредственно за нимъ высыпалъ гр. Вятъ съ караирями, дабы принять начало надъ всѣмъ авангардомъ. Въ помощь ему Фельдмаршалъ назначилъ дѣятельнаго и способнаго генерала генеральнаго штаба Берга, который еще въ тотъ же день прислалъ следующее характеристическое донесеніе: «сколь хорошо шо идутъ люди, столько же дурно движутся лошади; повозки и орудія едва ташатся по снѣговатымъ дорогамъ; напротивъ того духъ войскъ превосходенъ; офицеры и солдаты жаждутъ битвы. У Нура непріятель имѣеть по крайней мѣрѣ 12,000 ч.; съ нашей же стороны Угрюмовъ имѣетъ только 4,377 ч. съ 14 оруд. и Кизмеръ 1,000 сабель» (именно 3 эскадр. гусаръ, 7 эскадр. уланъ и 130 казаковъ). Между тѣмъ самъ Дикій также направлялся съ прочими войсками къ Гранѣ, куда онъ прибылъ 31% послѣ полудня, и гдѣ тотчасъ для ускоренія переправы былъ устроенъ второй мость.
Незначительное место Грана, лежащее в прекрасной местности на возвышенном правом берегу Буга, совершенно скрыто фруктовыми деревьями и садами. В течении всего вечера кипела здесь величайшая деятельность. По одной стороне тянулись глубокие колонны обоза, там пехота переправлялась через мост, ниже кавалерия через глубокий брод. Фельдмаршал, гр. Толь и прочие генералы стояли на высоком холме и торговали движение. Когда начало смеркаться, безчисленные бивучие огни озарили горизонт, а взвешенная луна среди прозрачной тишины ночной освятила это зрелище, полное жизни и движения.

По прибытии в Граву одну минуту были в нерешимости, касательно дальнейших действий. Гр. Толь настаивал на следующем плане: вытесняя Лубенского из Нур, двинутся, не теряя времени, прямо в тыл неприятеля; Дюбич, преувеличивая может быть силы неприятеля, хотел, прежде нежели предпринимать что либо решительное, возстановить сообщение с гвардейским корпусом. Тщетно возражал ему Толь, что в таком случае пришлоось бы следовать за неприятелем по направлению его отступления, и следственно нельзя было достигнуть ничего решительного; тогда как, следуя предложенному им плану, можно было надеяться на весьма важные результаты. Битвы с неприятелем Русским вечером было опасаться, ибо силы их были почти одинаковы с силами неприятеля и можно было предполагать, что Гвардия с своей стороны не уступит его из виду. Таким образом, неприятель легко мог быть поставлен в положение Наполеона под Лейпцигом и армия его совершенно уничтожена. Однако эти доводы остались тщетными; осторожность одержала верх над смелостью, и Дюбич остался при своем решении.

Еще в ту ночь фельдмаршал получил донесение от Великого Князя от 20 мая из Лопухова, к которому Великий Князь собственноручно прибавил следующие слова: «Я не могу скрыть, что нахожусь в затрудительном положении, из которого однако же я не терю надежды вырваться с Божьей помощью». Беззаботность, возбужденное этим известием, на
слѣдующее же утро было уничтожено вторичнымъ донесениемъ Великаго же Князя, въ которомъ было сказано, что Онъ благополучно переправилъ гвардейскій корпусъ чрезъ Наревъ у Жолковъ и Тыкочина и думаетъ соединиться съ главною арміею чрезъ Бѣльскъ. Фельдмаршаль тотчасъ отвѣчалъ Ему, что «онъ пред- принимать наступательное движение; въ случаѣ ежели Великий Князь обратится на Бѣльскъ, то необходимо чтобы Онъ при- тянулъ къ Себѣ всѣ войска, находящися въ Вѣлостокѣ и окрест- ностяхъ его; если же Ему воспрепятствовать взять это направ- ление, то Онъ долженъ обратиться на Гродно для прикрытия сего важнаго пункта, но въ такомъ случаѣ необходимо защи- щать каждый ручей и отступать только шагъ за шагомъ». Очевидно это предписаніе было написано въ предположеніи, что неприятель будетъ преслѣдовать Гвардію далѣе въ Литву. Это предположеніе такъ влѣдственно мысли Дыбича, что направляло имъ во всѣхъ его дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ; однакожъ онъ, допуская такую возможность отступленія Поляковъ, въ заключеніе просилъ Великаго Князя; «какъ только Онъ замѣтить осла- бленіе находящихся передъ Нимъ неприятеля, тотчасъ опять пе- рейти въ наступленіе».

Изъ Грана Дыбичъ обратился 29/40 мая чрезъ Цѣхановецъ къ Нуро, гдѣ лично управлялъ атакою авангарда противъ Лубенскаго. Этотъ авангардъ состоялъ изъ 9 1/2 батал. 1-й гренадерской дивизіи (5,500 ч.), изъ 18 эскадръ гусаръ (29) (1,800 ч.) и изъ 10 эскадръ гусаръ и уланъ (1,200 ч.), все- го изъ 8,500 ч. съ 16-ю пѣшими и 16-ю конными орудіями (**) .

Гр. Виттъ выступилъ съ авангардомъ изъ Цѣхановца въ 2 ч. по полудню. За Тымянками его передовая войска открыли 2 эскадрона неприятельскихъ уланъ и опрокинули ихъ; отъ плен-
ных узнали, что Лубенский с значительными силами находится еще в Нуръ. Гр. Виттъ тотчас перестроился в боевой порядок и двинулся к находящемуся впереди Нура небольшому льсу; впереди следовала уступами легкая кавалерия, позади в двух линиях гренадеры и наконец кирасиры.

Нуръ окружень въ видѣ полукруга рѣдкимъ льсомъ, чрезъ который пролегаютъ три дороги: одна вправо на Цхановецъ, другая влево чрезъ Жузеаллу на Бронкъ и Острокъ и третья по срединѣ между двумя первыми чрезъ Стратково (называемое на картахъ также Стреково) въ Чижево. Этотъ лѣсъ со стороны Цхановца былъ занятъ только 2-м батальонами подъ начальствомъ полк. Левинскаго; остальная часть польского корпуса находилась у Нура и должна была выступить оттуда только въ ночь.

Четыре карабинерныхъ батальона 1-й гренадерской дивизии отбили нускаго и заняли лѣсокъ; когда же они достигли противоположной опушки, то были встрѣчены огнемъ 8-ми орудійной батарей, противъ нея тотчасъ были выставлены съ русской стороны 10 орудій, и войска продолжали наступление къ Нуру. Между тѣмъ Гр. Виттъ поручилъ генераламъ Бергу и Каблукову съ 3-мя кирасирскими полками, 6-ю эскадр. уланъ и 6-ю конными ору- діями на рискахъ объѣхать лѣсъ вправо, чтобы занять дорогу въ Чижево и тѣмъ отрѣзать неприятелю отступление; съ прочими войсками авангарда онъ двинулся прямо на Нуръ, откуда генер. Лубенскій только что выступилъ со своимъ арріергардомъ.

Когда генералы Бергъ и Каблуковъ, поспѣшно объѣхали лѣсъ, вышли на чижевскую дорогу и селенія Стреково, то застали Полкъ въ полномъ отступленіи: ихъ авангардъ въ часть главнаго силъ подъ начальствомъ полк. Завадскаго уже миновала селеніе; большая же часть войска подъ начальствомъ Лубенскаго приближалась къ нему со стороны Нура. Генер. Бергъ, поставивъ кирасиръ въ 2 линии, заслонилъ имъ дорогу и самъ въ сопровожденіи трубача, какъ парламентеръ подскакивалъ къ Пол-камъ. Приведенный къ генер. Лубенскому, Бергъ обратился къ нему со словами: "Я долженъ вамъ сказать генералъ, что вы отразили и окружены". По нѣкоторомъ размышленіяхъ Лубенскій отвѣчалъ: "хорошо! такъ вы проложимъ себѣ путь". Генер.
Бергъ, не сказавъ болѣе ни слова, поклонился ему, повернувъ лошадь, и его орудія тотчас открыли сильный картечный огонь.

Затѣмъ польская пѣхота построилась въ каре, имѣя артиллерию (10 орудій) посреди себя, а кавалерію сзади, и пыталась въ такомъ порядкѣ продолжить себѣ путь—но тише; атакованная кирасирами и уланами, она была отброшена въ лѣсъ. За-тѣмъ она покушалась пробраться лѣсомъ; но когда это было замѣчено со стороны Русскихъ, то 2 эскадрона кирасиръ съ 2 оруд. были направлены въ лѣсу и удержали Полканы. Между тѣмъ какъ Русскіе оставались къ тѣмъ, лука, ярко освѣщенная Полканы спереди, открывала всѣ ихъ движения и дѣлали изъ нихъ хорошую цѣль для пушечныхъ выстрѣловъ. Вскорѣ Полканы замѣтили, что имѣютъ дѣло только съ кавалеріей; твердая рѣшимость замѣнила ихъ первоначальное колебаніе, и они бросились въ штыки на русскія колонны, въ то время какъ ихъ 5-й конно-егерскій полкъ (бывшіе гвардейскія егеря) ринулся на уланъ, бывшихъ въ центрѣ. Но и эти атаки были отбиты; Полканы потеряли одно ору- діе и въ безпорядкѣ были отброшены къ лѣсу, гдѣ часть раз-сѣлилась, частью чрезъ болота и чашу лѣса, повернули назадъ на дорогу къ Жуэдалу, и тамъ, такъ какъ русская кавалерія не могла преслѣдовать ихъ въ лѣсу, упили благородительствуемыя мра-комъ ночи, по лѣснымъ и боковымъ дорогамъ къ Чижеву, куда между тѣмъ прибылъ авангардъ и другая часть главныхъ силъ. Такъ набѣганъ Полканы угрожавшей имъ опасности сравнительно съ незначительнымъ уровнемъ, заключающимся въ 100 убитыхъ и раненыхъ и 150 пленныхъ и однимъ орудіемъ; этими они обязаны только тому обстоятельству, что Русскіе не имѣли пѣхоты. Послѣдніе насчитывали только 16 убитыхъ и 74 раненыхъ. Фельдмаршаль былъ весьма довольенъ кирасирами, производившими всѣ атаки на русскихъ и въ совершенномъ порядкѣ; неприятельская кавалерія непротивна, за исключеніемъ гвардейскихъ егерей, во все не отва- жилась вступать въ бой, а все держалась за пѣхотой. Лубян-скій, собравъ разсѣянныхъ войскъ къ Чижеву, обратился на слѣ-дующее утро форсированнымъ маршемъ къ Замброзу, гдѣ нат-кнулся на генер. Яковскаго и тѣмъ опять пришелъ въ связь
съ полскою главною армиею; съ этого времени онъ образовалъ ея арьергардъ.

Нельзя скрыть, что Лубенскій отчасти самъ былъ виновъ своего несчастія, но какъ человѣкъ обладающій больною рѣзимостью, съумѣлъ выступиться изъ него. Еще 31/9 въ ночь узналъ онъ о переправѣ Русскихъ; вмѣсто того, чтобы выступить тотчасъ, онъ оставался 24 часа въ бездѣйствіи въ Нурѣ и только тогда началъ свое движенье, когда русская артиллерія приближалась уже изъ Цзановцы. По сему дѣлу данной ему инструкціи онъ долженъ былъ по полученіи увѣдомленія, что Димбичъ устраиваетъ мосты у Грана, оставить Бутъ и двинутся въ Цзановцу, дабы, постоянно находясь противъ фельдмаршала, отступать чрезъ Чижево къ главной арміѣ, но мѣрѣ того какъ Русские будутъ наступать. Объ этомъ же писалъ ему Прондмансѣй изъ Тыкочина, но онъ получилъ это письмо слишкомъ поздно.

Польская главная армія, направленная за исклученіемъ Гелгуда въ Ломжѣ, 22/4 мая подвинулась изъ Меженія чрезъ Гачъ до Сидова и на слѣдующій день, поспѣшно продолжая свое отступленіе, достигла Трошина. Оставшійся въ Тыкочинѣ арьергардъ покинулъ его въ ночь 24/4 мая и поспѣшалъ за главною колонною. Такимъ образомъ вчера 24/4 вся польская армія находилась между Сидовымъ, Ломжей и Остроленковъ: Лубенскій со своимъ корпусомъ и Янковскій были въ Надборахъ; дивизія Рыбинскаго въ Червятѣ; Скржинецкій и Малаховскій съ главною квартирою въ Трошынѣ; наконецъ Гелгуда въ Ломжѣ.

22/4 мая вечеромъ, въ то самое время, когда Поляки начали свое отступленіе изъ Тыкочина, Великій Князь получилъ увѣдомленіе отъ Димбича, что онъ переправился 21/3 у Грана и форсированными маршами наступаетъ противъ неприятельскаго праваго фланга. На слѣдующій день, когда отступленіе Поляковъ было уже очевидно, посланы были для преслѣдованія сперва 2 эскадрона гвардейскихъ казаковъ, вслѣдъ за которыми, переправившись у Тыкочина, послѣдовавъ гр. Ностычъ съ бригадою легкой кавалерійской дивизіей и 8-ю конными орд., между тѣмъ какъ гвардейскій конно-егерскій полкъ съ 4-мя орд. подъ начальствомъ генер. м. Слатвинскаго переправился у Жолтковъ. Соединившись, они оба продолжали въ
этот день преследование неприятеля до Рудокъ. Дорога была буквально покрыта отсталыми, которые во множество были захвачены и отправлены назад. Болгь 300 ч. было отведено въ Вѣлостькъ. Даже часть обоаз досталась въ руки Ностца и Слатвинскаго, но неприятеля они не настигли. На слѣдующий день 24 мая гр. Ностцъ быстро продолжал преследовать, и авангардъ его достиgło Гача, за нимъ слѣдовали и прочия войска гвардейскаго корпуса, исключая гусаровъ, которые, вслѣдствіе произведенія Халповскімъ волненія въ Вѣлостокской области, были посланы въ помощь генер. Петерсону въ Вѣлостькъ. Въ то время какъ генер. Бистромъ прибылъ въ Минежеминъ, къ этому же пункту подошти разъѣзда главной арміи и пришелъ навѣститъ, что фельдмаршаль находится въ Клуковѣ, а авангардъ его подъ начальствомъ генер. Берга около Высоко-Мазовецка. Адъютантъ Великанаго Княза поля. Философовъ былъ тотчасъ посланъ къ Дѣбуцю, дабы отдать отчетъ о положеніи дѣла со стороны Гвардіи.

Фельдмаршаль послѣ сраженія при Нурѣ былъ въ это время въ нерѣшимости касательно дальнѣйшаго направления своего движенія, ибо онъ не имѣлъ навестей, ни о Гвардіи, ни о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ неприятеля. Онъ приказалъ представить себѣ строевые raports отъ всѣхъ частей арміи, и хотя по этимъ свѣдѣніямъ оказывалось на лицо не болѣе 35,000 ч., изъ которыхъ 7,376 кавалерій (1); но Дѣбючъ съ удовольствіемъ замѣтилъ, что то были все воины испытанные въ бояхъ и на которыхъ они могли положиться во всѣхъ отношеніяхъ. Затѣмъ былъ составленъ новый авангардъ изъ Екатеринославскаго гренадерскаго и 3-го карабинерскаго полковъ съ Лубенскими гусарами и 8-ю оруд. и подчиненъ дѣйствительному и способному генер. Бергу. Такъ прошло все утро 25/4, въ бездѣйствіи и снѣженіемъ ожидали въ окрестностяхъ Тымянки. Только въ полдень Дѣбѣчъ получилъ желанное донесеніе Великаго Князя объ отступленіи неприятеля; въ немъ Великий Князь объяснялъ Свою намѣреніе выступить съ гвардейскимъ корпусомъ 24/4 для преследованія неприятеля по направленію къ Минежемину. Фельдмаршаль тотчасъ приказалъ

(1) Смотрѣ табель 1.
взять направление на Высоко-Мазовецъ, дабы восстановить не-
посредственную связь с Гвардию. Такъ какъ движеніе сѣе нача-
лось уже послѣ полудня, то былъ сдѣланъ небольшой переходъ
до селенія Клукова, откуда на слѣдующій день армія выступила
въ Высоко-Мазовецкую и такимъ образомъ очутилась на одной вы-
сотѣ съ гвардейскимъ корпусомъ, бывшимъ въ Межемницѣ. Какъ
только Дабы избавился отъ опасеній за Гвардию, — его пред-
стригавший духъ снова пробудился, и онъ рѣшился употреби-
нуть возможныя усилия, дабы предупредитъ гдѣ либо неприятеля
на пути его отступленія или по крайней мѣрѣ настигнуть его.
Нимѣетъ въ виду обезпещить себѣ при этомъ содѣйствіе Гвардіи,
фельдмаршаль писалъ Великому Князю изъ Высоко-Мазовецка,
что «такъ какъ неприятель въ полномъ отступленіи, а авангардъ
Гвардіи уже въ Рудкахъ, то онъ думаетъ на слѣдующій день
(22/12 мая) произвести форсированное движеніе въ Пьскѣ, дабы
по возможности отрѣзать неприятеля у Островленя, что онъ
приглянулся и Великаго Князя сдѣлать таковой же форсирован-
ный маршъ къ Снядкову, дабы войти съ нимъ въ непосредственную
связь.» Затѣмъ онъ сдѣлалъ распоряженіе на 25/13 мая о дви-
женіи арміи въ двухъ колоннахъ: правая, при которой онъ самъ
dолженъ быть находиться, состоящая изъ 1-го корпуса и 3-й
гренадерской дивизіи, получила приказаніе слѣдовать чрезъ Яблонку
на Шумово; сваде же дождна была направиться чрезъ Рыкацев
Dlugoborg и вторая или лѣвая колонна, состоящая изъ гренадер-
скаго и 3-го кавалерійскаго корпусовъ. Здесь назначенъ быть при-
вать на вѣсколько часовъ, послѣ чего армія должна была про-
должать движеніе въ слѣдующемъ порядкѣ: правая колонны чрезъ
Глебокъ и Кусково на Пьскѣ, лѣвая прямо на Лубутинъ (Лу-
булинъ).
22/12 мая былъ жаркій, душный лѣтній день, и облачка пили
все время облекали колонны, но солдаты шли бодро и въ хоро-
шемъ настроѣніи духа, ибо ожидалась битва. Выступивъ раннимъ
утромъ, послѣ краткаго отдыха въ Шумовѣ, прибыли въ Пьскѣ
только къ ночи. Все уже указывало на близость неприятеля, и
поздно вечеромъ былъ слышенъ не вдалекъ ружейный огонь, воз-
вѣстившій войскамъ, что неприятель уже настигнуть. Огонь этотъ
т. 11.
20
происходил в арьергард генер. Берга, который выставил ар-
риергард Поляков въ селеніи Гостеры и Надборы.
В то время какъ главная армія совершала усиленный пе-
реходъ болѣе чѣмъ въ 50 верстъ, Гвардія также, согласно же-
ланію фельдмаршала, прибыла изъ Межицкая черезъ Рачь въ 
окрестности Свядова. Неприятель пытался было защищать про-
тивъ ея арьергарда переправу черезъ ручей Ручь у Янцза, 
но приближеніе генер. Берга отъ Глембова побудило его 
къ отступленію. Въ 5/4 часа былъ устроенъ мостъ черезъ 
эту небольшую рѣчку, и арьергард переправился. Въ эту 
минуту прибылъ въ арьергардъ фельдмаршаль, и храбрыя 
воины громкими радостными криками встрѣтили его. Кто 
выразить сколько было чувства собственного достоинства въ 
этихъ восклицаніяхъ; вѣдь эти самые солдаты со словомъ вы-
держали труднѣйшее испытаніе и показали себя достойнымъ 
своего полководца! Затѣмъ гр. Ностицы со своей легкой ка-
валеріей долженъ былъ преслѣдовать неприятеля до Пискозъ, у 
Надборъ, гдѣ сходятся дороги изъ Свядова и Шумова, совер-
шилось его соединеніе съ главной арміею, и съ того времени 
всѣ войска дѣйствовали вмѣстѣ.
Поздно вечеромъ фельдмаршаль прибылъ въ совершенно раз-
рушенные Писки; отъ нихъ уцѣлья только церковь и два до-
ма, въ коихъ онъ и остановился. Не многіе часы, оставав-
шиеся до разсвѣта, были употребленья на отдѣленіе нужныхъ ди-
спозицій для слѣдующаго утра. Это утро надѣялось сдѣлать рѣ-
шительнымъ; и живая дѣятельность, обозначающая обыкновенно 
начальникъ битвы, вполнѣ обнаруживалась въ снѣтѣ фельдмаршала. 
До глубокой ночи видѣлся огонь въ его покояхъ, а движу-
щіяся въ нихъ тѣни показывали, что онъ совѣщаются со сво-
ями помощниками, выслушиваетъ донесенія и отдаетъ прика-
занія.
Генер. адъют. Бистрому, столь искусно начальствовавшему 
арьергардомъ Гвардіи при ея отступленіи, фельдмаршаль пору-
чилъ; въ доказательство особаго своего довѣрія, начальствованіе 
всѣмъ арьергардомъ какъ главной арміи, тактъ и гвардейскаго 
корпуса, а потомъ ему были подчинены гр. Ностицы съ 3 лег-
видны кавалерийскими полками Гвардии и генер. Верг с вышеноиме-
нованными силами. Едва начало светать 28 маи, как войска пошь 
непродолжительного отдыха, двинулись с разных сто-
рон в направлении к Трошину, полным радостной надежды 
стремились неприятеля еще по сю сторону Остроленки. Характери-
стию Полковъ, хорошо известное русской армии изъ журна-
ловъ, внушало какъ офицерамъ, такъ и солдатамъ желание дожи-
даться всему свету, что они не переродились и остаются та-
кими же, какими были прежде.

Генер. Скржинецкий къ предшествовавшей вечеръ и въ ночь 
переправилъ большую часть своей армии черезъ Наревъ у Остроле-
нки; онъ самъ съ главною квартирой остался до утра въ го-
родѣ и удерживалъ по сю сторону, въ видѣ арьергарда для приви-
крывания отступления прочихъ войскъ, только корпусъ генер. Лу-
бенскаго. Онъ не имѣлъ при этомъ определенного плана; мож-
етъ быть онъ хотѣлъ только удачнымъ арьергарднымъ дѣломъ 
успокоить нѣкоторымъ образомъ общій голосъ. Онъ хотелъ 
также показать своимъ приближеннымъ, считавшимъ его ма-
лодушнымъ, что онъ не боится неприятеля. Всѣ сии различных 
основанія побудили его къ мѣрѣ, долженствовавшему окончиться 
гибелью, какъ его самого, такъ и всей армии.

Пронзянскій увѣряетъ (1), что онъ не понялъ идея, руководи-
вшей Скржинецкаго при этихъ распоряженіяхъ. Будучи ясно 
вслѣдствіе безпрестанныхъ споровъ въ непріязненныхъ съ нимъ 
отношеніяхъ и отправляя свою должность только временно, по-
ка не найдется преемника, онъ довольствовался исполненіемъ 
отдаваемыхъ ему приказаний, не изслѣдуя ближайшаго ихъ смы-
сла и цѣли, и не хотѣлъ предлагать свои совѣты, когда его 
не спрашивали.

Всѣ вполнѣ были увѣрены, а Скржинецкій вовсе и не сом-
нивался, что городъ и мосты можно будетъ удержать; рѣку 
считалъ онъ столь непреодолимымъ препятствіемъ, что от-

(*) Смотря его статью объ Остроленской битвѣ въ Spectateur militaire. 1832. № 77.
нюдь не върьть возможности переправы открытою силой. Все же вечером 32½ мая обратился онъ къ Прондзинскому съ вопросомъ, что должно дѣлать съ мостами? Прондзинский отвѣтчал, что разрушить ихъ нельзя, такъ какъ по ту сторону находится еще весьма много войскъ; а также нельзя надѣяться сдѣлать ихъ негодными къ употреблению для Русскихъ, ибо они вѣроятно по пятамъ будутъ слѣдовать за отступающими колоннами. «Однако,» присовокупил онъ, «я убѣждаю, что та часть русской арміи, которая переправится, погибнетъ, если только мы надлежащимъ образомъ воспользуемся выгодами нашей позиціи. Укрывъ войска и артиллерию въ кустарникахъ, мы будемъ громить переправившихся перекрестными выстрѣлами, а за тѣмъ совокупнымъ нашадениемъ съ нѣсколькими сторонъ отбросимъ ихъ въ Наревъ. Ибо, по причинѣ тѣснаго пространства, Русскіе не будутъ имѣть возможности, ни развернуться, ни употребить значительныхъ силъ въ особенности кавалеріи.»

Совершенно успокоенный въ этомъ отношеніи, главнокомандующій предоставилъ Прондзинскому сдѣлать нужные приготовленія, даже не освѣдомившись о нихъ. Прондзинскій осмотрѣлъ мѣстность на правомъ берегу Нарева и нашелъ ее чрезвычайно удобною. Она представляла небольшую поляну (*), кой глѣ немногой болотистую, почти состоявшую проделованый четверугольникъ, образуемый, съ одной стороны Наревомъ, съ другою, противолежащимъ рядомъ песчаныхъ холмовъ окруженныхъ лѣсомъ, съ третьей стороны теченіемъ Омулева и съ четвертой небольшой болотистою рѣчкою, впадающею въ Наревъ. Мосты Остроленцы были въ узлу четверугольника; шоссе, возвышавшееся почти на величину человѣческаго роста надъ открытою мѣстностью, идетъ сперва прямо по направлению моста на сваяхъ, но въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ него круто поворачиваетъ влѣво, прорѣзывая поляну во всю длину параллельно съ Наревомъ; но другая широкая дорога изъ Мышинца продолжаетъ первоначальное направление шоссе.

(*) Смотри планъ сраженія при Остроленци.
Къ стр. 308.

aa. Бригада Лангермана
bb. » Муховского
cc. » Богуславского
dd. » Венгерского
ee. » Красницкого
ff. » Засядского
gg. Кавалерий Скаржинского и Турно.
hh. » Лубенского.
i. Астраханский полк.
jk. Суворовский

AA. Расположение польской армии предъ сражением.
BB. Наступление русских передовых войск и атака бригады Богуславского.
CC. Мартыновъ и Бистромъ выбиваютъ Поляковъ изъ Остроленки.
DD. Польский батальонъ притяженній къ Нареву гвардейскими уланами.
EE. Отступление Поляковъ чрезъ мость.
FF. Астраханский полкъ переходитъ по мосту на сва́яхъ и овладываетъ 2 орудіями батареи Биелицкаго.
GG. Астраханскій и Суворовскій полки утверждаются за шоссе, равно какъ и вскорь послѣ сего прибывающая колонна генерала Берга.
HH. Польская армія выступаетъ изъ кустарников.
II. Отбита атака Венгерского.
KK. Батарея Турскаго, потерявъ 1 орудіе, принуждена отступить.
LL. Отбита атака Лангермана и Муховскаго.
MM. Отбита атака Красницкаго.
NN. Отступление батареи Неймановскаго.
OO. Появление на полѣ битвы кавалеріи Скаржинскаго и Турно.
PP. Минута, когда генер. Мандерштретъ со своими 5 батальонами, поддержанный прочими переправившимися батальонами Русскихъ, наступаетъ и въ
QQ. натикается на превосходную силами, также наступающую польскую кавалерію и пѣхоту.
SS. Отбитыя атаки польской кавалеріи.
СРАЖЕНИЕ
при
ОСТРОЛЕНКѢ.
14 Мая 1831 года.
Харитовъ
въ английскомъ обозрѣ 200 саженъ
Сообразно с этими свойствами местности Провцинскій одевал свои распоряжения: 1 и 3 дивизионъ онъ расположилъ опять въ кустарникахъ, на несчаныхъ холмахъ наступательнаго Нарева, на разстояніи 700 саж. отъ мостовъ; 4-ю правѣ, подавъ ее немного назадъ, 3-ю лѣвѣ, опирая ея на самый высокій изъ холмовъ, густо обросший лѣсомъ и кустарникомъ. На этомъ холмѣ онъ поставилъ 10 батарейныхъ орудій батареи Турскаго; 12 орудій батареи Бялечскаго были подвеzenы къ самому мосту, а батарея Неймановскаго поставлена предъ правымъ флангомъ, дабы способствовать отступленію арміи Лубенскаго, послѣ чего обѣ батареи должны были отъѣхать въ общий боевой порядокъ, а орудія Бялечскаго стать подъ Турскаго, чрезъ что, на этомъ важномъ пункѣ было бы сосредоточено 22 орудія. Орудія и артиліерія были здесь такъ заняты кустарникомъ, что нѣчто нечего было опаляться огня Русскіхъ, между тѣмъ какъ сами они могли обстрѣливать, и мосты, и городъ, и такимъ образомъ дѣлали дебушивание почти невозможнымъ. Такъ какъ местность не дозволяла употребленія казармъ, то послѣдняя была расположена по ту сторону Омута, дабы дать ей отдыхъ и въ тоже время наблюдать носками Нарева до Рожаны, куда были отправлены резервные парки и обои.

На лѣвомъ берегу Нарева, въ 5 верстахъ предъ городомъ оставались только дивизіонъ Лубенскаго и Казимирскаго, и для подкрепленія ихъ впереди Остроленки — часть дивизіи Мадаковскаго. Лубенскій, имѣвшій намѣреніе вечеромъ стычку у Янца и въ Гостерахъ, отошелъ въ ночь чрезъ Троснина на разстояніе не большой мили отъ Остроленки и занялъ со своей пѣхотою удобную позицию между селеніями Срежекунъ и Лавы. Лѣвое крыло его, состоящее изъ 6 батал. съ 10 орудіями, было прикрыто у Лавы небольшою болотистою рѣчкою, между тѣмъ какъ 4 баталіона праваго крыла расположились предъ самыми выходами изъ лѣса Замосця, обстрѣливая его батареи изъ 6 орудий; 2 баталіона съ 4 оруд. поставили они въ резервъ за центромъ. Такимъ образомъ онъ владѣлъ обѣими дорогами, по которымъ должны были приближаться Русскіе, чрезъ Суекъ и чрезъ За-
моск. Его кавалерия находилась повади во 2 линии. Ближе к Остроленцам расположена была бригада Богуславского; которая должна была выступать с полком ветеранов, стоящим между тропинкою дорогой и ложневским шоссе, поддерживать Лубенскаго. В этой позиции в 7 ч. утра Лубенский получил приказание от генерал-командующего, отданные в ту минуту, когда Скржинецкий перенесъ свое главную квартиру въ Остроленцы на другую сторону въ селение Круки: "непременно запечатлеть въ своей позиции, такъ какъ въ случаѣ сильнаго натиска неприятеля онъ будетъ представляеть остальной арміи." (*)

Едва окончивъ Лубенский приготовления для встрѣчи Русскихъ, онъ около 9 ч. утра приблизился черезъ Замость и Сускъ авангардъ ихъ подъ начальствомъ генераловъ Вержа и Ностыцкаго, въ небольшомъ разстоянии за которымъ сдѣлалъ вся армія (**).

Фельдмаршаль верхомъ сдѣлалъ непосредственно за авангардомъ, дабы иметь возможность на мѣстѣ принимать всѣ нужные мѣры. На его лицѣ подъ наружнымъ спокойствіемъ можно было прочесть внутреннее волненіе: этотъ день долженъ былъ рѣшить судьбу войны и его славу. Недаромъ было сдѣлано столь быстрое движение, недаромъ и теперь наступали съ необыкновенною поспешностью: если бы неприятелю удалось поставить Народъ между собою и русской арміей, то всѣ эти усилия вновь оказались бы напрасными, и наспехъ недоброжелателей загрязнило, глубоко врѣзывавшееся въ душу Дубича, вторично предсѣдовали бы его. Но въ такомъ случаѣ онъ рѣшился, чтобы

(*) Приказание напечатано въ сочиненіи: Походъ между Бугомъ и Наровомъ, ст. 82.
(**) Русская армія двигалась по большоею дорогами черезъ Трошинь и Замость въ слѣдующемъ порядке: за авангардомъ Берга генеръ Набоковъ съ 3-ю гренад. дивизіею, 20 оруд. и кирасирскими пр. Альберта полкомъ; потомъ генеръ Лонгинъ съ трьемя полками 1-й гусарской дивизіей 12 ору.; затѣмъ генеръ Мандерштетъ съ 1-ю пѣхотной дивизіею и 8 ору.; за нимъ 3-я дивизія подъ начальствомъ генеръ Пукріна съ 10 ору.; Наконецъ резервъ артиллеріи, Гродненскіе гусары, оставляя части 2-й гренад. дивизіи, Литовскій и Вольскій гвардейскіе полки и Новгородскіе кирасиры съ ихъ артиллеріею. Совершенно въ хвостѣ шла 1-я гренад. дивизія и 1-я бригада кирасирской дивизіи.
нельзя сказать, какая из них кончается, немедленно двинуться на Северскот, и тым отразить польскую армию от о. Варшавы: таким образом он угрожал бы неприятельским сообщениям, не поддерживая опасности своей собственной. 

Генер. Бергъ, выступивший в 3 ч. утра изъ Писновъ, застал уже въ селении Замошь Замошь. Генер. — адъют. Биостромъ съ легкимь гвардейскимъ конногвардійскимъ дивизионъ получилъ отъ него приказаніе двинуться впереди и выдѣлить неприятеля изъ замосского лѣса. Гр. Ностицъ со своею кавалеріею долженъ быть изъ Замошье обратиться вправо и направиться черезъ Суку и Давы. Волость сего генер. Бергъ построилъ кавалерийский батальонъ въ роты колонны, изъ коихъ одна рота съ 2 оруд. двигалась по главной дорогѣ, другія двѣ правѣе и лѣвѣе, а 4-я разсыпанная въ стрѣльныхъ ши въ головѣ; за ними по большой дорогѣ слѣдовалъ Бергъ съ другимъ батальономъ кавалеріи и Екатеринъ-славскими полками. 

При выходѣ изъ большаго лѣса, гдѣ начинается низкій кустарникъ, передовой кавалерийный батальонъ былъ встрѣченъ сильнымъ караульнымъ и ружейнымъ огнемъ. Генер. Бергъ отвѣчалъ изъ своихъ двухъ орудий и послалъ полкъ Рейценштейна съ батальономъ Екатеринославскаго полка въ обходъ лѣваго фланга неприятеля. Но какъ вся окрестная мѣстность состояла изъ болотистаго лѣса, то Рейценштейнъ, забравшись черезъ чуръ вправо, пошелъ въ болото. Дабы помочь возникшему оттого замедленію, генер. Бергъ взялъ другой батальонъ того же полка и пошелъ его въ обходъ лѣваго фланга неприятеля; въ тоже время онъ приказалъ увядомить гр. Палена о необходимости замѣнить взятый съ большой дороги войска другими. По приказанію фельдмаршала для подкрѣпленія Бергъ генер. Набоновъ двинулся со своею 3-ю бригадою вправо, между тымъ какъ 1-я его бригада направилась влево. Хотя при этомъ солдаты должны были пробираться по колѣнъ въ болотѣ, но это не уменьшило ихъ ревенія. Когда неприятель увидѣлъ себя угрожаемымъ съ обоихъ фланговъ, то очистилъ лѣсъ и отступилъ къ селенію Срежену.

Въ это же самое время гр. Ностицъ съ тремя полками легкой гвардейской кавалерійской дивизіи отбросилъ неприятельскіе фор-
посты изъ Сузык и двинулся на Лавы, гдѣ был встрѣченъ сильнымъ отрядомъ изъ 10 орудий, поставленныхъ на львомъ флангѣ позиции Лубенскаго; противъ нихъ тотчасъ были выставлены также 10 орудий, которыя вскорѣ держали верхъ. Присаживъ часть селенія Лавы была обойта пламенемъ. Такъ какъ къ неприятелю можно было приблизиться только по длинному деревянному мосту черезъ болотистый ручей, то генер. Ностычъ приказалъ гвардейскимъ конно-егерямъ обойдти неприятеля вправо чрезъ болото, между тѣмъ какъ онъ самъ направлялся съ гвардейскими уланами проскакать вполовину разрушенный мостъ. Но Поляки не выждали нападенія и поспѣшно отступили въ другую позицию предь Остроленцою, куда по восстановленіи моста послѣдовали за ними и гр. Ностычъ.

Фельдмаршаль, находившийся со свитою позади войскъ Берга, при началѣ сраженія остановилъ свои войска на открытомъ мѣстѣ при выходѣ изъ леса, сошелъ съ лошади и спокойно разговаривалъ съ Толемъ о мѣрѣ, которая необходимо было принять. Между тѣмъ войска Набокова дефилировали предъ нимъ, и хотя усталые, покрытые потомъ, они все же были полны нетерпѣнія настигнуть неприятеля. Гр. Толь, всегда увлекаемый нервнымъ пушечнымъ выстреломъ, желая собственными глазами удостовѣриться во всемъ происходящемъ, сталъ на главѣ Сумскаго гусарскаго полка и поскакалъ стороной чрезъ лесъ, съѣдѣлъ разъѣздъ неприятельскій приготовленія и сдѣлать лучшія разсѣянія. Когда успѣками генер. Берга выходъ изъ леса очистился около 9 часовъ, фельдмаршаль далъ приказъ своей лошади, дабы на открытомъ мѣстѣ лучше обозрѣть положеніе дѣла. Здѣсь первое, что онъ увидѣлъ, было воздымавшееся пламя селенія Лавы, изъ котораго гр. Ностычъ только что принудилъ отступить неприятеля.

Дебуштировавшія изъ леса войска были направляемы самымъ фельдмаршаломъ: Кн. Горчаковъ съ двумя батареями артиллеріи, ровно карабиновъ съ 4-мя полками (*), своей дивизіи должны были наступать по прямой, кратчайшему пути.
шей дороге; остальная же два полка (Сибирский и Румянцевский) должны были направиться вдвоe по дороге через Сражение в Таболине, на которой неприятель имел у селения Полынь крепкую батальонов 3 с орудиями. Генер. Берг считовал чрезвычайный ряды его войск разстроились во время сражения, то немедленно оттого селения он остановился на полчаса, дабы устроить их и дать им отдыху. Гл. Ностряк между тем просел через Лавы.

Отъезда у Замосця до Остrolенки неприятель оказывал только слабое сопротивление. Так как Остrolенка лежит на львом берегу Нарева, то ожидали, что он не будет упорно защищать город, а только разрушить мост и всём силами воспрепятствовать переезду через реку. Но это предположение не подтвердилось. Он воспользовался удобным положением песчаных холмов пред городом, дабы удержаться здесь сколь возможно дольше, для чего сильно занял их пяхотою и артиллериею. Эти холмы окружают Остrolенку подкругом, в виду вала, и допускают возможность выгодного расположения орудий для обстрела дороги, по которым должны были приближаться Русскими.

Между тем как Лубенский надёжно оказал здесь продолжительное сопротивление, вся кавалерия его корпуса, бывшая на левой стороне реки должна была отойти за Наревом, за тем он и сам намеревался идти по врагу, переправиться с пяхотою и артиллериею, а прикрытие своего отступления, равно как и защиту города, поручить бригаду Богославского (4-й и 8-й полки (*) ) и ветеранам. По окончании переправы арьергарда по мосту на свалях, этот мост предполагалось разломать, а Богославскому и ветеранам должны были отступить по цивильному мосту, который также предполагали сорвать с якорей и спустить по течению. Таков был первоначальный план; при этом не приняты в расчёте только одно обстоятельство: именно неуступность преследования русских гренадер.

(*) А именно 4 батальон 4-го, три 8-го и два батальона полка ветеранов, всего 9 батальонов. Хотя полский реляций обыкновенно выписывают 8-й полк, но о нем упоминается в рассказе очевидца в Nowa Polska №448.
Остроленка, небольшое красное містечко на львовь борегу Нарева, соединялась съ правым берегомъ укороченными и узкимъ мостами длинною около 100 саженей, отстоявшими одинъ отъ другого приблизительно на 150 шаговъ. Объ главными улицы містечка вели по прямой линии къ мостамъ; рыночная площадь была просторна и окруженна каменными домами, на строений ц ен конца стоялъ Бернгардійскій костелъ, окруженный каменными ствонъ и представлявшей прочный редутъ. Однако Поляки не успѣли достаточно воспользоваться этой мѣстностью, такъ какъ наступление произошло быстро: улицы были слабо баррикадированы, а возведенныя прежде генер. Саксеномъ окопы вокругъ города оставлены безъ вниманія; даже не были сделаны приготовления къ послѣднему разрушению мостовъ, потому что расчищивали наѣвшее удержать городъ до вечера.

Поляки беззаботно ожидали на возвышенностяхъ предъ Остроленкою нападенія Русскихъ, и въ ихъ лагерѣ по ту сторону рѣки господствовала величайшая безопасность; всѣ надѣялись воспользоваться 24-хъ часовыми отдыхомъ. Самъ главнокомандующій вполнѣ раздѣлялъ эту безопасность: по утру онъ производилъ смотръ познанскимъ всадникамъ, вызвавшимся идти съ Дембицкимъ къ Литву, и сказалъ имъ рѣчь. Кавалерія разсѣдала лошадей, пѣхота большею частью разсѣялась, дабы принести воды и дровъ для варки и освѣжится отъ дневнаго жара въ волнахъ Нарева; даже столь внимательный во всѣхъ случаяхъ Проявянскій отправился въ свою отдаленную квартиру, чтобы работать надъ доносомъ противъ Скряженскаго. Въртъ въ 9 ч. утра раздался на львомъ берегу Нарева громъ выстрѣловъ. Сперва Скряженскій не обратилъ на это вниманія, не вѣря возможности присутствія Дѣбяча. Слабость русскаго авангарда у Иура и въ послѣдующие дни внушила ему убѣженіе, что русскихъ силы еще не соединились и что онъ имѣеть дѣло съ летучимъ отрядомъ; убѣженіе это было еще усилено показаніемъ одного дворянина, за день до сего прибывшаго изъ окрестностей Чижева, который утверждалъ, что тамъ показались только слабые русские отряды и что о фельдмаршалѣ вѣтъ ни малѣйшаго слуха. Скряженскій самъ распространялъ его и получалъ тотъ же отвѣтъ. Обман.
нугий навъ этнъ показаниемъ, такъ и направленіемъ Дивича изъ Высоцкого—Мозырскаго, главнокомандующый считалъ его еще да- леко въ ту самую минуту, когда выстрѣли орудій были уже слышны; такъ постоянно судьба поражаетъ человѣка въ минуты величайшей беззаботности.

Было 10 часовъ утра. Русская войска приближались уже къ Остроленкѣ; справа гр. Ностровъ, слѣва Набоковъ. Кн. Горчаковъ, воящийшийся съ артиллерией въ головѣ взводъ съ генералами Гербергомъ и Грабе, выставили мало по малу по мѣрѣ прибытия 26 орудій, сосредоточенный огонь которыхъ принудилъ отступать неприятельскую артиллерию, стоявшую на высотахъ и дивизію Камышева. Богуславскій прикрывалъ это отступленіе своею бригадою и ветеранами. Въ эту минуту прибыли 7 батал. дивизіи Набокова; Кн. Горчаковъ, давъ имъ нѣсколько минутъ, дабы сократить колоны, приказываетъ имъ занять городъ. Слѣва полкъ Виstromъ съ 3-мя батальонами карабинеръ, справа генеръ. Мартыновъ съ Астраханскими и Суворовскими полками по глубокому песку двигаются на приступъ. Дерка ружья на перевѣсъ, безъ выстреловъ эти храбрецы бросаются впередъ, и ничего не можетъ остановить ихъ. Скоро натыкаются они на бригаду Богуславского, и тотчасъ въ самомъ городѣ и впереди его возгорается упорная битва. Польскіе полки, лучшіе изъ всей арміи, напрягали всѣ сили, дабы остановить натискъ Русскихъ и удержать городъ, но они повсюду были опрокинуты настойчивостью русскихъ карабинеръ и гренадеръ. Ихъ не могли удержать, ни на сколько воздвигнутыми генеръ. Пацомъ баррикады, ни вспыхнувшимъ въ это время пожаръ города, залиженныхъ гранатами, ни защита многіхъ опорныхъ пунктовъ, какъ напримѣръ монастырскаго кладбища, площади и окружающихъ ее каменныхъ домовъ, ни наконецъ отчаянное сопротивленіе Поляковъ, сражавшихся уже не для удержанія города, но для собственного спасенія и безопаснаго отступленія. Сперва ворвался въ городъ съ тремя батальонами полкъ. Виstromъ, штыками опрокинулъ онъ все передъ собою и проложилъ себѣ путь до моста. Тотчасъ за тѣмъ показался съ другой стороны генеръ. Мартыновъ съ Астраханскими и Суворовскими полками: одинъ Астраханскій батальонъ, вора-
немецкий неприятельем изо всех своих, также пронесся городъ до моста и занялъ ближайшее к нему дома; между тымъ другой батальонъ этого полка и два батальона Суворовскаго полка отстояли посади лежація строенія, площадь и монастырское кладбище и захватили множество платныхъ. Почти каждый домъ приходилось брать приступомъ; монастырское кладбище удалось занять при помощи двухъ орудій, отважно провозганныхъ чрезъ пылающій городъ гвардейской артиллеріи полковникомъ Смагинымъ. Но нигдѣ не были въ состоянии удержаться, и Богуславской сдѣлалъ кровопролитной битву, стоявшую ему лучшихъ людей; отступивъ теперь чрезъ пылающую Остроленку изъ улицы въ улицу, дабы достигнуть моста. Здесь, где путь отступления былъ уже отчасти пересеченъ ему, произошелъ страшный рукопашный бой, въ которомъ Полинки и Русскіе сталкивали другъ друга въ рѣку, наполненную трупами. Только лишившись половинъ своихъ людей, Богуславскому удалось спасти на другую сторону, где поддержанный отвзомъ батареи Биелницкаго, онъ старался воспрепятствовать переправъ Русскихъ.

Такимъ образомъ Остроленка была взята (*). Знаменитый 4-й полкъ нигдѣ не устоялъ противъ атакъ русскихъ гренадеръ, даже противъ атаки гвардейскихъ уланъ. Одинъ батальонъ его, защищавший внѣстъ съ батальономъ ветерановъ выходъ на ломжинскую дорогу, былъ отѣзданъ двумя эскадронами этихъ уланъ, оттѣсненъ къ Нарепе и разсѣянъ рѣшительнымъ натискомъ; что не было убито или взято въ плѣнъ, то сброшено въ рѣку и только небольшому числу людей этого батальона удалось спастися. На слѣдующей день, когда трупы утоплениковъ были вытащены неводомъ, всѣ удивлялись сильнымъ коренястымъ формамъ этихъ воиновъ (**). Большая часть другого батальона сдалась военнопленными въ городѣ, и только не многие опровожданные остатки 4-го полка избѣгли здѣсь гибели. Русскіе взяли въ разныя частяхъ

(*). Эти блистательную побѣду въ городѣ одержали 7-мъ слабыхъ батальонѣ Набокова надъ 9-ю далеко сильнѣйшими батальонами, считавшиымися лучшими въ полской арміѣ.

(**) Они были вытащены въ несколькихъ стаяхъ шагахъ выше моста положены на небольшомъ островѣ, где и лежали цѣльный день.
городь более 1,200 пленныхъ, которые, будучи отводимы навады
большими партиями, казались благопрятными предзнаменованием
для войскъ, остававшихся еще навады.

Вскорѣ весь городъ былъ въ рукахъ Русскихъ; польскія вой-
ска были или истреблены, или вытѣснены, или взяты въ пленъ,
и только съ противоположного берега батарея Бецличаго стрѣ-
ляла по улицамъ города, въ особенностіи же 2 орудія сей бата-
реи, утвердившись на шоссе на концѣ моста, обстрѣливали анфіо-
ладнымъ огнемъ какъ самый мость, такъ и главныя улицы. Подъ
нихъ прикрѣпіемъ Полки старались разрушить мость. Для вос-
препятствованія этому мн. Горчаковъ поставилъ 3 орудія къ вы-
ходамъ, ведущихъ къ Нареву улицы, а генер. Гербель П., 4-е
другихъ орудія расположилъ на возвышенностях праваго города,
между тѣмъ какъ гр. Толь поставилъ 2 конныхъ орудія лѣваго
gорода.

Гр. Толь съ Лубенскимъ гусарскимъ полкомъ и упомянутыми 2
орудіями подвинулся втѣво на одну высоту съ прочими войсками,
имѣя приказаніе Дичча, сколько возможно скорѣе занять берегъ
Нарева и поставить разбойдь къ сторонѣ Сирицки, въ томъ пред-
положеніи, что польская армія направилась къ сему городу.
Когда гренадеры вступили въ Остроленку, Толь подошелъ къ
берегу Нарева, поставилъ здѣсь 2 орудія и открылъ жаркий
огонь по отступающему непріятелю; гусаровъ же онъ укрылъ
за песчанными холмами, дабы не подвергать ихъ безполезному уро-
ну. Корпуса Лубенскаго и Каминскаго благополучно переправи-
лись подъ защитою арьергарда Богуславскаго; навалерія перва-
го изъ нихъ была тотчасъ переведена Пронзайскимъ втѣво,
дабы наблюдать постами теченіе Нарева до Новгорода, между
tѣмъ какъ Сваржинскій наблюдалъ нижнее его теченіе вправо;
дивизія Каминскаго, совершенно изнуренная маршами и постоян-
нымъ напряженіемъ (*), была отправлена во вторую линію.

(*) Составители польскихъ реяцій придаютъ огромное значеніе въ
это время большей установости своихъ войскъ. Мы не будемъ отрицать
ея въ особенностіи что касается дивизіи Каминскаго, но разглядѣ Русскіе
сдѣлали меньше усиленныхъ переходовъ? Главная армія шла подъ рядъ,
Бригада Богословского с ветеранами поддержала весь направление русских гренадер и, как мы видели, была отбранена за мостом, при чем перешло и несколько Русских, но будучи встреченны градом картечи, эти последние возвратились назад. Таким образом в течение нескольких минут мост оставался пустым. Поляки хотели воспользоваться этим мгновением, чтобы замеч его; но выставленный гр. Толемь и кн. Горчаковыми орудия воспрепятствовали им в этом, и они удовольствовались тым, что сбросили часть досок с моста на сваях.

В это время, около 11 часов, прибыл генер. адъют. Бистром с приказанием фельдмаршала овладеть городом и мостом и утвердиться на другом берегу Нарева. Первое было уже исполнено, предупредили ко второму. Снова разрушающееся остатки пожарщица генер. Бистром выводить Астраханский полк на просторную рыночную площадь, устраивает его и приказывает ему овладеть мостом. По собственному желанию генералу георгивскому кавалерам становятся в голове колонны, а полк, имев впереди 2 батальона, под начальством капитана Яновлева, с неудержимым мужеством бросается на мост и, не смотря на неприятельский картечный огонь, не смотря на сброшенные доски, храбрецы перебазаю поголом, устраивают и бросаются на 2 орудия Белицкого, которая не могут удалиться, так как большая часть их лошадей и прислуга была перебита. В одно мгновение эти орудия взяты, а защищавший их неприятель отброшен. Паству с остатками арьергарда невосточно устремляется на перешедших, дабы вырывать у них их добчу и отбросить их за Нарев; но в нерешенной битве Астраханцев по оружию, Суворовский полк, предводимый неустрашимым генер. Мартыновым, устремляется ими на помощь по пловчному мосту, вначале не замеченному; нападение Поляков отбито, и оба полка, дабы занять лучшую позицию и выиграть пространство для войск, слднавшихшихся оставляют неприятеля на поворот шоссе и утверждаются позади его. Съ

безъ отдыха 7-ми дней, накануне сдѣлала 50, а въ самый день сраженія 20 верстъ.
этим переходом должна была начаться самая битва; все происходившее до сего было только предшествовали.

Скржинецкий поспешил из главной квартиры, находившейся в Крыму, в которой он только что располагался, своего адъютанта Крупчевского для разъяснения и донесения ему о происходившем на левом берегу. Крупчевский прибыл именно в то время, когда Бутусовский был отброшен чрез моеста, а утка, онъ видѣлъ, какъ унесли раненаго Паша. Въ эту минуту полнень безпокойства показался на полѣ битвы самъ Скржинецкий и былъ свидѣтелемъ, какъ Русскіе утверждались по его сторону рѣки и почти на его глазахъ овладѣли 2 пушками Вѣнцманна, что лишало его всякаго присутствія духа: съ ужасеніемъ пробудился онъ отъ своего осѣдлѣнія: онъ видѣлъ приближеніе грозы, до сихъ поръ издали сверкающей; вся опасность его положенія вдругъ раскрылась передъ его глазами и такъ отуманила его, что онъ не замѣчалъ даже тѣхъ выгодъ, которыя могъ еще извлечь. Какъ бы ни сть себѣ и только подъ влияниемъ одной мысли — отбросить Русскихъ, послѣдній онъ къ своему лѣвому флангу, где, какъ и во всей остальной арміи, люди собрались и стали подъ ружье. Наткнувшись на батарею Турскаго, обстрѣливавшую мость съ холма, находившагося на супротивъ его, онъ приказываетъ командину его немедленно двинуться впередъ и на близкомъ разстояніи разгромить Русскихъ картечью. Турскій, совершенно изумленный, отваживается замѣтить, что онъ имѣетъ превосходную позицію, съ которой весьма хорошо обстрѣливается городъ и мосты. Скржинецкій приходится въ бѣшенство и повелительнымъ тономъ говорить ему, что онъ долженъ повиноваться, а не разсуждать. Турскій приказываетъ врепечъ люстей и двигается впередъ. За тѣмъ подъхавъ къ оставшейся отъ дивизіи Малаховскаго бригады Венгерскаго, Скржинецкій приказываетъ ей также двинуться впередъ и штыками отбросить Русскихъ за Наревъ. Венгерскій начинаетъ движение. Едва вышелъ онъ изъ кустарника, какъ прибылъ Прондзинскій, приводивший до сего въ порядокъ войска на правомъ крыль и видѣвъ уже батарею Неймансскаго къ фабричнымъ домамъ, откуда огонь онъ былъ направленъ на городъ.
и мосты. Напомним главнокомандующему объ условленных прежде мѣръ, Прондянскій замѣчаетъ, что эта атака черезъ чутъ слѣва и преждевременна, что прежде нужно привести въ разстройство Русскихъ артиллерийскихъ огнёмъ и тогда только ко атаковать ихъ значительными силами; обстоятельство, что они переправя тѣмъ временемъ еще болѣе войскъ ничего не значило на этомъ пространствѣ; они будутъ мѣшать самимъ себѣ и маскировать огонь своихъ батарей на противоположномъ берегу. Это со всѣмъ казалось, прояснитъ Скрябинскаго, и онъ посылаетъ Прондянскаго вернуть Вентгерскаго. Едва сдѣлала Прондянскій нѣсколько шаговъ, какъ Скрябинскій, ослушавшись возвращается его: Оставьте Вентгерскаго, можетъ быть съ Божіей помощью ему почастивиться. Такъ Вентгерскій со своими 5 батальонами продолжаетъ движение. Между тѣмъ главнокомандующий посылаетъ по всѣмъ направлениямъ атаковать вернуть отправленные парки (†), выстроить пѣхоту для атаки, привести кавалерію. Онъ былъ въ неописанномъ волненіи.

Тѣмъ временемъ Астраханскій и Суворовскій полки утвердились въ новой позиціи. Ихъ фронтъ былъ прикрытъ въ видѣ бруствера высокою насильно шоссе, лѣвый флангъ небольшою рѣчкою, а правый обезпечень болотистою, совершенно недоступною мѣстностью. Найлучшее же прикрытие доставляли имъ съ лѣваго берега Нарева орудія гр. Толя, фланговый огонь которыхъ обстрѣливалъ подступы къ шоссе. Но на минуту они были лишены этой защиты: польская батарея Неймановскаго у фабричныхъ домовъ, обстрѣливавшая до сего времени мостъ, направила свой огонь противъ этихъ двухъ орудій. Начальствовавшій ними прапорщикъ Огаревъ, совершенно юный, только что поступившій въ военную службу офицеръ, хотя осмысляемый непріятельскими выстрѣлами, храбро выдерживалъ огонь и отвѣчалъ какъ могъ изъ своихъ двухъ орудій. Лично присутствовавший гр. Толь удивлялся неустранимости молодого человѣка, который съ полнымъ присутствіемъ духа укрѣплъ отъ непріятельскаго—

(†) Парки и вторые зарядные ящики были посланы впередъ въ Рославль, а артиллерія имѣла на полѣ битвы только одинъ комплектъ снарядовъ.
огня одинъ изъ своихъ зарядныхъ ящиковъ за холмомъ, а изъ другаго храбро сняжалъ оба орудія. Толь, промежуточнымъ взглядомъ отбывались все важность сего пункта, послѣ всѣхъ своихъ атакъ гранатами за артиллерию и самъ поставилъ на берегу первымъ прибышія 4 орудія.

Между тьмъ генер. адъют. Бистромъ, коему фельдмаршалъ поручилъ главное начальство надъ войсками въ Остроленкъ и на правомъ берегу Нарева, отдалъ приказаніе гвардейскимъ ударамъ движутся на помощь перенесшимъ гренадерамъ. Генералы гр. Ностетъ и Олссеревъ стали сами въ головѣ ихъ и перевели черезъ мостъ 2 эскадрона, съ которыми послѣдние на встрѣчу приближающемсямуся по шоссе неприятелю. Храбро произволели они несколько атакъ, но мѣстность была черезъ чуръ неблагопріятна. Дабы не подвергать безполезно этихъ храбрецовъ неприятельскому ружейному и картечному огню на тесномъ простоявѣ, генер. Бистромъ тотчасъ вернулъ ихъ, но отъ стремительнаго движения коннадей порвался пловучій мостъ, служившій до сего главнымъ средствомъ сообщенія, такъ какъ мостъ на свалахъ еще не былъ покрытъ досками. Сверхъ того шума отъ города приближалось къ послѣднему и угрожало обхватить его. И именно въ минуту, когда сообщеніе между обоми берегами было прервано, прибылъ Венгерскій со своей колонною, а батарея Турскаго открыла сильнѣйший картечный огонь на близкимъ разстояніи.

Положеніе обомъ переправившихся русскихъ полковъ было весьма опасно: въ тылу ихъ только на нѣсколько сотъ шаговъ лежала рѣка, сообщеніе съ противоположными берегомъ было прервано, впереди находился превосходный силами неприятель, быстро подходящей вперед. Старшіе офицеры чувствовали опасность минуты и молчали, предостергая дѣйствовать солдатамъ. Но и отъ послѣднихъ не укрылась эта опасность, и когда храбрыя любимыя ими генер. Мартыновъ воскликнулъ: «ребята, неприятель приближается, встрѣтимъ его!» все молчало, что было дурнымъ предзнаменованіемъ. Но ни одинъ солдатъ не смотрѣлъ на мѣста, никто не стрѣлялъ; они стояли, рѣшившись на всякую крайность. Между тьмъ польскіе баталіи все приблиняютъ. II.
надом и достигли противоположной стороны шоссе, которое свою ширину в несколько шагов разделяли оражавшиеся. Грязными взорами, без выстриля наблюдали они друг за другом; тогда вдруг Полыкъ заверяли: «прощь вы Моекалы!» и, насмехаясь, начали бросать ищебень и камень. Однажды старый гренадер был ушибен и намется; забивший его восклицал: «братцы, стерпимъ ли такой стыдъ! За моим!» Они воочию на насмехи, поча за ними. Полыкъ не выдерживалъ на падений и показали тыль, и гренадеры, преслѣдуя ихъ пиками, наткнулись на сильно пострадавшую батарею Турскаго. Подъ ружейными выстрелами и штыками канонировъ, офицеровъ, лошадей, суверовки гренадеры овладѣли 2 орудиями; пробыв въ совершенномъ разстройствѣ съ трудомъ были спасены и возвратились въ лѣсъ къ батареѣ Бѣлицинскаго, которая тьмъ же пару орудія у моста; за тѣмъ обѣ огни занялись приведеніемъ въ порядокъ своихъ орудій.

Однакожь, если бы непріятель возобновилъ свои атаки, храбрыхъ гренадеровъ пришлось бы наконецъ заслужить предъ всевозможнымъ его силъ, если бы въ эту минуту генер. Бергъ не подоспѣлъ къ нимъ на помощь. Прибывши съ своими двумя отбитыми полками въ Остроевну тотчасъ послѣ переправы Мартынова, Бергъ приказалъ солдатамъ сложить шпаги и ранцы и, наконецъ связать канатами разорванный пловцій мостъ, бѣгомъ перевелъ ихъ черезъ него. Храбро ринулись въ караулированный полкъ на вновь наступающихъ Полыкѣ, которые после немощной рукопашной схватки, взяли обратно оба потерянныхъ орудія, такъ какъ они не смогли быть увезены по немощнымъ лошадямъ. Подтвержденные Екатеринославскими полкомъ караулиры отбросили непріятеля, отбивъ снова одно орудіе, которое тотчасъ было увезено на рукахъ. Отбросивъ непріятеля, генералы Бергъ и Мартыновъ отвели своихъ храбрецовъ на насыпь шоссе, которая подобно тетъ-де-пену съ одной стороны прикрывала ихъ отъ непріятельскаго картечного огня, а съ другой доставляла возможность русской артиллеріи съ противоположнаго берега обстрѣливать подступы къ ней.

Гр. Толь успѣлъ уже собрать на этомъ пункѣ значительное
количеству орудий, мало по малу увеличившее число их до 34-х. В то же время памятники города генералов Нейдгардт и Гербек II поставили другую батарею, исподволь возросшую также до 32 орудий; но выстрелили этой батареи по причине отдаленности и малого количества орудий были не очень действительны (*). Батареи же гр. Толя, состоящие большую часть из батарейных орудий наравне с храбростью войска, главным образом, способствовали победы, причинив ужасное опустошение в ряды неприятельских.

Ноябрь при своем враге нападении на Русских, должны были наступать и отступать под своим батареи, при чем они почти все отбившие были солдаты. Гр. Толь в продолжении всего сражения, за исключением нескольких минут, находился при этой батарее. Недою начальству его артиллерийскому командованию испуганной артиллерий генерал Сухомлин, брат раненого, был начальником его артиллерийским управлением под своим командованием генерал Нейдгардта—артиллерийским генералом Гербек II.

Когда бригада Венгерского подобно бригаде Вознесенского возвратилась на батареи и расстроились, очередь появления была доставленная генерал Лангерману с его бригадой; совершенно сначала и бывшую в полном составе до 4,000 ч. (1-й егерский и 16-й линейный полки) (**). Скрежетцее, подъехавъ к Лангерману, отдаёт ему приказание: отбросить Русских за рвью и овладеть городомъ,—городомъ, въ которомъ уже была собрана большая часть русской армии! Но онъ былъ до такой степени среди себя, что мало обдумывалъ слова и действий и не обращалъ внимания ни на какія доводы.

Лангерманъ смѣло поднимается вперед и доходитъ до шеста нихъ холмовъ противъ изгиба шоссе. Утвердившись въ этомъ мѣстѣ, онъ разсылаетъ егерей въ цѣль, а 16-й полкъ оставляетъ

(*) Здесь мы должны заметить, что Польцы въ своихъ донесеніяхъ представляютъ дѣло такъ, что были толпами при началѣ битвы они были обстрѣльваны 70 поставленными на берегу орудіями. Это не вѣрно: орудія эти прибили мало по малу, и только подъ конецъ къ времени атаки Мангершерна действительно взрослѣли до сего числа, если считать 4 орудій, перекинутыхъ на правый берегъ Нарева.

(**) Лангерманъ былъ назначенъ командиромъ сей бригады вместо Мюлесевича.
въ резервѣ. Послѣ кратковременной перестрѣлки, онъ самъ ста-новится въ головѣ 16-го полка и ведетъ его въ атаку. Увлеченные его примѣромъ, люди смѣло бросаются впередъ, но русские гренадеры спѣшать имъ на встрѣчу и опрокидываютъ ихъ; подъ Лангерманомъ убито двѣ лошади и въ его рукахъ разбита саб-ля. Онъ принужденъ былъ уступить гренадерамъ; какъ уступи-ли имъ Богуславскѣй и Венгерскѣй (*).

Послѣ преслѣдованія противника на нѣкоторое разстояніе, Бергъ и Мартиновъ возвратились въ прежнюю безопасную позицію за шоссе, оставивъ впереди только нѣсколько застрѣльщиковъ, кото-рый поддерживали перестрѣлку съ разсѣянными ное гдѣ стрѣл-ками польскаго 1-го егерскаго полка. Такъ 8-мъ слабыхъ баталіонъ отбили всѣ нападенія непріятеля и, не смотря на всѣ усил-ія его выбить ихъ изъ занимаемой ими позиціи, держались не-поколебливо.

Скрываясь въ видѣ неудачу атаки Лангермана, запыхавшись поскачать къ нему, и найдя его войска разсѣянными и раз-строенными, обратился къ нему съ словами: «что сдѣлали вы съ вашею бригадою?» Лангерманъ, не считавший себя заслужи-вающимъ упрековъ, запальчиво отвѣчалъ, указывая на свою поло-

(*) Мы садимъ въ отношеніи хода сраженія со стороны Польской показаніямъ Пронзинскаго въ (spectateur militaire 1832 № 77.) какъ достовѣрнѣйшимъ, хотя они не совсѣмъ согласуются съ показаніями Солтыка, ибо послѣдній говоритъ напр., что Лангерманъ произвелъ атаку прежде Венгерскаго. Польская офицерская реплія не помогаетъ дѣля, ибо говорить о ходѣ бою только въ общихъ выраженіяхъ; вообще всѣ польскія донесенія объ этой битвѣ въ высшей степени однообразны и поверхностны и старавоются только отыскать опровѣдѣнія въ пораженіи. При всемъ томъ они чрезвычайно наполнены преувеличеніями. Солтыкъ напр. говоритъ (II ст. 192) «Лангерманъ одинъ въ продолженіи двухъ часовъ удерживалъ всю армію Дичча». Эта фраза равно какъ и «далеко преосходящая сила» небольшой какъ принятой разы навсегда выраженіе; и прежде того Дембинскій у Кушева подобнымъ же образомъ: «удержи-валъ съ 2-ми баталіонами у Куфеля подобнымъ же образомъ: «удержи-валъ съ 2-ми баталіонами въ Дичча въ продолженіи 24 часовъ». Что касается «далеко преосходящихъ силъ», то впослѣдствіи мы увидимъ, что Поляки сражались здесь двое против одноя. Сравненіе же Рус- скихъ солдать съ тиргами и другими хищными звѣрьми и т. д., увѣрѣніе что онѣ всѣ были пяты и только выстрѣлы собственныхъ орудій принуждали ихъ впередь и тому подобныя ругательства и неясности, на которыя витуазамъ за Поляковъ склонилъ Шпанцера, Пттаркейма и другихъ, мы проходимъ должны молчаніемъ.
манну в сабле: «elle m’a passé sous la main». Скрежетецкий, всегда столь обрацазвший внимание на соблюдение с нимъ должной ему почтительности, не отвёлъ ничего, потому что въ эти минуты онъ былъ занятъ только одною мыслью—отбросить Русскихъ за Наревъ или по крайней мѣрѣ воспрепятствовать имъ перейти въ значительныхъ силахъ. Онъ передаетъ Прондзинскому совершенно разстроенное львое крыло, а самъ скачетъ вдоль фронта пригда изо всѣхъ силъ: «Малаховский впередъ! Рыбинский впередъ! всѣ впередъ!» Адъютанты его посвали во всѣ стороны дабы исполнить эти приказания и привести всю кавалерию, которая впрочемъ была бы почти бесполезна, по причинѣ ограниченнаго пространства.

Войска оставили свою крѣпкую позицию въ кустарникахъ и выступили на поляну, но движение это, произведенное черезъ чуръ постепенно, было выполнено съ замѣтительствомъ, во время котораго двѣ батареи праваго фланга (Левандовскаго *) и Неймановскаго) ушли вовсе съ поля сраженія и остановились только въ нѣсколькохъ миляхъ отъ него, потому ли, что считали сражение провальнымъ, или потому, какъ онъ впослѣдствіи признавалъ въ оправданіе, что разстрѣляли всѣ свои заряды. Никто не зналъ объ этомъ, и ихъ тщетно искали потомъ. Такимъ образомъ правый флангъ былъ лишенъ артиллеріи, за исключеніемъ двухъ батарей дивизіи Рыбинского; въ тоже время на лѣвомъ флангѣ сильно пострѣлива батарея Турскаго, укрывшись въ кустарникахъ, старалась оправиться, и только батарея Билицкаго взведенная Прондзинскимъ на высочайшемъ холмѣ вновь открыла огонь. Это своевольное убленіе артиллеріи предѣ глазами главнокомандующаго представляетъ разительный примѣръ, до какой степени была ослаблена дисциплина въ полской арміи. Начальники этихъ батарей были впрочемъ храбрые офицеры и во многихъ случаяхъ доказали свое мужество.

Съ этого времени атаки полскихъ войскъ продолжались безостановочно, но безъ всякой связи. Какъ скоро канала—либо часть

(*) Прондзинский въ spectateur militaire ст. 945 называетъ ихъ обоими, но какъ Умышний тамъ же, ст. 469 говоритъ, что Левандовский находился у него, то мы не знаемъ кто здѣсь ошибается.
войскъ оправдывалась или приводилась въ порядокъ, то происходила наступленіе, сражалась до изнеможенія силъ и разстроенная, съ упадшимъ духомъ возвращалась назадъ. Одна изъ стремительныхъ между этими атаками была атака полк. Красніка. Когда дивизія Камынскаго немного оправилась, до нея дошла очередь атаковать. Сержинцкій подошелъ къ ней, усмѣхаясь бригаду Красніка (3-й и 14-й полки) нѣсколькими эскадронами взятыми у Лубенскаго и 20 полкамъ, который онъ прошелъ «сражаться, такъ какъ онъ сражался при Ливѣ» за тѣмъ онъ самъ сталъ во главѣ этихъ войскъ и повелъ ихъ въ атаку при звукахъ национальной пѣснѣ: «Еще Польска не сгинула». Для поддержанія ихъ остатки дивизіи Малаховскаго также получили приказаніе подаваться вперед.

Русскіе батальоны генераловъ Берга и Мартынова были утомлены и весьма ослаблены маршемъ и продолжительными ускоренными боемъ; но наступленіе непріятеля вызывало имъ бодрость: спокойно дозволили они ему подойти на близкое расстояніе, встрѣтили его батальонъ огнемъ и въ адѣ за тѣмъ ринулись въ штыки. Первымъ отступилъ 20-й полкъ, не думая болѣе о Ливѣ; долѣе держались 3-й и 14-й полки, выдержавшіе передъ тѣмъ прямое сраженіе у Нура; но взятые во флангъ батальономъ нарабпинеокъ, они пришли наконецъ въ замѣшательство; ихъ командиръ, полк. Краснікій былъ повергнутъ на земь ударомъ ружейнаго приклада и вмѣстѣ съ 3 штабъ и 10 оберъ-офицерами взятъ въ пленъ; остаткомъ бригады въ совершенномъ разстроѣть долженъ былъ оставить поле битвы.

Русскіе казались непобѣдимыми; вся дивизія Малаховскаго, половина дивизіи Рыбинскаго, а также и Камынскаго уже померлились съ ними силами; но всѣ попытки сокрушались о непоколебимую твердость гренадеръ, подобно тому какъ морскія волны разбиваются о прибрежныя скалы. Сержинцкій пришелъ въ отчаяніе.

Какъ не была стремительна и упорна битва до сихъ поръ, но все же она не достигла еще самаго разгара.

Дабы лишить Русскихъ подкрѣпленій, Поляки непрерывно стрѣляли изъ оставшихся у нихъ орудій ядрами и гранатами по городу и мостамъ, чтобы зажечь ихъ и произвести замѣшательность.
ото, ввиду чего Русские были принуждены постепенно держать часть войск в городе для тушения пожаров.

Принявши по которым генералам Бергу и Мартынову не получивши подкреплений, были двояки: во-первых, мосты всё еще не были прочное восстановлены: мост на севере был брошен неприятелем, пловчих не имелись, ибо едва оказанный нанатами, они ежеминутно разрушались подо вспомоществованием неприятеля. Для отвлечения его санерный полковник Обручев получил приказание неприятеля этот мост прочным образованием, на что-то однажды же потребовалось довольно много времени. Во вторых, Дебря не думать вступать в этот день в бой. Он хотел только овладеть переправой, и на следующий день, когда его войска отдохнули после форсированного марша, становить неприятеля. Судябо хотел измечч и приготовить ему торжество, которого он смал не ожидал в эту минуту. Он полагал, что для удержания переправы достаточно 8-ми батальонов, поддержанных фланговыми батареями на противоположном берегу, потому что он не ожидал стремительных нападений со стороны Новиков, а с другой стороны начинаясь, что между ним и берегом Нарева слишком мало места, для того чтобы развернуть здесь большие значительные силы.

Фельдмаршал не умёл пользоваться обстоятельствами, это доказал он уже прежде. Он всегда хотел нанести удар с полным вооруженем, предварительно окончив все возможные приготовления и восстановления, сосредоточив все свои силы, и даже людям время отдохнуть; как будто удобый случай, захватившейся в одном мгновении, стал бы выдержать когда он будет готов. Что такое удобный случай на войне, как не счастие, отдающееся в наши руки противника, вмешение в ту минуту, когда это для него наиболее пагубно? Жалование обеспечить себя от великой возможной опасности есть верное средство никогда не достигнуть блестящих результатов. Если мы не носим готовы, то неприятель готовы ещё меньше, и мгновения, употребляемые нами для приготовлений, не пропадают и для него, а напротив может быть служить ему средством избегнуть беды. Равительный пример тому дал Скрябинцкий и Гвар-
дия у Смидова. Юный Бонапарт не одержал бы в Италии своих удивительных побед, если бы хотел при каждом благоприятном случае стягивать предвосхищительно всё своё движение; онъ шелъ во слъдь вмѣстѣ съ начальствомъ счастію и робировалъ за то богатые плоды.

Таковы были причины, по которымъ оба переправившіеся генерала оставались нѣсколько времени безъ подкрѣпленій. Но по исправленіи моста генер. Набоковъ переправилъ свои 1-ю и 3-ю бригады и 4 орудія подъ начальствомъ генер. Гербеля 1. Полк. Быстромъ съ тремя карабинерными батальонами располагались лѣвые для подкрѣпленія Мартынова; генер. Набоковъ съ Сабиржскимъ и Румянцевскими полками правѣе, по обѣ стороны шоссе для поддержки Берга. Такимъ образомъ число Русскихъ по правую сторону Нарены возросло до 15 батальоновъ отборныхъ войскъ, и крѣпкие Бергъ и Мартыновъ, грудью своєю возражающимъ непріятелю достути къ мостамъ, были вознаграждены за свое терпѣніе прибытіемъ своихъ ратныхъ товарищей. Съ этой минуты они могли надѣяться навѣрно удержать свою позицію.

Фельдмаршалъ находился до сего времени на песчаномъ холмѣ близь города. Здѣсь, сѣяви съ лошади, онъ получалъ донесенія и отдавалъ приказанія; сюда были приводимы главнѣйшие пѣхотные, коихъ онъ самъ допрашивалъ, а также и разные, перенаправляемые подъ въ небольшой лошади. Сюда являлись генералы при приказаніи ихъ или съ донесеніемъ о прибытии ихъ войскъ; сюда же князь Лопухинъ командиръ 1-й гусарской дивизіи; за тѣмъ князь Шаховскій и Полукартовъ во главѣ 2-й гренадерской дивизіи; наконецъ Курута, командовавший гвардейскимъ отрядомъ послѣ отъѣзда Великаго Князя Константина Наволоцкага. Сюда же съ сверкающимъ взоромъ и торжествующимъ лицемъ прибывъ гр. Толь: онъ увѣдомлялъ о благоприятномъ ходѣ описанія, объ огромномъ уронѣ неприятеля, преимущественно причиненномъ ему его большой батареей. Даже, желая собственнымъ глазамъ удостовѣриться въ этомъ, сѣя на лошади съ помощью своихъ ординарцевъ казацкій и поскакалъ съ Толемъ въ этой батарей. Здѣсь на небольшомъ возвышеніи онъ стоялъ, погруженный въ глубокую думу и обозрѣвалъ по-
ле сражении; онъ былъ свидѣтелемъ битвы съ Красимиръ, а когда увидѣлъ приближеніе значительныхъ колоннъ всѣхъ родовъ оружія по той сторонѣ Омулева и приготовленія ихъ къ рѣшительному нападенію, то озабоченный судьбою переправившихся войскъ, онъ приказалъ генер. Мандерштерту двинуться съ 1-ю дивизіею на помощь къ нимъ.

Генер. Мандерштертъ, одушевленный благороднымъ честолюбиемъ, съ радостью принялъ это приказаніе. Оставилъ 1-й егерскій полкъ для тушенія пожара въ городѣ, онъ началъ переправляться со 2-мъ егерскімъ и 3-мъ и 4-мъ морскими полками, всего съ 3-ю батальонами (2,440 ч.).

Послѣ атаки Красимира сраженіе на нѣсколько времени ослабѣло. Польскіе дивизіонные начальники поспѣшно собрали разстроенные полы своихъ соединить: кавалерія и конная артиллерія также прибыли. Скаржинскій, къ которому возвратился присутствіе духа, хочетъ нанести привести въ исполненіе совѣтъ Преображенскаго и премыслись совокупное нападеніе войсками всѣхъ оружій. Артиллерія должна идти впереди и стрѣлять картечью; оставитъ дивизій Малаховскаго и Каминскаго снова построены въ колонны и, поддерживаеыя дивизію Рыбинскаго и кавалерію Скаржинскаго, должны разомъ атаковать Русскіхъ всю массой. Скаржинскій самъ хочетъ управлять этимъ нападеніемъ, дабы рѣшительно отбросить Русскихъ за Наревъ. Но уже было слишкомъ поздно; Русскіе успѣли черезъ чуръ усилиться; Набоковъ съ 7 батальонами уже переправился, а Мандерштертъ съ 5 другими былъ на пути, и что главное, мужество Поляковъ было уже повлеклано, между тѣмъ какъ Русскіе были одушевлены радостнымъ чувствомъ побѣды. Всѣ тѣ средства, которыми прежде столь быстро доходняять Поляковъ, присутствие ихъ главномомандующего, пѣсень национальныхъ пѣсень, одушевленіе офицеровъ,—все это оказывалось уже болѣе недѣйствительнымъ.

Когда генер. Мандерштертъ переправился со 2 егерскимъ полкомъ, было уже почти 3 часа по полуночник. Движимый своею храбростью, бросился онъ съ этимъ слабымъ полкомъ (немного болѣе 500 ч.) на густую непріятельскую стрѣльковую пѣсень, которая, укрываясь по ту сторону шоссе за возвышенностями и неровностями мѣст-
ности, встретил его тяжелым сильным огнем, что он должен был отступить с уроном. Между тем оба храбрые морские полка успели перейти в пролив и тотчас, с криками ура, устремились на ветеранов, наступающих неприятелю. Здесь развернулась самая упорная битва этого дня, столь богатого жертвами солдатами. Манштейн с 5-ю баталионами впереди, лихое его Румянцевский полк под началством Набокова, правее 3-й караульный, предводимый Бергом (прочь полки остались на 2-й линии) стремительно бросились на неприятеля и очакивали его. Так как Поляки сражались здесь в разнобойном строю, то и войска Манштейна также размывались. Оба стороны поддерживали еще сильнейший ружейный огонь, как вдруг польская кавалерия произвела атаку; то были Михельсский со 2-м уланским полком, служивший прикрытием всем прочим полским кавалерийским полкам. Разведенные солдаты морских полков и гренадеры мгновенно собрались в кучки и хладнокровно встречали всадников на ближнем разстоянии сильным огнем, что они показывали тьют. Скрипивший линно становился во главе их и велел их по другой дороге; но стал же мелькать успей. Трижды храбрые уланы взрывали атаки на различных пунктах; но всякий раз были отбиты с уроном и оставались на месте от 30 до 40 убитых и раненных. Почти половина храброго полка выбыла из строя (*).

Увлеченный отвагою своих солдат, Манштейн в движении вперед закрывает огонь фланговой баталии и попадает в то же время под картечный огонь батареи Билицкаго, расположенной на холме. Его движение служит как бы сигналом для занятие приготовленной общей атаки Поляков. Скрипивший

(*) Полаки сказывали неудачу их кавалерийских атак на болотистую почву, в роде того как Наполеон сказывал неудачу своего похода в Россию на море. Очень может быть, что кой-где и находились болотистые углубления, но вообще почва, где произошло сражение, была совершенно неснежная и сухая, и огромнейшие боевые силы в продолжении нескольких часов двигались по ней по всевм направлениям. Польские польские ошерцы сознавались откровенно, что «примѣрное хладнокровие и храбрость» русских солдат, а не нимкий болота сокрушили их кавалерийских атаки.
...самь ведеть свою п'яхоту, построенную въ батальонной колонны и поддерживаемую кавалерию, пройдя леваго фланга и центра черезъ чувствующаемься впередь Русскихъ. Четыре батальона и кавалерийскихъ полковъ неудержимо вь дв'я батальона Румянцевскаго полка, 6 другихъ батальоновъ и 2 кавалерийскихъ полковъ 8 батальоновъ Мандерштерна. Возникаетъ неистовый рукопашный бой! Румянцевский полкъ защищаетъ бластящимь атаками въ штыки, но принужденъ отступить точно также какъ 4-й морской полкъ и батальонъ 3-го; но другой батальонъ этого полка и 2-й егерский полкъ, пользуясь удобной минутой, бросаются во флангъ наступающему неприятелю и приводить его въ замыкательство, при чемъ 3-й морской полкъ и егеря захватываютъ 250 пленныхъ.

1. Неприятель возобновляетъ свои нападения, попеременно п'яхотою и кавалеріею. Его уланскіе полки (кромѣ 2-го, 3-го и 5-го) нѣсколько разъ кидались на русскію п'яхоту, но будучи въ состояніи поколебать ея достойную уваженіе твердость. Нѣкоторые изъ русскіхъ полковъ выдержали до шести кавалерийскихъ атакъ. Офицеры, даже генералы сражались наравнѣ съ простыми солдатами. Мандерштернъ повсюду подавалъ собою примѣръ: ружейная пулъ раздробила ему лѣвую челюсть; его унесли безъ чувствъ съ поля сраженія (*) ; генер. Лидеръ достойнымъ образомъ замѣтилъ его. Подковники Самоны и Тимченко-Рубанъ, въ стольныхъ сраженіяхъ бластящимъ образомъ предводившіе своими морскими полками, погибли смертью храбрыхъ, неустрашимый Мартыновъ, раненній остался на полѣ битвы. Генер. Бергъ, съ мочевышеннымъ отъ порохового дыма лицомъ, зорко наблюдалъ за каждымъ движениемъ неприятеля и выказалъ столько же искусства какъ генераль, сколько храбрости какъ солдатъ. Такъ отъ перваго до послѣднаго эти войны исполнили свой долгъ и только такимъ образомъ они могли совершить свой необыкновенный подвигъ.

Отбившъ безъ чувствительной потери атаки неприятеля, Набоны и Лидеръ отошли къ шоссе, дабы не препятствовать до-

(*) Этотъ генералъ, столько же храбрый и неустрашимый солдатъ, сколько любезный и скромный человѣкъ, счастливо перенесъ свою тяжкую рану въ командовали въ арміи тою же самою храброю дисциплиной.
лее действия фланговых батарей. Здесь расположились они во 2-й линии, а батальоны Берга и Мартынова с карabinерами Вжестом, пройдя в интервалах, опять вступили в первую линию.

Этот момент был переделом битвы. Скрижневский увидел невозможность отбросить Русских чрез Нарев; его единственной мыслью теперь было воспрепятствовать им перемещение в больших массах и подвигаться дальше вперед.

Поляки сделали все, что только могли, пехота и кавалерия их попеременно возобновляли атаки, не будучи в состоянии одержать решительного успеха. Урон их был весьма велик. Почти все полки разстроились, разъярились и бродили в кустарниках, шайками, или поодиночке. Здесь сделился ощутительным недостатком в знаменах, обыкновенно служащих соединительным знаком для войск; хотя серебряные орлы, деревенствовавшие замынять их, уже были готовы, но Скрижневский не хотел раздать их из опасений потерять трофеи. Некоторые, жертвую собою, старались замынять знамена своими собственными особыми; собирая вокруг себя разспавшихся, они формировали колонны из солдат разных полков и устряхали их в бою, коего первыми жертвами дались сами; храбрый генерал Каминский вслед силами удерживал остатки своей дивизии, когда пушечное ядро повергло его мертвым; послешего дивизии его на половину уничтоженной, совершенно разъярился. Предчувствие не обмануло на этот раз полк. Кницко, красавца, рыцаря и баловня женщин; смерть, которую он с безпокойством ожидал в каждом сражении, постигла его здесь в двадцатем возрасте, какъ за 37 летъ, предъ семь она постигла его отца у Мацковича в битва, имѣвшемъ такое же рѣшительное значение. Пацъ, Богуславскій, Малоховскій были ранены; но послѣдній забылъ свои лѣта, свои раны, дабы исполнить долгъ генерала и не оставляя поля битвы. Все было изурено и в полномъ уныніи. Провинциискій бродилъ какъ во снетъ и на послѣдокъ видя подобный конецъ предложенной имъ экспедиции и вдругъ углаждая послѣднее дни революціи, в отчаяніи бросился на землю. Онъ былъ увѣренъ, что русская кавалерія произведетъ наступленіе и уничтожить польскую армію. Въ ожиданіи сего всѣ
престально взирали на мосты. Только один Скржинецкий, показавший себя столь неразудительным вначале, как бы для того, чтобы исправить свои промахи, сохранял в эти страшные минуты твердость, которую ничто не могло повалить. Подобно знамени, он служил точкою соединения для всех имевших силу и мужество сражаться. В продолжение 8 часов он подвергался сильнейшему огню и, как Хлопницкий у Грохова, искал смерти, щадившей его. «Здесь мы должны победить или погибнуть все, восклонула он, обращаясь к окружающим, здесь решается судьба Польши!» Почти все его адъютанты были переранены, его лошадь убита, пули пробили его одежду, его же самого не задолго ни одна.

Пока Скржинецкий имел еще под рукой хотя сколько нибудь устроенную войска, он неожетанно возобновлял нападение, и своим примирением одушевляя и прочих генералов; вновь ободренный Прондзинский, жаждая смерти, стоял во главе 5-го егерского полка и поддерживаемый 3-м уланским полком повел его в атаку, которая подобно всем предшествовавшим также была отбита. Таким образом, мужество их силы постепенно истощались. Поляки не сражались уже больше за победы, но для выиграния времени, дабы продлить до ночи. В это время внезапно ворвались луч надежды. Добицы, дабы сблизить, утомленные непрерывными атаками войска, свяжими, приказать переправиться 5-ти батальонам 3-й дивизии под начальством генер. Шкурина. Старо- и Новоингерманландский полки вступили правее шоссе в первую линию; остальные три полка вначале остались позади. Когда Поляки начали одну из своих стремительнейших атак, Старо- и Новоингерманландский полки, пораженным картечью и может быть еще под впечатлением прежних потерь (*), попятились назад, в особенности первый: мост покрылся уже большими, и примыкающие были гибельным; тогда молодой офицер Адлерберг (**) с саблею в руке бросается на мость, становится посреди его и словами, восклицаниями и грудью своюю.

(*) Эта дивизия вмести с корпусом Розена, принадлежала к войскам наиболее постралившим при Варте и Грохове.

(**) Он был мерещить битву в войну и служил впоследствии в новоингерманландском полку.
удерживает в бегущих. Когда вслед за тьмь прибыли генер.
Бергт и гр. Палень, на минуту поколебавшиеся солдаты были
остановлены, приведены в порядок и опять двинуты против
неприятеля. Въ тоже время показался генераль — адъютантъ Би-
стровъ. Почтенной наружностью, любими солдатами, языкомъ
которыхъ онъ умѣлъ говорить, известнымъ всей арміи своими
подвигами во французскихъ войнахъ, въ чинѣ полковника гвардей-
скихъ егерей, Бристрова уже своимъ присутствиемъ оживлялъ
мужество солдатъ, и полки 3-й дивизіи, поддерживаеимые пол-
ками 1-й дивизіи, рѣшительно двинулись впередъ и отбросили
Поляковъ.

Съ этой минуты битва начала ослабѣвать. Всѣ польскія ди-
визіи, всѣ полки были въ огнѣ, и отъ нихъ оставались только
немногія разсѣянныя толпы. Скряжинскій съ отчаиніемъ видѣлъ
свою пѣхоту уничтоженою и разсѣянною. Офицеры, дѣлающіе
всевозможныя усилия, погибали въ огромномъ числѣ и недоста-
вало начальниковъ, дабы собрать разсѣянныхъ людей, скатав-
шихся въ кустарникахъ и не знавшихъ куда имѣ обратиться.
Храбрѣйшіе оставались на полѣ битвы, пока ихъ патроны не бы-
ли разстрѣляны, а затѣмъ и они спѣшни удалились. Напослѣ-
докъ главнокомандующій командъ при себѣ изо всей арміи только
обезпечилъ отходъ битвы, и всѣко равно батарей. Все онъ не хо-
тѣлъ отступить, ибо его терзала мысль о Гелгутѣ, который погибъ
бы черезъ то. Если былъ Дябичъ приказалъ теперь дебушировать
своимъ свѣжимъ войскамъ, въ особенности же многочисленной
кавалеріи, то Поляки, по мнѣнію всѣхъ свѣдущихъ людей и
по ихъ собственному признанію, неминуемо погибли бы, а пора-
женіе ихъ окончилъ бы войну. Но русскій полководецъ медлилъ
по слѣдующимъ причинамъ: 1-я гренадерская дивизія (съ 1-ю
кирасир. бригадою) еще не прибыла и пришла только въ 11 ч.
вечера, Гвардія была еще далеко; нетронутыми имѣлъ онъ изъ пѣхо-
ты только 6 батал. 2-й гренадерской дивизіи, 1-й егерскій полкъ и
4-й батальона Литовскаго и Вольскаго гвардейскихъ полковъ;
против того, наконец многочисленную кавалерию (") и резерв артиллерии. Он не знал до какой степени была разстроена полевая армия, а твердость, с которой держался Скрипиныцкий с немалыми остатками у него солдатами, недопускала ему проникнуть дейстивительность. Наконец в это время он узнал, что Гайдук находился в Ломж и опасался, что он атакует его вне фланг в Мясткове тём более, что его опасения на этот счет подтвердились взятием к плеч полк. Красивым, нимало необычным, что подобное движение входило в план Скрипинецкого. По этому он не мог жертвовать своим последним резервом немедленно успея, поскольку вечером и удовольствовался удержанием приобретенных выгод, настоятельно размах ко-торых винь не мог еще впрочем отнyun строжайшей последовательности.

Было 7 часов вечера. Но недостатку зарядов полская артил-лерия, стреляла все ружье и ружье, напоследок совершенно замолкла; русская—также мало помалу перестала стрелять. Битва казалась оконченной и неприятельская армия скрылась от взоров Русских за веистыми песчаными холмами. С обоих сторон господствовала тишина; фельдмаршал въезд с гр. Толем послах-вал на правую сторону ряки, дабы разглянуть о положении дать, и приказал увести три захваченных орудия. Это движение, волнение, произведенное между войсками присутствием фельд-маршала, неприятель счел за начало отступления и тотчас выслать, около 8 часов в тронутую до сего конную батарею (12 орудий) полк. Бема, дабы тревожить это минное отступление. Съ большою отвагою Бемъ поднискала в галош к русской пяхоте на разстояние 200 шагов и открыл сильный огонь, какъ по войскамъ такъ и по городу и мосту, где также столпилось много народу. Скрпиныцкий съ цѣлью стрѣбить и нѣ-которыми кавалерийскими частями поддерживать эту атаку. Но это было не больше какъ послѣдняя отчаянная попытка. Фельд-маршалъ, только что достигший поворота на шоссе, снокойно

(") Именно 3 гвардейскихъ, 2 кирасирскихъ и 5 гусарскихъ полковъ.
остановился, а русские батареи с левого берега речки направили огонь свой на Бема, и через 1/4 часа, в течение которого он потерял половину прислуhi и лошадей, заставили его отступить. Тогда последний актив креповской, проделательной битвы, которая, начавшись у Замосця и окончившись по ту сторону Нарева, продолжалась более 11 часов, и в отношении храбрости и стойкости сражающихся имел в прямом мало себе подобных в истории.

После сего Дичич снова вернулся на левый берег и приказал разбить ставку свою на остrolенской равнине. Дабы подкрепить перешедшую войска на случай возможного нападения, он направил вчера баталюнов 2-й гренадерской дивизии(*), которые тотчас были заменены 1-ю гренадерской дивизией.

Однако Поляки не были в состояния сдаться новое нападение, как того опасался фельдмаршаль. Скаржинецкий, еще не в полном лишившись бодрости, думал о нем, чтобы удержаться до прибытия Геглула, къ коему он послал в конце битвы адъютанта с приказанием тотчас применить свою дивизию к главным силам на правом берегу Нарева; но в этом случае сила одержала победу над храбростью; ибо не было никакой возможности собрать больше 1,500 ч. пехоты. После сего, в 10 часов Скаржинецкий собрал при лунном свете военный совет, в котором участвовали генералы: Лубенский, Прондзинский, Скаржинский, Рибницкий, Дембискин и Турко, а также полковники: Канарский, Бем и Завадский (Малоховский собирал разъяренную войска своей и Каменского дивизий. Лицъ и Богуславский не могли участвовать в советъ по причинѣ раны.) Главнокомандующий открыл засѣдание предложеніемъ не отступать, а если нужно, то дать погребести себя здѣсь. «Битва» сказал онъ, «была постыдна для насъ, честь наша требуетъ, чтобы мы «умерли здѣсь. Завтра я намѣренъ еще держаться съ кавалерией, «поставивъ 40 орудій противъ мостовъ, и тогда пусть будетъ что «будетъ». Молчание было ему отвѣтомъ. Онъ обратился къ

(*) Такимъ образомъ Дичич постепенно подкрутил свои войска по ту сторону, а не переводилъ ихъ на правый берегъ, какъ увѣряютъ Поляки.
Лубенскому: «Вам передаду начальство надъ всеми кавалериею, раздайте ее на бригады и действуйте.» Прочие генералы подошли къ Лубенскому и шептали ему, что невозможно будетъ удержаться на полъ бить, лошади напуриены и не имть корма, а что касается до орудий, то всего 40 ихъ можно будетъ собрать едва 18 и тъ безъ егерей.» Скржинецкий повторил свое предложение и требовал ихъ мнzвий. Лубенский передалъ ему слова генераловъ. Скржинецкий еще не хотъ совершенно сдаться, но напротив объявилъ, что «войска надлежит разстановить близъ опушки лвса, тогда Русское не замтятъ ихъ слабости и при усталости не отважутся на атаку; таким образы мы выиграемъ время собрать разсвязанныхъ; притянуть къ себъ Гелуда и не обманувшимъ нацю тополиннымъ отступляемъ.» Но генералы не выказали готовности поддержать гетьйской ршенье главно-командующаго, и отступление въ Варшаву было ршено. Смущеніе было такъ велико, что отрядъ Дембинскаго, съ которымъ Сера-ковский служилъ за Сакеномъ, оставили совершенно на произволъ судьбы, а дивизіи Гелуда дали направление вдоль прусской гра-ницы съ Плюскъ, хотя Прондзинский созналъ, что дивизія его атакованная въ глазу должна будетъ неминуемо погибнуть. Услышавъ это, Дембинскій предлагает отправить эту дивизію въ Литву и высылается съ однимъ Познанскимъ эскадрономъ лично передать ей это приказаніе (*). Прондзинский боязливо отвхватываетъ, что дивизія эта погибнетъ если пошьдт въ Литву, но что ко-печно она также погибнетъ, ежели ей прийдется присоединяться къ арміи. Всдствіе сего всъ радостно принимаютъ предложеніе, сдланное Дембинскимъ, который надѣlaps получить главное начальство; особенно такъ какъ онъ уже прежде обвинялъ Гелуда въ влности и бездарности. Но всъ боязни обиды этимъ старшимъ генераломъ на это не ршились и послали обоихъ противниковъ вмѣстѣ въ надѣдѣ, что одинъ будетъ исправлять ошибки другаго.

Дембинскій получилъ записку, писанную карандашемъ при лу-момъ свтѣ и подписанную Скржинецкимъ, содержащую пред-писаніе Гелуду: «отправиться въ Литву согласно словесной ин-

(*) Со 2-мъ эскадрономъ, ий уже былъ у Гелуда.

Т. П.
струкции, которую передает ему Дембинский». Такие образуют около полуночи Дембинский отправился с Познанским эскадроном в Ломжу, льстя себя надеждой, что Гелгуд, сам видя свою неспособность, рано или поздно откажется отъ командования и что тогда ему придется быть начальником экспедиции.

Передавая разказъ объ этомъ военномъ совѣтѣ, мы слѣдова-ли показаніямъ Дембинскаго, какъ совершенно бездарнаго свидѣтеля. Прондзинскій болѣе занимавшийся въ этомъ передаеетъ дѣло иначе. По его показанію это онъ открылъ военныі совѣтъ предложеніемъ держаться. Онь сказалъ будто бы:
«ежели мы отступимъ хотя на шагъ, то мы подвергнешься всѣмъ послѣдствіямъ совершенаго пораженія, потому что неприятель не преминетъ послать за нами всю свою многочисленную ка- валерію, что лишить насъ возможности собрать нашу разсѣян-ную пѣхоту, тѣмъ болѣе что тогда Руссіе точно узнаютъ "наше состояние и ускорятъ преслѣдованіе; ливвицы Гелгуда тогда не мнѣнѣемъ погибнешь, а съ нею и дѣло, за которое мы сра- жаемся. Но такъ какъ по видимому Русскіе не знаютъ дѣй- ствительнаго положенія нашей арміи и сами понесли значительн-ный уронъ, то не вѣроятно, чтобы они возобновили завтра на- паіеніе на нашу позицію. Слѣдовательно все дѣло состоятъѣ въ томъ, чтобы рѣшительнымъ занятіемъ позиціи удержать Ру- сскіхъ до прихода Гелгуда, который вѣроятно вслѣдствіе пос- лѣднаго ему приказанія пребудетъ въ полулуні. По сему я молю васъ, чтобы генералы доложны употребить ночь на собраніе разсѣянныхъ войскъ, хотя бы только нѣсколькими тысячами пѣ- хоты, чтобы легко сдѣлать посредствомъ бывавшихъ огоней съ пѣхотою и нѣсколькими батареями мы должны стараться вос- прѣятствовать Русскимъ дебуштировать до прибытія Гелгуда, подъ прикрытиемъ котораго мы возстановимъ нашу армію и даже не будемъ имѣть види, что потеряли пораженіе; война остановится на Наревѣ, а Русскіе постоянно будутъ отдалины отъ Прусіи. Если же однако противъ всѣаго вѣроятія не армія встрѣтитъ угрозу переправиться со всѣми силами, то мы уйдемъ отъ него, что для насъ тѣмъ легче, что мы имѣемъ "за собою лѣсистое пространство".»
Прондзинский говорит, что после этого Скрянинский, имевшего только в виду поскорее добраться до Варшавы, предложил бута и генералам затруднительный вопрос: «может ли армия дать на следующий день сражение?» Вся совершенно обезкураженные происшествиями дня отвечали, что «это невозможно, что нужно собрать войска и дать им отдых,» и будто тогда Демьянский предложил послать Гелгуда в Литву; Скрянинский радостью ухватился за это предложение и заключил военный совет слушающим словами: «господа, вам принадлежит со- вет, мнение решите. Я приказываю начать отступление. Генераль Линденский, вы должны управлять им; а вы Демьянский, возьмите Подкаменный эскадрон и отправьтесь к Гелгуду и съездить вскорее в Литву. Но я должен объявить вам господам, что уступая вашему мнению, я думаю против собственного мнения возвратить завтра сражение.» Слова эти, по мнению Прондзинского, не были исполнены, и Скрянинский при созывании военного совета имел только целью прикрыть самого себя и впоследствии иметь возможность оправдать мнением большинства свое возвращение в Варшаву, куда стремились все его мысли.

Как бы то ни было, но Скрянинский, превозвелимый собой до сих пор, ушел духом, и совершенное уныне прочих генералов овладело также и им. По окончании военного совета он съезж в карету и приказал Прондзинскому сопровождать себя. Таким образом он уехал в Варшаву. Трудно описать состояние его во время пути, он был как бы уничтожен; время от времени он испускал тяжкие вздохи и сделал оратора его лицо; то, подражаю Косцюшко, произносил он: «finis Poloniae!» то называл потерянное сражение «последним из поражений;» и с первой станции (Рожанец) послал курьера с довесением что «все потерпено» (*). Уныние Прондзинского равномерно было так велико, что при

(*) Прондзинский утверждает, что впоследствии, когда Лубенский к увидению Скрянинского счел его привез оставая армию в Варшаву, главнокомандующий взял изъ числа официальных актива всего домеса и уничтожил его.
этомъ же случаѣ онъ написалъ женѣ своей и коменданту Мод-лины: "сегодняшній день былъ самымъ несчастнымъ днемъ для польскаго оружія. Мы совершенно разбиты и съ остатками ар-міи спасаемся въ Варшаву. Принимайте мѣры, ибо нужно опаса-ться, что непріятель скоро атакуетъ крѣпость."

Какъ при Гроховѣ, такъ и здѣсь русскій полкововодецъ оста-новился на половинѣ пути, и недогадывался какую онъ одержалъ побѣду, не помышляя о томъ, чтобы довершить ея, и на слѣ-дующее утро снова начать сраженіе. Три причины преимущественно удерживали его отъ этого: во 1-хъ чрезвычайное утомленіе войскъ послѣ столь усиленныхъ маршей и жаркой битвы; во 2-хъ неизвѣстность о состояніи и силахъ непріятельской арміи послѣ битвы; опушка лѣса скрывала ея отъ взоровъ, а вся громадность ея потери не была еще извѣстна; наконецъ пребываніе Гелгуда въ Ломжѣ и опасенія быть атакованнымъ оттуда во флангѣ. Дабы обезпечить себя отъ сего, Дябичъ послалъ еще ввечеру 28/14 мая генер. Ольферева съ л. гв. Драгунскими и Уланскими полками и 2 орудіями на половину дороги изъ Ломжи въ Мястево, и на слѣдующій день, вмѣсто того, чтобы воспользоваться побѣдою, онъ заботился только о томъ, чтобы устоять на занятой имъ пози-ціи и притянуть къ себѣ находившійся еще позади войска.

Поздно вечеромъ явился непріятельской парламантеръ съ прось-бою дозволить прибратъ раненыхъ между обѣми фронтовыми цѣлями, въ чемъ однако же, по приказанію фельдмаршала, было ему отказано. Въ темної ночи не было возможности слѣдить за движеніемъ непріятеля, чтобъ онъ воспользовался, дабы начать свое отступленіе и достигнуть по болотистымъ болотистымъ дорого-замъ чрезъ Круки и Наклы рожанской дороги. Въ полномъ только одинъ 2-й уланскій полкъ оставался на мѣстѣ, но вскорѣ и онъ послѣдовалъ за прочими войсками. Въ 2 часа утра гр. Толю донесли, что у непріятеля слышенъ большою шумомъ. Толь отправился немедленно въ палатку Дябича, велѣлъ его разбудить и сказалъ ему: "Непріятель отступаетъ, мы должны къ утру его преслѣдовать." Но не было возможности склонить на это фельдмаршала; на всѣхъ представленіяхъ Толя онъ приводилъ въ отвѣтъ недостатокъ въ провианѣ: "чтобы войска будутъ кор-
«миться? Сперва нужно нерередьно вновь организовать про-
довольствие.» Таким образом он в очередной раз пред-
ставлялшийся ему счастливый случай совершенно уничтожить не-
противную армию и одним ударом покончить войну. Когда
развилось не было уже и слыла Поляков. Тогда 2 казачьих полка
Борисова и Секретова были посланы для преследования на пра-
вый берег, между тем как генер. Пилляр с атаманским казачьим
полком должен был держаться на одной высоте с
ными на лёвом берегу. Несколько часов спустя, около полудня,
быть послан г. Витт с более значительным отрядом, со-
стоящим из трех кавалерийских полков и 1-й гренадерской
дивизии (*), всего 7000 ч. и 16 орудий, но они подвелись со
такой медленностью, что только 31/10 мая, на 5-й день после
сражения достигли Пултуска, отстоявшего от Остроленки только
на 8 миль. Казаки и Пилляр следовали постепенно и были 28/10
мая уже в Каспачев, и 29 в Пултуск, а вечером того же
дня у Сиероци и Зерже (Пилляр в Вышков), где мосты чере
реку Буг и Нарев наши уже разломанными; но могли ли пред
принять что либо решительно эти слабые казачьи отряды про
тив регулярных, хотя и разбитых войск.
Вся другая ошибка Дичча в этом сражении может еще
быть навязана, но то, что он не одержал энергическим
преследованием поражения неприятеля, не может быть оправдано.
Вместе двух казачьих полков, он должен был рано ут
ром, когда Толь увёл своих обр отступлении Полякова, при
казывал большой части своей кавалерии и легкой артиллерии по
пятам без отдыха преследовать бегущего неприятеля. Послед

(*) Авангард г. Витта состоял из следующих войск:
Лубенские гусары 6 эскадр. 23 офиц. 597 рядов.
Украинские уланы 5 30 518
Новороссийские уланы 4 32 328
15 эскадр. 86 офиц. 1,443 рядов.
9/10 батальона 1-й гренадерской дивизии. 5,500 чел.
1/4 батальона саперов 305 16 орудий.
Передовой отряд состоял казачьи полки Борисова и Секретова,
всего, 704 человека.
Довесения получаемыя имъ со встѣхъ сторонъ о безпорядочномъ отступленіи или скорѣе о бѣгствѣ польской арміи должны были наконецъ убѣдить его въ важности одержаннойъ победы; но вмѣстѣ съ тѣмъ заставить его сожалѣть, что онъ не воспользовался ею лучше. Это было бѣгство подобное Ватерлоо, недоставало только Гнейсенау, который тѣснилъ бы безъ отдыха и собирали бы трофей. Вывѣдъ при казакахъ офицеръ генеральнаго штаба писалъ: «Польская армія не отступаетъ, а бѣгутъ, обозъ былъ послѣдъ впередъ уже 26/14 ма, а также и 16 орудій. Въ 3 ч. ночи Скряженецкій съ эскадрономъ краузеовъ прибылъ въ Рожань, гдѣ оставался 2 часа. Всю вину Остроленскаго пораженія онъ свалилъ на промедленіе Лубенского въ Нурѣ и на ошибки его во время сраженія (adversa uni imperatur!), но объясняетъ вознаградить себя въ свою очередь у Пултуска. Здесь въ Рожанѣ собралась часть его войскъ; но когда въ 9 ч. вечера показался оба казачіе полка на Млинарскѣ высотѣ, въ 4 верстахъ отъ Рожана, все обратилось въ бѣгство, предполагая что то наступаетъ вся русская армія. Два эскадрона уланъ (остатки 2-го полка) съ застрѣльщиками въ цѣлымъ (†) и 4-я орудіями прикрывали отступленіе. Жители сосвѣстятся что армія ихъ прошла въ вѣлчайшемъ безпорядкѣ, солдаты прибывали кучками въ 3, 5 и 10 человек.; все было въ совершенномъ разстройствѣ, многие разбежались по лѣсамъ, ни одного полка не было въ порядкѣ. Повсюду видны упадокъ духа, уныіе на лицахъ, какъ и въ умахъ и слышны сожалѣнія о

(†) То была дивизія Рыбинскаго, имѣвшая подъ ружьемъ едва 400 ч.
Генугд, который не мог более принимать к ним. Уставших и больных, а также и раненых оставили на дороге, перевозка которых требует немалое число обывательских подвод.

Польская дивизия, сдавшаяся впоследствии известными еще преимущественно эти показания. «В каждом доме, говорит автор, похода между Бугом и Наревом, оставалось много жеста сделать, я при малейшем шуме, указывающем на приближение Русских, разбивались цылью толпы, чтобы люди достичь Моджины. Большая часть обоза и раненых направились туда. У Миниарского дефиле дорога была такая загромождена, что приходилось ждать по несколько часов, чтобы подъехать на нёсколько шагов. Вся резервная артиллерия без прикрытий оставалась здесь до 27 июля, и только после была увезена войсками особенно на то назначением. Тогда в Роси армия начала немного приходить в порядок и войска начали собираться, что в особенности следует приписать деятельности Лубенского.

ВЪ Пултуске (*), куда армия прибыла 28 июля, она остановилась только на короткое время и с увлечением узнала, что неприятель не преследует ее. Здесь Скряпинский передал главное начальство Лубенскому и 28 июля поехал один в Варшаву. Какие воспоминания должны были пробудить в нем Сироцкаго и мостъ в Зегрье, по которому вдоль недалеко тому на- зад онъ шелъ съ арміей въ полномъ ея блескѣ, где хватала-вый Кицкаго съ самоуверенностью обещалъ поднять его женѣ превосходную запрягу изъ 6 съ тьхъ лошадей, которыхъ онъ отниметъ у гвардейскихъ гусаръ. А где была теперь его армія? где былъ Кицкій? Изъ прекраснаго 46,000 войска, на которое возлагали столько больши надежды, вернулись въ Прагу эдва 10,000 ч. могучихъ еще сражаться, остальные были совершенно дезорганизованы (**).

И Ушинскій не былъ счастливъ, и отрѣшненъ отъ

(*) Въ ночь на 27 июля польская армія достигла Роси; въ ночь на 26 Пултуска; 28 главная квартира была въ Сироцкаго, 29 вся армія находилась уже въ укрывеніяхъ Праги (15 миля отъ Острограда), где она начала организоваться.

(**) А какъ выражались объ этомъ пораженіи польскіе журналисты?
командование прибыло в это время в Варшаву. После сражения при Ендриеве 15 мая, он согласно своей инструкции с трех кавалерийских полков наблюдал за Русскими на Костржине, а сам с главными силами оставался в Дембе-Велке. Повышенный, что Дичич выступил из своего расположения, он послал вслед за ним 22/4 мая два отряда; один из них, состоящий из легкой кавалерии под начальством полк. Милера, дошел до Грана и Дрогичина и заменил несколько обоза и пленных; другой под началством Военщика и Томишко, состоящий из одной пехотной и одной кавалерийской бригады с 16 оруд., двинулся на Седльце. Найдя все мосты на Костржине сожженными, отряд этот, послешно исправив один из мостов, 24/6 мая наехал на Седльце но без всякого успеха: гр. Паленъ II сделал тщетными все его поиски. Умнинский между тем, собрав несколько соть крестьян, срыл возведенное Русскими мостовое укрепление у Сухи и расположился с остатками своих войск в лагерѣ у Дембе, опасаясь, что генер. Крейцъ предпримет наступление отт. Вепря и отрежет его от Варшавы. Но Крейцъ вмѣстѣ для этого слишком слабы силы.

Здѣсь Умнинский совершенно неожиданно былъ отрѣшемъ главнокомандующимъ отъ командования корпусомъ и отозванъ въ Варшаву. Многие спрашивали о причинѣ этой неминуемой, одинъ говорилъ, что Скряжинецкий отказалъ ему, какъ прежде генер. Шембеку, въ значѣнѣ отдѣлъ для его подчиненныхъ, вслѣдствие чего Умнинскій написалъ обидчивое письмо съ требованіемъ от-
ставших друг друге утверждали с большей вероятностью: будто бы Уминский с колоссальной отвагой на упреки, сделанные ему главнокомандующим за Ендряевское дело, в котором будто бы Уминский демаскировал движение Спрыжихинского на Сиероцк. И то и другое было справедливо; к тому же не без основания были недовольны деятельностью Уминского. По удалении фельдмаршала от него ожидали большие энергического образа действий, и даже, как утверждают, Щербинский, предписали ему таковы. Уминский, не основываясь на действиях Верман, их ведущийся силой гарнизоном, и будучи недоволен тем, что Девонский и Виницкий не были немедленно подчинены ему, не трогался с места и посылал только слабые отряды к Седльце, которые конечно ничего не могли сделать. Объяснивость Спрыжихинского и требования им уважения к своему авторитету, сделал он при его участии еще раздражительнее, довершила остальное. Уминский на отказ в знаках отличия для своих офицеров написал ему резкое письмо, в котором он обвинял главнокомандующего в несправедливости, отнимавшей у храбрых заслуженные награды, дабы осмаять ими названного рода людей. Спрыжихинский ответил на это письмо отрещением Уминского. Всё усилия Чарторыского примирить обоих генералов долго оставались тщетными.

Совершенно упустить из виду рабочего мира, русский подководец обратил все внимание свое на соединение с Гвардией, устройство продовольствия и отравление корпуса Генерала, чтобы заставить его положить оружие. Соединение с Гвардией произошло на следующий день; фельдмаршал явился с гр. Толем и начал на встрету к ней и был обрадован отличными, ея состоянием, после недавних перенесенных трудов. По видимому казалось, что она только что прибыла из Петербурга. Съ её времем Гвардия не отделялась уже от главной армии, а состояла ее резерв.

Продовольственная часть, ведствие походных непредвиденных движений, была в разстройстве; всё провиантия телеги и обозы, по причине форсированных маршей, остались далеко позади и прибыли к армии только несколько дней спустя.
Пришлось учредить совершенно новую операционную линию, на которой ничего не было приготовлено. Следовательно, чтобы привести в повелительный порядок проводовствование армии, необходимо былодать новое направление транспортам, сделать закупки и учредить магазины. Недостаток в проводовствовании фураж был, как и прежде при Рыках, главною причиною, что полководец не воспользовался своею победою и безпечно потерял цѣлыхъ 5 дней въ Остроленкѣ. Казалось, ему не было известно или по крайней мѣрѣ онъ не обращал вниманія на то, что, продолжая движение, армія очутилась бы въ бдатой неистощенной странѣ, где во всемъ былъ избытокъ.

Генер, Ольферьевъ донесъ изъ Мясткова, что Гелгудь выступить изъ Ломжа и тянется по правому берегу Нарева къ Хлудычѣ.

Показывало намѣреніе его соединиться съ главною арміею. Дабы воспрепятствовать ему въ томъ 28 еще мае гр. Палеевъ 1-й со своимъ корпусомъ и 3-ею гренадерскою бригадою былъ выдвинуть въ Мысинецѣ съ приказaniemъ наблюдать за теченіемъ Рагозы. Но Гелгудъ, вслѣдствіе инструкцій Скряпинцевскаго доставленныхъ ему Дембницкимъ, не помышлял уже о соединеніи съ главною арміею, которое было невозможно, но предпринималъ 28 мае движение въ Литву чрезъ Ставпши. Генер, Ольферьевъ, занятый въ тылу Гелгуда Ломжу, получилъ приказаніе неотступно следовать за нимъ; гр. же Палеевъ 28 мае былъ притянуть изъ Мысинца въ Худецъ на Омулевъ ближе къ Остроленкѣ. Только Сумскій гусарскій полкъ остался для наблюденія Рагозы. Наконецъ, еще въ Выско–Мястовецѣ, получивъ известіе объ экспедиціи Храповскаго въ Вѣлостонскую область, Димитъ направилъ изъ Седычъ чрезъ Дрогичинъ въ Вѣльскъ генер. Кнорринга съ двумя кавалерійскими полками (*), гвардейскаго отряда и 8 конными орудіями; онъ долженъ былъ прикрывать Вѣлостонскую область и энергически действовать въ Вѣловецкой пущѣ, куда первоначально направился Храповскій. Кромѣ сего Кноррингъ долженъ былъ еще быть усиленъ находящимися до сего въ Вѣлостокѣ баталіономъ 6-го карабинерного полка.

(*) Подольскіе кирасиры и уланы Его Высочества.
Направление Гелгуда вынушло большое опасение за Гродно, весьма важный пункт для русской армии, снабженный значительными припасами и имевший только слабый гарнизон. Вследствие этого генералы Остерман и Сакен получили приказание не выпускать из виду Гелгуда и, в случае если он обратится на Гродно, во что бы то ни стало, защищать переправу через Неман. Такими мераами фельдмаршал в одно и тоже время оберегал Гродно и приготовил поражение Гелгуда. Если же, не смотря на все это, Гелгуд овладел бы Гродно, то все вышепомянутые генералы должны были соединиться и выбить его оттуда, почему собранные там припасы при приближении неприятеля не должны были быть истребляемы.

Наконец нужно было позаботиться об огромном числе раненых как своих так и неприятельских (Поляки оставили на поле битвы более 700 раненых), что вначале было весьма затрудительно, так как госпитальные припасы вмести с прочим обозом оставались позади; к тому же большая часть города была превращена в развалины, и не было места для помещения больных. По этому раненые первоначально были отнесены в Бернардинский костел и на кладбище, и там их перевязывали, не деля ни малейшего различия между Русскими и Поляками. Достойно внимания, что большая часть Русских были ранены пулями, Поляки же преимущественно штыками или картежно. Страшное зрелище представляло поле битвы в утро 27/18 мая. Пространство версты на двадцать и ширину все было покрыто трупами, раненными, разломанными ружьями, киверами, патронташами, патронными ящиками, убитыми или раненными лошадьми; в некоторых местах грудами лежали трупы Поляков и можно было судить об опустошениях, которые произвели в их рядах огонь русских пушек. По всему, что

(*) Литовский и Волынский и Гродненский гусарский полки.
было видно и по рассказам потери их должна была быть чрезвычайно значительна: в некоторых полках осталось только по несколько сот человек, также напр. в 16-м, 20-м и 3-м салерском полках. Хотя с хорошей в официальных донесениях Полки показывали урон свой в 3,918 ч. (а именно 1,816 убитых и 2,102 раненых), но в последствии оказалось, по собственному же их сознанию, что убыль была большие тым вдвое больше, именно 9000 ч., (из коих 255 офицеров) (*). Пляными Полки потеряли 6 штаба и 16 обер офицеров и 2100 рядовых, из коих одна треть раненых; строения вышепомянутый 3 орудия. Полки старались утешить себя убеждением, что Русские потеряли гораздо больше и хотя вся вронтность против этого, потому что в сражении участвовала только небольшая часть Русских (**) , которые сверх того были прикрыты своим расположением позади просе, между тым как полки войска должны быть проходить большое расстояние под огнем русских батарей и потому в несколько раз были опровергаемы штыками и преследуемы; но все же Полки говорят в донесениях и сочинениях своих то о 10, то о 12 и даже о 15,000 ч., выбывших из строя у Русских (***) т. е. показывают больший урон, нежели сколько всего войск участвовало в бою. Ибо сила, о которую соврхулилась здесь 33,000 польская армия состояла небольше какт из 25 батал. силой в 14,734 ч. и из коих по строевым рапортам от 99/10 до 97/10 мая показано выбывшими из строя 4639 ч., в сем числе 167 офицеров (****). Из сего числа убито 41

(*) Смотри Шпациера, (Ш ст. II.) ссылающегося на собственноручное письмо Скрипникаго. В другом же месте он показывает урон в офицерах только в 157 ч. убитыми и ранеными.

(**) Как мы видим Русский имел на правой стороне Нарева сверна 4, потому в течение долгого времени 8 батал., после того 20, и наконец 25 батал. Съ польской стороны всё, как кавалерийские так и пехотные полки были в дых.

(***) Последнее число разумеется показываются г. Шпациеръ. Такъ какъ впоследствии онъ самъ сознается, что число только для денегъ и для того чтобы склонить штатсмъ Низиговъ в пользу Полковъ, то поять что онъ не смѣлъ говорить истину.

(****) Приложение К.
Сошлись и 918 рядовых; прочие ранены или пропали без вести.

В весьма немногих бытавых подобной чрезвычайной усилия, каким напрягали здесь Поляки, были уничтожены соразмерно столь небольшими силами. Русские, всё до одного сражались с таким мужеством, как будто на каждом из них покоялись слава и честь наций. Тут снова выказались как несправедливые иностранные писатели приписывають русскому солдату только грубую физическую храбрость; без высших побуждений чувства чести и долга; и хотят назвать его на одну степень с простою машиной. Напротив, того праведственного побуждения действуют на русского с такою же силой как на любого солдата в мирт, и он охотно и с радостью готов умереть чтобы поддержать честь своего знамени, своей нации или любимого полководца. Возражать на это, что русские солдаты были тогда подвержены тяжелому наказанию, было бы неосновательно; Рымляне также были под надежной, а завоевали весь свят; англичане матросы подвергаются жесточайшему тяжелым наказаниям, а никто не откажется им им в праведной храбрости и в чувстве чести. Это дело дисциплины, относительно которой различные народы могут иметь различные мнения и различные обычаи: только в одном всё согласны, что чтать строже дисциплина, тым солдат лучше.

Скрипинецкий неудовлетворительно наказанием подвергся за служением порицанию, как за принятие им меры в поход против Гвардии, так и за действия свои во время сражения. Прежде всего его упрекают в медлительном движении против Гвардии, которую при большей способности он мог бы, может статься, засушать в расколу в её кантонир квартирах; но неверное направление данное им при этом своим войскам заслуживает может быть еще большего порицания. Он должен был держаться сколь возможно правее, дабы обойти левый фланг Гвардии и отбросить её к Ломжке. Вместо того чтобы следовать из Длугооседла за передовыми отрядом Поленши, он должен был посадить за ним небольшой отряд, а с главными силами направиться вправо чрезъ Островъ и Шумово на Замбро́вы; таким образом с одной стороны онъ едва ли бы невозможным соединение гвардийского полка.
действенного корпуса с Дзябинчы, а с другой отрезать бы у Волк-сева авангард Бистрома. Если бы Гвардия (что не было вброшено) приняла бы бои у Замброва, то она сражалась бы против вре-
восходящих силами в войске армии при самых невыгодных ус-
водах и вследствие отступления Бистрома почти с полоховыми силами; если бы Гвардия уклонилась от битвы, то для того, что-
бы снасти Бистрома, ей не представлялось другого отступления как на Ломжу; если бы же нанесли, предстоящий Бистрома
на произвол судьбы, она двинулась бы на Тыччиной и Жолтин, то отступление ей при множестве обоза и в виду напирающей
войск полской армии было бы чрезвычайно затруднительно. Если бы Великий Князь приняв это последнее направление, то Бистрома
и Сапега могли считаться погибшими, потому что Скрижневскй
был ближе чем они в единственном пути их отступления
пред Ломжу, а всх прочих дороги были заняты. Но и в том
случае, если бы даже Великий Князь двинулся на Ломжу едва
ли бы им было возможно спастися. И так, во всяком случае,
при таком направлении полской армии положение гвардей-
ского корпуса было бы в высшей степени затруднительно. Скрижн
евскй же на противном вмсть с Лубенскнм действовать бы по
внутренним операционным линиям, и мог бы, отбросив Гвард
дий за Тыччиной и Ломжу, с соединенными силами двинуться,
на встречу Дзябинчи. Если же фельдмаршал не захоть бы
вступать в битву, то должен бы отступить пред Бугом или
Нурчем; в первом случае было бы воспрепятствовано соедин
ение его с Гвардией, во втором—Царство было бы освобождено
от русской армии, и Поляки могли бы перенести войну в Литву.
Если бы фельдмаршал принять сражение, то Поляки
сражались бы, имбя на своей стороне превосходных сил, име
но 45,000 против 35,000, и армия их имбя бы много в-
роятности на мобдлу, сражаясь с храбростью и одушевлением
всследствие уступа одержанного над Гвардией. Невозможно так
также определить потерю двух дней 18/8 и 19/4 мая, чрез
что Скрижневскй в минуту, когда все требовало от него напри
женя силы, дал время Гвардии спокойно отступить и прикрыть
столько важный для Русских Бялоосток; нанесен быть непро
деляло, что он не приказывал Лубенскому переправиться вечером 13/14, чрез Нарев и разломать частые мосты. В своем доношении он сам упоминает об этой ошибке, но замечается тем, что он определял большие выгоды, если дозволить Русским переправиться, разве чрез оным утверждается, отбросит их в руку (*). Донесения такое предположение, тем более заслуживают порицания необдуманных, безысходных атакаСкриминского, ибо он должен был быть готов военною дозоряться заранее рассчитанными выгодами своего положения. Он же совершенно обезпамятствовал и потерялся в, как говорить, Прохоровском, развязал свое войско о ядво слабейшего неприятеля. Быстро, с которою Лубенским и Богуславским были отбояны чрез руку, и рябина в крашеб его противников лишала его превосходства дука. Ввиду того, чтобы атаковать отдельными бригадами и полками, казалось верно замечает талантливый бывшем чиновник (*), ему удалось соединить всю свою армациюю, более 60 орудий, в одну батарею и осьпать снарядами Русских, немогущих развернутся по недостатку мест и сесться у мест и только когда они этот произвол быстро действовать, произвести атаку массою в 15 или в 20 баталионов. Если же он не хотел этого, то ему надлежало определить оставаться на месте и выступать нападение Русских: они никогда не могли бы достаточно местами дать развернуть свои войска и орудия и долгое время подверглись бы губительному огню, между тем как Польсы на лежащих возвышенностях потеряли бы весы мало. Думать должен быть бы наконец отказаться от атак столь губительных для его войска и можно было легко удержаться до прибытия поспешно призванного Гелгуфа. По увě-

(*) Добы названием свое прерывание, Польски постоянно упоминают о выгодах местности бывших на стороне Русских: о мостах шоссе, об их изъятии шоссе, болотистой почв, наконец о незначительном изъятии Нарева у Островец, дозволившем Русским занять выгодную позицию для артиллерии для обстреливания поля битвы. Справедливо, кто же избрал это поле битвы? Не был ли то польски главнокомандующий или скорее генерал-квартирмейстер избранный его, ибо оно представляло для Польсков еще более выгод; но они не сумели только воспользоваться им так, как это сделали Русские.

(*) Бриковский ст. 163.
реколю Прондзинского все сие было условлено прежде между нами и главнокомандующим; но внезапная опасность, лежшая Скрижинецкого присутствия духа, заставила его все позабыть.

Наконец, спрашивали с какой целью остановили Скрижинецкий Гелгуда в Ломже? Мы показали, что это было в соответствии первого начального плана, удерживать линию Нарева от Сиероща до Ломжи, дабы открыть сообщение чрезь Августовское воеводство с Литвою и, ежели Дзябич попытается гд’ либо переправиться чрез Нарев, то угрожать ему атакою во фланге. Но этим мерам Скрижинецкий в случае удачной переправы Русских на каком либо пункте подвергся себя опасности быть разбитым по частям и даже быть отрезанным от Варшавы. Как и кажется, вспомнив оно самь отказался от этого плана и послал Гелгуду приказание примкнуть к нему; покрайней мере во время сражения Гелгуд был уже на дорог’ в Остроленек (*).

Такова были главные упреки адамемь полскому полководцу; не менею порицаний навлекъ на себя Дзябич. Во первых его упрекали, что онь держали Гвардию отдаленною от своей армии, и подвергали ее опасности быть разбитою в отдельной позиции между Наревомъ и Бугтомъ (**); дале слѣдуетъ вопрось: почему онь не обезпечилъ Нуръ, пунктъ столь важный по сообшению с Гвардию? Наконецъ упрекаютъ фельдмаршаала за направление его движения посл’ сражения с Лубенскими. Зд’есь в особенности возникаютъ вопросы. Зачтмь не предложилъ онь д’ятельн’е разбитого у Нура Лубенскаго? Развь онь не могъ послать изъ Страговов авангардъ свой прямо на Чижево, дабы отрвать и взять въ пл’е части корпуса Лубенскаго, стараясь успетьть но затруднительному бол’йщимъ дорогамъ? Зачтмь двинулся онь на Высоко-Мазовецкъ, вм’сто того чтобы попытаться, направляться болте вл’во, отрвать отступление полской армии? В’ отвть на это в оправданье фельдмаршаала можно привести: что онь не зналъ еще достоверно направление полской армии и того, что она поворотила назадъ. По посл’днему

(*) По показаніямъ Бжозовскаго, стр. 174.
(**) Почему это было вначалъ, мы уже показали выше. По дозволенію на соединеніе Гвардии съ главною арміею, было уже получено.
совещанию Великого Князя онъ предполагать неприятели въ окрестностях Тьмочина или въ Литвѣ и все еще въ наступлении; но этому чрезъ Высокого Мазовецкаго онъ направился ему въ тылъ. Все же можетъ быть было бы лучше, если бы вмѣсто того, чтобы идти на Высшую Мазовецкую, русская армія послѣдовала бы по пятамъ за Любенскимъ чрезъ Чижево на Замбровъ или Сяндовъ. Можно было предвидѣть, что Любенский будетъ отступать на главную армію; такимъ образомъ фельдмаршалъ запяльбы ей въ тылъ и отрываетъ бы ея сообщенія чрезъ Варшавою: она должна была тогда, какъ Наполеонъ при Лейпцигѣ, принять сраженіе въ самомъ невыгодномъ положеніи, имѣя Дичева передъ собою, а Великаго Князя въ тылу, или стараться постепенно достигнуть Ломжи, гдѣ ее легко можно было лишить всякаго сообщенія съ столицею. Фельдмаршалъ былъ и безъ Гвардіи достаточно силенъ, чтобы дать сраженіе неприятелю уже поколебленному отступленіемъ; поэтому заставили бы неприятеля врасплохъ на марзѣ въ длинныхъ колоннахъ, тѣсными сзади Гвардію, прибытие которой довершало бы побѣду. Но Фельдмаршалъ, не желая рисковать, предпочелъ держаться болѣе вправо, дабы, прежде чѣмъ предпринять что либо противъ неприятеля, возстановить сообщеніе съ Великимъ Княземъ; безошибочно себя такимъ образомъ, онъ имѣлъ намѣреніе быстро двинуться къ Остроленкѣ; замѣчаютъ, что, для того чтобы угрожать отступленію неприятеля, можно было направить во время марша только часть многочисленной русской кавалеріи втѣло на Рожанъ, гдѣ былъ бродъ (\(^{*}\)). Только по одному слуху объ этомъ послѣ сра-  

\(^{*}\) "Одной кавалеріей не отрѣзваютъ отступленія арміи. Фельдмаршаль только напрасно ослабилъ бы себя. Я согласенъ, что онъ долженъ быть послать изъ Нура часть своей арміи по пятамъ за Любенскимъ; отрядъ этотъ составилъ бы въ тоже время двѣ колонны Дичева при движении его на Мазовецкъ и находился бы въ связи съ Главными арміями. Замѣчанія г. Тойла. Но адѣсь дѣло и не шло о томъ чтобы отрѣзать, но только возбудить опасенія за отступленіе. Одинъ изъ два казачьихъ полка, поддерживаемые всѣкъсколькими эскадронами регулярной кавалеріи, были бы достаточны для сего, и мнѣстъ съ тѣмъ не ослабили бы армію, но она имѣлъ бы части въ кавалеріи, и при Остроленкѣ послѣдняя была совершенно безподъемна; безъ сомнѣнія, если бы Полаки въ концу битвы узнали, что они отрѣзаны и что Русскіе уже въ Рожанѣ, то это произвело бы сильное разстроство между ними. И какая пожива досталась были кавалеріи послѣ пораженія Полаковъ!"
женія большая часть обоза, раненыхъ и бѣгущихъ обратилась на дорогу въ Модлинъ. Полагали также, что, настигнувъ Лубенскаго, не слѣдовало столь сильно нападать на него съпереди, но напротивъ, слегка занимать его съ фронта, обойти его флангъ и тылъ, особенно чрезъ Таболице; тогда въпротивно была бы возмозможность достигнуть моста у Остроевыя прежде его, и Лубенскій со своимъ корпусомъ погибъ бы безвозвратно.

Главный упрежь Дыбичу, въ которомъ сходятся и друзья и враги его, состояль въ томъ, что онъ не достаточно оцѣнилъ и воспользовался славною побѣдою приобрѣтенною достоинствою храбростью его войска, поддержаннымъ батареей гр. Толя. Авторъ похода между Вутомъ и Наревомъ говоритъ: «Поляки были какъ бы оттолкнуты отъ настоящаго ихъ пути отступленіемъ, танувшимъо на большомъ расстояніи вдоль Нарева подъ выстрелами русской артиллери, и могли только достигнуть его по дуремъъъ лѣснымъ дорогамъ. Если бы Дыбичъ сделалъ рѣшительный шагъ, если бы онъ дебушировалъ, дабы занять работную дорогу, то польская армія была бы въ отчаянномъ положеніи и могла бы только съ потерей большой части своего обоза достигнуть Вислы; она подвергалась бы даже опасности быть совершенно оттесненною отъ Вислы.» Здесь возникаетъ вопросъ: когда долженъ быть Дыбичъ двинутся? вечеромъ? тогда, вслѣдствіе усталости войскъ это было бы не совсѣмъ возможно; при томъ же, онъ не зналъ точно состояния польской арміи;—на слѣдующее утро? тогда это было уже поздно. Но во всякомъ случаѣ онъ сдѣлалъ упененіе, что не отправить за бѣгущимъ неприятелемъ на другой день рано утромъ кавалерію и конную артиллерию. Казалось, онъ хотелъ быть обязаннымъ своимъ успѣхомъ только искусно составленному плану и съ намѣреніемъ пренебрегалъ случайнымъ представившимся выгодами. Онъ забывалъ, что большая часть искусства полководца заключается именно въ томъ, чтобы тотчасъ подмѣтить вѣрнымъ и опытнымъ взглядомъ малѣйшую слабую сторону неприятеля и съ быстротою и энергией воспользоваться ею.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Возстаніе въ Литвѣ и Подоліи; Кончина фельдмаршала Душича и походъ Гегеля въ Вильну.
Возстаніе въ Литвѣ и въ Подоліи; конце
чина фельдмаршала Дисича и походъ Гелгуда къ Вильня.

Въ Остроленкѣ Дисичь получилъ извѣстіе о совершенномъ почт
номъ подавленіи возстанія какъ въ Литвѣ такъ и въ Подоліи, возра
стія столь много причинявшаго безпокойства фельдмаршалу. Въ отношеніи Литвы конечно нельзя было сомнѣваться, что при
бытие Гелгуда и Хлаповскаго вновь раздуетъ пламя, скрытое подъ пепломъ; что же касается до Подоліи, то можно было наконецъ ожида
ть возстановленія тамъ полнаго спокойствія, такъ какъ съ одной стороны примѣръ неудачнаго исхода экспедиціи Дверниц
скаго долженъ былъ удержать отъ второй попытки этого рода, а съ другой стороны, всѣ безпокойные люди сбросили уже свои маски и принуждены были укрытись въ Галицію. Такимъ образомъ въ этой странѣ не доставало горючихъ матеріаловъ для нового пожара.

Давно уже было пора возстановить сообщеніе съ Россіею, хотя съ одной стороны. Русская армія весьма много пострадала отъ этихъ волненій, такъ какъ всѣ подвозы, которыхъ ожидали изъ западныхъ губерній, не прибыли; на сколько возстаніе въ Литвѣ было незначительно въ военномъ отношеніи, на столько же оно оказала дурное вліяніе на всѣ операции русской арміи, такъ какъ, начиная съ декабря 1830 г., послѣдняя преимущественно полу-
чала свое продовольствие из Литвы. Хотя генералъ интендантъ и распорядился заранѣе объ учрежденіи значительного магазина близъ Гонионда (въ Долистовѣ), но, по причинѣ отдѣленности сего пункта и дурныхъ дорогъ, распоряженіе это приводилось въ исполненіе чрезвычайно медленно, а инсургенты съ радостью схватились за возможность произвести голодъ въ рядахъ русской арміи. Мы уже видѣли, что, вслѣдствіе внезапнаго неприятный подвозовъ, фельдмаршаль встрѣталъ препятствія во всѣхъ своихъ предприятіяхъ.

Недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ, прекращеніе сообщеній съ Россіею, (въ инсургенты перехватывали почту и курьеровъ,) истощеніе боевыхъ запасовъ, не получавшихъ пополненія: все это сдѣлало положеніе Дюйч-тѣмъ затруднительнымъ, что онъ былъ принужденъ отдѣлить часть своей арміи для подавленія возстанія. Пока онъ былъ занятъ обеспеченіемъ своего тыла, онъ не могъ действовать смѣло противъ неприятеля съ фронта.

Изъ числа 11 уѣздовъ, изъ которыхъ состояла Виленская губернія, девять находились въ возстаніи, а именно: въ северу отъ Вильны уѣзда: Россіенскій, Тельшевскій, Шавельскій, Понгвіжскій и Вилкомирскій, къ западу—Ковенскій и Трокскій; къ юговостоку Ошмянскій и названный Виленскій, гдѣ только самый городъ Вильно былъ въ рукахъ Русскихъ. Но и остальные два уѣзда этой губерніи Свенцянскій и Браславскій не отставали отъ прочихъ: заразительная сила мятежа въ то время была такъ велика, что молодежь тѣхъ уѣздовъ, гдѣ не тотчасъ взялись за оружіе, не могла скрыть своей досады и нетерпѣнія, и часто доводила дѣло до взрыва, ранѣе тѣмъ было предположено.

Въ Свенцянскомъ уѣздѣ заговорщики, по причинѣ близости русскихъ войскъ, расположенныхъ въ Динабургѣ и въ Вильно, долго не имѣли смѣсли открыто обнаружить свои намѣренія. Наконецъ два брата Кублицкіе рѣшились сдѣлать начало. Въ нѣкоторыхъ изъ состояній, вооружили своихъ дворовыхъ людей и 4/5 мѣстъ поставлены къ Свенцянамъ; дорогою къ нимъ присоединились еще Викентий Боркевичъ съ сыномъ и племянникомъ и одинъ кесарь, вслѣдствіе чего число ихъ возрасло до 30. Условившись въ лѣсу
ближь самого города о способе нападения и получив благословение от кесаря, они ринулись с громкими криками в город на базарную площадь, имея кесаря впереди в полном облачении с крестом в руках. Первые выстрели инвалидов, бывших в караул, нанесли смертельные раны ему и еще двух другим инсургентам. Так как арестование русского начальника в Священниках не удалось заговорщикам, и они не нашли поддержки, то были принуждены покинуть город. Между тем русский начальник, смущенный этим нападением и не считая возможным довериться населению, не выждал вторичной атаки и, собрав несильно своих людей, отступил в Видим, послешнего мятежники безнадежно заняли город.

За ними последовали обыкновенные распоряжения, воззвания и наборы: подписали конфедерационный акт, открыли тюремы, призвали жителей к оружию и начали напоминать с соседними уездами, совершенно подобно тому как и в описанных выше прежних вооружениях; одинаковость распоряжений и учреждений заговорщиков в различных уездах служила доказательством, что побуждение к восстанию исходило из одного общего центрального пункта. Вооружения производились неутомимо: с каждых двух дымов потребовали одного пехотинца, а с 25-ти дымов одного всадника; вскид дворянин должен был явиться верхом и в полном вооружении: таким способом надялись в короткое время собрать до 5000 ч. пеших и 1500 конных. Одновременно дважды письма отправлялись не только быстро, как того ожидали; равно и ордера отправлялись недостатком в оружии, так что могли вооружиться как слуги 300 пехотинцев и 100 всадников. Начальство над ними было поручено престарелому Винентию Борткевичу. Как и из ряда его явлений в то время общего влечения заслуживает быть названным уездным предводителем дворянства гр. Мостовский, который с твердостью отклонил предложение принять участие в восстании.

В соединении Брацилевскому уезд также началось волнение, но посланный туда с небольшим отрядом полк. Каховский, скупив энерги ческими мерами сохранить спокойствие. Он собрал всех дворян в уездный город Видим и держал их
тамъ подъ бдительнымъ надзоромъ, строжайше воспретивъ имъ покидать городъ. Пылкіе молодые люди, увидя разрушение своихъ революционныхъ плановъ, рѣшились перейти въ сосѣднюю Минскую губернію и тамъ начать столь желанное возстаніе.

Минская губернія не избавилась отъ скрытаго распространенія заразы; въ большей части уѣздовъ образовались уже тайные общества, старающіеся повсюду возбудить духъ революціи и завести способы съ сосѣдними уѣздами. Въ числу наиболѣе ревностныхъ заговорщиковъ принадлежали здѣсь: Александръ Володковичъ и бывшій полковникъ польскихъ войскъ Адамъ Солтанъ, замѣщенный въ тайныхъ интригахъ 1825 года. Въ началѣ марта, когда минское дворянство собралось въ городѣ на контракты, было тамъ рѣшено произвести одновременное возстаніе; но Виленскій центральный комитетъ, пославшій также своихъ депутатовъ въ эту губернію, не хотѣлъ назначить дня и приказалъ только быть въ готовности на всѣній случай. Такимъ образомъ заговорщики Минской губерніи, менѣе пылкіе нежели въ Самогитіи, въ теченіи всего марта оставались спокойны.

Но въ первыхъ числахъ апреля два брата Лопацинскіе и зять ихъ Козлы, собравъ 20 всадниковъ, отправились изъ Браславскаго уѣзда въ сосѣдній Динскій и подали тамъ сигналъ къ поднятію оружія. Въ Динсь находился обыкновенный гарнизонъ, состоящий изъ инвалидовъ и нѣсколькихъ казаковъ, почему заговорщики не осмѣлились положить начало восстанию съ этого города, а назначили пунктъ общаго сбора Лужки, имѣющее Цезарь Платера, лежащее въ 5-ти миляхъ отъ Динскъ; здѣсь наиболѣе ревностными дѣятелями восстания явились, кромѣ выше названныхъ, шесть братьевъ Клотъ съ тремя родственниками того же имени и нѣсколькими подпрапорщиками, дезертировавшими изъ Динабурга. Предводителя дворянства Подшибенту назначили президентомъ вновь избранаго высшаго совѣта; собравшихъ вооруженныхъ людей правильно раздѣлили на баталіоны и эскадроны и принялись тщательно обучать ихъ: бывшаго подполковника польскихъ войскъ Валентина Брохоцкаго поставили во главѣ всего вооруженія; подъ его начальствомъ кавалерію командовалъ Михаилъ Клотъ. По окончаніи вооруженія намѣревались напасть на уѣздный городъ.
Почти в то же время началось возстаніе еще въ другомъ уѣздѣ Минской губерніи, въ Вилейскомъ. И здѣсь вначаль долго колебался, но никто изъ заговорщиковъ не отваживался первый начать возстаніе, хотя имѣ и удалось склонить на свою сторону уѣзднаго предводителя дворянства Исполита Геевича. Володковичъ, выказывавший особое усердіе, желая дать первое побуждение для открытаго варва, просилъ Пржевальскаго прислатъ ему изъ Ошмянъ небольшое число вооруженныхъ людей; Пржевальскій послалъ Михаила Ходзько (брата казѣтнаго Леонарда Ходзько) съ 15 всадниками, къ которымъ присоединилъ еще бывшій офицеръ польскіхъ войскъ, Игнатій Одаховскій. 13/4 ар. они уже находились передъ Вилейкою. Тотчасъ распространилась по городу слухъ о прибытии всѣхъ этихъ тысячи Ошмянцевъ; тогда жители схватились за оружіе, а русские чиновники удалились. 14/4 ар. присаждалъ въ городѣ бывший майоръ польскіхъ войскъ Любанскии и приказалъ звонить въ набатъ; народъ сгущился на улицы, инвалиды, составлявшие гарнизонъ, бросились въ оружію. Ходзько во главѣ казаковъ ворвался въ городъ; инвалиды, которыхъ увѣрили, что Ходзько составляетъ передовой отрядъ значительныхъ силъ и мордъ, положили оружіе; только 14 Русскихъ, бывшихъ въ городѣ на работахъ, заперлись въ одномъ домѣ, рѣшились сопротивляться до нѣкотораго ко времени послѣ долгихъ переговоровъ удалось успокоить ихъ.

Обыкновенное течение дѣлъ повторилось еще подобно тому какъ и въ другихъ уѣздахъ. Вооруженіе, пѣсни и ликованіе, какъ будто русское могущества было уже на краю гибели. Среди этого торжества получено было потрясающе известіе объ ошмянскомъ дѣлѣ; ликованія и пѣсни замолкли и уступили мѣсто величайшему страху: одинъ обратились въ бѣгство, другие по пряталась; собравшійся народъ разсѣялся во всѣ стороны. Но Володковичъ съ всѣми своими молодыми людьми вновь ободрился и собралъ разсѣявшихся; составили конфедерационный актъ, избрали членовъ временнаго совѣта и предводителя вооруженной силы. Станиславъ Радзинскій, бывшій полковникъ во французской службѣ, назначенъ былъ главнымъ начальникомъ; Викторъ Любанскии—начальникомъ штаба; Володковичъ—начальникомъ кава-
лери; п'яхота была подчинена Игнатию Одоевскому и Левковичу. Расчитывали собрать до 6,000 ч. п'яхоты и 2,000 конницы («по включением конных дворян»), так как с каждых 5 человек должен был быть поставлен п'яхотинец, а с 20 человекъ всадникъ; но скоро убедились, что таня сила невозможно собрать; оказался также недостаток в оружии и боевых припасах; в городъ нашли едва н'сколько сотенъ п'яхотныхъ и столько же охотничьихъ ружей съ 3,000 патроновъ.

Эти вооруженія еще небыли окончены, когда присланная въ весь опоръ гонимъ привезъ извести о приближеніи казаковъ. Всеми овладѣло смущеніе; наказаніе Опиянъ сильно узнало за пущеніе революционеровъ, и съ этого времени они только со страхомъ и колебаниемъ присоединялись къ восстанию. Изъ всѣхъ это немедленно побудило ихъ спасться въ лѣса, пере вести туда революционное правленіе и тамъ уже продолжать организацію отрядовъ. Но члены правленія б'яли, и Радищевскій остался одинъ во главѣ какъ гражданскаго, такъ и военнаго управленія. Онъ былъ человѣкъ не безъ способностей, и отличался предъ всѣми другими предводителями военными познаніями, хладнокровиемъ и рѣшимостью. 24/4 ар. Радищевскій съ собранными людьми покинулъ Вилейку; съ нимъ ушла большая часть насуглавъныхъ жителей; въ ночь вступили въ городъ подполи. Болшенталъ со 2-мъ Тентирскимъ казачьимъ полкомъ предназначеннымъ въ Вилейку; онъ захватилъ въ немъ запоздавшаго адютанта Радищевскаго съ 20 человѣками. Доказательствомъ страха и посягательствъ, съ которыми матюжники б'яли, могутъ служить оставленные ими запасы оружія, н'сколько сотъ пикъ, ружей и пистолетовъ.

Радищевскій обратился со своей шайкой чрезъ Любань въ Медзію, куда онъ прибылъ 25/5 ар. и занялъ не преткующую позицію между озерами, лѣсами и болотами. Здѣсь, гдѣ инсургенты могли надежно не быть потерянными, они съ чрезвычайнымъ рвеніемъ занялись организаціей своихъ людей: вскорѣ они имѣли 300 ч. хорошихъ всадниковъ и болѣе 3,000 п'яхотинцевъ, изъ которыхъ одинаково только незначительная часть была вооружена ружьями. Они даже приобрѣли артиліерію—одна дама знатнаго происхожденія подарила имъ два 4-хъ фунтовъ орудія,
оставшимися зари́тыми в землю со времени раздёла; к этому прибавим еще два деревянных орудия, обитых железными обручами; однако же эти последний оказались мало годными к употреблению, ибо они разорвались после первых выстрелов.

Так была возму́чена вся Виленская губерния и погра́ничная с её часть Минской; только три города Вильна, Ковно и Видзь были еще заняты Русскими. Попытка против Ковно не удалась, город Видзь не имел особенного значения, а потому оставался только Вильна, главный город края, на который было обращено теперь общее внимание. Покорение Вильны казалось необходимым для мусульман.

Главнейшее различие литовского восстания отъ восстания въ Царстве заключалось именно въ томъ, что первому изъ нихъ не доставало такого центральнаго пункта, какой представляла Варшава для Царства, або до тѣхъ поръ пока Вильна оставалась въ рукахъ Русскихъ, находившихся тамъ центральный комитет могъ действовать только съ осторожностью и нерѣшительно. Въ Царствѣ, гдѣ все могущества восстания сосредоточивалось въ Варшавѣ какъ фокусъ, совокупныя силы могли быть съ единствомъ и настойчивостью употреблены для достиженія одной и той же цѣли. Напротивъ въ Литвѣ, гдѣ недоставало такого центра, всѣ усилия раздроблялись между отдѣльными пунктами. Не говоря уже о нравственномъ влиянии Вильны, только въ этомъ городѣ можно было добыть необходимыя средства для войны, боевые припасы, ружья, пушки; только тамъ можно было учредить высшее правительство, которому охотно повиновались бы всѣ уезды. Всѣ сии доводы убеждали въ необходимости покоренія Вильны, и каждый былъ готовъ соединять этому всѣми силами.

Но съ другой стороны для всѣхъ была очевидна трудность, атаковать такой городъ какъ Вильна съ гарнизономъ изъ 3,000 человѣкъ надежныхъ войскъ. Опытъ атаки против Ковно показалъ, что единство въ главномъ командованіи составляетъ первое условіе для соответствующаго употребленія силъ и для исполненія опредѣленнаго плана. Всѣ согласились въ необходимости избрать одного главнаго предводителя; не были только согласны насительно того, кто долженъ быть избранъ, ибо каждый
примышивал к этому делу свое личное честолюбие. Никто не привлекал к себе всеобщего доверия: один носил известное имя, но не имел способностей, другой имел способности, но не имел значения; третий не внушил доверия по своему характеру. Последнебольшое влияние голоса соединялись наконец в пользу Залусского, предводителя матежников Виленского уезда. Залусский имел знатное имя, пользовался уважением, любовью, вызывал усердие и деятельность; только мало полагались на его военное познание, однако надежда отвратить вредные последствия этого, назначив к нему начальником штаба опытного служану и придав ему для совета особый комитет из 2-х депутатов от каждого уезда.

Залусский получил от каждого из уездов прошение принять на себя предводительство над всеми соединенными силами, предназначенными для действия против Вильны; Виленский центральный комитет послал ему даже план атаки на город. Эта атака казалась совершенно исполнимою, затруднение заключалось лишь в том, чтобы сосредоточить потребные для сего 30,000 человек на одном пункте. Залусский не был особенно расположен в пользу предприятия; он полагал, что жители Вильно подобно жителям других уездных городов, сами должны изгнать Русских; если тамошний гарнизон был сильнее, то они имели сравнительно гораздо больше средств. Однако же, вследствии повторившихся настоящих сошествий уездов, он согласился наконец стать во главе этого предприятия; начальником штаба его был назначен отставной капитан Антон Герекский, диверсийный член Виленского центрального комитета и человек, приобретший между своими соотечественниками репутацию талантливого поэта; при всем том Герекский мало оправдал возложенные на него надежды.

18/3 арх., в тот самый день, когда были покорены Ошмяны, Залусский отправился в Вилькомир, где его ожидали прибывшие из Вильны Горецкий и депутаты Виленского уезда. Отсюда он разослал в составе мешества, согласно начертанному плану, слабую партию, приказание: Виленский уезд должен быть сосредоточить свои вооруженные силы на вилькомирской дороге,
въ одномъ переходѣ отъ Вильно, у Мейшаго; Свенцянскій и Браславскій уѣзда—въ такомъ же разстояніи отъ города на ди-
nабургской дорогѣ, у Нѣменчина. Ошмянскому уѣзду, имѣвшему уже, по утвержденію Пржедздецкаго, болѣе 6,000 ч. подъ ружьемъ, быть назначенъ подобный же пунктъ на мѣнскѣй дорогѣ; наконецъ вооруженымъ силамъ Трокскаго, Вилькомирскаго и Повеньжскаго уѣздовъ назначенъ быть сборный пунктъ въ окрестностяхъ Евы, на ковенской дорогѣ. Отряды инсургентовъ Трокскаго уѣзда, подъ начальствомъ Огинскаго и Матусевича, и изъ Ушецскаго уѣзда, подъ начальствомъ Вилевича, стояли уже на берегу Вилии; остатки Ушецового Лазь Потоцкій долженъ былъ провести отъ Повень-
жа черезъ Яново къ Ковгамы; суда же должны были прибыть сформированныя въ Вилькомирѣ отряды конницы и стрѣлковъ, подъ начальствомъ Ивашкимеда и Кольшко. Всѣдствіе этихъ распоря-
женій надѣялись собрать въ теченіи нѣсколькоихъ дней отъ 15 до 20,000 ч. на разстояніи 3-хъ или 4-хъ миль кругомъ Вильны, и затѣмъ уже думали принять дальнѣйшія мѣры. Ковенскій инсургентамъ, подъ начальствомъ Прозора, было поручено наблю-
дать за Ковно и охранять переправы черезъ Вилию; Цезарь Пла-
теръ, Гrottковскій, Лазьцкій и другихъ предводителей Вилькомир-
скаго уѣзда должны были удерживать войска приближавшіеся изъ 
Динабурга; наконецъ инсургенты Самогитій получили приказаніе противодѣйствовать войскамъ, ожидающимъ изъ Курляндіи. Обез-
печивать себя такимъ образомъ названы, расчетывали соединенными силами атаковать Вильну, и повидимому не сомнѣвались въ успѣ-
хѣ; однако, на случай неудачи предвидѣно было всѣмъ отрядамъ занять свои первоначальные мѣста, назначенныя по диспо-
зіціи, и частными нападеніями держать Виленскій гарнизонъ въ 
постоянной тревогѣ. Каждый отрядъ долженъ былъ взять съ 
собою провіанта на 14 дней, а на случай болѣе продолжитель-
ной осады озаботиться устройствомъ правильнаго подвоя.

17/8. апр. Залусскій, съ отрядами изъ Трокъ и Повеньжъ подъ 
начальствомъ Огинскаго, Матусевича и Билевича, переправился 
черезъ Вилию у Чабищенъ, и ввечеру занялъ позицію въ лѣсной 
мѣстности не далеко отъ Евы и на разстояніи 6 миль отъ 
Вильны, у небольшаго селенія Ковгансы. Здѣсь въ ожиданіи про-
чиых отрядов, долженствовавших участствовать в предприятии, Залусскій назначил ген. Гавриила Огинскаго главнымъ предводителем всемъ вооруженныхъ силъ между Виллей и Святой; капитану Билицеву поручил онъ начальство надъ всяю пѣхотою, Антону Пржещеповскому надъ кавалеріею. Всѣ силы собраны у Ковгана простирались до 3,000 ч., (*) изъ числа кого 150 всадниковъ, 1,000 ч. вооруженныхъ ружьями и 2,000 копейниковъ.

Военный губернаторъ Храповицкий, получивъ известіе, что мятежники въ значительныхъ силахъ собираются на лѣвомъ берегу Вилли, послалъ 9/18 апр. только что возвратившагося изъ Ошмилъ поля. Верзилина съ 300 казаковъ, 2-я ротами Бѣлозерскаго полка и 2-я орудія на рекогносцировку по этому направлению. Приближеніе этого отряда не укрылось отъ предводителей ненагребатовыхъ, а потому они высылали въ полномъ на 20/8 апр. 15 всадниковъ подъ начальствомъ Міщевича для разведыванія, а съ восходомъ солнца приниималъ мѣры для встрѣчи Русскихъ. Утро прошло въ ожиданіи; около полудня они получили известіе, что Міщевичъ со всѣми своими людьми пошёлъ въ руки казаковъ и былъ разстрел-лянъ тотчасъ на мѣстѣ. Далѣѣ известія, что Русские находятся въ нѣсколькихъ верстахъ оттуда въ Овсянниккахъ, имѣніи принадлежащемъ отцу Матусевичу, и что они намѣрены двигаться въ Трокамъ на соединеніе съ другимъ отрядомъ. Вѣроятно изъ опа-сенія, что Руссіе уйдутъ оттъ нихъ, Пржещеповскій предложил тотчасъ атаковать ихъ; другіе предводители согласились съ нимъ, молодежь ликновала, рѣшено было немедленно выступить: Залус-скій и Пржещеповскій съ кавалеріею, раздѣльяною на два отря-да, отправились впередъ, Билицевъ слѣдовалъ позади съ пѣхотою. Первое двое, полные горячаго нетерпѣнія пришпорили своихъ ло-шадей и поспѣшали къ Овсянникамъ, дабы застать врасплохъ во время обзда казачей авангардъ. Деревня Овсяники лежитъ на открытой полянѣ, въ разстояніи нѣсколькихъ тысячъ шаговъ

(*) Это число приводить въ своемъ разсказѣ Вротковскій; но оно вѣ-роятно ниже действительности, ибо другія довѣренія, единогласно съ показаніями плѣнныхъ, достовѣрно, что адѣсь было собрано до 5,500 пѣхотницъ и 500 кавалеристовъ.
отъ лѣса: посему казаки скоро замѣтили скачущихъ; они подали немного назадъ и навели разгорячивашияся всадниковъ прямо на пѣхоту и артиллерию, которымъ встрѣтили ихъ градомъ пуль и картечи. Поляки сбѣхались и обратились въ бѣство; казаки преслѣдовали ихъ: здесь пала большая часть той самой молодежи, которая только что ликувала полная гордыхъ мечтаній о победѣ! Билевичъ послѣднѣе укрылъ свою пѣхоту въ домахъ и овинахъ селенія и встрѣтилъ Русскихъ сильнымъ огнемъ. Верзилинъ, дабы не подвергать людей напрасной потери, тотчасъ приказалъ за jaki эти строенія, послѣ чего инсургенты со всѣхъ сторонъ бросились искать спасенія въ лѣсу. Больше 120 чел. изъ числа ихъ было убито, множество ранено, около 30 ч. взято въ плѣнъ; у Русскихъ выбило изъ строя всего 6 челов., ибо большая часть крестьянъ, силою собранныхъ и находившихся подъ строгимъ присмотромъ, почти не оказывали сопротивленія, а по бросавшие оружіе, разбѣжались. Верзилинъ преслѣдовалъ Поляковъ до лѣса, послѣ чего возвратился чрезъ Троки въ Вильну, дабы достави военному губернатору, что онъ не только отыскалъ мятежниковъ, но и разбилъ ихъ (*). Такъ въ теченіи 6 дней Верзилинъ со своими казаками нанесъ инсургентамъ на совершенно противоположныхъ носцахъ два тяжкихъ удара, оказавшихъ весьма сильное вліяніе.

Инсургенты спаслись въ сторону отъ большой дороги въ Kov- гань; Билевичъ, прибывъ сюда, засталъ Залусскаго въ величайшемъ смущеніи. Услововъ ея не много, предводители рѣшили остановиться нѣкоторое время въ Ковганахъ, дабы выжать прибытия другихъ отрядовъ или покрайней мѣрѣ свѣдѣнія о нихъ. Матусевичъ долженъ былъ между тѣмъ занять съ авангардомъ позицію на тѣющемъ пепелищѣ отцовскаго имѣнія и предать землѣ убитыхъ на родной почвѣ: Горецкій счелъ нужнымъ почить ихъ память плохими стихами. Вскорѣ послѣ его прибыли отряды Потопкаго, Ивашиницкаго и Колышко, но въ то же время со всѣхъ сторонъ были получены дурныя извѣстія: о паденіи Ошмянъ, о бѣгствѣ Пржедарецкаго въ Виленскъ, о наступленіи генер. Шир-

(*) Показанія Вротновскаго, касающіяся Русскихъ, совершенно не вѣрны.
мана изъ Динабу́рга; наконецъ о поражении Прозора, случившемься за два дня передъ тьмь.

Когда Прозоръ подошелъ близко къ Ковно, русскій начальникъ, человекъ съ энергическимъ характеромъ, рѣшился атаковать его, дабы не позволить ему стѣснить себя. Съ двумя ротами, 16-ю кавалеристами и однимъ орудіемъ двинулся онъ противъ Прозора, который занялъ выгодную позицію у Кормялова, примкнувъ правымъ флангомъ къ Виліи, а львымъ къ трудно проходимой мѣстности. Но полкъ Вышковскій нашелъ въ закрытой лощинѣ проходъ, атаковалъ левый флангъ инсургентовъ и совершенно разбился его: за тьмъ онъ обратился противъ центра и праваго фланга, которые едва лишь только поспѣшнѣе отступили, скоро превратившимися въ совершенное бѣгство. И всѣ мятежники потеряли около 150 ч., убитыми и пленными; большая часть прочихъ разбѣжалась, и Прозоръ привелъ обратно въ Яново только половину своихъ людей.

II такъ мятежники удачно собирали значительныя силы, пользуясь мѣстностью, избирали хорошую позицію: но какъ только дѣло доходило до сраженія, ихъ шайки рѣдко могли устоять, и достаточно было нѣсколькихъ пушечныхъ выстреловъ, чтобы обратить ихъ въ бѣгство; это служитъ доказательствомъ, что самья лучшія комбинаціи, ничего не въ силахъ дѣлать безъ надежныхъ войскъ, отъ которыхъ зависить все ихъ значеніе.

Всѣ эти обстоятельства побудили предводителей, со всѣми силами собравшись у Ковганье и возрослыми уже болѣе чѣмъ до 7000 ч., отойти за Вилію и отложить покореніе Вильны до болѣе удобнаго времени. И такъ предприятие противъ Вильны, также какъ и противъ Ковно, было уничтожено самыми незначительными силами. 24/4 апре. Поляки покинули свой лагерь у Ковганье и двинулись чрезъ Яново въ Шаты, гдѣ Залусскій принялъ мѣры, съ цѣлью положить предѣлы успѣхамъ генер. Ширмана. Но прежде чѣмъ азагать дальнѣйшей ходъ этихъ дѣйствій, мы должны бросить ваглядъ на происшествія въ Самогитіи и на мѣры, принятые Русскими.

Инсургенты Самогитіи въ началѣ были также приглашены признать Залусскаго общимъ главнымъ начальникомъ, но они отказали.
зались отъ этого, ибо предводители ихъ хотѣли оставаться независимыми, а съ другой стороны они не полагались на военную способность Залусского. И действительно въ они, не будучи военными подобно ему, выказали однако гораздо болѣе искусств и благоразумія въ веденіи войны. Наиболѣе ровностроный изъ нихъ, Станевичъ, предводитель Россіевскаго уѣзда воспользовался тѣмъ, что его оставили въ покое, дабы съ большою дѣятельностью заняться организацией своихъ войскъ и добываніемъ боевыхъ припасовъ; онъ послалъ даже съ Сурконтомъ нѣкоторую помощь Августовцамъ. Шведы, частию наблюдая отдаленные посты курляндскаго границы, частую предпринимали экспедиціи въ Ковно, Ковылевъ и другія мѣста, гдѣ только требовалась ихъ помощь. Наибольшую способность въ этомъ дѣлѣ выказывалъ начальникъ Тельшесскаго уѣзда Яцевичъ. Онъ принять въ подчиненныхъ ему войскахъ весьма полезныя мѣры, а въ отношеніи способа веденія войны держался справедливаго мнѣнія, что съ висуруренскими войсками нельзя дѣйствовать большими массами, нельзя вступать въ решительныя битвы, но слѣдуетъ ограничиваться веденіемъ малой войны. Поэтому онъ раздѣлилъ свои войска на отдѣльные, довольно самостоятельные отряды и расположилъ ихъ вдоль курляндской границы, такъ что пораженіе одного изъ нихъ не могло вредить другимъ, подобно тому какъ это дѣлали Французы въ началѣ революціонныхъ войнъ, разставляя свои многочисленныя, но еще необученныя войска длиннымъ короткимъ, соотвѣтствующимъ изъ отдѣльныхъ постовъ, которые уклонялись отъ рѣшительныхъ битвъ, и вступали въ сраженіе преимущественно отдѣльными отрядами. Ни это такъ не способствуетъ обученію молодыхъ солдатъ и офицеровъ какъ подобная война, гдѣ каждый самостоятеленъ и можетъ совершенно ознакомиться со всѣми свойствами и опасностями настоящихъ военныхъ дѣйствій. Согласно этому взглядѣ, Яцевичъ разставлялъ свои войска отъ Горядъ, на прусской границѣ до Пинеки, въ окрестностяхъ Видауваро: такъ у Горядъ находился отрядъ Губаревича; отъ Кретиненга до Дорбина—отрядъ Ягеловича, за болѣею котораго начальствовалъ Іосифъ Монцевичъ; постами отъ Дорбина до Шкулъ командовалъ Алонзій Гадонтъ, наконецъ у Пинеки стоялъ отрядъ т. н.
Импатья Гущи. По ту сторону Виндавы начиналась цѣль посты Шафельскихъ инсургентовъ, изъ которой далѣе примыкали посты инсургентовъ Понятовскаго и Виллькомирскаго уѣздовъ. Вышеупомянутые четыре отряда составляли первую линію Тельшевцевъ; для поддержания ихъ во второй линіи находились: одинъ отрядъ въ Плунѣськихъ, другій въ Саламахъ, третій въ Платтелъ и четвертый въ Садахъ. Каждый изъ этихъ отрядовъ состоялъ изъ 5—900 ч. пѣхотинцевъ и всадниковъ, а всего въ общей линіи считалось отъ 5-ти до 6000 ч. Послѣдний резервъ состоялъ: учебный отрядъ въ самыхъ Тельшахъ изъ 600 ч. пѣхоты и 300 ч. конницъ и два отряда въ Ворахъ для обес- печения учрежденныхъ тамъ фабрикъ оружія.

Расположившись такимъ образомъ, инсургенты Тельшевскаго уѣзда дѣятелю вели малую войну, премѣчая ихъ благоприятство—важно то обстоятельство, что въ теченіи апрѣля Русские могли противопоставить имъ весьма незначительное число войскъ, ибо послѣднія еще только ожидались изъ внутреннихъ губерній. По этому начальникъ Русскихъ заботились больше объ охраненіи отрядами постами Курляндіи отъ неуправдѣскихъ вторженій, нежели о наступательныхъ дѣйствіяхъ изъ этой страны. Такая задача съ честью была разрѣшена небольшими числомъ находившихся тамъ войскъ всѣхъ родовъ оружія, подъ начальствомъ генераловъ: Реншенкампфъ и Мейера, оберъ—фюреркайзерта Мантейфеля и другихъ второстепенныхъ начальниковъ: Курляндія во всѣ время войны оставалась неприкосновенною, чему также я мало спо- собствовали патриотическое усердіе ея дворянства и верноподданническаго чувства жителей, съ префреніемъ отклонившихъ всѣ прельщенія и обещанія революціонеровъ.

Въ началѣ апрѣля (18-го) генер. Реншенкампфь, находившійся въ Курляндіи въ отпускъ, согласно съ изъявленнымъ имъ же- ланіемъ, былъ назначенъ главнымъ начальникомъ въ Поландѣ, какъ опаснѣйшимъ пунктомъ края. Находившійся тамъ отрядъ войскъ былъ весьма незначительнымъ и состоялъ всего изъ 150 ч. объ- тводчиковъ пограничной стражи, учебнаго батальона силою въ 200 ч., 2-хъ егерскихъ ротъ (300 ч.) и 136 военными рабочими ея Виндаскаго канала, всего изъ 800 ч. съ 3-мя орудіями. Да-
тре у моста чрезъ Святую А, близъ Руцау находился отрядъ, стрѣлявъ и лѣсничихъ оберъ-фюрстенберга Каменштейна, охраняя единственный доступъ въ Курляндию. Меньше отряды находились на другихъ пограничныхъ пунктахъ, края стъ Литвою, всѣ они были весьма слабы и незначительны.

Чтобы ознакомить свое прибывте, генералъ Рененкимвфъ тотчасъ предпринялъ нападение на расположенаго противъ него неприятеля. 18 арт. онъ произвелъ сперва ложное движение къ Крет-тингену и затѣмъ обратился къ Дорбнямъ, гдѣ неожиданно появился предъ инсургентами. Онъ немедленно атаковалъ ихъ, частью къ самому городу, частью къ близъ лежащей рощи, гдѣ были расположены ихъ главныя сильы. Роща была взята и ожесточенны пограничники егеря давали мало похвалъ своимъ движениямъ противникамъ, упорное было сопротивление инсургентовъ къ городу, гдѣ они стрѣляли по войскамъ изъ оконъ и съ крышъ. Среди борьбы, завязавшейся въ улицахъ, подобна мѣстечка была обуетъ пламенемъ. Таковъ былъ общий жребій всѣхъ этихъ небольшихъ мѣстечекъ, еще такъ недавно передъ тѣмъ процветавшихъ благосостояніемъ: вскорѣ только груды мусоръ и горами стѣны обозначали ихъ прежня мѣста. Выйдненные изъ Дорбняхъ, инсургенты бѣжали къ Садану и къ Шкудамъ, потеряя въ сраженіи маленькую желѣзную пушку, трехъ предводителей и двухъ командировъ, воспоминавшихъ ихъ къ битвѣ. Генералъ Рененкимвфъ, разсѣявъ боны, къ вечеру снова возвратился въ Польнгентъ, гдѣ другой, какъ изъ пункта въ пунктъ его охраненія, онъ не могъ далеко удаляться.

Въ Полангентъ Рененкимвфъ нашелъ полкъ Бартоломея, который, вслѣдствіе того что прусская власть отказались пропустить его въ Августовское воеводство и предоставили ему только свободный доступъ въ предѣлы Импери, двинулся со своимъ отрядомъ чрезъ Тильманъ и Мемель въ Полангентъ. Усиленнымъ этими отборными войсками, Рененкимвфъ, согласно съ своей системой дѣятельной обороны, рѣшился тотчасъ же вторично атаковать инсургентовъ, такъ какъ онъ получилъ известіе, что послѣдние собираютъ новые сильы съ цѣлью напасть на Польнгентъ. Выступивъ въ ночь на 11/12 архтъ съ отрядомъ полковника Бартоломея,
силою в 1,000 ч., онъ атаковалъ съ разсвѣттомъ близъ Кретин-гена шайку инсургентовъ, которая почти безъ сопротивленія обратилась въ бѣгство къ Корциамъ. Генер. Ревиненковъ преслѣдовалъ ее до ея пункта, овладѣлъ имъ, возстановивъ прежній порядокъ, и, обязавъ чиновниковъ и духовенство поддерживать спокойствие, возвратился къ Полангенту. Такимъ же образомъ принуждены были къ отступленію и другие отряды инсургентовъ у Руцау и Шкундъ; но не надолго. Такъ какъ Русские по своей малочисленности не могли удержаться отъ пунктовъ введенныхъ ихъ охраненіи, то инсургенты по ихъ выступленіи, собравъ разбойниковъ и получивъ подкрепленіе изъ заднихъ отрядовъ, снова возвращались на прежня мѣста.

Также былъ въ теченіи апрѣля обычный ходъ небольшихъ стычекъ въ этихъ краяхъ, которыя однакожъ перемежались съ событіями другаго рода. Крестьяне, преимущественно въ большихъ имѣніяхъ близъ границы Курляндіи, такъ многократно возбуждаемые къ возстанію, нашли наконецъ естественнымъ испытать свои силы на самыхъ помѣщикахъ, которые хотѣли приудить ихъ взяться за оружіе противъ законнаго Государя. Такимъ образомъ возникъ мятежъ среди мятежа. Возмущеніе крестьянъ обратили свою ярость преимущественно на земскіхъ пеоновъ, экономовъ и дворянъ, отъ которыхъ они много терпѣли: многіе пали жертвою ихъ мщенія, другіе были закованы въ цѣпи; вообще крестьяне поклялись въ смерти всѣхъ дворянъ. Эти толпы возставшаго народа, подстрекаемыхъ всегда и вездѣ готовыми провокационями свободы, въ короткое время взорвали до нѣсколько тысячъ, въ особенности въ окрестностяхъ Кулд, Плауяяна и Салаанта. Большая часть людей, собравшихся прежде для действій противъ Русскихъ, арестовали своихъ предводителей и примкнули къ крестьянамъ: изъ числа подстрекателей и провокационниковъ свободы они избрали своихъ собственныхъ предводителей и бродили по странѣ, обозначая своихъ слѣды безпорядками, грабежами и убійствами. Произошло полное ниспроверженіе всякаго порядка. Съ каждыми днями увеличиваясь все болѣе, они обратились наконецъ противъ Теллинъ, съ угрозою отрѣшить тамошнее революціонное правленіе и учредить другое изъ
своей среды. Смущение овладело дворянами; опасность была слишком настоятельна; тогда Яневичу удалось с помощью гарнизона Тельца и других отрядов окружить крестьян и принудить их к выдаче заживом своих. Последнее, повторявшееся только тьм самым уроном, которые они получили от своих же дворян, были строжайшим образом нанесены ими, а возмущавшиеся крестьяне, частой рассуштывали, частой же присоединялись к своим отрядам. Во вре время этих проницательных, Русских, впрочем не зная о них, оставались неподвижными, и предводители мятежников успели укротить восстаний в среде их же мятеж и снова занять прежнюю дикую постами, насупротив Русских.

Но уже наступала минута, когда Русские получили ожидаемые подкрепления, рванулись начать более энергических действий; эти подкрепления прибыли также уже в свою сторону генер. Сулима и кн. Хилковь, с другим генер. Шварцман. 28. 18 априля и в следующий день кн. Хилковь выступил в Вильно с 12-м гусарским полком и 1-ю бригадою командуемой имъ уланской дивизией, между тем какъ двумя днями позже генералы Сулима и Малиновский, съ Ладожскимъ полкомъ и Осфенбергъ, со 2-ю бригадою уланской дивизией Хилкова, прибыли въ Ковно. Съ прибытимъ свежихъ войскъ снова воскресла бодрость военного губернатора гр. Храповицкаго; тяжелые дни должны былъ пережить онъ, и его голосъ, вынесенные постъ и вѣдущие, свидѣтели о безчисленныхъ работахъ, которыхъ его терпели.

Для дѣйствий противъ мятежниковъ былъ начертанъ благопоря Петербургскаго планъ вполнѣ сообразный съ дѣйств. Онъ состоялъ въ слѣдующемъ: изъ Вильны черезъ центральный пунктъ должны были выступить по различнымъ направлениямъ отряды, частью дабы очистить важныя ведущія къ ней дороги, частью дабы небольшими подвижными колоннами отмѣнять и преслѣдовать мятежниковъ въ ихъ скрытыхъ убѣжищахъ. Согласно этому плану, на юго-востокъ генер. Отроковъ долженъ былъ охранять Онимляйскій уѣздъ и дороги въ Минскъ и Гродно; кн. Хилковъ на сѣверо-западѣ получилъ приказаніе открыть сообщеніе съ Петербургомъ черезъ Видзы и Динабургъ; генер. Сулима
на северо-восток должен быть вступил в Самогитию; злобить уездные города и посредством подвижных колоний усмирить край. Меньшие отряды: полковников Веркинка, Крагельского и другие были назначены для очищения отъ матежниковъ ближайших окрестностей Вилямь. Для содействия въ этихи операцияхъ на сьвера, было поручено генераламъ бар. Палену и Ширману занять главныя пункты близь курляндской границы, особенно Шавли и Тельшы, и преслѣдовать матежниковъ подвижными колониями.

Прежде другихъ выступили генералы Острошенко и Ширманъ: первый 9/10апр. изъ Вильны, второй нѣсколько дней позже изъ Динабурга; каждый съ отрядомъ около 1200 ч. У Острошенко было полтора батальона 11-го егерского полка, эскадронъ гусарского Эрш-Герцога Фердинанда полка и 6 орудий; Ширманъ имѣлъ ка- дры 7 и 8 егерскихъ полковъ и 4 орудия. Дабы выполнить свою задачу Острошенко послалъ разсмотрѣть, чтобы развивать о мѣстопребываніи Ошмянскихъ инсургентовъ, подъ начальствомъ Пржедзецкаго, и, получивъ известие, что они стараются вновь устроиться въ лѣсахъ Вишнева, гдѣ были желѣзныя фабрики, немедленно выступилъ туда изъ Ошмянъ. 25/11апр. аanguardъ его подъ начальствомъ майора Эссена (2 роты и эскадронъ) наткнулся не далеко отъ Вишнева на инсургентовъ, и послѣ небольшой стычнѣ остановилъ ихъ. Послѣ этого матежниковъ поняли Вишневъ обратились на Румъ, гдѣ окруженные лѣсомъ и болотами, они надѣялись, что ихъ оставятъ нѣкоторое время въ покой; къ нимъ можно было приблизиться только по двумъ лѣснымъ дорогамъ, изъ Вакшты и изъ Воложина; обѣ эти дороги они тщательно охраняли. Острошенко усиленный между тѣмъ уланскимъ Великаго князя Михаила Павловича полкомъ рѣшился, предварительно развѣдав о расположении непріятеля, атаковать его одновременно съ обѣихъ сторонъ, дабы лишить матежниковъ всякаго средства къ спасенію. Съ этой целью онъ послалъ полкъ Севастьянова съ 2-мя ротами, эскадрономъ уланъ и 2-ма оруд. (150 ч.) чрезъ Воложинъ, между тѣмъ какъ 150 уланъ и казаки должны были преградить инсургентамъ путь къ Бакштѣ. Севастьяновъ напалъ 9/11апр. у селенія Румъ на ихъ сильную, почти 2,000-ю шайку;
мятежники потеряли около 100 ч. убитыми, а остальные раз
стялись после небольшого сопротивления. Некоторые из них,
в особенности крестьяне, поодиночке возвращались в свои жи
лица; другие, убегая целями толпами, прижимали к прочим
ножкам. Пржедаций и Важинский едва спаслись с 80 вед
никами чрез рьку Иелю; престарелый Сорока, главный двигатель
возстания в Ошмаяках, и несколько кесенцов (однако не Ясин-
ский) были взяты в плен. Мятежники оказали столь незначи-
tельное сопротивление, что у Русских только один человек
был убит и еще один, кром ть Севастьянова, ранен. (*)
Исповедающую войну в Литве часто сравнивали с Вандейс-
ской войной,—разница заключалась только в том, что Вандей
цы сражались за своего Государа, а Литовцы против него; Вандей
цы были исполнены благородства своего энтусиазма, чего за небольшим
исключением, недоставало Литовцам; Вандеицы в безчисленных
сражениях побеждали своих противников, ибо у них
дворянство и простонародье были одушевлены одинаковыми чув
ствами, между тем как Литовцы постоянно претерпевали по
ражения даже от малочисленных отрядов, потому что кре
стьяне выказывали только отчасти или вовсе не выказывали ни
какого интереса к дну, которое должны были защищать. По
этому в Вандей было совершено множество великих подви
гов,—в Литве же ни одного: там была просто разбойничья война,
a с русской стороны охотничья облава.
Виновники несчастного возстания в Ошмаяках окончили те
перь свою роль и сошли со сцены. Проникнутый старо-поль
ским воспоминанием Сорока умер в темнице; Пржедаций,
оказавшийся настоящим трусыком, который повсюду и всюду беж
жал впереди других, под конец спасся въездом в Гелгун
dом в Пруссию, где вскоре за тьм окончил свою скиталь
ческую жизнь; наконец Важинский, с намтремием распростра
(*) По утвержд. г. Шлацира они удивительно дрались в течение ць
лого дня, убивали у Русских въезда деревень 400 чел. (т. е. почти все налич
ное число!) а сами потеряли только 10 человеков!! спрашивается за чьем
же они бились, если убивали противников по 40 человеков за одного своего?
И подобную нелгность отваживались предлагать нтмечной публике за на
личную монету!
нившй слухъ о своей смерти, былъ выданъ слугою, схватченъ казаками въ своемъ убйшицѣ въ лѣсу, недалеко отъ Беруна, и приведенъ къ Отрощенкѣ. Впослѣдствіи по приговору военного суда онъ былъ лишенъ дворянства и сосланъ въ Сибирь. Двухъ осиротѣвшихъ дѣтей его, сына и дочь, Государь приказалъ воспитать на казенный счетъ въ общественныхъ заведеніяхъ (*). Четвертый вынужденъ нечастій Опшняцвѣ, Зенкевичъ, бѣжалъ съ 30 всадниками и 60 стрѣлками въ Свенцины, куда онъ прибылъ 4/18 априла, въ ту самую минуту, когда, какъ мы увидимъ, Свенцянцы сами обратились въ бѣгство предъ кн. Химовымъ. Они спасся на этотъ разъ отъ смерти, дабы преждевременно умереть на чужбинѣ.

Послѣ этого сраженія генеръ Отрощенко возвратился въ Опшны, откуда поддерживалъ во всемъ уѣздѣ порядокъ, нарушить который впрочемъ и не пытался болѣе. Между тѣмъ генеръ Ширманъ двинулся сперва на Поневѣжъ, и часто разсѣлялся, частию отступивъ шайки изъ Вилькомира и Униты, покушавшіеся удержать его, подъ началствомъ Платера, Грозовскаго, Лисецкаго и Корабьевича. Въ Поневѣжѣ, гдѣ революционное правительствъ и большая часть жителей обратились въ бѣгство, Ширманъ учредилъ новое правленіе; общая процѣненіе всѣмъ каяющимся, онъ побудилъ нѣкоторыхъ сбѣтныхъ съ толку возвратиться къ своимъ обязанностямъ; но въ то же время онъ увелъ съ собою всѣхъ зачинщиковъ, революціонныхъ должностейъ лицъ и всѣхъ, которыхъ могъ только захватить. Кроткимъ но вмѣстѣ твердымъ обращеніемъ онъ старался успокоить и усыпить населеніе и, восстановивъ нѣкоторый порядокъ, двинулся далѣе къ Шавлямъ, дабы выждать тамъ генерала губернатора Палена, должноствующаго прибыть съ другою колонною изъ Митавы.

Между тѣмъ Залусскій, воротившійся 27/14 априла изъ своей виленской экспедиціи въ Шаты, надѣялся возвратить себя, за ея неудачу побѣдою надъ Ширманомъ. Хотя онъ и имѣлъ въ въ своемъ распоряженіи до 7000 ч., однако мѣры, принятая

(*) Дочь въ Екатерининскомъ институтѣ, а сынъ въ Александровскомъ кадетскомъ корпусѣ.
ичь, оттого не могли способствовать достижению такого результата. Онъ оставил въ Кейденахъ отряды Ковенскаго и Трокскаго уѣздовъ, подъ начальствомъ Провора и Огинскаго, поручить имъ охранять переправу через р. Неважу; сильную шайку, подъ начальствомъ Коршуновскаго, онъ послалъ въ Пинежскъ, дабы уничтожить всѣ распоряженія сдѣланныя тамъ Ширмановъ; 100 стрѣльцовъ подъ начальствомъ Билевича и кавалерія подъ начальствомъ Пржециславского должны были двинуться чрезъ Бѣгскію въ Шадовъ, дабы заслонить Ширмановъ дорогу; самъ Залусский съ главными силами хотѣлъ двинуться чрезъ Кражиновъ и Смилги въ Шадовъ же, дабы зайти въ тылъ русскому отряду. Но хотя Корабьевичъ, отступая предъ Ширмановымъ, разрушалъ всѣ мости и плотины, тѣмъ не менѣе этотъ генералъ прибывъ въ Шадовъ прежде чѣмъ высланные противъ него отряды успѣли достичь своего назначенія. Впрочемъ онъ конечно не сталъ бы уклоняться отъ нихъ и смѣло принималъ бы предлагаемое ему сраженіе.

Въ это время прибыли эмиссары Варшавскаго правительства, Волошинъ и Пржециславский, пробравшись между русскими войсками въ Августовскомъ воеводствѣ, и принесли съ собою въ лагерь Залусскаго обширное полномочіе. Прибытие ихъ воскресило угасшія надежды. Варшавское правительство хвалило усердіе и самоотверженіе Литовцевъ, убѣждало ихъ преображать терпѣніемъ, обѣщало сноровъ помощь и между прочимъ 100,000 ружей съ боевыми припасами, которые должны были прибыть въ началѣ мая моремъ чрезъ Полангенъ. Пржециславскій требовалъ, чтобы всѣ отряды, которыми только можно было распоряжаться, были бы отправлены въ Полангенъ. Залусскій и прочіе предводители отказали въ этомъ требованіи и отослали его къ инсургентамъ Самогитію, бывшимъ ближе къ Полангену. Безъ сомнѣнія они предпочлибы, что всѣ эти великія обѣщанія суть не болѣе какъ обманъ, а припасы и оружіе существуютъ только на бумагѣ. Такова была политика варшавскаго правительства: поддерживать энтузіазмъ Литовцевъ разными обѣщаніями; оно ровно ничего не сдѣлало и не могло сдѣлать; а что касается до большаго транспорта съ оружиемъ, то не ранее сентября т. е. два мѣсяца послѣ того, какъ адѣсь все уже было покончено, при-
быть в Коленвене корабль с 5,000 ружей. Не успевъ самов
нять Литовцевъ, Пржедавский, считавший себя обязанным бун-
ть исполнить веленевое на него поручение, отправился въ
Жмудь, гдѣ, какъ мы сейчасть увидимъ, онъ имѣлъ большіе успѣ-
ха. Горенскій и нѣкоторые другие молодые Литовцы сопровождали
его туда, дабы поддерживать его просьбу. Мѣсто Горенскаго,
объ удаленномъ котораго не слышкомъ жальны, заступили въ ка-
чествѣ начальнника штаба Залусскаго отставной капитанъ Иванъ
Гецевичь.

Черезъ шесть дней послѣ прибытия генеръ Шмельманъ въ Шавлы,
вступить туда также генераль-губернаторъ остзейскихъ губер-
ний, бар. Палень. Выступилъ изъ Мигалы съ надрзомъ полковъ
4-й резервной дивизіи: Невскаго, Софійскаго, Нарвскаго и Ко-
порскаго, съ 2-ми эскадронами и 6-ю орд. (всего едва 2000 ч.)
Палень разбилъ сферы шайку мятежниковъ подъ предводитель-
ствомъ Тышкевича при Калы, а потомъ 18/17 апр. соединенными
силами инсургентовъ изъ Шавлы, подъ предводительствомъ Хе-
рубовича и Шемота, у Янинкѣ; затѣмъ 7/28 апр. онъ соединя-
ился въ Шавляхъ съ генеръ Шмельманомъ, поступившемъ подъ
его начальство.

Въ то самое время, когда называнныя войска сосредоточивались въ
Шавляхъ съ съвера, съ юга также приближалось къ этому пункту
дѣлъ сильная колонна, кн. Хилкова и генер. Сулима; но по раз-
личнымъ направленіямъ. Во исполненіе начертанного плана, кн.
Хилковъ съ 12-ми егерскими и Сабировскими удаленными полками и
6-ю ордами, выступилъ 28/10 апр. изъ Вилымы, обратился сферы
въ сторонѣ Вилькомира, и 30/17 апр. разбилъ у Мейшагозъ и
Ширины собравшееся тамъ банды инсургентовъ Вилейскаго
уѣзда. Послѣ этого онъ двинулся вправо чрезъ Гедройцы, (этотъ
пунктъ онъ долженъ былъ занять 30/19 апреля открытою силою),
Малыцы, Лободары и Катьныцы въ Свинцяны, куда прибылъ
6/24 апр. Наканунѣ вечеромъ Борзневичъ, получивъ известіе о
прибытии Хилкова, покинулъ этотъ городъ съ тѣми изъ своихъ
людей, которые имѣли хорошее оружіе, (не вооруженные были
отправлены по домамъ) и направился на Лужки, чтобы соеди-
ниться съ Дисенскимъ инсургентами. Холера, обнаружившаяся
въ войскахъ Хилкова, принудила его пробыть довольно долго въ Свеццахъ. Онъ воспользовался этимъ временемъ для того, чтобы, согласно данному ему предписанию, обнаружить дорогу изъ Виллы въ Динабургъ небольшими постами въ 20—30 ч. на каждой станціи и въ тоже время поддерживать порядокъ въ окружающей странѣ посредствомъ более значительныхъ партий.

Генералы Сувыма, Малиновский и Оффенбергъ 30/4 абр. двинулись съ Ладожскимъ пѣхотнымъ, двумя уланскими полками и 12-за орудіями изъ Копно въ Кейдамъ, гдѣ на слѣдующій день авангардъ подъ начальствомъ Оффенберга, имѣлъ жаркую стычку съ Коневскимъ инсургентами Просора, которые хотѣли воспрепятствовать переправѣ его черезъ Невку. Съ этой целью они сбросили мостъ и сжгли своия стрѣльцы въ домахъ, лежащихъ позади его. Предстояло вновь восстановить мость подъ близкимъ огнемъ непріятеля, что удалось исполнить только къ вечеру, послѣ чего инсургенты отступили благопріятствующему темното ночи. За тѣмъ генеръ Сувыма направился также по дорогѣ на Швейнъ, но прежде нежели онъ достигъ сего пункта, ему пришлось выдержать еще одно сраженіе, на этотъ разъ съ главными силами инсургентовъ.

Залусскій, прибывъ 31/4 абр. въ Шадовъ, съ соединенными отрядами нѣсколькоихъ уѣздовъ, узналъ отъ Просора о приближеніи Русскихъ; въ тоже время онъ получилъ отъ него нажалобу на Троевскій отрядъ, не поддерживаемый его у Кейдамъ. Лишенный ихъ помощи, Просоръ принужденъ былъ покинуть эту выгодную позицію и, надѣрживъ всѣ свои боевыя припасы, отступить къ Монтвидову. Залусскій послѣдовъ ему все нужное съ приказаніемъ, отойти въ Бейсаголь и наблюдать оттуда за дальнѣйшими движеніями Русскихъ; самъ же онъ собралъ всѣ соединенные силы у Смелги, между Поневѣжскомъ и Шадовымъ. 30/4 абр. Залусскій лично отправился въ Поневѣжскъ, гдѣ во удалении Ширмана всѣмъ днемъ уже господствовала полная анархія. Онъ прибылъ туда именно въ ту минуту, когда Виленскіе студенты и другіе молодые люди собирались повѣстить схваченныхъ ими на удачу Евреевъ: Залусскій и Страшевичъ съ трудомъ могли спасти несчастныхъ, которые были уже надѣты веревки на шею Черны, подстрежаемая студентами, недостатоваала до вечера; была даже
речь о введении патриотического клуба, о национальном цензурате, о необходимости системы террора, дабы отрвать минимальную извъятину и подъездовать на равнодушных, умеренных и аристократов. Только по прибытии вооруженной силы удалось укротить это волнение. Мы выставили этот случай только как пример, подобных явлений происходили почти во всей стране: мятеж всегда имел послелдствием анархию, насилье и притеснение всех людей миролюбивых. Здесь в Новейшем Залусском получил в ночь на 8/II известие от дворецкого московского Кравцова, с поручением передать мосты и дороги на пути генер. Сулима, что сей последний под защитой орудий вновь восстанавливает мости и быстро наступает по направлению к Новейшему, куда он может прибыть около полудня.

Испуганный этим известием, Залусский немедленно отправился в Сильмгу, произвел там смотр своих войск, состоящих боле чѣмъ изъ 7,000 ч., и выступил в Шадовъ, дабы в случае неудачи отступить к Россинамъ, въ окрестностяхъ которыхъ не было еще русскихъ войскъ. Дорога, испорченная передъ тѣмъ Корабьевичемъ, задержала теперь самихъ инсургентовъ, и послѣ утомительного ночного перехода они прибыли лишь по утру 8/II къ мысу Прежвестовывъ, лежащей въ нѣсколькихъ верстахъ въ сторонѣ отъ большой дороги на Шадовъ. Они расположились здесь лагеремъ среди болотъ и лѣса, подъ обычнымъ защитникомъ: отряды Троинскаго и Ковенскаго, подъ предводительствомъ Цзюора, въ это же самое время занимали позицию въ тылу ихъ, у Бейтаголы.

Генералъ Сулима, слѣдуя по штатамъ Залусскаго, настигъ его 12/II послѣ полудня и, опрокинувъ его арьергардъ, немедленно атаковалъ главныя силы. Эти послѣднія подъ начальствомъ Ылевица, Милыча и Пушинскаго расположились посреди Прежвестовъ, правѣ ихъ, у небольшаго лѣска сталъ Потоцкій съ Вильноскими воиный стрѣлками и студентами, а лѣвѣ, у небольшой деревушкой на равнины ведущей къ Шадову, расположились стрѣльцы Коссовскаго и 400 всадниковъ, подъ начальствомъ Прежвестовскаго и Измешнаго. Генер. Сулима послѣ кратковременной ружейной перестрѣлки двинулся во главѣ Ладожского полка въ штыки
прямо против центра позиции инсургентов, между тьмь какъ Осовецкъ съ уланами становилъ кавалерію Пржизненскаго. Батаря продолжалась не долго; въ самомъ непродолжительномъ времени инсургенты были въ полномъ разстройствѣ и бѣгствѣ: уланы пресѣклоѣли ихъ; конница Пржизненскаго, должествовавшая прикрывать отступленіе, была опрокинута, и только уже вблизи Бейсаголы Просору удалось располоожить въ лѣсу по обѣмъ сторонамъ дороги отрядъ стрѣльцовъ, перекрестный огонь которыхъ остановилъ пресѣкавшихъ уланъ.

Уронъ инсургентовъ въ этомъ значительномъ изъ всѣхъ происшедшемъ до сихъ поръ сраженіяхъ былъ весьма великъ; предводитель Милешъ, Пущинскій и другіе назвалъ штыками Русскими; всѣ ранены попались въ ихъ руки, а большая часть попадавшихъ разсѣдалась или разошлась по домамъ. Зимняя Платъ,- которая носила неудавшихся стараний занять должность адъютанта у Залусскаго поступила въ Вильковскій отрядъ больныхъ стрѣльцовъ, въ первый разъ сражалась здесь въ рядахъ инсургентовъ; въ началѣ она храбро выдерживала огонь; но подъ конецъ, будучи совершенно измучена в忙碌емъ сильными нечеловѣческимъ разстройствомъ рода, она безъ чувствъ упала съ лошади и была бы взята въ плѣнъ, если бы не Михайло Питкевичъ, котораго при помощи нѣсколькихъ стрѣльцовъ отнесъ ей на ближайшую мѣстность.

Послѣ нѣсколькихъ часовъ отдыха въ Бейсаголы Залусскій съ оставшимися у него 5,000 ч. переправился далѣе по направлению въ Россию и, двигаясь всю ночь, остановился утромъ 4-я маъ.-съ шестью Дубновымъ и, совершилъ такимъ образомъ переходъ свыше 50 верстъ, занявъ позицію недалеко отъ Россию. Здѣсь съ огнями постигло еще новое бѣдствіе—холера; въ то же время возникло несогласіе между предводителями. Станевичъ былъ въ высшей степени недоволенъ тьмъ, что Залусскій обратился къ Россиюмъ, такъ какъ онъ привлекалъ туда за собою Русскихъ. Дошло до бурныхъ сценъ. Подъ конецъ Станевичъ прямо объявилъ, что онъ не имѣлъ для нихъ ни куска хлѣба, и соѣдѣовалъ имъ, «отказываясь отъ безумной мечты о большихъ сраженіяхъ съ танками бандами, разойться и вести каждому на своей «родинѣ, на недобѣ испанскихъ гвардійскихъ, тяжелую для Руси-
«сихъ партизанской войну.» Большинство предводителей, не охотно подчинявшееся одному общему начальнику, соглашались с этими доводами, и Залусскій, совершенно обезумѣвший столбовыми ударами судьбы, сложил съ себя главное начальство. Въ дневномъ приказѣ по войскамъ было сказано, что «каждый отрядъ долженъ возвращаться въ свой уѣздъ, дабы, пользуясь «такъ мѣстностью, поддерживать начатую борьбу и вынуждать «сколь возможно болѣе вреда Русскимъ.» Свѣдѣтельства этихъ бурныхъ сценъ было полное разъясненіе и раздѣръ между предводителями. «Здѣсь я вновь обнаружилось, говорить одинъ польскій корреспондентъ, что въ Литвѣ, также точно какъ и въ «Царствѣ были люди, желавшіе революции только для своей лично- «ной пользы.» Онъ могъ бы добавить къ этому, что такие люди суть главныя явиныники и въ тоже время неразлучныя спутницы всѣхъ общеи революций.

Послѣ необходимаго отдыха близъ Дубноы отдѣльные отряды потянулись въ различные уѣзда и благополучно прибыли по назначен- ию, либо генер. Сулима, согласно данной ему инструкціи, обратился послѣ победъ у Пришеваны въ Шацкъ, куда онъ прибылъ 9/10 км. На этомъ пункѣ, въ которомъ бар. Палень кромѣ Ширмана прибывъ еще полкъ Вартоломѣя сына Каменецкаго, собра- лось такими образомъ до 7,000 ч. назначенныхъ преимуществен- но для вооруженія порядка въ трехъ Самогитскихъ уѣздахъ, гдѣ еще не было русскихъ войскъ. Съ этой цѣлью они выступили туда по назначеннымъ направленіямъ; Палень, авангардомъ котораго командовалъ Ширманъ, двинулся въ Тельшамъ; Сулима, съ подъ- шивою своего отдѣла— въ Ковно, Маловейскій и Ошембергъ съ другою половиною— въ Резиены, дабы окончательно очистить этотъ уѣздъ. Въ Шацкѣ остался гарнизонъ изъ 600 ч. съ 2-ми орудіями подъ начальствомъ полка. Мана. Тынаго войска съ войскомъ ея временно должна была обратиться на Жмудъ. Бар. Палень выступила 9/10 км. изъ Шацкъ, посажь изъ Лучицкаго небольшой отрядъ подъ начальствомъ полка. Ховена къ Вернамъ, а 12/10 км. появился предъ Тельшами. Гарнизонъ, встрѣтившій его въ 4-хъ верстахъ отъ города въ удобной позиціи у Веп- нянъ, былъ разбитъ, и Тельшъ заняты Русскими. Революціон-
ними власти бздали; всходи съ назначеніемъ новыхъ чиновниковъ возвратились спокойствіе и порядокъ; то же самое произошло и въ Воронѣ, которые были заняты Хованскимъ послѣ гарнизономъ. 12, мая Паленъ снова соединился съ Хованскимъ и продолжалъ свое движеніе далѣе къ Плунгнамъ, имѣя въ виду занятъ въ тылъ главными силами Тельшевцевъ у Полангена, гдѣ какъ разъ въ это время происходили жарьки сраженія. Но онъ прибылъ уже поздно.

Примѣчаніи и Воловичъ, оставивъ Залусскаго, обратились съ просьбой съ Станевичемъ къ Россіенамъ. Они назначили ихъ въ помощь Тельшевскимъ инсургентамъ, но мнѣ онъ послали сверхъ того 350 всадниковъ подъ начальствомъ Калиновскаго и 200 стрѣлковъ подъ предводительствомъ Урбановича. Послѣдний былъ оставленъ для охраненія оружейныхъ фабрикъ въ Воронѣ и Ретовѣ, Калиновскій же съ конницей присоединился къ креттингжскому отряду. Затѣмъ освободилъ Япеничъ не отступными просьбами употребить свои главныя силы для нападенія на Полангенъ. Немедленно держался ли Япеничъ того мнѣнія, которое только что оправдалось послѣдними событиями, что съ инсургентскими войсками можно сражаться только, держа ихъ разбросанными на многихъ пунктахъ, и что, если ихъ собрать, то они будутъ неминуемо разбиты: но во всякое случаѣ онъ долженъ былъ уступить настоятельному просьбамъ эмигрантовъ и требованиямъ революціонаго правленія въ Тельшѣ. Поэтому 9/20 авг., въ тотъ самый день, когда Паленъ вступилъ въ Швари, Япеничъ стянулъ въ Дорбякахъ и Креттингенѣ всѣ свои силы, (за исключеніемъ отрядовъ, находившихся въ Пыкеля и Шкудахъ), даже резервы изъ Тельшѣ и стрѣлковъ Урбановича, приѣхавшемъ имъ еще двѣ 4-хъ фюнтовыхъ нуши привезенныхъ изъ Ворня. Всѣ соединенные здесь силы составляли свыше 4,000 ч. почти на половину вооруженныхъ ружьями, правильно обученныхъ и обмундированныхъ. Изъ этого числа 1,000 ч. подъ начальствомъ Калиновскаго и Тоткиевича остались въ Креттингенѣ, прочіе расположились у Дорбякъ. Съ этими силами предполагалось произвести 9/20 авг.: нападеніе на Полангень съ двухъ сторонъ: со стороны Креттингена и со стороны Дорбякъ. Сильный дождь, сдѣ-
ладиий негоднымъ къ употребленню главное оружье, стрѣляя, по-
будить отложить это нападеніе до слѣдующаго дня. Но къ этотъ
dень, когда готовились къ выступлению, узнали, что Русское сами
наступаютъ съ двухъ сторонъ, и тогда вдругъ увидѣли себя пре-
правленными изъ атакующихъ—въ атакованныхъ. Яцевичъ тот-
часъ же направилъ 400 ч. подъ командою Монцевича въ рошу
предъ городомъ, на встрѣту ближайшему русскому отряду, на-
ступавшему отъ моста у Руцау. Въ тоже время самъ онъ по-
строилъ къ бою остальной войска въ самомъ городѣ, и тотчасъ
же началось жаркое сраженіе.

Атакой на инсургентовъ съ этой стороны управлялъ подполк.
Куролесовъ. Онъ сдѣдалъ съ резервнымъ батальономъ Ревельского
полка силою въ 200 ч. и 1 орудіемъ въ Полангенѣ, на усиліе
рукиняго горнозона, весьма ослабленного выступленіемъ полка
Бартоломея, когда генер. Ренненкампфъ, известиенный о приго-
товленіяхъ инсургентовъ къ нападенію на Полангенъ, рѣшился,
слѣдуя своей системѣ, предупредить ихъ. Для этой цѣли онъ по-
славъ Куролесову 60 кавалеристовъ съ приказаніемъ, двинуться
прямо отъ моста у Руцау на Дорбины, въ то время какъ онъ
самъ съ 400 ч., изъ коихъ 90 кавалеристовъ, и однимъ орудіемъ
обратился также къ этому пункту изъ Полангенъ. Куролесовъ
подошелъ совершенно близко къ Дорбнамъ, не будучи замѣ-
ченъ инсургентами, которые обратили все свое вниманіе на По-
лангенъ: тѣмъ силѣнѣ было ихъ первоначальное замѣшательство.
Куролесовъ вытеснилъ изъ рощи шайку Монцевича и двинулся
на городъ, гдѣ Яцевичъ встрѣтилъ его съ остальными силами.
Послѣ жаркой ружейной перестрѣлки, въ которой подъ конецъ
стрѣляли другъ въ друга на разстояніи 50 шаговъ, Русское такъ
стремительно атаковало инсургентовъ въ штыки, что заставили
ихъ отступить. Яцевичъ послѣдно отправилъ изъ города весь
обозъ, тотчасъ всѣдъ за тѣмъ захваченный Русскими. Инсур-
генты, частію обратились въ бѣгство, частію были совершенно
разстроены. Кривомъ, просьбами и побоями удалось наконецъ Яце-
вичу и другимъ начальникамъ остановить ихъ и, указавъ имъ на малоси-
членность Русскій, побудить ихъ къ наступленію противъ го-
рода. Битва возобновилась. Превосходство въ силахъ на сторо-

Digitized by Google
нъ инсургентовь было черезъ чуръ значительно, для того что-бы КуROLесовъ, неолучившій никакихъ подкреплений могъ далѣе продолжать сраженіе съ своими незначительными отрядомъ; потому постоянно отстрѣливаясь, онъ медленно отступилъ къ ПОлангену. Инсургенты, ободренные этимъ, съ радостными кликами преслѣдовали Русскихъ, не будучи одинаковъ въ состояніи причинить никакаго вреда этой горсти храбрыхъ.

Въ то время какъ описанное нами происходило въ Дорбнамахъ, генер. Рененкампфъ имѣлъ при Рудайцахъ упорную битву съ инсургентами бывшими у Креттингена. На пути къ Дорбнамъ, онъ встрѣтилъ въ высушепомянутомъ пунктѣ Шайки Тоткевича и Калиновскаго, которыхъ онъ принудилъ къ бѣгству только послѣ продолжительной битвы. Узнавъ что КуROLесовъ сильно тѣснитъ, Рененкампфъ, дабы подать ему помощь, тотчасъ обратился въ бѣгство и вышелъ болью черезъ дорогу во Флангъ и тылъ преслѣдующимъ инсургентамъ изъ Дорбнамъ. Послѣдніе тотчасъ же повернули назадъ, избѣгая серіознаго сраженія, и только не многіе, между коими раненый предводитель (Августин Гедемп) были взяты въ пленъ. Обѣ стороны послѣ сего нерѣшительнаго сраженія отошли въ свои позиціи. Уронъ Русскихъ простирался до 50 ч. убитыми и раненными, значительнымъ былъ уронъ инсургентовъ, потерявшихъ сверхъ того еще 25 пленныхъ.

Обстоятельство, что они не были разбиты, предводители инсургентовъ сочли за побѣду и, послѣдно ополнивъ свои потери и незначительные боевые припасы изъ Воробьевъ и Ретова, они приготовились къ исполненію большое наступленіе на Полангенъ. Оно совершалось съ двухъ сторонъ; отъ Креттингена Калиновскимъ и Тоткевичемъ, отъ Дорбнамъ Яцевичемъ съ главными силами. Ободренные послѣдними сраженіемъ, въ которомъ Русскіе отступили передъ ними, инсургенты, возбуждаемые своими предводителями, смѣло наступали на возведенныя передъ Полангеномъ укрѣпленія, гдѣ Рененкампфъ сосредоточилъ всѣ войска, какія только могъ собрать, въ числѣ около 800 ч. Но каждая атака инсургентовъ была встрѣчена съ такою храбростью, что всякий разъ они должны были отступать безъ успѣха.

Уже всѣколько такихъ безплодныхъ наступленій было произведено.
дено, когда Япевич получил уведомление, что генерал-губернатор Палень съ значительными силами, двинул уже до Тельшье и угрожает зайти ему в тыл. Это известие внушило ему столько страха, что он тотчас же, не сдѣлавъ дальнѣйшихъ распоряженій, отдалъ приказаніе отступить чрезъ Креттинген и Горды въ Ретовскіе лѣса. Когда его люди узнали отъ Евреевъ въ Креттингенѣ объ угрожавшей имъ опасности, то отступление это скоро превратилось въ безпорядочное и поспѣшное бѣгство. О какой-нибудь остановкѣ нечего было и думать; казаки и пѣхотинцы, смѣшиваясь между собою, въ запуски бѣгали вдоль прусской границы. Страхъ до такой степени подготавляли ихъ, что, хотя они сдѣлалъ уже въ этотъ день болѣе 2-хъ миль отъ Дорбахъ и Креттинена къ Полангену и сражались въ этомъ пункѣ нѣсколько часовъ, они все же такъ нацѣлили силы, что въ теченіе вечера и ночи болѣе 7-ми миль, минуя Креттингенъ и Горды, почти до самого Швейцернен (вмѣсто Ретова). Здѣсь Япевичу удалось наконецъ на слѣдующий день (14 мая) остановить ихъ, собрать и отвести въ порядке вдоль прусской границы въ Таурогенъ, такъ какъ онъ уже, что генер. Ширманъ, посланный Паленомъ изъ Плунгнѣнъ, подвинулся въ Ретова, имѣя въ виду зайти въ тылъ Тельшевцамъ. За Таурогеномъ Япевич собралъ свои силы, дабы привести ихъ въ порядокъ и дать имъ отдыхъ.

Между тѣмъ бар. Палень подвинулся 15 мая до Креттиненъ и открылъ здѣсь сообщеніе съ Реннефаменомъ; а генер. Ширманъ напротивъ выступилъ отъ Плунгнѣнъ къ Ретову, гдѣ стояла соединенная шайка Урбановича, охранявшаго пороховые заводы у Задвойны, Рынеквича и Калиновского съ его кавалеріею бѣжавшую изъ Полангена. Ширманъ атаковалъ, разбили и разсѣлъ ихъ; затѣмъ онъ сжегъ находящіяся тамъ пороховые заводы, овладѣлъ 8 пушками, отливыми въ Воркахъ и уничтожилъ всѣ мастерскія, учрежденіе которыхъ стояло инсургентами стоявшихъ трудовъ. Послѣ этого онъ двинулся къ Швейцерненъ, имѣя въ виду, или предупредить тамъ обращенныхъ въ бѣгство инсургентовъ Тельшевскаго уазда, или по крайней мѣрѣ настигнуть ихъ и пресѣдовать. Узнавъ по прибытии къ этому
пунят, что мятежники уже миновали его, Ширманъ послѣдо-
валъ за ними въ Ново-Мѣсто и Таурогемъ. Яцевичъ избралъ не-
вдалекъ отъ послѣдняго города, въ лѣсу между двумя рѣками
Юрою и Шешувою удобное мѣсто для лагеря; 19/20 мая онъ толь-
ко что успѣлъ расположить въ немъ своихъ людей, когда кон-
ный часовой, выставленный въ Таурогемъ, прислалъ во весь
опоръ и донесъ предводителю: «Русскіе приближаются отъ Тау-
рогена съ огромными силами; блескъ ихъ штыковъ ослѣпляетъ
глаза!» Тотчасъ всѣдъ за нимъ прискала другой всадникъ;
онъ быстро пронесся посреди лагеря, крича во все горло: «Въ-
хват! спасайтесь, не теряя минуты! Если вы будете медлить, вы
всѣ погибнете!» Вскорѣ все пришло въ полное разстроение,
которому тщетно старались воспрепятствовать предводители.
Когда тотчасъ всѣдъ за тѣмъ появились войска генер. Ширмана,
то вся банда, послѣ непродолжительного сопротивленія, была раз-
рознена на нѣсколько частей. Послѣ кратковременного преслѣдо-
ванія, Ширманъ оставилъ эти разсѣянныя толпы, такъ какъ
они не были болѣе опасны, а самъ обратился противъ Станевича
къ Юрбургу, гдѣ и нанесъ ему равномѣрно весьма чувствитель-
ный ударъ. Тогда началасъ такъ сказать травля Станевича съ
одной стороны войсками Ширмана, съ другой—войсками Мали-
новскаго, преслѣдовавшими его отъ Россіи: они перебрасывали
его другъ другу подобно мячину, такъ что Станевичъ, потерявъ
въ нѣсколько дней большую часть своего отряда, укрылъ подъ
ковырь съ немногими остатками въ Цытовяницкихъ лѣсахъ; онъ
былъ прежде, однимъ изъ богатѣйшихъ и знатнейшихъ по-
мѣщиковъ своего края, долженъ былъ теперь скитаться изъ лѣса
въ лѣсъ. Цытовяны были въ то время сборнымъ пунктомъ всѣхъ
бѣглецовъ: изъ Шавель, изъ Тельшы, изъ Россіи; Яцевичъ
также искалъ на короткое время защиты въ этихъ лѣсахъ. По-
слѣ пораженія у Таурогена онъ направился съ главною частью
своихъ разсѣянныхъ силъ на Россію. Пока онъ шелъ лѣсами,
люди его еще держались вмѣстѣ, но едва только въ нѣсколь-
кихъ миляхъ отъ города вышли на открытую поляну, то уже
не было никакихъ средствъ удержать ихъ, и въ короткое время
большая часть людей покинула его. Только съ 30—ю всаднича-
ми и какою небудь сотвою въхотинцевъ Яцевичь прибыть въ Россию, покинутые не задолго передъ тѣмъ генер. Малиновскимъ, который выступилъ для преслѣдования Станевича. Яцевичъ засталъ въ Россиюхъ Доброслава Калиновского и въсѣколямъ другихъ предводителей. Почальна была ихъ встрѣча; они взаимно старавись утѣшить другъ друга надеждою на скорую помощь изъ Польши, и порѣшили до получения ея избѣгать всякихъ сраженій. Они еще совѣщались между собою, когда внезапно услышали шумъ: россійскіе всадники прискакали съ извѣстіемъ, что „генералъ Малиновскій приближается“. Поднялась тревога и крики: „спасайтесь скорѣѣ въ Гринкиши, въ Гринкиши!“ (*) Въ нѣсколько минутъ городъ былъ очищенъ. Пржеславскій и Волошинъ до сихъ поръ посвѣдѣлъ разсказанное за Яцевичемъ, котораго они погубили, теперь со слезами на глазахъ разстались съ нимъ, дабы возвратиться въ Царство. Яцевичъ же съ немногою людьми остававшимися у него бѣжалъ чрезъ Дубиссу въ Шпилово; зарыть въ лѣсу дѣвъ пущин. которыя до сего таскали за собою, онъ отпустилъ большую частъ своихъ офицеровъ, назначивъ имъ Ретовскій лѣса общимъ сборнымъ пунктомъ; каждый долженъ былъ привести туда столько людей сколько онъ могъ собрать. И дѣйствительно большинству удалось явиться туда; такъ что по времени прибытия Гелгуда Яцевичъ вторично собралъ банду изъ 900 ч., съ которыми онъ поступилъ подъ начальство Шпинавовскаго.

Малиновскій, разсѣявъ 29/8 мая шайку Станевича у Эрживилокъ, возвратился обратно въ Россию и учредилъ тамъ новую уѣздную администрацию. За тѣмъ онъ переправился чрезъ Дубиссу и обратился къ Цытовянскому лѣсу, дабы истрогнуть это убѣжіе изъ рукъ инсуриентовъ, собиравшихся туда изъ разныхъ уѣздовъ; нѣсколько дней было употреблено на освободъ лѣса и разсѣяніе встрѣченныхъ въ немъ шаекъ. Ширманъ напротивъ возвратился въ Тельшы, оставивъ гарнизоны во всѣхъ значительныхъ пунктахъ; этимъ способомъ ему удалось вмѣстъ

(*) См. Вротковского ст. 58. Мы привели эти подробности, потому что они характеризуютъ какъ самую войну такъ и войска.
съ генер. Ренингампомъ сохранить порядокъ во всей северной части края. Линия ихъ носовасть протиралась оть Полозенга чрезь Кретинеъ, Плунгыны, Тельмы и Шавли до Янишкеъ; сверхъ того небольшія подвижныя колонны прорѣзывали страну по всѣмъ направлениямъ, дабы при первомъ появлении какой либо шайки тотчасъ расстрѣлять ее. Подобными же образомъ генералы Сулимъ и Малиновскій удерживали въ повиновеніи южную часть Самогитію. Бар. Палена, утомленный тяжелыми маршами и преслѣдованіемъ мятежниковъ по лѣсамъ и болотамъ, возвратился въ Ригу. Но прежде онъ сѣдалъ все завистившее отъ него для успокоенія края по возможности краткими мѣрами, въ чемъ ему много соѣдѣствовалъ вождь моряцкій Самогитіи, Гедронь, который въ собственномъ ручномъ пастырскомъ посланіи увѣщевалъ народа къ спокоійству и послушанію. Кроткой, благородной личности Палена удалось привлечь къ себѣ сердца и побудить многихъ заимщиыхъ въ возстаніи мирно возвращаться въ свой жилища. Что касается до болѣе ревностныхъ изъ числа дворянъ и всей шляхты, которая съ радостью пріѣхала всѣ завистившее всѣ калѣчніе, то съ этими людьми подобныя средства конечно остались безъ успѣха; тамъ приходилось дѣйствовать мечомъ, такъ какъ имъ дѣйствовали Ширеманъ и Малиновскій, або мягкія средства не приносили плодовъ. Крестьяне напротивъ толпами возвращались къ своимъ покинутымъ полевымъ работамъ и процветали дворянъ и кнезовъ, понуждающихъ ихъ къ гибельной борьбѣ силой, грубымъ обманомъ и даже угрозами адскихъ мученій. Край все болѣе и болѣе успокопался. Тѣмъ, кто еще поддерживалъ возстаніе, оставались естественнымъ притономъ только въ лѣсахъ и непроходимыхъ болотахъ. Тамъ скрывались они въ потаенныхъ убѣжищахъ, которыя старались стѣлать недоступными всевозможными способами, устраивая засѣки, разрушая мосты и портія дороги къ нимъ ведущія. Густые лѣса Ретовскіе, Куршанскіе и Цытованскіе преимущественно доставляли имъ такихъ убѣжищъ. Отсюда они вели эту безѣмную, партизанскую или скорѣе разбойничью войну, гдѣ изъ за кустовъ стрѣляли по проходящимъ людямъ, нападали на отдѣльныя слабыя отряды, при видѣ же сильныхъ—
шато противника убегали въ самую непроходимую чащу. Такими образом положение далъ совершенному измѣнію: матежъ на всѣхъ пунктахъ почасть пораженіе и принужденъ быть скрываться. Надежда на помощь изъ Царства исчезала, а вмѣстѣ съ нею самоуверенность дворянъ. Прозошлымъ передомъ начали размышлять, разсуждать; скоро убѣдились, что война не была національною, горяччюю и куноческую восторженность исчезла, дабы уступить мѣсто печальнымъ размышленіямъ. Походу отталкивающиіе своими семействами инсургенты не осмѣлывались показаться на родинѣ, чтобы не навлечь подозрѣніе на своихъ родныхъ, но должны были считаться по лѣсамъ, подвергаясь лишеніямъ и нуждѣ, и даже не имѣя впереди надежды достичь того либо своими страданіями. Истощенные трудами, обезкураженные постоянными неудачами, въ которые изъ нихъ терпели еще жгучими упрёками союзники, за то что они своими предприятіемъ подвергали опасности не только собственное существованіе, но и счастье своихъ семействъ, даже своей родины, въ мѣсто благодарствъ сдѣлались ея бичами. (*)

Съ другой стороны и для Русскихъ эта война была весьма тягостна: матежники были рѣшительно повсюду, имѣли вездѣ приверженцевъ и друзей, во всякое время получали лучшія и точнѣйшія вѣстки, и наконецъ постоянно находили гдѣ нибудь вѣрное убежище. Русскіе были привязаны къ определеннымъ пунктамъ, между тѣмъ какъ матежники оставались вполне свободны, дѣйствовали, не заботясь о своихъ сообщеніяхъ и будучи увѣрены, что вездѣ найдутъ лѣса, которые ихъ укротятъ, и друзей, которые будутъ ихъ покровительствовать. Русскіе на протяжѣ должны были прикрывать главные пути, занимать важнѣйшіе пункты, обеспечивать свои сообщенія и производить непотымную попою за матежниками, которые имѣли предѣ наши еще ту выгоду, что въ качествѣ туземцевъ превосходно знали всѣ дороги и тропинки, всѣ притоны и убежища, и потому,

(*) Эти разсужденія не приводятся на обу мѣ, но основаны на свидѣтельствахъ одного участника. См. Питкевичъ стр. 146.
не смотря на неутомимое преследование, под конец всегда усаживали отт Русских. Приходилось формальным образом общирать всю леса; но едва усаживали очистить один из них, как мятежники убегали в другой, а когда доходили очередь до второго, то в третий, четвертый и т. д., или возвращались опять в первый, если только его не занимали войсками, чего нельзя было исполнить из недостатку посельников. То была беспредметная травля из деревень в деревню, из леса в лес, из одного притона в другой. Если Русские настигали какую либо большие значительную шайку, то после небольшого сопротивления она рассевалась, с тьем чтобы снова собираться в каком либо другом лесу, куда люди пробирались по одиночке по едва заметным тропинкам. Таким образом удары Русских, направленные против мятежникам, всего чаще приводили на воздух и уподоблялись ударам по воде: пред ними все разступалось с тьем, чтобы вскоре сомкнуться возле их.

Но Русские имели то преимущество, что их самые малые отряды смело и без больших риска могли нападать на самые значительные отряды мятежников. В этой войне не было ни одного примера, чтобы, подобно тому как в Вандее, какой либо из русских отрядов был разбит или совершенно разбит мятежниками. Конечно случалось, что в дыды одерживали какой либо незначительный успех над отдельным слабым отрядом, если выступали против него с десятными силами, но не было ни одной сколько нибудь заметной, сколько ни будь важной победы. Мы видели с какими незначительными силами генер. Ренненкампф удерживал все шайки Самогиты; с какими незначительными отрядами Верайлинъ, Севастяномъ и других разъезда огромные скопища искогатовъ при Ковгахъ, при Румъ въ других мѣстахъ. Сознание нравственного превосходства позволяло русским солдатамъ пренебрегать величайшим превосходствомъ физическимъ и внушало имъ увренность, что неприятель наститутый есть уже неприятель разбитый. А такая увренность есть здравое руководство въ побѣдѣ.

Въ то время какъ эти события происходили въ западной части
края или собственное въ Самогитии, дѣла и ниспобоствовъ въ восточной части т. е. въ Литвѣ были не въ лучшемъ положеніи. По возвращеніи изъ Россіи Залускій снова напалъ въ Ушатскомъ уѣздѣ полную анархію; дабы возвратить порядокъ, онъ учредилъ военное управление и раздѣлилъ весь уѣздъ на 4 округа, которые подчинилъ особымъ военнымъ начальникамъ съ неограниченной властью (Леонть Потоцкій, Пржевалскій, Коробковъ и Кордгановский). Имперцы Вилькомирскаго уѣзда, точно также не найдя болѣе по своему возвращеніи никакого правленія въ городѣ, обложили Медард Кончу высокую верховную власть, и назначили къ нему Изяшмыдта и Ольшко въ качествѣ совѣтчики.

Такъ какъ въ этихъ уѣздахъ не было постоянныхъ русскихъ гарнизоновъ, какъ въ Самогитии, то мятежники, выдѣлавъ проходженіе подвиженныхъ колоній, отъ которыхъ они скрывались въ лѣсахъ, снова появились и продолжали поддерживать свою власть. Въ Виленскомъ уѣздѣ въ главѣ революціоннаго совѣта все еще былъ Игнатій Елыма; въ Трокскомъ—кн. Гаврилъ Огиній; Матусевичъ и Ядовский начальствовали здесь отдѣльными отрядами. Вооруженная сила Ковенскаго уѣзда была почти совершенно разсѣяна; остатки ея Прозоръ отвелъ для подкрѣпленія Пушета въ Августовское воеводство. Въ Ошмянскомъ, Свенянскому и Брацлавскому уѣздахъ порядокъ поддерживали генералы Отроцекъ и кн. Хилковъ и полк. Каховскій; не многіе находящіеся еще тамъ имперцы укрылись въ лѣсахъ или примыкались къ мятежникамъ другихъ уѣздовъ.

Положенія въ этой странѣ, своемъ политическому фанатизмомъ назвали себѣ нашею кромѣ нерегулярныхъ войскъ, еще другихъ враговъ. Въ Трокскомъ и Вилькомирскомъ уѣздахъ существуетъ множество колоній русскихъ раскольниковъ, такъ называемыхъ «Филипповцевъ», которые водоразили тамъ преимущественно въ церковнославя-Августа: рослые, здоровые, сильные люди, обиженно называемые тамъ бурлаками. Въ началѣ они остались въ ного; но когда возмутительная, въ ненависти своей къ Русскому, начали притискивать и преслѣдовать ихъ, они соединились въ защищались самымъ рѣшительнымъ образомъ; они
запиши даже далее и, составивши не большия партии, обратились изъ преслѣдующихъ въ преслѣдователей и едва были самыми ревностными и дѣятельными врагами мятежниковъ. Здесь ясно выказывалась разница между двумя народами. Въ то время какъ Евреи, также точно и даже еще болѣе притѣсняемые мятежниками, съ покорностью и дрожа отъ страха переносили все, старателы, хотя далеко не столь многочисленные какъ Евреи, оказали такое сопротивленіе, что скоро бунтовщикамъ пришлось трепетать предъ ними.

Наиболее вооруженною силою обладали теперь инсургенты Вилейского, Сашинскаго и Дыньскаго уѣзда. Вилейцы, подъ начальствомъ Радзизевичского, были расположены, какъ мы видѣли, въ неприступной позиціи у Мядзіола. Организовавъ и обучивъ свои войска, они предприняли движение на Вилейку, всѣдствіе многократныхъ приглашеній оттуда, а отчасти по той причинѣ, что молодежь желала бѣгутъ. Часть бѣжавшихъ изъ Румы Опіянцевъ также примкнула къ нимъ, и 3/8 ар., въ тотъ день, когда соединенной силы инсургентовъ были разбиты у Припятишаны, они съ разсвѣтомъ произвели нападение на городъ съ двухъ сторонъ. Стрѣли ворвались въ улицы, за ними слѣдовала конница Володаровича. Въ Вилейку прибыли наканунѣ подъ начальствомъ генер. м. Сафьнова два слабыхъ резервныхъ батальона, которые, быстро собравшись на противоположномъ концѣ города, сами перешли въ наступление. Конница инсургентовъ первая показала тылъ и привела въ разстройство пѣхоту; прежде чѣмъ послѣдняя могла снова устроиться, Русскіе были уже передъ нею. Тогда все обратилось въ бѣгство, которое впрочемъ не было опасно, такъ какъ Русскіе не могли преслѣдовать, по немощи кавалеріи. Но все такъ страхъ разогналъ большую часть людей по домамъ, и Радзизевичъ въ нѣсколькіхъ дней увидѣлъ, что его шайка уменьшилась на 1000 человѣкъ. Съ остатками ея онъ обратился на Глубокое, для соединенія съ мятежниками Дыньскаго уѣзда.

Послѣдніе привели въ исполненіе предположенное нападеніе на свой уѣздный городъ 5/8 ар., и такъ какъ незначительный русскій гарнизонъ, послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ, остылъ его, то они овладѣли городомъ впрочемъ всего только на три дня.
На четвертый подошёл полк Макаров с 3-мя батальонами и 2 орудиями и опись прогнали их. Тогда они вторично возвратились в Луги, едва к ним примкнули бывшие пред Хилковым Свешников, под началством Бортаевичя. Так как и Радзиневский прибыл с своей шайкой 13/4 мая в Глубокое; то в этой мести были теперь собраны инсургенты трех уездов, в числе от 5 до 6000 человек 18/3 мая Радзиневский был открыт Сафьяновым, который, будучи усилен двумя эскадронами уланов, последовал за ним, и когда Дисенцы и Свешников поспешили на помощь к Радзиневскому, то встретили еще на дороге его разбитую шайку и возвратились в Луги.

На следующий день был собран военный совещ, который по страшной враждбе и спорам, обнаружившимися между членами, совершенно выходил из древне-польских союзов. Каждый уезд имел своего отдольного предводителя, и ни один не хотел подчиниться другому. После долгих прений они решили, дабы не быть поставленными между двух огней низ Дисен и Глубокого, отступить в Вилькомирский уезд, так как, ввидствие постепенного скопления русских войск, им не было невозможно было держаться здесь, а там они неприятель мертвы были ближе к границе. Действительно кром отрядом в Дивеюрг, Вишнях, Дисен и Глубоком в это время солда приближались также войска резервной армии, под началством гр. Толстого. Дабы обмануть Русских и легче ускользнуть от них, предводители решили разделять своих людей на два части: с одной, в состав которой входили все хорошие вооруженные, они хотели двинуться вдвоем на Вилькомир; другая же часть, состоявшая из косирьеров и прочих людей дурно вооруженных, должна была обратиться вправо в Витебский уезд, для того чтобы отвлечь внимание Русских от первой, и чтобы внесли мятеж также и в эту страну. Судьбу последней шайки можно было предвидеть, и никто не хотел принять на себя начальство над нею. Наконец два брата Игнатий и Феликс Одаховские вышли из этого дела. В ночь на 17/4 мая обь колонны, копытъ были
определен столь различный жребий, выступили из Лужек.
Бенда, состоявшая под начальством Одоевских, напала на
уважаемый город Лепель, прорывавший гарнизон из инвали-
dов и поднявши знамя бунта в Витебской губернии — но не на
dолго. Несколько дней спустя, мятежники были окруженны одной
из бригад 4-й гусарской дивизии, под начальством генер.
Кабанова, и совершенно разбиты: то, что не остались на месте,
было взято в плен, и в числе прочих оба Одоевские.
Всех их постигла весьма снисходительный жребий; так как
они сделали различным признанием, то после нескольких местечек заключение были прощены. Иная судьба постигла тых,
кто направились въ въ; повидимому они признавали больше безопас
ное рашение; но между тхъ въ то время какъ первые, обреченны на гибель, спокойно возвращались на свою родину, по-
слѣдние продолжали считаться подобно безроднымъ бѣглецамъ.
Они составляли банду изъ 2,500 человѣкъ, въ числѣ ко-
ихъ было 750 всадниковъ и 600 стрѣлковъ; скрытно и бы-
стро двигались они по направленію къ Видзь, съ цѣлью про-
красться между этимъ пунктомъ и Свенциами (гдѣ находи-
лись русские гарнизоны) къ Кочергишкамъ въ полуми отъ Видзь.
Въ Кочергишкахъ, гдѣ мятежникамъ приходилось пересѣчь большую пѣшковую дорогу, находился небольшой русской отрядъ подъ начальствомъ полк. Тинькова, изъ 120 егерей и 60 уланъ.
Отрядъ пропустилъ голову колонны инсургентовъ и атаковалъ арьер-
гардъ ея, состоящий изъ Вилейскихъ стрѣлковъ и конницы Волод-
новича. Такъ какъ ружейный огонь усилился, то Радзивиловский, принявший собственную власть главное начальство, послѣднимъ съ сильнымъ отрядомъ на возвышенность на флангѣ Рус-
скихъ, между тѣмъ какъ Брохоцкий и Бортневичъ, окруженные всадниками «золотаго знамени» приняли ихъ съ другой сто-
роны. Хорошо направленными выстрѣлами своихъ орудий (что
въ особенности было для Русскихъ совершенно неожиданно)
мятежники принудили ихъ къ отступленію. Оно совершалось
въ полномъ порядке по направлению къ Дисѣ, и когда Бро-
хоцкий и Бортневичъ направили противъ отступавшихъ свою ка-
вальерию, она была отбита съ урономъ. Переправившись на лѣ
вый берег, Рушене разломали за собою моет, но тотчас весь затмь снова возстановили его, когда узнали о приближении к ним на помощь гренадерского саперного батальона. Однако инсургенты ушли такъ скоро, что ихь не могли настигнуть.

Мятежники направились на Рымпавы, куда прибыли, совершивъ ночной переходъ, на слѣдующи день (25/4 май); не оставляясь долго, они въ тотъ же день потянулись на Саложи, дабы поскорѣ уйдти отъ неутомимаго преслѣдованія. Затмь 25/4 май отправились чрезъ Дагели въ Вижунь, где расположились лагеремъ въ лѣсу и открыли связь съ Вилькомирскими инсургентами. Они были многочисленны и хорошо вооружены, и раздѣлялись на множество мелкихъ шайбь, изъ которыхъ каждая имѣла самостоятельность. Здѣсь, въ Вижунѣ инсургенты, избѣживше близкой опасности, позволили себѣ трехъ дневныхъ отдыхъ; но вмѣстѣ съ мінованіемъ опасности пробудилась обычная страсть къ спорамъ. Снова каждый изъ трехъ соединенныхъ убывъ хотѣлъ поставить своего предводителя во главѣ прочихъ. Священцы прославляли своего предводителя престарѣлаго Бортневича за его неутомимую старо-польскую энергию и бодрость (онъ былъ всегда первымъ на конь, посѣднимъ на отдыхѣ), которыми онъ могъ присутствовать даже молодыхъ людей; такъ какъ онъ обладалъ превосходнымъ знаніемъ тамошней мѣстности, то ему удалось незамѣтнымъ образомъ подкупить себѣ другихъ предводителей и управлять всѣми движениями до сего бывшими. Молодежь взяла на него съ большии довѣріемъ и называла его въ шутку «священъ Моисеемъ.» Другіе два убывъ замчали на это предложеніе, что Бортневичъ, при всѣхъ его талантахъ, недостааетъ воинскихъ познаній, ибо онъ никогда не служилъ, а потому Брошоцкий и Радзиневский, какъ старые войны, болѣе способны быть главными начальниками. Въ Брохоцкомъ всѣмъ не нравился недостатокъ дѣятельности; послѣ долгаго опоры соединились наконецъ на Радзиневскомъ, какъ человѣкъ наиболѣе обладающему условіями необходимыми для главнаго предводителя. Но въ силу нѣкоторыя предводители другихъ убывъ не хотѣли повиноваться ему; перессорившись всѣ разстались наконецъ недовольные другомъ другомъ. Радзиневский
удержал начальство над Вилейцами; Свешеницы же и Дисеницы, сохраняющие между собою согласие, вырвали Боркевичу конницу, а Брохоцкому пехоту. При них остался также отряд "отчаянных" из Опимяна под начальством Зинковича, но- сивший приличный своему званью костюм: крашенье плащи поверх черных мундиров, с черными головами и костюмами на шапках, воротниках и плащах. Почти во всех войсках, в участии в которых хотели привлечь народ, старались дать указы на воображение подобными мрачными или выразительными костюмами и знаками: таковые были во время Варской конфедерации черные банды Косаковского; в войнах за освобождение Германии герцога Брауншвейгского с черными отрядами и Лютцов с дикою охотою, не говоря уже об известных гусарах с мертвыми головами Фридриха Великого. Самые Русские имели в отечественной войне 1812 г. подобное войско и с такими же знаками, под начальством полковника Яхонта, насмешливо названное "безмерными". Когда эти "отчаянные" впоследствии были вмести с другими представлены Гелгуду, только что отпраздновавшему свое временное торжество, ему не понравилось напоминание о смерти в их одежде, и он настаивал на изгонении ея, замытыв с самодовольствием, что "теперь уже более нечего отчаяваться!" Так человек в своей ограниченности всегда наиболее беззаботен и исполнен надежд, перед самою гибелью.

Шайки, державшиеся до сего вмести, разъединились теперь: Боркевич и Брохоцкий двинулись 21/12 мая через Свадосце, Ниманцы, Купышки и Субоц в Трапки, гдя оставались 8 дней, до отозвания их в Гелгуду, с которым они соединились 9/22 мая у Жеймы; Радзисевичский взял другое направление; он был преследуем непротивное время кн. Хилковым, выступившим из Свешинь, и достиг наконец через Свадосце, Купышки, Коварский и Вилькомир до Подшипинтов, гдя получил приказание примкнуть к Хлаповскому у Чабисцем. 11/ июля они соединились; из пехоты Радзисевского образовался 26-й пехотный, а из конницы 12-й уланский полки. Пехотницы других двух уездов были присоединены к 19-му пехотному полку, а из конницы сформированы 10-й и 11-й уланские полки. С тихъ
порь они разделяли судьбу Гелгуды; Радзисевский же имел случай отличиться во время отступления Дембинского. Подобным же образом Троицы, Вилькомирцы, Упитцы (которых было 800 стрелков, 2 000 косачиров и 100 всадников, не смотря на то, что Залужский удержал часть своих людей в Поневеже) и другие были также призваны к Гелгуду и присоединены к его войскам. Все сии толпы мятежников (не считая Самогитов, оставшихся в своем kraе) доставили Гелгуду, кроме отрядов пришедших с нимъ весте, отъ 10 до 12,000 человечей.

Прежде чемъ оставить этотъ театръ войны, мы должны еще упомянуть вратц о предприятии Виленскихъ студентовъ и о судьбѣ ихъ постигшей. Эти послѣднее, въ надеждѣ на возмущение въ городѣ, долго вели себя спокойно; но такъ какъ эта надежда, по причинѣ усиления Русскіхъ и ихъ бдительности, постепенно все болѣе исчезала, то они рѣшились покинуть городъ и начать въ окрестностяхъ его партизанскія дѣйствія. Трудность сохранять долгѣ тайну ихъ заговора способствовала этому рѣшенію; ибо одинъ изъ нихъ, по имени Полъ, былъ даже арестованъ и только съ трудомъ освобожденъ. Поэтому они распорядились, чтобы ихъ оружіе, снаряженное въ монастыряхъ и у козаковъ, было тайно вывезено послѣдними, и не одинъ козакъ выхаживалъ за городъ (подъ предлогомъ что отправляется съ дарами къ умирающему) въ экспѣтѣ наполненномъ оружіемъ. Затѣмъ 22-го апр. около ста студентовъ тайно проразились изъ города небольшими партиями; большинство же послѣдовало ихъ примеру только въ ночь на 24-го апр., когда прибыли войска Хилкова отняло всякую надежду на успѣхъ возставія въ Вильно. Болѣе 300 студентовъ, адвокатовъ, духовныхъ лицъ, молодыхъ чиновниковъ, два учителя гимназіи (Камышевскій и Гроносейскій) и около 40 ремесленниковъ тайно покинули городъ, подъ предводительствомъ Эмерика Станевича и Робанковскаго. Собравшись въ близкайшемъ лѣсу всего въ числѣ 450 ч., они отлучались на восходъ солнца обѣдно, которую служили сопровождавшіе ихъ козаки, дабы призванье благословеніе на свое предприятие, и затѣмъ приступили къ избранію предводителей. Эмерикъ Станевичъ былъ избранъ глав-
нымъ предводителемъ, Викентій Поль адъютантомъ, Климашевскій, Гроносейскій, Сулгостровскій, Робаковскій и Вислоухъ—начальниками ротъ. Послѣ этого они выступили по направлению къ югою востоку въ Рудниковскіе лѣса, причемъ Русские не преслѣдовали ихъ, ибо Храповицкій былъ весьма доволенъ, что избавилъ отъ этихъ неприятелей въ самомъ городе, такъ какъ присутствие ихъ въ немъ было опасно, не жели какое бы то ни было предприятие въ городъ. И въ самомъ дѣлѣ университетскую молодежь постигъ самый худший жребій сравнительно со всѣми другими шайками. Не умѣя определить своего настоящаго положенія и увлекшись обольстительной приманкой, они вдались въ предприятіе, которое могло только привести ихъ къ гибели. Подполк. Крагельскій съ резервными батальономъ-Виланскаго полка сохранял до еяхъ порядкомъ порядокъ въ югошападной части Виланской губерніи, въ Трокскомъ уѣздѣ; такъ какъ послѣ первого возмущенія, произведенаго Матусевичемъ, Танекимъ, Валянскимъ и другими, бури утихла, дѣряня возвратились въ свои имѣнія, а престыянъ—къ полемъ работамъ: то дѣй роты его батальона съ двумя орудіями были употреблены для занятія Лицп, а поддерживаніе спокойствія въ Трокскомъ уѣздѣ было поручено только двумъ остальнымъ ротамъ. Но два Виланскія выходили въ этотъ уѣздъ, какъ опять началось броженіе, и Крагельскій дождался военному губернатору отъ 14-го мая: «что студенты грабятъ корымы и мины, возмущаютъ народъ и производятъ всевозможные буйства.» Въвидѣ сего Храповицкій приказалъ ему выступить съ своими двумя ротами противъ нихъ изъ мѣста расположенія его въ Мере-чтъ, между тѣмъ какъ подполк. Вѣляевъ (конвоировавшій съ батальономъ 10-го егерскаго полка 64 запасныхъ орудія изъ Гродно въ Лицп), усиленный сотнею казаковъ, долженъ былъ содѣйствовать ему съ другой стороны. Почти въ то же время военный губернаторъ послалъ своего адъютанта, шт. капит. Пунту съ 30-ю казаками на рекогносцировку, дабы получить подробній свѣдѣнія о положеніи дѣль въ этой мѣстности.

Пунта былъ первый, который наткнулся на студентовъ не далеко отъ Эйшишевъ; они потеряли 2-хъ человѣкъ убитыми и 4-хъ раненными и должны были отступить въ Яшунамъ. Вѣляевъ
между тьмъ выступилъ 19/4 мая изъ Ляды чрезъ Радунь и Эйшинки къ Рудникамъ; здсь онь встрѣтилъ 20/4 мая Крагельскаго, объявившаго ему, что за день передъ тьмъ онъ атаковалъ студентовъ у Долгой-Висны въ Рудниковскомъ лѣсу, не далеко отъ Ольмекнѣ и, послѣ упорнаго боя, разбилъ ихъ. Домть, въ которомъ они защищались, онъ сжегъ, отнялъ у нихъ исколько повозокъ съ провіантомъ и патронами и преслѣдовать ихъ 12 верстъ по направленію къ Душманамъ. Оба штабъ-офицера раздѣлились свои войска, съ цѣлью преслѣдовать бѣгущихъ по различнымъ дорогамъ. Шт. кап. Виденскій настигъ ихъ съ ротою Виленскаго батальона 22/4 мая въ лѣсу у Озерянъ и немедленно произвелъ атаку. Но какъ онъ былъ убитъ въ самой началѣ сраженія, то его люди, лишенные начальника, отступили съ ихъ головой урономъ. Между тьмъ Бѣлань и Крагельскій неутомимо продолжали преслѣдованіе и обесцѣщеніе лѣсовъ, причемъ учитель Климаниковскій и итальянскіе студенты попали въ плени. Храповицкій, по мнѣнію котораго это дѣло тянулось черезъ чуръ долго, получивъ свѣдѣніе, что шайка студентовъ находится въ Сумилишкахъ, послалъ противъ нихъ еще полковниковъ Севастьянова и Верзилина по двумъ различнымъ дорогамъ: Севастьяновъ съ 2-мя ротами егерей, 2 орудіями и сотнею казаковъ долженъ былъ двинуться чрезъ Троки на Сумилиши; Верзилинъ съ 2-мя ротами егерей, 230 казаками и 2 орудіями получилъ приказаніе направиться въ промежутокъ между Трохами и Вилей, съ цѣлью отрѣзать мятежникамъ отступление чрезъ эту рѣку.

Студенты действительно находились въ Сумилишкахъ; запасшись тамъ съѣстными припасами, они постѣпенно пошли, дабы отыскать Матусевича, пользовавшагося въ этой странѣ большой славой, которую вирочемъ онъ былъ обязанъ не столько своимъ воинскімъ талантомъ, сколько жестокостямъ совершеннымъ имъ надъ Евреями и плѣнными (*). Но прежде чѣмъ имъ пришлося

(*) Они позволили себѣ не слыханныя нарушения съ плѣнными и съ Евреями, которые попадались ему въ руки; онъ приказывалъ сдѣлать съ нихъ козу, сажать на колѣ, короче онъ дѣлалъ все то, что только утонченная жестокость могла внушить его грубой душѣ. Это были не
нашли его, имъ пришлось вытерпѣть неописанный бѣдствіе. Въ течѣніи многихъ недѣль они считались безъ пристанища въ лѣсахъ, не смѣя вступить въ человѣческое жилище, изъ страха понастьть въ руки Русскихъ. Оборванные, исхудальные, въ самомъ бѣдственномъ положеніи нашли они наконецъ Матусевича у Барбарышка, въ 6 верстахъ отъ Сумилишковъ. Матусевичъ съ распространѣнными объятіями принялъ ихъ, угощалъ голодныхъ и изнуренныхъ всѣмъ, что у него было; однако къ имъ неудалось воспользоваться отды́хомъ и успокоеніемъ, потому что Русскіе были уже на ихъ слѣдахъ, и Севастьяновъ и другіе высланные противъ нихъ офицеры получили приказаніе соединенными силами атаковать ихъ.

Севастьяновъ, побѣдитель при Румѣ назначенъ 17/18 мая для нападенія на соединенную шайку у Барбарышка; но такъ какъ Крагельскій и Блажевъ, бывшіе у Ольшеникі, не могли прибыть къ надлежащему времени, то нападеніе было отложено до слѣдующаго дня. Однако къ Матусевичу и студентамъ удалось избѣгнуть пораженія, обратившиись изъ Барбарышка на Высокой-дворъ и бросившеись оттуда въ Воштарянскіе лѣса. Но 20/21 мая, въ бурный дождливый день, они были настигнуты въ лѣсу, окружены и совершенно разбиты Севастьяновымъ и другими двумя отрядами. Не многіе только могли спастися, и въ числѣ ихъ Матусевичъ, Гроноостайский, Эмеринъ Станевичъ и Робановскій; болѣе 200 чел. этой несчастной молодежи, слишкомъ поздно рас-
кашившейся в своей ошибке, погибло в этом сражении. Разъяснительные, незначительные остатки шайки, не задолго перед тем выступившей из Виляны с таким блеском, прибыли к Хановскому, появившемуся спустя незначительное количество дней в этом крае.

Таковы были важнейшие происшествия в Виленской губернии, главном притоне мятежников. В Минской губернии кромешных уездов Дисенского и Вилейского, всюду прочее не приносило участия в возстании. В Гродненской губернии революционный порыв был еще слабее, ибо большая часть беспокойной, мажущей перевёзд молодежи воспользовалась близкими границами, лабы пробраться в Царство; вследствие этого губерния была во время избавлена от главной массы революционных элементов и оставалась спокойнойю. Однако и здесь были распро- странены тайные заговоры, во главе которого стал Красовский, лишенный секретарь гражданского губернатора; другие дворяне, как то: Білопіотрович, Незабытовский, Жилдимский и предводители дворянства Білгорайский и Нямцевич, племянники поэта, примчались к ним; но при бдительности русских властей, опасаясь быть открытыми, заговорщики скоро увидели себя вынужденными обратиться в бегство. Один бросился, числою 16 человек, в Бялорежское леса, где обер-форстмейстер Ронко, Швейцарец, повешенный в заговоре, складал уже в тайне всё приготовление. Это возстание было самое тягостное для Русских, ибо оно непосредственно угрожало главному сообщению их, идущему через Брест.

Первобитный Бялорежский лесь (большею частью хвойный смешанный с березовым) имей 160 верст в окружающей его, от 45 до 50 верст в глубине, и извествен, как последнее убежище зверей, коих порода, посещаемая нежели, есть тщательно поддерживается по приказанию правительства (*); хотя они съявлены со всх сторон безъкомою

(*) Сюбя сохранить столь ужакную породу зверей, строго запрещено стрелять их им, и даже когда зимой не достает корма, то нарочно приготовляются для нихъ съяны. Звери бойкие, дики и вследствие ихъ тонкаго чутья почти невозможно подойти къ нимъ; они любятъ держаться въ самой чаще лесьа и убиваться при приближении человѣка. Лесь охра-
стенью, однако состоятъ только малую часть огромной полосы льса, которая тянется по всему пространству Литвы. Три главныхъ пункта его (впрочемъ незначительныхъ селеній) суть: въ центрѣ льса Бловежа, на северовостокѣ Рудню и на ювѣрово—западѣ Наревка. Въ этихъ трехъ пунктахъ перескакываются дороги, идущія черезъ льсъ. Во первыхъ большая дорога, ведущая отъ юга на сьеръ, отъ Каменца—Литовскаго черезъ Бловежу къ Рудню, и оттуда далѣе на Свислочъ; потомъ дорога съ востока на западъ, отъ Шереметова сьерпа на Бловежу, а оттуда вправо на Наревку, и влѣво черезъ Гайнновцину въ Бловѣ; наконецъ еще вторая дорога съ востока на западъ, ведущая изъ Пружанъ черезъ Ганевы вправо на Рудню, а влѣво черезъ Массево въ Наревку. Кромѣ этихъ большихъ дорогъ, черезъ льсъ про- легаетъ безчисленное множество тропинокъ, по которымъ извѣстны только лѣсничимъ, съ детства живущимъ тамъ; всякий другой неминуемо заблудится въ этомъ лабиринтѣ; въ немъ есть такія мѣста, гдѣ никогда не бывала нога человѣка. По сьерной оконечности льса протекаетъ Наревъ, посерединѣ льса береть начало Наревка; Лягэ и Вила прорѣзываютъ его близъ границъ.

Этотъ большой льсъ служилъ мятежникамъ какъ бы огромной...
крепостью, куда они собрались изъ ближайшихъ губерній какъ въ втѣрное убѣжище, и производили оттуда опасные набѣги на подвозы и транспорты, слѣдовавшіе къ Бресту. Силы мятежніковъ скоро возрасли до 800 и даже до 1,000 ч., комъ подраздѣлялись на нѣсколько отдѣленій, но основане ихъ состояло изъ лѣсничіе и лѣсные стряпцы. Въ чашѣ лѣса, въ скрытыхъ мѣстахъ, раскидывали они загороды изъ палатокъ и древесныхъ вѣтвей, гдѣ укрывали свое лучшее имущество, свои магазины и запасы пороха. Здѣсь оставался большой Нѣмцевичъ и нѣкоторые другие, не бывшіе въ состояніи сражаться, и занимались приготовленіемъ патроновъ и прочихъ потребностей для стрѣльцовъ, которые бродили между тѣмъ по лѣсамъ и надвигали на проходящіе транспорты.

Генераль Розентъ, находившійся въ Брестѣ, узналъ, что окрестные дворы составляют ночнымъ собраніемъ въ имѣніи Криничъ, въ восточной части лѣса, послалъ 10/16 подполк. Горскаго съ 2-мя эскадронами Вольскихъ уланъ въ Шерешево, дабы захватить въ пожаръ загородниковъ и въ самомъ началѣ подавить возстаніе. Но тотчасъ всѣдѣ за тѣмъ Розентъ узналъ, что въ лѣсу производятся большія приготовленія, что всѣ лѣсничіе и лѣсные стряпцы взялись за оружіе, и что силы ихъ постоянно увеличиваются прибывающими изъ сосѣднихъ мѣстъ крестьянами. По этому онъ послалъ 15/16, май подполк. Сарабю съ 3 ротами Муромскаго полка 1 орудіемъ и 14 казаками для подкрѣпленія Горскаго. Сарабя прибылъ 18/16 въ Блажеву, которую онъ нашелъ покинутою жителями. Узнавъ, что инсургенты имѣютъ главнымъ сборнымъ пунктомъ Кролевскую Алянту, онъ безотлагательно двинулся туда, вынудилъ ихъ изъ этого убѣжища и овладѣлъ ихъ главнымъ лагеремъ съ большими запасами въ одѣй, пороха и оружія. Но какъ въ это же время значительный транспортъ изъ 418 телегъ съ провиантомъ, продѣлантъ изъ Бреста въ Свидель, подъ прикрытиемъ 53 человѣкъ, былъ внезапно атакованъ посреди лѣса у рѣчки Гвозды и уничтоженъ, такъ что изъ прикрытия спаслось всего 28 человѣкъ, то Сарабя не считалъ себя болѣе безопаснымъ въ лѣсу и потянулся изъ него на югъ къ Дмитріевичамъ.

Когда Розентъ убѣдился, что инсургенты были сильнѣе нежели
онъ полагалъ, то послалъ 1/2, мая генер. Линдена съ Житомирскимъ полкомъ, полугенераломъ Волынскихъ уланъ и 2 оруд., давь ему приказаніе соединиться съ отрядами Сарабінъ и Горскаго, очистить десь и снова возвратить прямое сообщеніе между Брестомъ и Гродно. Линденъ двинулся изъ Шестакова въ Озапку, и отсюда предпринялъ вторичную экспедицію въ убѣжище инсургентовъ у Кроловской Альтаны. Затѣмъ онъ обрѣтился на Гайновцизну, гдѣ неожиданно наткнулся на сильнѣйшаго противника, а именно на Хлацовскаго.

Таково было положеніе литовскихъ губерній, когда въ нихъ вступили генералы Хлацовскій и Гелгудь. Въ началѣ это вступленіе обѣщало, по видимому, сильный переворотъ всѣхъ дѣйствий въ воскресшемъ духѣ инсургентовъ, но потомъ окончилось постыднымъ образомъ.

На Волыни и въ Подоліи, послѣ разбитія Дворницкаго, фельдмаршалъ гр. Сакенъ сдѣлалъ слѣдующія распоряженія: генер. Ридигеръ съ 4-му кавалерійскимъ корпусомъ, 10-ю пѣхотной дивизіей и 2-я казачьимъ полками долженъ былъ занять пространство Владимірскаго и Ковельскаго уѣздовъ между Бугомъ и Стырью и охранять границу на протяженіи отъ Крылова до Влодавы. Въ то же время ему было поручено наблюдать Замосцѣ, возводить связи до самыхъ границъ Гроденской и Минской губерній и поддерживать сообщеніе съ главными силами. Генер.-лейт. Кайсаровъ съ 3-му пѣхотнымъ корпусомъ, въ которому вмѣсто 10-й пѣхотной дивизіи была присоединена 8-я сводная бригада и два вновь сформированныхъ полка: Люблинскій и 52 егерскій, долженъ быть очистить сѣверную часть Волыни и снять генер Ридигера, въ случаѣ если послѣдній будетъ отозванъ въ Замосцѣ. Наконецъ генер. Ротъ, командиръ 5-го пѣхотнаго корпуса, расположеннаго въ Бессарабіи, получилъ приказаніе съ 18-ю пѣхотною и 5-ю уланской дивизіями поддерживать связь съ войсками въ Подоліи. Такимъ образомъ, вниманіе Русскихъ преимущественно было обращено на Волынь, тогда какъ главная опасность должна была пройти нѣкоторые уѣзда.
они возлагали на Дверницкого; мы видели как нерешительность действия Хрущевского, приказание безрассудно имъ下达 мым и вновь отмѣняемыя породили между ними смущеніе и страхъ. Теперь намъ остается разсмотрѣть действительный взрывъ этого заговора и подавление его генераль. Ротомъ (*).

Александръ Собанскій, участникъ всѣхъ прежнихъ тайныхъ воззрѣній въ Полтавѣ, въ своей ненависти къ Русскимъ избился одного чиновника, за что долженъ быть подвергнуться наказанію. Но предсѣдатель нарѣженаго надъ нимъ суда, уѣздный предводитель дровянства Эдуардъ Еловщикъ съ намѣреніемъ затягивать дѣло къ ожиданію общаго возстанія: однако, такъ какъ послѣднее замедлилось вслѣдствіе отмѣны сдѣланной Хрущевскіей, то Собанскій, въ соображеніи съ своими братьями, рѣшился, дабы избавиться угрожавшей ему опасности, начать возстаніе ранѣѣ назначенаго времени, а именно 27/18 апреля. Три брата Александръ, Исидоръ и Готгардъ собрали въ своемъ имѣніи Петковѣ, недалеко отъ Ольгополя, шайку изъ 250 челов., съ которою они принялись бродить по всему уѣзду, дабы побудить и другихъ своихъ соотечественниковъ немедленно поднять оруженіе. Такъ какъ въ окрестной мѣстности не было русскихъ войскъ, то они нигдѣ не находили препятствія, и возстаніе быстро распространялось. Къ нимъ присоединились эмиры гр. Венцславъ Ржевскій изъ Саврана и Сабатино, первый съ 40, второй съ 90 всадниками. Леонть Степковскій, Ушинскій предводитель дровянства, получивъ 27/18 возвзаніе Хрущевскаго, равнѣѣно выступить съ набранной шайкою изъ своего имѣніа Струги (съ верховѣ Ушицы) къ Щаргороду, имѣю въ виду соединиться съ Собанскимъ, по его шайка была настигнута генераль. Шереметевымъ, находившимся по близости съ нѣсколькими эскадронами; она была разбита, разсѣяна, и самъ онъ попалъ въ пленъ. Генераль Шереметевъ обошелся съ Степковскими весьма кратко и благородно; онъ былъ отправленъ въ Каменецъ-По-

(*) Съ полской стороны главнымъ источникомъ при описаніи возстанія въ Подоліѣ остается до прежнему сочиненіе Вроштевскаго (Powsa-
nie no Wolynia, Podolu i Ukrainie w r. 1831 opisane przez F. Wrotnowskiego. 2 Tom. Paryz 1837), которому авторъ и слѣдовалъ преимущественно.
должны, и здесь приведенное к ссылах к сибирь, но с помощью одного кошеваго бьется за границу.

Прежде всего, нынешний варяг возвести произведенный Собанского был в высшей степени не кстати для прочих заговорщиков, так как они не окончили еще своих приготовлений. Многие из них, и в числе прочих преступных Кольцо и майор Орловский, собрались в Губник, (в Тайсиском уезде) главном имением Еловщиков, где были один из центральных пунктов всех кошев против правительств. Еловщиков, 60-ти летний старик отец, обвинял предводитель дворянства, и три сына, Эдуард, Александра и Евстафий, и все их первый был в то время уездным предводителем, принадлежавший к числу ревностнейших заговорщиков, и по причине своего богатства и обширных свойств связанных с ними использовался большим влиянием в этом крае. На этом собрании было решено, раз что начало уже сделано, собраться за два дня до определенного срока в Красноселье и начать оттуда восстание.

Возможно было видеть толпы заговорщиков направляющихся в Красноселье, селение Гайсинского уезда, лежащего на Буге ниже Губника; впереди всех стояли туда Еловщиков с своими приверженцами и с 3-мя шведскими пушками, которые, до сих пор были зарыты в земле, но для которых теперь успели уже подготовить заряды. К 140 доброгоньих всадников, вооруженных на счет Еловщиковых, пришли днищь города до 700 других, привыкших в разных сторонах. Собанский и Ржевусский также не замедлили явиться и привели с собой 340 ч. вооруженных, с ними взяли прибыли 80 волонтеров из Балтского и 70 из Ямпольского уездов. Все число этих людей простиралось до 1000 всадников и 200 пехотинцев; почти все они были дворянами, или шляхтичи на превосходных лошадях, хорошо вооруженные пиками, саблями и пистолетами; пехотинцы имели охотничий ружье; здесь можно было видеть дорогие богатых дворян, которых они вооружили своими слуг.

В 9 часов утра приступили к набору предводителя: выбор пал на престарелого 80-ти летнего Кольцо, управлявшего
восстания в этом крае в времена Косиницкого. Кольшко был для своих лет еще весьма бодр и легко переносил трудности походной жизни; он, несмотря на умственную способность, и прежде не особенно замечательным, теперь значительное осла."бе: ему недоставало памяти, быстрого вида, свытаных идеей, равно как и энергии и силы воли. Когда впоследствии его поджидали в республиканских действиях, он был уже именован "звенищем", что не может подвергать опасности рискованых предпринимать столь драгоценных людей, как его соучастники. Начальником штаба избрали бывшего артиллерийского майора Олафовского, не имевшего ни какой военной опытности. Уже в этих выборах обнаружилось ослабление инсургентов. Вся наличная сила была разделя на 11 эскадронов, из коих каждый состоял из староместого охотно возобновляеемому общевою республики, из ротмистра, поручика, 2 подпоручиков знаменщиков, 10 инт. офицеров и 100 рядовых. Отдельные эскадроны были названы именами дворян, особенно способствовавших их формированию, и должны были служить кадрами для будущих полков; так один эскадрон назывался: полк Еленицкого; другой: Иосифа Собственного; остальные 9 эскадронов носили имена: Александра Собственного, Ржевского, Побединского, Корженевского и т. д. Пехотные образовали, кроме того косиньеров, отряд из 150 стрельков, вооруженных охотничьими ружьями; 3 оруженя Еленицкого образовали артиллерию. Всем лицам недостаточного состояния подлежало производить жалованье из собственной военной казны до 600,000 полских злотых.

Совещание продолжалось до 2/8 г. кар.; в этот день хотели начать действовать. Кольшко произвел смотр собранным войскам; была отслужена обедня; Александр Еленицкий прочел составленную им речь, от имени старого генерала, и наконец вся присутствовавшие были покаянись в привычках последнему. В последующие два дня издали приказания к дворянству, духовенству и крестьянам, дабы пригласить их к участии в восстании, причем не поскупились на золотые обещания. Ужé прежде знатные между заговорщицами тайно, без ведома родителей привлекали к себе молодых неопытных людей
изъ еосдлей и уговаривали ихъ къ участію: теперь послѣдніе составили главную часть ихъ силы. Что же касается до крестьянъ, то между ними, по причинамъ изложеннымъ прежде, всѣ убѣжденія, воззрѣнія и обѣщанія заговорщицкія не привели никакихъ плодовъ.

Еще прежде чѣмъ подольскіе заговорщики произвели открытое возстаніе, на Украинѣ Викентій Тышкевичъ устроилъ 2/40 млрд. собраніе посвященныхъ къ заговору въ Богуевѣ (къ западу отъ Пятигорск.), дабы и здесь ускорить по возможности начало. Но послѣ долгаго и сильнаго спора большинство собравшихъ объявило, что «они намѣрены взять за оружіе не прежде, какъ когда подольское возмущеніе достигнетъ до нихъ.» Раздраженный безплодностью своихъ стараній Тышкевичъ сложилъ съ себя санъ главнаго предводителя и пригласилъ всѣхъ тѣхъ, кто уже были скомпрометированы, отправиться вмѣстѣ съ нимъ къ Подольцамъ; это впрочемъ не помѣшило ему всѣююю днемъ спуста, когда онъ получилъ извѣстіе о рѣшеніи Подольцовъ начать дѣйствія, назвать циркуляръ къ которому онъ назначилъ 7/8 ар. днемъ для начала возстанія въ Украинѣ. Вслѣдствіе этого воззрѣнія Иоаннъ Запольскій собралъ шайку въ Скале, къ которой пришли братья Потоцкіе (Германъ и Іосифъ) и другіе молодые дворяне съ небольшимъ числомъ людей, и даже привезли съ собой двѣ маленькия мортиры. Не смотря на сопротивленіе своихъ товарищей, Запольскій привелъ себѣ главное начальство; послѣ трехдневныхъ совѣщеній заговорщики рѣшились двинуться въ густо населенной Уманской уѣздъ, где особенно располагали на поддержку богатой фамиліи Потоцкіхъ. 19/8 ар. они выступили въ Лукашевку, усилили свою дорогою еще другими небольшими шайками, но, получивъ извѣстіе, что русская войска находятся недалеко и уже готовы преградить имъ путь, а Подольцы собраны въ Красноселькахъ, они измѣнили свое рѣшеніе, и вмѣсто Уманіи потянулись вправо по направлению къ Бугу.

Между тѣмъ 11/8 ар. Косино выступилъ изъ Красносельекъ. Сильно съ слабымъ чтобы принять строгія мѣры, престарѣльный генераль только просилъ дворянъ отказаться отъ многочисленнаго обоза, мѣшавшаго движению; но никто не хотѣлъ покинуть
остатковъ своего имущества, и длинный рядъ повозокъ, каретъ, колясокъ, бричекъ, фургоновъ со столовою и кухонною посудою и всевозможною движимостью, сопровождали отрядъ, двигавшйся къ съверу на Грановъ, владынне кн. Чарторыскаго, гдѣ надѣ- ялись найти значительнымъ подкрепленія. Въ этомъ пунктѣ не- ожиданно и въ обойной радости примкнули къ нимъ шайка За- полскаго, и еще другая шайка изъ Умани, а равно присоедині- лись известныя своимъ богатствомъ Владимировъ Лотоцкій изъ Дацева. Объясняя всѣй случай по своему желанію и къ своей выгодѣ, они сочли эту неожиданную встрѣчу различнымъ шайкамъ вѣрнымъ предназначениемъ будущаго успѣха, а видъ обоза и жонинцы, покрытыхъ общирной полашн, вселялъ въ нихъ пре- увеличенное понятіе о своихъ силахъ. Съ обычнымъ заблужде- ниемъ необытности они считали себя въ настоящее время—рав- носильными значительной армій: «и если бы вселенная одм- нулась съ своего мѣста», говорятъ ихъ исторіографъ (*)—«они считали себя достаточно могущественными, чтобы снова привести ее въ порядокъ.» Всё соединившее въ этомъ пунктѣ скры- сургентовъ составляло болѣе 3000 хорошо вооруженныхъ лю- дей, раздѣленныхъ на 17 эскадроновъ на превосходныхъ лошадяхъ и на двѣ роты стрѣловъ, изъ которыхъ часть имѣла даже ружья со штыками. Отъ предводителя до послѣдняго косиннера оку- шевленіе и самонадѣянность были такъ великі, что забытася единственно о распространѣніи своего востанія, они упустили изъ виду самыхъ обыкновенныхъ мѣры предосторожности. Въ во- сторгѣ своемъ они каждый часъ дѣлали изъ большой пушки сиг- нальный выстрѣлъ, всегда сопровождаваемый громкимъ радостнымъ крикомъ вооруженной толпы. Безпрепятственное прибытие въ Гра- новъ казалось имъ трумфомъ, и они ежеминутно ожидали, что жители цѣлью массами будутъ присоединяться къ ихъ «страш- ной толпѣ.» Управлявшій имѣніями Чертитошкаго, Француэть по имени де—Ларбре, къ ихъ удивленію выказывалъ себя весьма равно- душнымъ и не хотѣлъ ничего выдавать имъ, пока не погрозили ему смертью: «Мое отечество», отвѣчалъ онъ заклинавшимъ его имениѣмъ,

(*) Вротновский II. 127.
отечества,— «суть мои жена и мои дети.» Де-Жербара арестовали и избили, что не мало раздражило подчиненных ему крестьян. Этим последним были сдаваны самые блестящие обвящания: съ едью склонить их к возстанию им обещали свободу, собственность, офицерские чины их сыновьям, освобождение отъ оброков и податей, словом все, что может привлечь сельское простодушие. «Русская армия», увѣрять ихъ, «уполнотожены, Чарторыйскій избранъ королемъ полскихъ, и все теперь пойдетъ къ лучшему». Но всѣ эти лицемѣрныя приманки сокрушились о здравый смыслъ народа, ободряемаго и укрѣпляемаго въ вѣрности правительствству духовенствомъ, которое также старалась обольстить всѣмъ видомъ и также неудачно. Такъ какъ заговорщикамъ ничего не удалось здѣсь, то они рѣшили перенести свой лагерь на 2 мили дальше къ Дашеву, и пункту этотъ, находящійся на границѣ Подолія и Украины, сдѣлать центромъ своей дѣятельности. Дашевъ принадлежалъ Владимиру Потоцкому и насчитывалъ съ приспѣнными къ нему деревнями до 40,000 жителей; сверхъ того обширная равнина, окружающая Дашевъ казалась инсургентамъ превосходнымъ полемъ битвы для ихъ многочисленной кавалеріи. 14 май Кольшко отдалъ приказаніе выступать и послать влѣдѣца Дашева Владимирова Потоцкаго впередъ, дабы сдѣлать нужнымъ приготовленіе для принятія большой банды; Эдуарда Ёловича, послѣдовавшій инженерную школу въ Вэнѣ, долженъ быть сопровождать Потоцкаго и избрать мѣсто для лагеря; на гонецъ эскадронъ Ржевусскаго былъ посланъ въ сосѣднее селеніе (Леухи), дабы привести изъ главныхъ кожанщекъ Чарторыйскаго хорошихъ юнорей. Самъ Кольшко съ остальными отрядомъ выступить изъ Гранова въ 11 часовъ. Изъ Дашева намѣревались послать нѣсколько сотъ всадниковъ къ Бѣлу Церковъ, дабы взять контрибуцию съ имѣній графини Бранциокъ, къ которой питали большую ненависть, разграбить собранный тамъ сокровища и возмутить ея крестьянъ. Взявшишвѣся оттуда посланные еще болѣе укрѣплены предводителей въ этомъ рѣшеніи, не находя достаточно словъ, чтобы вѣнчаніе все боеватости, которые тамъ можно было найти Всѣдствіе сего Кольшко рѣшилъ отправить на слѣдующій день 6 эскадроновъ. Такъ золото престарѣлой и
богатой графиней, любимой племянницей Потемкина, на руках которой он сидел, и на этот раз, также как и в 1826 году, послужил магнитом, притягиваемым к себе мятежниками этого края: но также как и прежде генер Ротт своим внесенным вмешательством уничтожил эти начатки.

По выступлении большей части войск на соединение с главной армиею или с Рудигером, губерния эти за исключением главных пунктов, как то: Киея, Житомир, и Каменец — Подольского, были заняты весьма слабо: в уездных городах и других незначительных пунктах обыкновенно находились только невеличкие команда жандармов и инвалидов для охранения внутреннего порядка; в других местах, как в Бердичеве и Махновке, стояли депо резервных эскадронов; кроме того было еще вскользь батальоны, разъезжавших по всей стране небольшими отрядами. Генер. Кайсаров с 9 батальонами был притянут к границе; корпус Рога находился еще в Бессарабии и только что выступил оттуда. Так как обстоятельства были бурны, то для подавления возстанния была вызвана поселенная Бугская уланская дивизия. Генер. Ротт, направив генер.—м. Сергетаева с 2-мя уланскими полками и 6 орд. на Ладыжин, сам — с Харьковским уланским и 3-й егерским полками и 6 орд. послал форсированный маршем из соседностей Каменец — Подольского через Шаргород по направлению к Ольгополью и Красноселку; но узнав в Петковке, что мятежники выступили в Гранов, и что генер. Рейтерн с Бугской уланской дивизией, на пути в Ладыжин, находится только в 50 верстах от Петковки, он обратился влево, притянув к себе отряд генер. Рейтерна и, переправился через Буг в брод у Ладыжина, достиг у словно форсированного перехода в ночь на 14-го мая Гайдона, гд-то дал своим войскам 2-х часовой отдых. Известный о том, что мятежники находятся в Гранове, Ротт направил генер.—м. Соболева с 2-мя батальонами 35-го егерского полка, 2 орд. и Ольгопольским уланским полком по большой дороге в Гранову, между тем как сам с тремя
уланскими полками (*) и 4 оруд. двинулся вверх по левому берегу Соба, дабы обойти мятежников с правого фланга. Последне, ничего не предчувствуя, были в полном движении к Дашеву. Колющою сам отправился вперед, дабы осмотреть позицию избранную Елюницким; три эскадрона уже прошли через город, остальная колонна медленно подвигалась из Городка к Дашеву, растянувшись на целую милю: на дороге виднелись многочисленные экипажи и обозъ всех возможных родов; между ними тянулись всадники, вели подручных лошадей и безчисленное множество освобожденных рекрутов; по сторонам дороги и позади двигались отдельные группы кавалерии; два эскадрона Побединского, составлявшие арьергардъ в 6 верстах позади главныхъ силъ, только что выступили из Городка. Въ несколькохъ тысячахъ шагахъ вправо виднѣлся эскадронъ Ржевускаго, послѣднимъ и въ безпорядкѣ возвращавшемся изъ своей экспедиціи съ забранными лошадями. Приближеніе Русскихъ было замѣчено, и арьергардъ остановился: вперед раздавался громъ выстрѣловъ, который впрочемъ былъ слабо слышенъ въ лагерѣ за Дашевымъ, возбуждалъ начало сраженія.

Оставляя русской колонны показалась изъ лесу въ ту самую минуту, когда эскадронъ Ржевускаго вышелъ изъ Городка т. е. около 4-хъ часовъ пополудни. Скуратъ, командовавший этимъ эскадрономъ, отправилъ впередъ подручныхъ лошадей и фуражъ, а самъ воротился назадъ съ отдѣльными людьми, желая разведать о силахъ Русскихъ. Со стороны послѣднихъ 2 эскадрона Одесского уланъ шли впереди; въ полтора версты за ними слѣдоваалъ самъ генеръ. Ротъ съ прочими эскадронами того же полка и 2 конными орудіями; а еще далѣе позади находились остальные два полка и орудія. Какъ скоро передовой отрядъ вышелъ изъ лесу, даже ранѣе чѣмъ онъ совершенно выстроился, одинъ взводъ отдѣлился вправо и началъ преслѣдовать людей Скуратъ до самого того мѣста, гдѣ Побединский расположилъ свои эскадроны. Побединский искусно воспользовался минутою, когда оба русские

(*) А именно Вознесенский полкъ . . . . 6 эскадроновъ.
Харьковский . . . . 4 .
Одеський . . . . 6 .
эскадрона дебушировали изъ Городка, образуящаго по своему положению довольно трудное дефиле, стоялъ и опрокинулъ ихъ; но встрѣченный картечью войсками шведскими позади, подъ начальствомъ генер. Рота, онъ долженъ былъ въ свою очередь показать тылъ, вслѣдствіе чего Одесскій полкъ вынуждалъ время для того, чтобы пройти Городокъ и выстроиться. Кольшко занимался въ это время расположениемъ въ лагерѣ 3-хъ пришедшихъ съ нимъ эскадроновъ; другіе отряды конницы, по причинѣ неправильного движенія не имѣвшихъ между собою связи, повиновались каждый только голосу своего частнаго начальника. Кажется бываетъ иногда въ этихъ случаяхъ. многіе отдавали приказы, но не многіе хотѣли ихъ выдержать или слѣдовать имъ: каждый действовалъ самъ по себѣ. Сперва отдѣлился изъ длинной колонны Александровъ Сошинскій сосвѣтилъ эскадрономъ и послѣднимъ къ вѣсту битвы; за нимъ отправился эскадронъ Евлогицкаго. Они приближали къ конницѣ Скураты, и Ржевусскій самъ построилъ ихъ въ боевой порядокъ. Въ это время прибылъ также начальникъ штаба Орликовскій.

Между тѣмъ Побединскій, старающійся удержать передовой отрядъ Русскихъ, самъ былъ сброшенъ съ лошади трехъ ударами пикъ. а его люди въ безпорядкѣ отступили; русские уланы бросились теперь на отдѣльныя кучи инсургентовъ, формирувшися на полякѣ; впереди былъ одинъ эскадронъ Одесскаго полка, за нимъ въ колоннѣ отдѣленія слѣдовали два другіе эскадрона съ 2-мя орудіями. Орликовскій бросился съ двумя своими накидками всадниковъ на встрѣчу первому эскадрону, но приведенный въ разстроеніе огнемъ русскихъ орудій, онъ хотелъ въ ожиданіи сноровъ подкрутилъ отъ Кольшковъ вывести своихъ людей изъ подъ выстрѣловъ и приказалъ имъ отступить. Отъ сюда раздались крики: «назадъ назадъ! » Въ это же время увидѣли въ безпорядкѣ скакучи эскадроны Побединскаго и раздались крики: «мы погибли, спасайтесь! » Тотчасъ въ замѣшательствѣ всѣ обратили тылъ, и тѣ, которые еще недавно хотѣли поддержать своими шелками всѣдствіе ежесекундную бѣжали теперь передъ незначительнымъ числомъ уланскихъ эскадроновъ. Ни что не могло удержать ихъ, общей страхъ овладѣлъ всѣми и, какъ бы гонимые сверхъестественною силою, они стремглавъ
ришились къ Дашеву, откуда приближался Кольшко, во главѣ 10-ти эскадроновъ, стрѣлокъ и орудий; 3 другихъ эскадроновъ, первоначально прибывшіе съ нами къ лагеру, остались въ резервѣ. Тать какъ генер. Роты, желая отрѣзать противниковъ отъ Во-льны, постоянно держался втѣ, то Кольшко надѣялся, съ своей стороны держался тѣхъ, по неприятеля, задней головой своей колонны въ тылъ Русскимъ, между тымъ какъ его центръ долженъ былъ атако- вать ихъ правый флангъ. Но въ эту минуту бѣгущіе наткну- лись на головной, эскадронъ и увлекъ его съ собою, затѣмъ на второй, на третій и слѣдующіе: тѣмъ болѣе возрастала толпа, тѣмъ болѣе увеличивалось общиц безпорядковъ: скоро всѣ эскад- роны образовали безобразную кучу, которая подобно урагану не- слѣмъ по полѣ. Между тымъ преслѣдованіе ихъ Харьковскіе и Одесскіе умыли ринулись на орудія и пѣхотинцевъ, захватили всѣ тѣмъ такъ и другихъ и осипали бѣгущихъ картечью.

Дошедшие до автора впослѣдствіи, донесеніе Рота во многомъ уклоняется отъ рассказа Поливанова о Вротновскомъ. Такъ какъ трудно согласить обѣ противоположныя реляціи, то мы привели въ выноскѣ тѣ мѣста, въ которыхъ крѣпкое русское донесеніе не сходится съ полскими. (*)

Ничто не могъ остановить общаго бѣгства, въ которомъ пред- водители и рядовые, старые солдаты и новобранцы, смѣшились въ одну кучу, опрокидывая другъ друга. Одинъ изъ послѣд- нихъ отступила Кольшко; онъ разоспалъ всѣхъ своихъ адъю- (*) Въ донесеніи Рота сказано: «въ первомъ выстрѣлу инсургенты по- скочившіе изъ Дивна и построили насупротивъ его правильнымъ боевымъ порядкомъ: правое стояла густая колона пѣхоты (около 1000 ч.), имѣя «передъ 4 орудія; центръ и лѣвый флангъ съ остальными 3-ми орудіями были расположены въ 2-хъ линіяхъ, развернутыхъ фронтомъ и съ над- лежащими интервалахъ. Между тѣмъ успѣли надѣйть подлѣ Харьков- скій и Вознесенскій прибавлено рысью. Я поставилъ первый изъ нихъ «на лѣвый флангъ, противъ сомкнутой колонны матежниковъ, а генер. «Рейтера съ 2-ми другими полками противъ ихъ центра и ихаго крыла, и «за тѣмъ двинулся въ атаку. Тогда начался рядъ безмѣшющихъ и счастли- выхъ атакъ, въ которыхъ въ особенности отличались Харьковскій полкъ; «но въ инсургенты грабили держимся, и вскорѣ разъ возобновилъ свои «нападенія и отступили въ порядкѣ. Между тѣмъ ихъ пѣхота была «окружена, перебита подъ взлетъ въ шабашъ, а орудія отбиты »
тактовъ, дабы сколько нибудь восстановить порядокъ, и, оставшись только вдвоемъ съ своими сыномъ Титомъ, онъ въ отчаяніи рвалъ на себѣ волосы, призывая смерть и искалъ ее. Александрий Еловицкій обратился къ нему съ просьбою, чтобы онъ собрался съ духомъ и подалъ совѣтъ. «Свѣщемъ, прикажи имъ остановиться и опять построиться позади кирпичнаго завода», отвѣчалъ старецъ, «иначе изъ нихъ не спасется ни одинъ человѣкъ». Затѣмъ онъ самъ послѣдвалъ по этому направлению, раздавая дорогою всѣмъ встрѣчнымъ приказанія, которыя не могли уже быть выполнены.

Между тѣмъ генер. Ротъ преслѣдовалъ бѣгущихъ не столько своею навалеріею, сколько орудіями, приказывая безпрерывно стрѣлать имъ во слѣдъ. Онъ держалъ свои 4 орудія на дорогѣ, по обѣ стороны онъ развернулъ по 2 эскадрона; за ними еще два и нѣсколько правѣ еще одинъ эскадронъ: далѣе позади слѣдовали прочіе эскадроны въ общей колоннѣ: въ такомъ порядкѣ производилъ онъ наступленіе въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, постоянно держа своихъ людей въ порядкѣ и достигъ наконецъ до мстечка, гдѣ господствовало величайшее смутеніе. Никто не зналъ, куда онъ бѣжалъ; большая часть инстинктивно направлялась по большой дорогѣ; колонна обогна, безъ всякаго приказанія и безъ прикрытия, спѣшила черезъ Дашевскій мость въ лѣсу: экипажъ за экипажемъ, всадникъ за всадникомъ тѣснились на плотинѣ и на мость; 3 эскадрона, оставшіеся въ Дашевѣ и хотѣвшіе удержать другихъ, были частью увлечены; однако подъ конецъ изъ нихъ образовалась небольшая кучка, другіе приложили къ ней, и съ криками: «вперед! спасемъ нашихъ» всѣ они бросились въ атаку. Собравшись въ численѣ до 150 ч. (по Роту до 200), они ринулись по полянѣ на встрѣчу Русскимъ, хотя въ безпорядкѣ, но съ отчаянною храбростью, направляясь прямо на орудіа, у которыхъ завязалась жаркая битва. Атанованные съ фронта эскадровъ Харьковскихъ уланъ, а съ фланга и тыла 2-ми эскадронами Вознесенскихъ уланъ, матежники дрались съ напряженіемъ всѣхъ силъ: въ особенности отличились своему храбростью Собанскіе, Еловицкіе, въ числѣ послѣднихъ Евстафій Еловицкій юноша необыкновенной
силы), 70-ти лётний Борзецкий, Потоцкий, Покровинский. Орловский: послев четверти—часовь, кровавой рукопашной схватки, погибла половина этой отборной горсти, заключавшей въ себя потомковъ богатырскихъ и древнихъ фамилий Польши; всѣ они были на превосходныхъ лошадяхъ и вооружены дорогимъ оружіемъ. Когда остатки шайки, пробившись сквозь ряды Русскихъ, снова достигли Дашева, солнце уже село и сбравшися тучи увеличивали начинающуюся темноту. Это побудило генер. Рота не подвигаться далѣе, а остановиться въ Дашевѣ. Въ то время какъ кругомъ слышался глухой шумъ отступленія, онъ приказалъ замѣчь затѣмъ бивуачные огни и послѣ нѣкотораго отдыха отправился обратно на поле битвы предъ Городкомъ, гдѣ за 5 часовъ передъ тѣмъ началось сраженіе. Оно было кровопролитно, и нѣсколько сотъ труповъ повстанцевъ покрывали поле битвы; большая часть обоза и всѣ орудія были взяты, равно какъ и множество пленныхъ, между которыми двое Еловскихъ, Тить и Флорианъ, двоюродные братья остальныхъ Еловскихъ, и Готтардъ Собанскій. Со стороны Русскихъ этотъ успѣхъ былъ кульминаціей потери 24-хъ убитыми и 74-хъ ранеными, въ числѣ коихъ 8 офицеровъ; но лучшимъ успѣхомъ было внушительное произведенное этимъ сраженіемъ на инсургентовъ, и послѣдствіе, котораго оно повлекло за собою. Можно смѣло сказать, что Дашевское сраженіе однимъ ударомъ поразило мятежъ въ Подольѣ; ибо послѣдующая события произошли сърдце изъ желаній, спасти себя, нежели изъ стремлений продолжать востаніе.

Венцеславъ Ржевусский исчезъ навсегда послѣ этого сраженія; долго не знали, погибъ онъ или спасся. Человѣкъ этотъ, отличавшійся особенно оригинальностью, заслуживаетъ, чтобы сказать о немъ нѣсколько словъ. Сынъ Северина Ржевускаго, извѣстнаго по Тарговянской конфедерации, онъ рано испыталъ все, былъ заложенъ противъ холодъ и жару, считался неподражаемымъ наездникомъ и образцомъ во всѣхъ упражненіяхъ оружіемъ. Дослужившись сначала въ австрийской арміи до чина ротмистра, онъ вышелъ въ отставку, женился на княжнѣ Любомирской и сталъ жить частью на Вольны, частью въ Ополѣ въ Люблинѣ.
скомъ воодвдствѣ. Ещѣ въ вѣкъ онъ приобрѣлъ страсть къ во-
стойной литературѣ и, ревностно поддерживая изслѣдованія во-
стона Гаммера, онъ изучалъ въ тоже время турецкій и араб-
ской языки. Вдругъ онъ началъ тяготиться мирной жизнью: по-
кинула жену, дѣтей, Польшу, Европу, для того чтобы сжигаться по востоку. Зная въ 60,000 червонцевъ на имѣніе своей матери, онъ жилъ между арабами по царски и получалъ отъ нихъ ти-
куль эмира. Возвратившиесь подъ конецъ на родину, онъ велъ настойчивую кочевую жизнь, какъ нѣтъ бедуинъ. Въ то время когда онъ оставался въ Савранѣ, то располагался со своими арабскими лошадьми и казаками лагеремъ подъ открытымъ небомъ, кочевалъ по степямъ, или посѣталъ вымѣсть со своимъ лаге-
ремъ сосѣднимъ помѣщикомъ. Осенью 1823 года онъ приют-
ствовалъ на больномъ смотрѣ русскихъ и полскій войскъ въ окрестностяхъ Бреста, носилъ персидскую одежду и оружіе, и жилъ въ арабскомъ шатрѣ на берегу Буга. Ласково принятый Великимъ Княземъ Константиномъ Павловичемъ, онъ постоянно находился въ Его святѣ во время приготовленій предъ пріѣздомъ Государя. Въ этихъ случаяхъ, онъ имѣлъ обыкновеніе съ боль-
шою ловкостью показывать передъ фронтомъ искусство и способъ нападенія арабскихъ навздымниковъ. Несмотря возвали на него большія надежды, которыхъ одинаково онъ не оправдалъ: хотя его и предлагали на ряду съ Колышко въ главные предводители, но впослѣдствіи онъ выказывалъ мало способностей. Относительно его смерти долго оставались въ неназванности: думали даже, что онъ опять отправился въ Аравію: его не было, ни въ числѣ уби-
тыхъ, ни между эмигрантами; дальнѣйшія изслѣдованія его род-
ныхъ указали, что по всей вѣроятности, во время общаго бѣ-
ства въ лѣсу на него напали разбойники и убили его.

Возвратимся къ нашему рассказу. Мы остановились на томъ, что Колышко, не нашедшія никого у кирпичаго завода, приказалъ собираться въ Лицзы въ двухъ миляхъ выше Дашева, куда по-
сѣднілъ и самъ. Но большінство его шайки бросилось въ дру-
гую сторону. Изъ той части Дашева, которая лежитъ на пра-
вомъ берегу Соба, ведутъ двухъ дороги: одна въ Брацлавъ, другая въ Лиццы; первая ведетъ чрезъ лѣса, вторая по открытой мѣст-

Digitized by Google
ности: большинство направилось в спасительные леса, прорвало линии огня и искало убежища в самой кашле. Чрезвычайно тяжелая ночь с трудом лишь позволяла различать предметы; наконец Коляшки был найден на дороге в Линцы в сопровождении той небольшой кучки, которая сражалась под конец битвы; она еще заключала в себя до 60 всадников. Так как Коляшко жаловался, что в Дашеве осталась обоз, касса и огнестрельные снаряды, то Александр Еловичи отправился с 20 всадниками на рекогносцировку к этому пункту и, найдя его не занятным Русскими, успел провести часть обоза, в том числе вакер и лагерные фуры, на дорогу в Линцы и собрать еще около 500 разъехавшихся, которые должны были продолжать восставание. По прибытии в Линцы принялись отмежевать Коляшко, но он исчез со своей свитой: начали считать оставшихся; их было до 600 человек, эскадрон Еловичекого остался почти в полном составе, другие же уменьшились весьма значительно: из 17-ти эскадронов бывших при Дашеве могли сформировать не более 4-х. Теперь возник вопрос: что начать и куда направиться? Честолюбивый Запольский выказал, на этот раз не без риска, принять на себя главное начальство. Последовало совещание двинутись по дороге в Винницкий уезд, с целью соединиться с тамышными инсургентами. За тем хотели направиться к Днестру, где в случае нужды имели бы по близости границу. Проливной дождь замедлил движение, а вечером к общей радости и удивлению Коляшко, которого уже потеряли надежды увидеть, примирил снова к колонне со своей свитою. Он скрывался в густом кустарнике, дабы отдохнуть от беспокойства и трудов предшествующего дня.

Генерал Рот пробудил вскоре дней в Дашеве, дабы переловить отдельно бродящих инсургентов. Крестьяне были приглашены к участию в общем лесов, и сами приди в своих бывших владельцев, старающихся прежде столь замечательными обещаниями склонить их в пользу восстания. Последнего генерал Рот послал генерал Шереметеву приказание обратиться по направлению к Тыкову, между тем как сам он гнуться
на Винницу и Янов, дабы не допустить инсургентов на Вольнь и отбросить их на Шереметев. В то же время 2 эскадрона конно-егерей должны были выступить из Махновки к Винницам на встречу.

Колышко прибыл со своим отрядом 1/4 в селение Ободное (к востоку от Вороновичи), где расположился для отдыха в редком дубовом лесу. На следующее утро инсургенты наметились переправиться через Буг у селения Михайловки, и уже после этого заняться приведением в порядок своих войск. Часть повозок была уничтожена; но из людей также ушло около 200 чел., а лишнего обоза оставалось еще не малое количество. 17 мая они двинулись, как были ринуто, через Вороновичу к Бугу. В Вороновичи нашли судебного заседателя Цехановского спиртанным в церкви за алтарем: его схватили, потащили в лагерь и повесили, за то что он, исполняя свой долг, противился возстанню и арестовал одного из предводителей Виржиковского. Казалось даже, что несчастие усиливало в них чувство бывшей мести.

Селение Михайловка лежит на левом берегу Буга; на полмили выше, на противоположном берегу находится Тымров. Генер. Шереметев прибыл сюда со своим отрядом и, по рассказам Поляков (\*), переправил 2 эскадрона в Михайловку. Но так как после не принявали надлежащих предосторожностей, то были незанято атакованы инсургентами, (так что только часть их успела сесть на лодках) и с у葴овым отброшены за реку. Хотя Шереметев поспешил с противоположной стороны из Тымрова к берегу; но без артиллерии он ни чего не мог предпринять, и так как у инсургентов были хорошие охотничьи ружья, то он не мог даже смышком приближаться к реке или содержать на берегу фланкерскую цепь. Затем, так как инсургенты оставались в течение дня в Михайловке, Шереметев послал спросить: «может ли он передавать с собой старым знакомым, Александром Собанским?» Колышко приказал Орликовскому и еще одному лицу

сопровождать Собанского, и свидание произошло на пароме по средине реки. Шерemetев старался деликатным, дружественным образом побудить возмутившихся оставаться в повиновении; он представил им, отдавая впрочем полную справедливость их храбрости, что они окружены, и рано или поздно погибнут. Дабы избавить их края от дальнейших несчастий, он соотвтствовал им положить оружие и обещал в таком случае употребить все свое влияние, дабы выхолопатить для них амнистию. Собанский, гордый вследствии только что происшедшем незначительной стычке, с высокомерием отвечал: «что теперь им принадлежит право предписывать условия, и что они не для того взялись за оружие, чтобы тотчас же сложить его.» Такая попытка Шерemetева спасти осажденных осталась без последствий.

Так как инсургенты не могли переправиться при Тыврове, то искать переправы в несколько ниже, но Шерemetев повсюду был готов встретить их. По этому они решились на следующий день (18 мая) потянуться дальше вверх по направлению к Янову. Но для того чтобы избежать движения по большой дороге из Брацлава в Винницу, они сначала возвратились в Ободное, где накануне провели ночь. Когда 19 мая рано утром они переходили большую дорогу, то был перехвачен курьер, въезд которого узнали, что генер. Щусский с 3-мя эскадронами конных егерей и 5-мя орудиями прибыл в Ободное, дабы открыть им последней путь отступления. Прежде всего устали рассмотреть все бумаги, очутиться уже лицом к лицу с названным генералом, который с своими 300 челов. задался, готовить их встретить. Небольшой лесок разделял обе стороны. Под проливным дождем инсургенты быстро выстроились и бросились на Русских тремя кучками: Эдуард Евлонский справа, Запольский слева. Александр Евлонский с волонтерами в центре, прямо на орудия. Вместо того, чтобы двинуться на встречу инсургентам, русский генерал, по непостижимой причине, выждал их, не двигаясь с места, с наведенными карабинами, и затем приказал открыть огонь по заведу. Но большая часть выстреливала пропала на воздух, и прежде
незаметно разсвятился дымъ, а люди успѣли выхватить сабли, инсургенты уже ворвались въ нихъ ряды. Изъ орудій успѣли сдѣлать только пять выстрѣловъ, когда престарѣльны, но еще сильныя Боронецкій, Александра Еловицкій, Стефанъ Зань, Іосифъ Потоцкій и другіе всадники бросились на нихъ, перевели прислугу и овладѣли пушками. Егеря пришли въ разстройство отъ быстрого удара непріятеля; такъ какъ сверхъ того они сдѣлалъ на тяже-
лыхъ лошадяхъ, а инсургенты имѣли быстрыхъ украинскихъ коней и превосходное оружіе, то сраженіе скоро рѣшилось въ пользу послѣднихъ, и только не многіе могли ускакать. Ихъ генералъ, неосторожный Щуцкій, и многие офицеры и солдаты были взяты въ пленъ; сверхъ того инсургенты овладѣли 2-мя орудіями съ полной упрямостью и зарядными ящиками.

Не мѣшкая, двинулись они далѣе по открытому теперь пути, и 11/2 мая достигли Янова. Здѣсь пленные солдаты были отпущены, но генералъ и офицеровъ удержали въ пленѣ. Многіе математики имѣя неразуміе промѣнять свои пики на огнестрѣльное оружіе егерей и своихъ не взрывныхъ, но быстрыхъ лошадей на тяжелыхъ парадовъ, вслѣдствіе чего ихъ легкій отрядъ превратился въ тяжелый драгунскій. Предводители тщетно проти-
вились этому. Сперва Кощько хотѣлъ даже запретить такую мѣру, но кончилъ тѣмъ, что сказалъ по обыкновенію: «я не имѣю силы поступать строго съ людьми принесшими столько жертвъ.»

Отдыхнувъ въ Яновѣ, инсургенты собрали военный совѣтъ. Дабы помочь слабости своего стараго предводителя, ему придали двухъ помощниковъ: людей строгихъ и энергическихъ, Александра Собанскаго и Іоанна Запольскаго, на которыхъ возложили обязанность наблюдаться за порядкомъ и исполненіемъ приказаній отправляемыхъ генераломъ. Затѣмъ рѣшили двинуться къ Вару, потому что слухи преувеличенно показывали тамъ значительное число инсургентовъ; подъ ихъ защитою они надѣлялись возстановлять свои силы и организоваться. Старые недостатки польскаго характера, говорить ихъ исторіографъ, жажда чиновъ и титу-
ловъ, наклонность къ сборамъ, самолюбіе и непостоянство обна-
ружились въ этомъ походѣ, не смотря на важность минуты. Все ждали покоя, который уже миновалъ для нихъ безвозврат-
но. Взялино упрекали друг друга в сдѣланныхъ ошибках: один негодовали на то, что возстало начното слишкомъ рано, другие, что оно началось черезъ ччръ поздно; болѣе всего упрековъ пришлося на долю Александра Собанскаго за торопливое открытие военныхъ дѣйствій, и Орлова-новскаго за его восклицаніе «назадъ» въ сраженіи при Дашевѣ, которому единственно они приписывали свое пораженіе.

31/2 мая инсургенты переправились черезъ Бугъ у Янова; въ этотъ же день вечеромъ прибыли къ нимъ, сперва адъютантъ Дверницкаго, Томашевскій, а потомъ Викентій Тышкевичъ. Первый прибылъ шафетомъ въ переходъ Дверницкаго въ Галицию, второй хотѣлъ присоединить къ нимъ избавиться отъ угрожавшей ему опасности, потому что его интриги навлекли уже подозрѣніе на него, а между тѣмъ страхъ, наведенный сраженіемъ при Дашевѣ, распространился по всей странѣ и задушить всякую мысль о дальнѣйшемъ распространеніи восстанія. Дѣвица Вислоцкая, ревностная патриотка, выпросила себѣ у генер. Роты свободный проѣздъ, подъ предлогомъ взять на свое попеченіе больнаго брата, и увезла съ собою Тышкевича переходѣ такаго кучеромъ. Она даже пробывала съ нею нѣсколько часовъ въ лагерѣ Роты у Вороновицы и предостерегла инсургентовъ отъ близкой опасности. Это вновь распространило между ними смущеніе; они разломали за собою мость у Янова, направили свои орудія на противоположный берегъ, а когда поздно вечеромъ на немъ показался первый уланъ, то они выступили и шли на пролетъ цѣлую ночь. Въ течѣніи этой ночи, слѣдующаго дня и вновь ночи почти безпрерывно продолжалось ихъ странствованіе по кружнымъ и отдѣленнымъ дорогамъ черезъ лѣса Литвинскаго уѣзда, между тѣмъ какъ по прямому пути имъ приходилось сдѣлать до Бара всего 6 миль; но страха предъ Ротомъ и Шереметьевымъ не дозволялъ имъ взятъ это направление. 32/10 мая въ ночь инсургенты заняли позицію у селенія Майданѣкъ, не далѣе отъ Деражи, въ Летичевскомъ уѣздѣ. Предводители, равно какъ и большая часть подчиненныхъ, мѣщали достигнуть Галиціи, гдѣ надѣялись найти предѣлъ своимъ страданіямъ; ибо ихъ бодрость и сила значительно убывали во
время странствования по льсам. Но они не предчувствовали, что минута рѣшенія уже наступила.

Генералъ Ротъ, согласно своему плану не допустить инсурген- товъ на Волынь, двинулся изъ Янова въ обходъ ихъ праваго флан- га на Хмѣльницъ и Менджиникушъ Шереметьевъ же, послѣдовавший отъ Тырсова, сталъся преградить имъ путь въ Бару. Когда Поляки 33/40 мая ночевали у Майданека, Ротъ находился уже не вдалекѣ отъ Летичева, а Шереметьевъ, попавшій на ихъ слѣдъ, шелъ уже къ Майданеку. Едва инсургенты, послѣ крат- каго отдыха, выступили утромъ 33/41 мая въ дальнѣйший путь, какъ Шереметьевъ приблизился къ нимъ съ тылу. Майданекъ лежитъ въ глубокой лощинѣ, окруженной лѣсомъ, черезъ кото- рый можно ведется узкая и дурная дорога. Главныя силы инсургентовъ были впереди, имѣя за собою длинный обозъ и къ концу арьергарды. При такихъ обстоятельствахъ появля- лись Русские. Выйдя изъ лѣсу, увидѣны изъ построились на воз- вышенности, у подножія которой тянулся еще хвостъ длинной колонны. Шереметьевъ послѣдалъ нацѣлению, дабы проложить себѣ дорогу между обоихъ, и атаковалъ арьергарды. Передовыхъ войска поспѣшно повернули на помощь арьергарду, оба орудія были взвезены на противоположную сторону и должны были открыть картечный огонь на Русскимъ; однимъ изъ нихъ уп- равлялъ Эдуардъ Еловичъ, другимъ—Войцеховскій. Кольшо между тѣмъ выстроилъ конницу: но прежде нежели она имѣла время собраться вокругъ орудій, судьба битвы была уже рѣ- шена. Русскіе опрокинули арьергарды и овладѣли частью обоза съ военною массою, пѣхотными и баталійными, и прорвались до- самыми орудій. Вокругъ ихъ поднялась ожесточенная битва. Передки и зарядные ящичи поспѣшно ускакали назадъ: Елович- кий и Войцеховскій, разстрѣлявъ послѣдніе снаряды, сѣли на лафеты и въ такомъ положеніи ожидали своей судьбы. Сраже- ніе окончилось здѣсь единоборствомъ между отдѣльными всад- никами; многіе изъ числа отличившихся прежде нашли седьмой конецъ, и между ними престарѣлый Ворзецкий, человѣкъ испо- линской силы. Орликовскій, видя все погибшимъ, еще разъ вспомнилъ упрекъ въ Дашевскомъ пораженіи и затѣмъ пустилъ
себя пулю въ лобъ. Войсковский саблею защищался при своем орудии до тѣхъ поръ пока, получивъ 14 ранъ, не успалъ взяться (**). Эдуард Еловицкий былъ спасень своим братомъ Александромъ, который привелъ ему лошадь; между тѣмъ въ ту же самую минуту отецъ ихъ погибъ на другой сторонѣ, куда также прорвались Русскіе.

Побѣда Шереметевъ была полная: мятежники потеряли все: орудія, плащъ, оружіе, богатые запасы и свои послѣдня надежды. Отважнѣйшіе между нами погибали или были отдѣлены отъ прочихъ. Эдуардъ и Александръ Еловицкіе съ 20—ю всадниками взяли особенное наравненіе, незная куда обратился Колышко; тоже самое сдѣлали другихъ не большия толпы; нѣкоторые, какъ напр. Исидоръ Собанскій, искали спасенія по одначтъ. Александръ Собанскій соединилъ кой какіе остатки шайки вокругъ Колышко, такъ какъ Шереметевъ не хотѣлъ вступать на узкія лѣсныя дороги, но остановился у селенія: къ вечеру собралось въ разстояніи одной мили отъ Майданека около 200 всадниковъ, часть обоза и военной кассы: большая часть изъ нихъ была безъ оружія, ибо они побросали свои карабины і сабли, какъ не нужное время. Съ этимъ небольшимъ остаткомъ Колышко помышлялъ только о скорѣйшемъ спасеніи въ Галицію.

Между тѣмъ въ Летичевскомъ уѣздѣ возникло вооруженное восстание подъ предводительствомъ отставнаго поручика Нагоршицевскаго, шайка его, бывшая въ началѣ числомъ до 70 чел., мало по малу возрасла въ лѣсахъ Женишковцы до 228. ибо къ нему присоединялись нѣкоторые дворяне изъ другихъ мѣстностей, вмѣстѣ съ своею святою, и въ числѣ прочихъ Монашко, предѣдливъ ему 20 всадниковъ изъ остатковъ Ушицкой шайки. Всѣ они были хорошо вооружены пикумъ, саблями и частью огнестрѣльнымъ оружіемъ: они уводили изъ конюшенъ богатыхъ помѣщиковъ хорошіхъ лошадей, и въ то же время взыскивали добровольно или силой денежную подать съ соседнаго дворянства. Нагоршицевскій держалъ свою шайку въ полномъ порядке,

(**) Они вносившись надѣлялись отъ своихъ ранъ въ Галицію.
и когда она возрастила до 400 чел., разделил ее на днё равные части, изъ коней одной начальствовал онъ самъ, а другую— Александръ Головинскій. Нападеніе, произведенное имъ 18 май на уездный городъ Летичевъ, занятый только небольшимъ числомъ инвалидовъ и 18-ю уланами, не удалось, ибо ночь прибывала къ этому пункту партия рекрутовъ, которые вмѣстѣ съ войсками солдатами храбро атаковали ихъ и выбили изъ города.

Несколько дней спустя, къ Нагорнишевскому пришли изъ соседнихъ уездовъ 150 всадниковъ и стрѣльцовъ, подъ начальствомъ трехъ отставныхъ военныхъ, капитана Куровскаго и поручиковъ Лудвига Хлопицкаго и Ольшевскаго, которые взаимно оспаривали другъ у друга главное начальство. Усилившись такимъ образомъ, насъугрѣны рѣшились совокупными силами атаковать 23 май беззащитный Баръ. Они овладѣли въ немъ въ которую суммою денегъ и съѣстными припасами, сорвали русскіе орлы, сожгли архивы, оставивъ въ нихъ одинъ только конференціонный манускриптъ, изданной прежнейюю копіою въ Каменецъ.— Подольскъ. Нагорнишевскій хотелъ тотчасъ опять возвратиться въ свои лѣса, но присоединившися къ нему молодежи болѣе нравилась жизнь въ городѣ, гдѣ они играли роль повелителей. Только распространяю фальшивый слухъ о приближеніи Русскихъ, удалось выжить ихъ оттуда; но затѣмъ возникъ жаркий споръ о предводительства. Шумили, кричали, хватались за сабли и пистолеты: Нагорнишевскій удалился между тѣмъ съ собою собственною шайкою въ лѣса Чернецы къ востоку отъ Бара, гдѣ онъ и продолжалъ свои дѣйствія. Подъ конецъ за нимъ послѣдовали и прочие, и поручили ему главное начальство.

Еще изъ Ободнаго Кольшко отправилъ къ Нагорнишевскому гонца, съ приглашеніемъ соединиться съ нимъ между Баромъ и Летичевымъ Нагорнишевскій обѣщалъ, ожидать Кольшко на его пути. Рано утромъ 24 май онъ уже находился въ Женинковскомъ дубовомъ лѣсу, откуда до назначенаго пункта соединенія ему оставалось только полъ мили, когда посланный отъ Кольшко привезъ ему известіе о пораженіяхъ и просилъ о возможно скорѣйшей помощи и защитѣ. Нагорнишевскій тотчасъ двинулся впередъ и съ трудомъ настигъ за Женинковцами аррергардъ бѣ-
гуших которых, приняв его отряд за преследующих Русских, еще более стал побуждать своих замученных коней. Кольышко прошел уже вперед. Нагоряннвский, узнав о намерении его перейти в Галицию, остановился, и по его настоятельному желанию Кольышко сделал тоже. Предположено было назначить совещание. Когда Нагоряннвский и его товарищи прибыли в лагерь Подольчев, то не мало были удивлены, что нашли тяж, конях изображали столь блестящим образом, в таком беззащитном положении: отдельные толпы смешались между собою в беспорядке, люди были взятыми и истощены, почти без оружия, снаряженные только хорошими кнутами, лошади казались голыми и тощими. Кольышко сидя, наклонившись над картой, и просил вошедших указать ему кратнейший и безопаснейший путь в Галицию. Они отвечали: «мы не думали об этой дороге, и в славе крайности перейдем в Царство!» Но Кольышко, покачивая головою, настаивал на своем решении, потому что, по слову его, он думал соединиться в Галиции с Дверницким. Нагоряннвский в ответ на это предложил двинуться через Макалполь в Менджибож и оттуда на Волынь или льсами на Украину. Но Кольышко сослался на большинство, которое за исключением не многих, как то: Александра Собанского, Евстафия Еловича и присутствовавшего здесь в крестьянской одежде Тышкевича, было за него. Нагоряннвский объявил: «чтобы он предложит ему идти своей дорогой, но что он сам изберет другую!» и только по настоятельной просьбе Кольышко, согласился сопровождать его до Бебени. Но когда люди Нагоряннвскаго соединились с людьми Кольышко, то оказалось, что страх прилипчивы храбрости, и первые были увлечены увиваемым и распущенною постельными; прежде нежели опомнились, никто не хотел оставаться в Подолии, и Нагоряннвский большинством голосов принужден был согласовать за Кольышко. Всёд за тяж он направился по ближайшей дороге через Шаровку на Становец, где вся шайка, но соединеня с Нагоряннвским составляющих до 700 чел. с 1,200 лошадями, перешла через границу Галиции 28/14 мая, в день Остроленской
битвы. Несколько часов спустя, прибыл суда генер. Шереметьев с казаками. Эдуард и Александр Еловиче и другие, исчезнувшие на время после Майданского сражения, также достигли границы 2-го миля выше первого пункта. Австрийский гусарский полк, поспешно прибыв суда, встретил переезжих, обозоружив их и препроводил потом в Скалать. Но будучи, подобно отряду Двернишного, подъ весьма слабым надзором, большая часть изъ них ушла в Царство с помощью Галиццев, в особенности женщин, которая, переодевхи их лакеями и кучерами, увозили с собою. Только 300 ч. вышли с Кольчко были отведены в Трансилванию, где последний умер, 10 месяцах спустя.

Таковъ был конец подольского восстания. Кто знает древнюю польскую историю, тотъ увидитъ въ этихъ происшествіяхъ только давно знакомый явленіе: великійшимъ наслажденіемъ мелкаго двоярства (шляхты) временемъ прежней республики, постоянно были возмущенія и конфедерации противъ существующей власти. Но какъ не глубоко сидѣли корни возстанія въ странѣ, доказывается уже тѣмъ, что изъ числа болѣе 4½, миллиона жителей этихъ губерній, едва 5,000 приняли въ немъ участіе.

Дабы не возврашаться болѣе къ этимъ событиямъ, мы должны еще упомянуть здесь о двухъ возстаніяхъ весьма быстро подавленныхъ. Въ Овручѣ знамя мятежа поднялъ убѣжденный предводитель двоярства Вильгельмъ Головинскій. Тамошній монастырь Базиліановъ доставилъ ему 6 фальконетовъ, а казенный кассы 60,000 руб., и около 500 заговорниковъ составили его отрядъ. Почти въ тоже время. Радомысьский предводитель. Онуфрий Галецкий, приготовилъ возмущеніе и въ своемъ уѣздѣ, но какъ онъ не считалъ себя въ безопасности въ открытомъ городѣ, то убѣжалъ со своей шайкой въ Чернобыль на Припяти, вблизи коего, окруженный лѣсами и болотами, онъ расположился лагеремъ у селенія Блосороки. Здесь повторилась обыкновенная комедія: назначеніе «высшаго совѣта», сооруженіе вооруженной силы, началство надъ которой получилъ вѣкто Липоманъ, издание прокламаций и т. д., однимъ словомъ прой-
дена вся постепенность жерт, о которых мы уже неоднократно упоминали. Но торжество мятежников продолжалось не долго. Полк Севастьянова поспешно двинулся с батальоном Цеценского полка, 120 казаками и 2 оруд. снаряда против Орловских мятежников, атаковал их и разбился последней непрерывной битвы в главе у Васькович; потом он овладел 9/24 ордо городом, орудиями и знаменами, а большую часть людей взял в плен; сам Головняевский попался в его руки, но умер в окопе после того от полученных ран. За тьм пришла очередь мятежников Белосороки. Они также были захвачены криками, молчанием ранены и взяты в большинстве своей партии людей взят в плен; немного спаслись. Этим окончилось безумное предприятие.

Только один из всех злых шаек удались уйти в Царство. Не далеко от Житомира, в двух милях от Чуднова жил посреди лесов бывший казак полской армии, Кароль Рожицкий (которого не должны смешивать с его однокатцем Семунком), пользовавшийся между своими соотечественниками большой военной репутацией. В качеств подвигающего воина, Рожицкий тьм лет до заразился эпидемическим волнением, и был не последним в числе возвращавшихся. Он собрал шайку в 130 чел., обучил ее навыком действовать образом и намеревался присоединиться с ним к Кольшко. Но едва он перешел через Буг недалеко от Янова, как увлек его бегство последнего в Галицию. Вследствие этого он ршовался повернуть назад и направиться по дороге в Царство. Успевшишись на пути различными беглецами, он сталась вести в заблуждение своих преследователей ложными маршами, и обратился к Краснополю, вблизи коего, у селения Молочин он проложил себе путь к Чудновское леса через роту Велинтовского полка, хотевшую задержать его. Направившись оттуда в северо-западу, он достиг Межирича, где к нему присоединилось несколько школьников. Подвигаясь далее, шайка его прибыла к Березну на Случ; не далеко оттуда, у селения Тышцы, она была настигнута 2 эскадронами конных егерей, но съездела счастливо ускользнуть от них послѣ незначительной стычки в
поспѣшила чрезъ Домбровницу, гдѣ переправилась чрезъ Горынь, въ Раваловну. Въ тамошнихъ лѣсахъ находился уже названный выше Ворчель, который воспользовался случаемъ присоединиться къ Рожицкому, чрезъ что силы послѣдняго возросли до вѣсколькохъ сотъ человѣкъ. Переправившись чрезъ Стырь, онъ двинулъся на западъ форсированными маршами, безъ отдыха по лѣсамъ и болотамъ, которыми такъ богатъ тамошній край. Обоѣди Ковель, гдѣ находились русскія войска, Рожицкій достигъ чрезъ Макійку, минуя Любомль, Буга, чрезъ который онъ переправился у Дорогуска. Теперь наибольшая опасность миновала для него, и только не большой промежутокъ отдѣлялъ его отъ Замосця: но этотъ промежутокъ былъ сильно занятъ войсками генер. Кайсарова, охранявшими границу и наблюдавшими Замосцѣ. Однако жъ ему удалось посредствомъ ночнаго нападенія прорвать цѣль охранительныхъ постовъ при Уханы и достигнуть Замосцѣ 10/22 ід. откуда Хршановскій, извѣстный о его приближеніи, вышелъ ему на встрѣчу. Походъ этотъ былъ продолжителенъ и не лишенъ опасностей; Рожицкій выказалъ при этомъ много военной проницательности. Едва онъ прибылъ въ Замосцѣ, возникли обычныя споры: Рожицкій предѣявлялъ требования, которымъ Хршановскій не могъ или не хотѣлъ удовлетворить, и при этомъ сказалъ слѣдующія замѣчательныя слова: «Всѣ эти гospoda, произведшіе возстаніе, приносятъ своими предвзятыми и требованиями гораздо болѣе безпокойства нежели пользы». Однако же по его представленію Скржинецкій произвелъ Рожицкаго въ майоры и назначилъ его командиромъ кавалерійскаго полка, который предполагалось сформировать изъ его шайки; въ этомъ занятіи онъ принималъ участіе въ послѣдующихъ собранияхъ. (*)

(*) Всѣ приведенное здѣсь есть краткое извлеченіе изъ немного торжественнаго разсказа о походѣ Рожицкаго, имѣ самомъ изданнымъ. Впо
Изложив такими образом ход малой войны в возмутившихся областях, мы снова обращаемся к главному театру военных действий. Когда извстное объ Остроленской битв распроstrанилось мало-по-малу, хотя все еще в виду неясных слухов, то всматривание произведенное им в Варшаву и во всей Польше было тьмь более поразительно, что Скрижинецкий, еще недавно с тюрьмой донги из Тышкова, что: "два воен-водства очищены, и край до самого Буга освобожден от непри-ятеля; русская Гвардия в безпорядком бьет, так что мы вовсе не можем настигнуть ее; польская армия стоит уже на литовской земл и вошла в связь с сражающимися тамь братьями." Чего нельзя было ожидать после подобных донесений и чего не ожидало от них экспонировнное воображение Поляков? Оно уже представляло себе войну внесенную в самая вгда Россия и смысло: "еще Польша не сгинела" раздающуюся на берегах Двины и Днепра. Вдруг совершенно неожиданно распространилось известие, что главнокомандующий прибыл в Прагу без войска, а вскорь за тьм увидели длинную колонну раненых, за коими мало-по-малу показались отдольныя разстаянные части армии. Это была та самая армия, которую полагали уже на берегах Немана. Но какъ человкъ легко переходить отъ одной крайности къ другой, такъ и ддьсь, отъ величайшей запоздалости мгновенно перешли къ молодуш-ному страху, и люди, которые только что хотл заставить третать Петербургъ, стали теперь отчаяваться въ спасении Вар-шавы. Но разсмотримъ все по порядку.

Какъ чувства наполняли душу Скрижинецкаго во время пути изъ Остроленки въ Варшаву! Какъ глубоко были назврены его надежды на побд, и въ какомъ ужасномъ видѣ явились передъ нимъ мысли объ ответственности, о возможной утратѣ своего сана, о явительныхъ наказанияхъ враговъ! Онъ предчув-ствовалъ уже торжество престарбаго Круковцеваго, возобно-
вление сдерживаемой ненависти Немоиевских и калашской партии, старание патриотического общества очаровать его в глазах народа и войска, наконец, намерение правительства, с которым он никогда не ладил, отставить его. Но чьи-то больше приближается потеря какого либо предмета, тым до- роже становится для нас обладание им, потому Скрягинецкий боязно ухватился за тот сант, котораго враги старались его лишить; может быть также, что его ужасала мысль сойти с поприща посля неудачи, не изгладивъ ей; потому что даже подъ впечатлительным перваго смушенія, онъ не отказывался отъ надежды отплатить Русскимъ за свое пороженіе.

Польёніемъ подобныхъ тягостныхъ чувствъ прибылъ Скрягинецкий 23/4 мая въ Прагу, и тотчасъ пригласилъ къ себѣ двухъ влиятельнейшихъ членовъ сейма: начальника национальной Гвардіи и министра внутреннихъ дѣлъ и полиціи. Продолжительное и упорное несчастіе обыкновенно облагораживаетъ человѣка, если только не совершенно низвергаетъ его; но если несчастіе является среди счастія и притомъ есть результатъ собственныхъ ошибокъ, то оно слишкомъ сильно раздражаетъ въ человѣка чувство своего достоинства и въ живой борьбѣ съ самолюбиемъ, которая возникаетъ при этомъ, человѣкъ не рѣдко жертвуетъ правдою и достоинствомъ для своего оправданія. Скрягинецкий также подвергся этому испытанію, и вмѣсто того чтобы явно и открыто сознать несчастіе, что было бы достойно человѣка съ благороднымъ характеромъ, онъ хотѣлъ утаить его и объявить только мало-по-малу, стараясь какъ бы подслащить горькой напиткомъ...

Антона Островскій и Глисчинскій, члены сейма приглашенные въ Прагу, нашли Скрягинецкаго безпокойно ходящаго взадъ и впередъ по комнатѣ и сильно взволнованнаго при видѣ ихъ. Еще дѣв не дѣлъ тому назадъ онъ надолго простился съ ними, а теперь неожиданно снова явился среди ихъ. Первый вопросъ его былъ «знаете ли столицы о происшедшемъ событияхъ и спокойна ли она? • Послѣ подобнаго вступления члены ожидали самыхъ худшихъ извѣстій. Тогда, какъ було это было задѣтъ условлено, вдругъ явился довѣренный адъютантъ главнокомандующаго,
Титъ Дзялинскій и доложилъ ему, что «армія отступаетъ, не будучи преслѣдуемая; видно только небольшое число казаковъ; Русские утешены, и потери ихъ больше чѣмъ предполагали сначала.» Лицо Скржинецкаго пронеслось, и онъ пригласилъ обоихъ своихъ членовъ сообщить сейму то, что они сейчасъ услышали. «Хотя,» продолжалъ онъ, «Поляки понесли большой уронъ въ процесси; шедшемъ сраженіи, однако жъ онъ не превышаетъ 4 тысячъ чел., а потери плѣнными и оружиемъ почти не было»; за тѣмъ, все больше подступающая горы поднялась, онъ присвоилъ: «сраженіе можно даже считать почти выиграннымъ, потому что русскій полководецъ, не смотря на превосходство силъ, никогда не вытѣснилъ бы Поляковъ изъ ихъ позиціи, если бы только они хотѣли удерживать ее, и въ своей попыткѣ на это онъ вѣроятно потерялъ болѣе 12 тысячъ чел. Сраженіе было однимъ изъ самыхъ кровопролитнѣйшихъ и въ этомъ отношеніи можетъ сравниться съ Эйлаускимъ; къ этому онъ прибавилъ, желая предупредить откровеннымъ признаніемъ всѣ дальѣнія нападки: «если и были сдѣланы ошибки, то все же честь оруженія сохранена вполнѣ, я самъ сражался во главѣ моихъ солдатъ—при этомъ онъ указалъ на свой каftанъ пробитый двумя пулами—офицеры выказали необыкновенная усилія, но солдаты, здѣсь онъ слегка выставилъ обманеніе, должествовавшее служить его собственнымъ оправданіемъ, сражались не такъ какъ прежде; когда приходится дѣлать отступательныя движенія, то Поляки легко теряютъ бодрость. Онъ заключилъ свою рѣчь, сказавъ, что «армія, собравшаяся около Праги, удостовѣритъ стоилоцѣ, что она еще существуетъ». Именно это послѣднее выраженіе должно было возбудить сомнѣніе. И такъ мы видимъ, что весь полководецъ, прибѣгающаго къ явнымъ и сознательнымъ непостоянствамъ: онъ потерялъ орудія и много плѣнныхъ, уронъ же въ войскахъ былъ вдвое болѣе, чѣмъ показанный имъ съ его «обыкновенно добросовѣстностью.» (*)) какъ самъ онъ сознался впослѣдствіи; наконецъ, солдаты сражались храбро и съ твердостью, только онъ самъ, ихъ полководецъ не соотвѣтствовалъ ожиданиямъ.

(*) Выраженіе польскіхъ журналовъ.

Т. II.
Обрадованные тем, что несчастье оказалось не более значительно, оба члена поспешили в сейм и изложили прикрашенное извещение. Со вниманием слушали их камеры, и когда Острожеский заключил донесение, сказал, что главнокомандующий опасается: «уступь ли он сохранить доверие нации?» всё ответили восклицанием: «да здравствует главнокомандующий!»

Когда армия прибыла в Прагу, то, дабы в первые минуты волнения показания офицеров не обнаружили бы его ошибок и не дали бы объяснений битвы и понесенных потерях, Скржинецкий воспретил кому бы то ни было отлучаться в Варшаву. Однако он не мог воспрепятствовать помышлению значительного числа раненых в городских госпиталях, а частей их истина обнаружилась после распространение ужаса между жителями, которым казалось, что Аннибал смотри уже перед городскими воротами. Во бросилось к Уездовскому госпиталю, где было помещено более 200 раненых офицеров, чтобы узнать точные подробности битвы. Но как различествовали извещения получаемых там с официальными, и как мало удови там главнокомандующего! Он лишьился доверия армии, в особенности офицеров, и не их была вина, если он не потерял еще и доверия нации. Только камеры, исключительно Скржинецким, и глава правления, Чарторыжский, над которым он имел влияние, служили ему опорою и никак не хотели допустить его падения.

Между тем главнокомандующий делал все, чтобы воскресить дух армии, пополнить убыль и восстановить порядок. Молодых, на которых в скором времени ожидала нападение, был быстро приведен в оборонительное положение; от 30 до 40 орудий были поставлены на валь, где приготовили также длинные бревна, большие камни и другая тяжесты, дабы скатывать их на штурмующих. Осматривая состоящий из 5 тысяч чер. большую часть косиньеров, командант, поляк. Игнатий Ледовской был человеком заслуженным и респектинным; укрепленный лагерь окружен крепость и здесь собралась большая часть Острожеских беглецов. Межутем враги Скржинецкого не оставались в бездействии, в особенности Круковецкий, который уже при первых неопределянных известиях о поражении при
Остроленкі, торжествуя, отправился въ правленіе и настаивалъ на собраніи военаго совѣта, для изслѣдованія дѣйствій главнокомандующаго. Скрижинецкій среди своихъ успѣхъ позволилъ себѣ оставить и смѣяться надъ Круковецкимъ; теперь настала минута расплаты, а Круковецкий былъ не изъ тѣхъ людей, которые не воспользовались бы ею; онъ хватался за всякий удобный случай, чтобы на словахъ или на бумагѣ смѣяться и надѣваться надъ своимъ противникомъ. Неудача дѣляетъ человека раздражительнымъ; Скрижинецкій доказалъ уже это однажды въ отношении къ Унимскому, и еще болѣе доказалъ это теперь въ спорѣ съ старымъ противникомъ своимъ Круковецкимъ и съ своимъ помощникомъ Прондзинскими, который изъ друга сдѣлался его врагомъ. Вражда съ Круковецкимъ обнаружилась явно, когда онъ, на приказаніе доставить нѣсколько орудій изъ Праги въ Модлинъ, отвѣчалъ, насыщивъ намекомъ на благочестіе Скрижинецкаго: «Если бы даже главнокомандующій былъ убѣжденъ, что сама Церковная Божія Матерь сойдетъ съ небесъ, чтобы защитить вала Праги, то все равно я, какъ старый союзникъ, считаю необходимымъ имѣть орудія, дабы отразить неприятеля». 

Это было уже черезъ чуръ; эту насыщенку, это сопротивленіе своимъ приказаніямъ главнокомандующаго не могъ терпѣть долгѣ. Онъ тотчасъ послалъ старшаго изъ своихъ адъютантовъ поляр. Шиловскаго арестовать Круковецкаго и обратился къ правленію съ требованіемъ отрѣшить его отъ должности губернатора Варшавы. Члены правленія, и въ особенности кн. Чарторыскій, который вообще охотно избѣгалъ рѣзкихъ рѣшеній, находились въ непріятномъ затрудненіи; съ одной стороны они не желали обидѣть главнокомандующаго, съ другой стороны правленіе признавало заслуги Круковецкаго, какъ губернатора города, гдѣ онъ своею строгостью сохранялъ спокоиство и порядокъ. Чарторыскій старался примирить сильно раздраженныхъ противниковъ, однакожъ тщетно. Скрижинецкій назвалъ въ эти минуты болѣе нужнымъ, по этому рѣшили по жертвовать Круковецкимъ; но когда послѣдний узналъ чрезъ своихъ друзей, что увольненіе его рѣшено, онъ предупредилъ такое, подавъ просьбу объ отставкѣ. Говорятъ, что эта побѣда
надъ давнишнимъ соперникомъ болѣе обрадовала Скржинецкаго, нежели побѣда надъ Русскими; однако онъ еще не былъ удовлетворень этимъ вполный и сильно настаивалъ, чтобы Круковецкій былъ преданъ военному суду. Только съ большимъ трудомъ удалось отклонить его отъ этого намѣренія, представивъ ему, что такимъ образомъ онъ только приготовитъ себѣ затрудненія, потому что военный судъ непремѣнно оправдаетъ Круковецкаго.

Правление, столь ужождавшее Скржинецкому, съ другой стороны не хотѣло слишкомъ оттолкнуть Круковецкаго. Послѣдній требовал отставки съ полнымъ мундиромъ; это требованіе было исполнено, и Чарторыскій, страшая опасныхъ провоковъ обиженнаго въ городѣ, гдѣ было столько элементовъ для безпокойства и волненія, обѣщалъ ему полное содержание генерала отъ инфантеріи, съ условіемъ покинуть Варшаву. Круковецкій согласился, но не смотря на это, остался въ городѣ, отговариваясь болѣзнь сына и втискомъ помышляя о мѣстѣ своему независимому противнику. Скржинецкій держалъ сторону высшаго дворянства, которое въ свою очередь поддерживало его, Круковецкій же напротивъ искалъ расположения демократовъ, клубистовъ и нисшихъ классовъ народа, для чего онъ вступалъ даже въ патриотическое общество. Строгимъ управлѣніемъ во время своего губернаторства онъ достигъ того, что его всюду боялись, а тотъ, кого боятся, легко приобрѣтаетъ любовь, ежедневно домогается ея: его поглощеніе снисхожденіе, ласки и обходительность вскорѣ доставляли ему любовь народа въ томъ же мѣрѣ въ какой Скржинецкій лишалъ ея.

Натянутыя отношенія главнокомандующаго съ Прондзяскімъ, становившіеся все хуже и хуже со дня сраженія при Итпелѣ, также перешли теперь въ открытую вражду. Прондзяскій какъ искусный стратегъ далеко превосходилъ Скржинецкаго: его умъ былъ въ постоянной работе и результатомъ ея были превосходныя планы; онъ жаждалъ рѣшительныхъ дѣйствій и былъ очевидно правъ, не одобряя медленной, верѣшительной системы Скржинецкаго, который думалъ, что ежедневъ ничего не дѣлаетъ, за то ни чѣмъ и не рискуетъ. Прондзяскій видѣлъ, что послѣ утомительныхъ и упорныхъ преній съ главнокомандующимъ
дующимъ, причемъ послѣдній постоянно требовала математически точныхъ доказательствъ успѣха предложенныхъ мѣръ, онъ все таки ни на что не могъ склонить его; онъ видѣлъ, что всѣ его планы оставались неисполненнымъ, а ежеднѣ приводился въ исполнение, какъ напр. планы движения противъ Розена и противъ Гвардіи,—то всегда были, отчасти или совершенно, уничтожены внезапнымъ раздумьемъ главнокомандующаго, его врожденной медленностью или любовью къ комфорту. Наконецъ имъ овладѣло совершенное обезкупуреніе; онъ уже впередъ видѣлъ на дальнемъ горизонѣ тучи, которая должны были разразиться надъ Варшавою. Частые споры съ Скржинецкимъ правили его въ раздраженное состояніе духа, и подъ влияниемъ его онъ написалъ свои обвиненіе противъ главнокомандующаго. Доводы его были весьма сильны и рѣзки, но въ общемъ совершенно основательны. Возвратившись въ Варшаву и заболевъ вслѣдствіе трудовъ походной жизни, непріятностей и заботъ, онъ выражалъ постѣдующимъ его членамъ сейма свои желанія на главнокомандующаго и, для того чтобы убѣдить ихъ, предъявилъ имъ свою записку. Онъ надѣлялся, или по крайней мѣрѣ показывалъ видѣ, что надѣется, что члены сейма побудятъ главнокомандующаго добровольно отказать отъ своего званія, бывшаго ему не по силамъ, и дадуть ему взамѣнъ мѣсто губернатора столицы, какъ болѣе соответствующее его наклонностямъ. Но при этомъ онъ, казалось, совершенно упустить изъ виду честолюбіе, которое не позволяетъ человѣку не принуждаемому крайнею необходимостью выпускать изъ своихъ рукъ тру власть, которой онъ однажды достигнулъ. Смущеніе членовъ сейма, въ особенности Чарторыскаго, когда они услышали эти признанія, было равно велико: но поведеніе ихъ при этомъ—совершенно различно. Чарторыскій не нашелся сдѣлать ничего лучшаго, какъ поспѣшить немедленно къ Скржинецкому и увѣдомить его обо всемъ; Владиславъ Островскій, хотя и сознавалъ неспособность Скржинецкаго, но объявилъ, что не хочешь принимать никакого участія въ этомъ дѣлѣ. Напротивъ Валентій Немоівскій, бывшій съ Скржинецкимъ въ натянутыхъ отношеніяхъ, благосклонно
выслушал всю и требовал, чтобы Проидзинскій формально заявила бы свои обвинения; онъ даже намѣренъ былъ немедленно присовокупить к официальным актам записку Проидзинскаго. Проидзинскій, человекъ высокаго ума но слабаго характера, имѣвший способность отличать правду, но рѣдко имѣвший силу чтобы провести ее въ жизнь, отклонил высунутое предложеніе, опасаясь чтобы его не обвинили въ честолюбивых замыслахъ на должность Скржинецкаго, такъ какъ послѣдній подобнымъ же обвиненіемъ самъ заботился нѣкогда мѣста Радомыла. Такимъ образомъ, онъ сделалъ только то, что поколебалъ довѣріе къ полководцу и навлекъ на себя его неприимимую вражду, чтобъ еще болѣе затруднился всѣй дальнѣйшей успѣхъ. Ему надлежало, не останавливаясь на полуотвѣтѣ, или явиться формальным обвинителемъ Скржинецкаго, чтобы удалить его отъ командованія, или сохранять молчаніе, дабы не уничтожить окончательно и безъ того уже колеблющееся довѣріе къ полководцу.

Друзья Скржинецкаго (а онъ насчитывалъ ихъ много между высшимъ дворянствомъ) всевозможными способами старались удержать его во главѣ арміи и упрочить его значеніе. Іоаннъ Ледоховскій, одинъ изъ ревностнѣйшихъ его поклонниковъ, предложилъ камерамъ въ засѣданіи 16 мая: «постушилъ въ настоящемъ случаѣ, какъ поступилъ нѣкогда римскій сенатъ послѣ пораженія при Каннѣ, и посредствомъ торжественной депутаціи поднести благодарственный адресъ главнокомандующему и арміи. Этимъ способомъ можно возвратить первому увѣренность въ себѣ, а арміи довѣріе къ полководцу.» Предложеніе было принято единогласно, отчасти потому, что Поляки радіо хватались за каждый случай, где бы они могли выказать въ своихъ дѣйствіяхъ сходство съ дѣйствіями Римлянъ. Но въ Римѣ аристократія некогда единодушнѣйшая и довѣрія народа, приняла съ почетомъ плебейскаго консула, ввергнутаго государство въ опасность; однако всемъ здѣсь за тѣмъ его все таки устранили: здѣсь же, тотчасъ послѣ пустого ничего не значущаго торжества бросили головню между народомъ и аристократіей и разъединили ихъ неприимимою враждою.

Подача адреса была рѣшена, и депутація, составленная изъ зна-
чители́тъмыхъ членовъ обьыхъ камеръ (*), должна была вру́чить его главнокомандующему въ Прагѣ. Скрижнекий тяжественно принялъ депутацію, вступилъ съ нею въ объясненія о послѣд́нихъ военныхъ событияхъ и во время разговора заявилъ, съ цѣлью ли извѣстить себя, или чтобы облегчить свою старую вражду противъ правления, „что послѣднее недостаточно поддерживало его и заставило его нуждаться въ самыхъ необходимыхъ средствахъ;“ при этомъ онъ выразился: „было бы желательно, чтобы форма вышѣнаписанного правления измѣнилась бы, такъ какъ у него слишкомъ мало силы и въ, что, можетъ быть, произойдетъ отъ потеръ чудь большаго числа членовъ. „Самъ того не предчувствуя, онъ этими словами зажегъ доку, долженствовавшую произвести впослѣдствіи страшнѣйшій вспышъ противъ него (**).

Было ли дѣйствительно такое личное убѣжденіе главнокомандующаго, или это былъ планъ заранѣе условленный съ дипломатическими партіями, но довольно того, что Ледоховскій взялъ на себя перечитать сейму слова полководца. Доложивъ именемъ депутацію объ исполненіи возложеннаго на нее порученія, онъ требовалъ, чтобы камеры собрались въ тайное засѣданіе для выслушанія важнаго предложения. Когда на сдѣлующий день онъ члены собрались, то они не мало были удивлены, услышавъ предложеніе Ледоховского о перемѣнѣ правленія; при чемъ послѣдней, выставивъ главнокомандующаго виновникомъ предложения, объявилъ, что „хотя Скриженскій и не объяснилъ подробно новой формы, которая была бы желательна, но онъ намѣнуетъ, что число членовъ правленія должно быть уменьшено съ пяти на одного. „Изумленное собраніе думало видѣть въ этомъ предложеніи попытку новаго

(*) То были: епископъ Люблинский Дземсельскій, сенаторы: Ваджинскій и Константинъ Красинскій и депутаты: Ледоховскій, Густавъ Маховскій, Свирскій, Витковскій, Залескій, Жемецкій, Быковскій и Зверковскій.

(**) Муниціпальитетъ также привѣтствовалъ Скриженскаго депутацію, которая увѣряла съ обыкновенно хвастливостью, что на его зовъ Варшава „поднимется, какъ одинъ человѣкъ, и покажетъ врагу, что значитъ мнѣ́ въ рукахъ варшавцевъ.“ Скриженскій благодарилъ и отвѣчалъ: „такимъ слу́чай не скоро выпадаетъ на долю столицы; но онъ увѣренно, что если непріятель нападетъ на Варшаву, то найдетъ тамъ свою могилу.“ Эти слова косвенно образомъ вторично составляли угрозу Сарагоссой.

4-хъ мѣсячный опытъ слишкомъ явино доказалъ, что искусственный составъ правительства изъ 5 лицъ разныхъ мнѣній былъ совершенно ошибоченъ, и слѣдствіемъ его было самое разностороннее зло; потому всѣ глубже вникали въ сущность дѣла были въ пользу предложения, могуцаго дать правительству вмѣстѣ съ большимъ единствомъ и большую силу: находили только, что минута послѣ пораженія, была выбрана неудачно, и что возвышение главноначальствующаго среди націи весьма ревнивой къ военной власти было по меньшей мѣрѣ не благоразумно.

Ледоховскій развилъ свое предложеніе въ публичномъ засѣданіи 4/13 и прервалъ дѣсь отъ общихъ основаній къ частнымѣ. Указывъ на недостатокъ единства, согласія взглядовъ и энергіи въ исполненіи, онъ утверждалъ, что настоящее правительство не соответствуетъ требованиямъ, ни внутренней, ни внешней политики. Онъ старался доказать это различными аргументами. «Всѣ вообще», сказалъ онъ, «недовольны министромъ финансовъ (Бернардомъ), однако жь правительство не удалило его; необузданность печати превышаетъ всякую мѣру, а правительство ничего не предпринимаетъ для ея обузданія; образовались различныя ассоціаціи, между коими патріотическое общество, открыто заявляющее о своихъ республиканскихъ принципахъ, а правительство опять таки ничего не дѣлаетъ; даже болѣе: одинъ изъ членовъ его не только принимаетъ участіе, но и стоять во главѣ этого общества; онъ громко объявилъ, что настоящая революція не есть національная, какъ это призналъ сеймъ, а соціальная. Все это происходитъ отъ различій взглядовъ между членами правительства, различія, которое препятствуетъ всякому энергическому дѣйствію и допускаетъ дѣйствовать не иначе какъ съ ущербомъ для внутреннаго порядка. Даже извѣстно правленіе не пользуется никакимъ влияніемъ, потому что независимость Польши до сихъ
поръ еще не признана иностраннныя державами. И невозможно
надѣяться, чтобы это признаніе исполнилось, пока существуетъ пра-
вленіе не правящееся другихъ державъъ. Послѣднее Ледоховскій
подтвердилъ письмами заграницыхъ агентовъ, въ которыхъ говори-
лось, что „дѣржавы никогда не вступаютъ въ переговоры съ лицомъ,
подписавшимъ актъ отрѣшенія отъ престола. Изъ всѣхъ этихъ
dоводовъ онъ вывелъ наконецъ крайнюю необходимость
перемѣны правленія и заключилъ свою рѣчь, намекая на выражен-
ное опасеніе: „хотя первая мысль о предлагаемой перемѣе
происходить отъ главнокомандующаго, однако въ этомъ не
соглашаетъ, чтобы можно было думать о царствѣ 18 брімера.“
Въ глубокомъ молчаніи выслушали его члены камеры; но едва
онъ окончилъ, какъ начались живыя дискусіи, не безъ горячихъ
нападокъ на главнокомандующаго. Такъ Рембовскій выразилъ свое
удивленіе о предложеніи, „которое только тогда“, полагалъ онъ,
имѣло бы значение, еслибы главнокомандующій дѣлалъ его съ бо-
гревовъ Дятира и Девіны, а не послѣ битвы при Остроглѣнкѣ.
Правленіе исполнило свои обязанности: армія не терпить ни
въ чемъ недостатка, госпитали снабжены всѣмъ нужнымъ, кре-
дитъ стоятъ прочно: какая же нужда перемѣнять правленіе?
Если кто выразилъ слабость, то это одинъ только президентъ.“
Эти слова были встрѣчены громкимъ одобрениемъ зрительовъ въ
залѣ и на галерейкахъ. Затѣмъ маршалъ сейма потребовалъ, чтобы
предложеніе Ледоховскаго было передано въ особый коммиссию;
однако судило было восстановить тишину и привести въ по-
рядокъ собраніе волнующе стольнымъ страстнымъ; всѣ перебивали
другъ друга; на галерейкахъ былъ шумъ: съ большими трудомъ
удалось наконецъ маршалу провести постановленіе, чтобы пред-
ложеніе было отдано на обсужденіе коммиссіи.
Несказанно было впечатлѣніе, произведенное предложеніемъ
Ледоховскаго, не только въ самомъ собраніи, но и въ его. Духъ
партій вылѣпился въ это дѣло и, снова раздутый, загорѣлся яркимъ
пламенемъ; прежній, хорошо знакомый намъ партіи, явился въ
новомъ видѣ и подъ новыми именами и боролись теперь между
собою подъ назначеніемъ реформистовъ и антиреформистовъ. Повсю-
ду въ городахъ, на улицахъ, цъныдкахъ, въ общественныхъ до-
мнхь, видимы были группы людей, спорящих за и противъ. Съ одной стороны старались выставить нагубную слабость правлений и защищали необходимость предложенной мѣры; съ другой стороны надѣвались надъ тымъ непостоянствомъ, которое, начавшись съ 29 ноября, хочетъ дать уже 5-й образъ правлений. «Что подумаютъ о насъ за границею? разве насть не сочтутъ за самаго непостояннаго народъ на землѣ и разве не будутъ въ этомъ случае правы?» Вся Варшава въ это время въ какихъ-то чудаковатыхъ волненіяхъ, какаго не произвело даже извѣстіе о пораженіи при Остроленкѣ. Безпокойство, досада, яростъ и печаль были начертаны на лицахъ, такъ и въ сердцахъ.

Журналисты и клубисты выказывали особенную деятельность, съ цѣлью вооружить публику противъ этого предложения. Они съ лихорадкой, хорошие понимали, что оно преимущество было направлено противъ нихъ; въ другой они знали, что Ледяховскій, пришедший завидовъ въ славкахъ слова Вальтера Койтта, «что свободы печать есть усердная собака пугающая воровъ», прибавляя объ отдѣлѣ, «не ежедневная собака, вмѣсто того чтобы лаять, кусается, то на нее слѣдуетъ навтъ накормить; а если она совершенно сбьется, то и не нужно угрожать еще болѣѣ сильнымъ мѣрами.» Чтобы отвратить грозящую опасность, они напрягли всѣ силы, и это вполнѣ удалось имъ. Безспорно, со стороны Ледяховскаго было весьма неблагоразумно высказывать жадобы противъ прессы и патриотическаго общества. Этимъ онъ съ самаго начала отлучалъ отъ желаемой реформы всѣ журналы (исключая одною, Polak Sumienny), также какъ и всѣ многочисленныя приверженцевъ Лелевеля и клубистовъ, мнѣние коихъ пустило слизкомъ глубокіе корни въ населеніи Варшавы. Можно было предвидѣть, что, соединивъ свои силы, они направятъ общественное мнѣніе противъ предложения и подъ конецъ одержать надъ нимъ побѣду. Такъ какъ прошло всѣхъ дней, прежде чтобъ комитетъ разсмотрѣлъ предложеніе и успѣлъ составить соответствующей ему проектъ закона, то противникамъ его оставалось достаточно времени, чтобы употребить всѣ средства для воспрепятствования его принятию. Между тымъ противная партия, поддерживающая стараніями главнокомандующаго, разыскивало всю свою
действительность, с цѣлью приобрѣсть приверженцевъ. Имперія дѣйствовала во всѣхъ направленіяхъ: узнавали личные взгляды другъ друга, считали своихъ приверженцевъ, вербовали новыхъ, и вся Верховная заканчивала неудержимо яростью партий. Въ публичныхъ мѣстахъ и въ частныхъ собранияхъ не говорили ни о чемъ другомъ; забыли думать о войнѣ, объ опасности, о непріятѣлѣ, который приближался къ городскимъ воротамъ. Патриотическое общество, устроенное въ своемъ существованіі, собиралось въ еженедельныхъ засѣданіяхъ, которые день отъ дня дѣлались все болѣе бурными. На углахъ улицъ читали прибывшихъ объявлений, въ которыхъ все друзья Польши приготовились къ новой революціи, такъ какъ отечеству угрожала опасность; снова затронули давние переговоры, веденныя главнокомандующимъ еще въ мартѣ мѣсяцѣ, и обвинили его въ томъ, что онъ хотѣлъ тогда подавить народную войну, а теперь стремится къ диктаторской власти; заходили еще дальше и намекали, будто онъ помышляетъ о полной коронѣ; въ наимѣнію называли его Иоанномъ IV (Janczynarty—подъ именемъ Иоанна III царствовалъ полководецъ Собескій). Запальчивость и заносчивые поступки съ одной стороны вызывали по обыкновенію такую же запальчивость и раздраженіе съ другой, и названіе: «аристократъ и клубистъ», замѣненныя словами: «измѣнникъ и анархистъ» создавались бранными именами, которыми надѣляли друга друга, отъ котораго послѣдовали за противниками даже въ изгнаніе.

Комиссіи, составленной изъ умѣренныхъ лицъ высказались 13-го голосами противъ 6 за предложеніе Ледовскаго и въ засѣданіи 8/12 г. представили нагласть просятъ закона, по которому правленіе должно было сосредоточиться въ рукахъ «Штатгальтера», которому предполагалось придать совѣтъ министровъ изъ предсѣдателя и 6 членовъ. Послѣдніе должны были имѣть лишь совѣтительный голосъ, и одинъ только Штатгальтеръ имѣлъ голосъ рѣшительный; однако, каждое его повелѣніе должно было быть скрѣплено однимъ изъ ответственныхъ министровъ. Наконецъ главнокомандующаго предполагалось сохранять изъ участія въ правленіѣ ('). Бонавентура

(') Кромѣ этого предложения, комиссией имѣли въ готовности еще дру.
Немоиевскій, который, во главѣ каменской или такъ называемой конституционной партии, былъ противникомъ всякаго измѣненія, предложилъ, чтобы сеймъ до разсмотрѣнія доклада комиссіи рѣшилъ бы предварительно вопросъ: считаетъ ли онъ вообще перемѣну правленія необходимой? Предложеніе его, не смотря на все сопротивленіе, было принято и съ 9/10 изъ начислилось досто-примѣтательныхъ засѣданій, продолжавшееся до 11 числа, въ которыя важные вопросы, волновавшіе всю Варшаву, отстаивались сильною бойцами обѣихъ партий. Какъ способности, такъ и основательность доводовъ были безспорно на сторонѣ реформистовъ; но антиреформисты имѣли сильную поддержку извѣтнѣ, въ общественномъ мнѣніи, и въ самыя камерахъ приверженцѣвъ клубистовъ, которые густою толпою занимали галереи, встрѣчая съ ропотомъ каждую рѣчъ за реформу и съ шумнымъ одобреніемъ все, что говорилось противъ нее. А такое одобрение дѣйствуетъ черезъ чуръ сильно, если и не на внутреннихъ убѣжденіяхъ, то по крайней мѣрѣ на открытыхъ заявлений; слабые умы обыкновенно бываютъ такъ напуганы имѣ, что сами выра-жаются противъ своихъ убѣжденій. Такъ было и аѣтъ. Всѣ долго колебались. Съ болѣею силою и краснорѣчіемъ говорили за необходимость реформъ: Ледоховскій, Морозевичъ, Свидринскій, Веницкій, даже Романъ Солныкъ и наконецъ убѣдительнѣ всѣхъ Густавъ Малаховскій; противъ него еще съ больнею страстью выражались: Зверковскій, Воловскій, Рембовскій, Ща-нецкій, Доминикъ Кривскій и наконецъ Бонавентура Немоиевскій. Тщетно реформисты повторяли, что камера при рѣшеніи столь важнаго вопроса не должна обращать вниманія на мнѣнія журналистовъ, а Густавъ Малаховскій съ жаромъ утверждалъ, что «правленіе, не принимая никакихъ мѣръ въ отношеніи прес-сы, отніло у края значительные выгоды представляющими ею и подвергло страну деспотизму прессы, которая, будучи органомъ одной только партіи, препятствуетъ кому бы то ни было вы-ступить съ независимымъ мнѣніемъ. Долго уже до того, что
само правительство изъ страха передъ журналами не осмѣняется въ важныхъ политическихъ обстоятельствахъ съ рѣшимостью объяснять свои намѣренія. Народы имѣютъ своихъ листцовъ, также какъ и государи; у послѣднихъ они ничто иное какъ безвредныя прадворцы, у первыхъ же они становятся опасными тряпками. За границей всѣ взоры устремлены на Польшу, но тамъ обращаютъ вниманіе не на слова, а на дѣйствія, и хотя первымъ постоянно говорить о конституціонномъ государствѣ, но послѣднія клонятся къ чистой республикѣ. Рѣчь Маклаховскаго, вѣрно напавшая на большое мѣсто, произвела глубокое впечатлѣніе: Боновентура Немоѣвскій, желая взглянуть его, началъ говорить вслѣдъ за тѣмъ, но онъ привелъ лишь пустыя обѣйія мѣста о необходимости единодушенія, навадаля на Хлопицкаго и Любецкаго, стремившихся къ достигнѣнію диктатуры независимо для того, чтобы замѣнять революцію; и, бросивъ злобный взглядъ на защитниковъ реформы, онъ сказалъ: «и въ настоящее время только подобныя же причины могутъ побуждать къ подобному требованію.» Такова издавна была тактика посредственныхъ умовъ, которые, не будучи въ состояніи опровергнуть доводы своихъ противниковъ, стараются возбудить подозрѣнія на счетъ ихъ намѣреній и выставлять ихъ подкупленными извѣстниками и чужими наемниками.

Когда доняло до подачи голосовъ, перекрестъ долго оставался нерѣшеннымъ. Къ побудительнымъ причинамъ для подачи голоса въ пользу того или другаго мнѣнія примѣшавалось слишкомъ много личныхъ интересовъ. Конституціонисты были противъ реформы, опасаясь, что всѣ власть будетъ въ рукахъ лица не ихъ партіи (Чарторийскаго или Скрипинецкаго), между тѣмъ какъ теперь двое изъ числа ихъ засѣдали въ правленіи; демократы были лишены въ правленіи единственнораго своего представителя, посему приверженцы обѣихъ партій были рѣшительно противъ реформы. За нее подавали голосъ преимущественно только члены тѣй называемой дипломатической партіи. Такимъ образомъ, хотя она и имѣла много противниковъ, но все же ровнѣе всего долго не нарушалось: голоса раздѣлялись 35 противъ 35; тогда 7 депутатовъ Августовскаго воеводства дали рѣшеніе противъ ре-
формы, которая таким образом была отвергнута большинством 42-х голосов против 35. Зрители в зале и на галерях радостно воскликнули: «да здравствует сейм! да здравствуют единогласие и единодушие! (в минуту когда его погребали!) да здравствуют благословенные! (как будто другое были менее благословенные!) да здравствуют истинные друзья общества!» и т. д. до тяжкого порозами, в шапочнице учащийся Островский, бывший за реформу, хотя и огорченный в душе, но по наружности с веселым видом, закрылья заставление слышащими ироническими словами: «нужно радоваться, что правление пользуется доверием, «как и я надеюсь, что оно сумеет возспособствовать замечательным, сделанным во время прений.»

Также был выход этого вопроса, совершенно противны ожиданиям возбудивших его. Скрижневецкий будучи более искусным политиком не знал что начальником, может быть с намерением бросил этот вопрос как головную между партиями, чтобы отвлечь внимание от себя и от ошибок, в которых его упрекали; однако ж не сумевший настоять на нем, оты все таки подвергну его более всего самому себе. В политиках, также как и на войне, или вовсе не слышит предпринимать дела или, приимня его однажды, провести ужк до конца через все препятствия; иначе можно только доказать слабость своей воли или недостаток силы и потерять в уважении и значении. Таков был естественный результат и в этом случае. Скрижневецкий и Чертовежский, столь неблагоразумно выдвинутые своей партией, лишены своей популярности и навлекли на себя личную ненависть демократической партии; небыло такого низкого, поддержки или возмутительного обвинения, которое бы не произошло против них; и перемена совершалась так быстро, что не прошло двух месцев, как оба они, наконец первые владельцы государства, должны были спасаться бегством, чтобы избежать князей своих прославленных. Но обнаружились и другие предвые результаты: поведение правительства сделалось еще слабее и нерешительнее, так как оно видело в самом сейме столичных противников, и притом между даровитыми людьми из его членов; новая ищра раздора была брошена сре-
дн людей и без того уже несогласных между собою; нападки журналистов сдѣлались еще рѣже и яростнѣ; самые крайніе члены партій были ихъ редакторами и сотрудниками. При этомъ партия реформистовъ или аристократовъ оказывалась въ большомъ накладѣ: она имѣла за себя лишь одинъ, и то недавно возникший, журналъ Zjednoczenie (согласие), издаваемый Брюво Кицинскимъ; между тѣмъ какъ противники ея располагали всѣми остальными изданиями и при помощи ихъ оказывали рѣшительное влияние на общественное мнѣніе. Къ сожалѣнію опытъ слишкомъ хорошо доказалъ, что въ государствахъ, гдѣ господствуетъ неограниченная свобода печати, увѣрженность, право и справедливость защищаютъ лишь немногимъ журналамъ; большинство же напротивъ всегда руководится личными интересами или льститъ страстьмъ другихъ. Наконецъ патриотическое общество увеличивалось угрожающимъ образомъ цѣлою массою гражданъ, привлекаемыхъ къ нимъ любимыми народными ораторами Пулавскімъ и Козловскимъ, равно какъ и множествомъ молодыхъ сверхъкомплектныхъ офицеровъ, которыхъ прежде регентура производили толпами въ это званіе и которыхъ теперь нельзя было помѣстить въ полки при уменьшеніи состава послѣднихъ. Эти молодые люди въ обществѣ съ возвратившимися изъ отряда Дверницкаго сдѣлались въ своей праздности настоящей отравою края, обративъ всю свою поглощающую дѣятельность на внутреннія дѣла и на витрины противъ правленія. Впослѣдствіи эти самые люди стояли во главѣ всѣхъ волненій, смутъ и революціи. Такимъ образомъ патриотическое общество стало средоточіемъ всѣхъ людей праздныхъ, недовольныхъ и честолюбцевъ; подстрекаемые смѣлыми народными трибунами и при слабости правленія, все болѣе обнаруживающейся, они стремились овладѣть ходомъ дѣла. Ихъ собранія были столь шумны и бурны, что робкій Левевель не осмѣлялся болѣе предсѣдательствовать въ нихъ и предоставлялъ это другимъ болѣе рѣшительнымъ людямъ. И такъ съ этихъ поръ были брошены въ землю сѣмина, подложившихъ взойти въ августѣ столь позорнымъ образомъ.

Если разсмотреть безпрестанно вопросъ, бывшей причиной всѣхъ этихъ волненій, то оказывается, что приверженцы реформъ безспорно были правы въ томъ отношеніи, что составъ правленія
не соответствовал своей цели; даже более—онъ не имѣлъ смьсла. Полагали, что поступаютъ весьма благоразумно, допуская каждую партию имѣть своихъ представителей въ правитель, и на дѣйствительно это привело къ тому, что правительство, подобно испорченному механизму часовъ, вовсе остановилось. Оно походило на повозку, въ которую впрягли 5 лошадей по различнымъ направленіямъ и погоняли ихъ, чтобы заставить везти. Конечно повозка не двинулась съ мѣста. Власть совѣщательная или законодательная можетъ быть предоставлена собранію изъ многихъ членовъ, съ цѣлью имѣть представителей различныхъ идеи и интересовъ, живущихъ въ обществѣ, дабы взаимно противопоставить ихъ одни съ другими, и изъ сопротивленія различныхъ взглядовъ вывести истину. Но исполнительная власть должна состоять одно цѣльное, едино и не по личности, то покрайней мѣрѣ по своему духу; она должна действовать, предпринимать, идти впередъ, по сему ей необходимо двигаться по одному только направлению. Согласно съ этимъ взглядомъ предложеніе сосредоточить исполнительную власть въ однихъ рукахъ безъ совѣщенія было сообразно съ цѣлью; но только выбранное лицо вовсе ей не соответствовало. Кн. Чарторыскій, человѣкъ безъ характера и энергіи всегда служилъ бы пассивнымъ орудіемъ въ чужихъ рукахъ; разная личности поперемѣнно оказывали бы влияние на него и повелѣвали бы имъ: потому и съ нимъ нельзя было уйдти далеко. Клубы были въ развитиѣ въ пользу конвента, имѣли постоянное передъ глазами и на устахъ французскій конвентъ; они оживили отъ него чудесъ, хотя ихъ сѣймъ въ существенности ничтоже отъ него не отличался. Настоящее намѣреніе ихъ было учредить комитетъ общественного спасенія и безопасности, революціонный трибуналъ въ родѣ парижскаго, наконецъ правительство на подобіе террористовъ во Франціи; ихъ не основанное убѣженіе заключалось въ томъ, что эти комитеты спасли Францію единственно тѣмъ, что ходили по колѣна въ крови. Нѣть, не гильотины, работавшаго на революціонной площади, не заточенія лучшихъ и благороднѣйшихъ людей, не пожертвованіе сотнями тысячъ невинныхъ спасли Францію, какъ это хотѣли доказать, но агентственное честолюбіе державъ, боровшихся съ революціею,
недостаток въ нихъ единодушія, а главное слабыя, неспособные полководцы, которыхъ посылали противъ Франціи и которые, составляясь среди взглядовъ уже давно измѣнившихъся, внесли въ военный дѣйствія невѣроятную вилость, между тѣмъ какъ противъ нихъ былъ открытъ путь для всѣхъ молодыхъ талантовъ.

Правительство должно иметь силу и энергию, должно обуздывать злорѣбренныхъ, выдумать страхъ и почувствіе, не выказывать пристрастія къ личностямъ и преслѣдовать свою цѣль смѣло и энергически: но для этого нѣть никакой надобности безполезно и беззаконно умерщвлять невинныхъ. Революционеры смѣшливавы причины съ послѣдствіями: такъ какъ успѣхи французскаго оружія начались вскорѣ послѣ террора, то они хотѣли видѣть въ нихъ результатъ этой системы (*). Но во время террора успѣхъ былъ еще весьма сомнительный, и только когда явился геній молодаго Бонапарте, частіе явно стало на сторону Франціи; это отнюдь не было следствіемъ террора, но следствіемъ превосходныхъ способностей молодаго полководца. Чтобы Полицію бороться съ Россіею, (что впрочемъ было весьма трудно) не нужно было ни конвента, ни террора, ни крови, ни Левелей и клубытъ съ ихъ убійствами генераловъ и августовскими ночами, но нужно было геніальный полководецъ: такого не оказалось, и дѣло ихъ было проиграно, хотя по способностямъ у нихъ былъ геніальный полководецъ, въ лицѣ Пропжинскаго, но ему не доставало той энергіи характера, которая столь же необходима полководцу, какъ умъ и геній. Онъ не имѣлъ силы воли и не имѣлъ дѣйствовать рѣшительно подобно Хлошпскому, поему онъ постоянно сохранялъ лишь второстепенную роль, составляя безпрестанно превосходнѣйшіе операционныя планы, которыми также безпрестанно портились неискусными исполнителями; дальнѣйшія события представляютъ намъ нынѣ тому доказательства.

Такимъ образомъ было почти все равно, которая партия одерживаетъ верхъ, партия реформы или ея противниковъ: во всякомъ случаѣ все осталось бы по прежнему, до тѣхъ поръ пока люди, стоящіе во главѣ, остались бы тѣже; немного болѣе, немного меньше власти, это не составило бы большой разницы. И безъ

(*) Нерѣчено: Post hoc, ergo propter hoc.

Т. II.
того, даже наиболее самонадеянные люди пришли к убеждению, что послѣ Остroredенскаго сраженія дѣло ихъ кончается въ гибели: си́нье окруженіе полководца изчезло, одушевленіе арміи испарилося, вспомогательными средствами представленные полной ненависти, богато снабженныя арсеналомъ, нетронутымъ населеніемъ, были надержаны, истощены — въ такт что же они могли противоставитьстрашному противнику, котораго силы не были окружены?

Въ то время какъ тайнымъ конемъ, раздоръ и ненависть волновали Варшаву, русская армія выступила наконецъ 1/20 мне. изъ Остroredени и медленно двинулась къ Пултуску, где 4/20 мне. она расположилась временно слѣдующимъ образомъ: 1-ий корпусъ съ 3-й гренадерской дивизией и одной кирасирской бригадой правѣ — у Голюмини; гренадерский корпусъ съ одной кирасирской и одной уланской бригадами лѣвѣ, у Пултуска, начальникъ Гвардіи какъ главный резервъ позади, у Макова. Главная квартира прибыла въ Клещево. Форпосты шли вдоль Наревъ и Буга до Вира. Въ тылу Остroredенка была затана 1-мъ егерскимъ, а Ломжа 1-мъ и 2-мъ морскимъ полками. Кромѣ того все теченіе Буга отъ русской границы выше Нура до Наревъ охранялось Атаманскимъ казачьимъ полкомъ, расположенными отдаленными постами, изъ коихъ главный въ Нурѣ, Бростъ и Висоновъ. Въ этомъ расположеніи армія оставалась долгое время, но здесь ей суждено было испытать чувствительную потерю — конечно ея достойного вождя!

Фельдмаршалъ въ это время преимущественно занимался, частию направленіемъ войскъ противъ Геліуда, дабы воспрепятствовать его экспедицію въ Литву, частию же приготовленіями къ перемѣнѣ черезъ Вислу, должествующей совершиться въ концѣ июля близъ русской границы. Уже 1/10 дѣйств. статс. сов. Нейкеръ, съ конными дѣйствовалъ успѣшно въ Хойяти въ Прусію съ обширными подземочными: Нейкеръ въ русской кону съ Данцигъ Тевгоборскій, частично скупили орданные запасы въ родь въ Данцигъ, Торгъ и Кенифіръ, частично же они были привезены изъ Россіи и сложены вдоль границы. Суда, привезшіе эти запасы, оставались на Вислѣ для дальнѣйшихъ
распоряжениям фельдмаршала. В то время как Пейкер ревностно хлопотал об устройстве продовольственной части, инженер-полковник Фитингов занимался приготовлениями для постройки моста, для которого он покупал и заготовлял материалы. Между тем армия отдыхала от трудностей похода в окрестностях Пултука, где было обеспечено правильное продовольствие.

Так как фельдмаршал хотел для рационального движения на левый берег Вислы, соединить все войска, которыми только можно было располагать и которые не имели специальных назначений, то он приказал генер. Крейцу с своим корпусом оставлять Лоблицское воеводство и направиться к брестскому пограничье, предварительно передав генер. Ридигеру премию посты свои и усилив его 2-ю кавалерийской дивизией и 2-й казачьими полками. Отс брестскому пограничье Крейцу должен быть признаком к себе войска генер. Налёвая II, направляться двуми эшелонами через Цехановец, Андреево, Пышин и Остролень на правый берег Нарева: 1-й эшелон, состоящий из литовской гренадерской бригады, 4-х полков 2-й пехотной дивизии, драгунской бригады и 3-х казачьих полков, под начальством генер. Муравьёва должен быть выступить немедленно; второму же эшелону, под начальством генер. Крейца предписано было выступить позже, по получении особого приказания. Вместе с этим эшелоном, кроме 2,500 выдорпавших из внутренних госпиталей и 1,450 человек, назначенных на укомплектование 3-й кавалерийского корпуса, должны были быть доставлены к армии и всё средства, каких только могли быть её полезны при дальнейших действиях. Охранение русских границ было предоставлено попечению генер. Розена в Бресте, для чего он был усилен еще двумя бригадами 7-й пехотной дивизии и Татарским уланским полком из Седлце.

Таковы были последняя распоряжения благородного полковода, который, испытав много мрачных дней в течении...
ніи этого похода увидѣть наконецъ что шансы счастливаго окончанія войны скопляются совсѣмъ сторонѣ. Непріятель былъ разбитъ, цѣль его силы погибъ, храбрость и довѣріе его солдатъ было поколеблено: теперь все зависѣло отъ того, чтобы привести въ исполненіе перешагу черезъ Вислу (что при робости непріятеля, всѣдствіе понесенныхъ имъ неудачъ, не казалось уже столь труднымъ) и за тѣмъ непосредственно владѣть гнѣздомъ революціи и войны. Этими мыслями и планами полководецъ былъ сильно занятъ и радовался, что приготовленія къ постройкѣ моста подвигались такъ быстро: хотя ему и предстоялъ опасный фланговый маршъ мнѣ Мошкова, но онъ надѣлся совершить его скрытно и съ тѣмъ быстротой, чтобы непріятель узналъ о немъ не ранѣе, какъ по прибытии Русскихъ въ Шлюцъ. Онъ собственноручно изложилъ главную идею для сего движенія, которое онъ намѣрѣнъ былъ совершить 3—мя колоннами: онъ былъ полонъ надежды, полонъ жизни: но часъ его уже пробилъ.

Еще незадолго до сего Драбичъ испытала большое удовольствіе. Въ Петербургѣ были распространены о немъ и о внѣренной ему арміи самые невыгодные слухи. Суда по нимъ, армія находилась въ совершенномъ разстройствѣ, а полководецъ выставлялъ человѣкомъ не способнымъ выполнить возложенную на него задачу; намекали даже намѣренную невозможность за столомъ. Эти слухи до того усиливались и возбудили въ публику столько безпокойства, что Государь счелъ нужнымъ послать въ армію довѣреннаго генерала, чтобы на мѣстѣ изслѣдовать положеніе дѣла. Порученіе это было возложено на генерала адютанта гр. Орлова, известнаго своимъ открытымъ, правдивымъ характеромъ и удачно веденными дипломатическими миссіями. Уже во время турецкой войны 1829 г. онъ былъ посланъ въ качествѣ уполномоченнаго въ Константинополь, потому что пользовался особымъ довѣріемъ и любовью гр. Драбича; поэтому, всѣдствіе особой деликатности. Государь и теперь послалъ его же, ибо, по причинѣ дружескихъ отношеній гр. Орлова къ фельдмаршалу, никто не могъ лучше открыть на мѣстѣ настоящее положеніе дѣла. Гр. Орловъ не безъ предубажденія прибылъ къ арміи: онъ ожидалъ найти ее
в критическом положении, а нашел ее напротив в отличном видѣ: хорошо снабженную, полную бодрости, жаждующую битвы и с чувством собственного достоинства, восхваляемым до энтузиазма, вслѣдствіе послѣдних успѣховъ. Откровенно высказал онъ фельдмаршalu свои опасенія и былъ обрадованъ тѣмъ, что имѣлъ возможность блестящимъ доношеніемъ въ Петербургъ дать ему полное удовлетвореніе. То была послѣдняя радость человѣка, неоднократно испытаннаго судьбою.

Фельдмаршалъ съ ближайшими помощниками своими, генералами Толемъ и Нейдгардтомъ жилъ въ 3-хъ верстахъ отъ Пултуска, въ небольшомъ домикѣ съ миловидною, красною черепичкою кровлею, построенномъ на высокомъ берегу Нарева. Подъ, въ большой пивоварѣ помѣщался штабъ. На 10/миллионны и 11/миллионны приготовлялись праздновать годовщицу битвы при Куневѣ, открывшей побѣдоносное шествіе въ Адрианополь: приготовленія дѣлялись среди хорошихъ предназначеній: теперь, также какъ и тогда, только что выигранное сраженіе открывало путь еще къ большимъ успѣхамъ. Все было приспособлено радости и надежды, въ особенности многочисленные товарищи полковода по прежнему достоянному походу; одинъ изъ нихъ торжества должны были превратиться здѣсь въ днѣ печали!

Вечеромъ 9/миллионны, когда погода послѣ продолжительнаго дождя немного прояснилась, фельдмаршалъ прошелся по лагерю, съ обычной лаской здоровался со всѣми встрѣтными, поговорилъ несколько минутъ съ только что приведенными платными, былъ велелъ и доволенъ, съ легкостью въ холмѣ и въ показательствѣ своей силы отъ деревьевъ больной сунъ. Такъ по странѣ ироніи судьбы несчастью всегда преуспѣиваетъ безопасность и радость. Не предчувствуя, что ему опредѣлено на слѣдующий день, онъ возвратился домой.

Какъ и Фридрихъ Великій гр. Дифи былъ охотникъ до хорошаго стола, но подобно ему любилъ предпочитительно трудноваримую пищу. (*) Такую пищу онъ употреблялъ и въ этотъ

(*) Одинъ известный генераль, бывший адъютантомъ Дифи, неправильно это показываетъ, говоря что Дифи, будучи слишкомъ занятъ ум-
вечерем и пил сверх того молодой кисловатый рейнвейлъ. Въ 10 часовъ онъ, подпивая въсколько бумаги, легъ спать, но то было его послѣдняго сонъ; ему суждено было пробудиться только для того, чтобы перейти ко сну въчному. Въ 2 часа ночи онъ внезапно почувствовал себя не хорошо; призвавъ своихъ людей, онъ за- претилъ имъ будить лейб-медика Шлегеля, считая это неадо- ровью обыкновеннымъ следствиемъ дурнаго пищевареня. Только въ 4 часа утра, такъ какъ болѣзнъ быстро усиливалась, былъ при- званъ докторъ. Какъ бывъ нунчъ почтенаго медика, когда, войдя, онъ увидѣлъ почитаемаго полководца со всѣми признаками холеры въ сильнѣйшей степени! Онъ тотчасъ принять всѣ противвздѣйствующія мѣры, бросать кровь, приставить ніяками, предписать сильное растираніе, собственными руками тереть его члены сведенію судорогами и употреблять всѣ общныя въ по- добныхъ случаяхъ лекарства. Въ 7 часовъ были призваны и другиe 4 врача, находившіяся при главной квартира: въ числѣ ихъ докторъ Штурмеръ, впослѣдствіи описавшій болѣзнъ фельдмар- шала, въ прусскій баталіонный лекарь Кохъ, спеціально назначав- шій холеру. Они удостовѣрились, что здесь холера была въ самой сильнѣйшей степени. Не смотря на внутреннее безпокойство, своевременное всѣмъ болѣзнымъ холерою, страдалаешь сохранить полную память; когда лейб-медикъ Шлегель предупредить Дь- бича, что его болѣзнъ весьма серіозна, онъ казалось быть сильно пораженъ и съ потливымъ взглядомъ спросилъ доктора Штур- мера, «не холера ли это?» на его отрицательный отвѣтъ онъ во- зразили, вѣрно предчувствуя свою смерть: «Вы не хотите этого «сказать, но я чувствую слишкомъ хорошо, что часъ мой про- бился!» Онъ просилъ графовъ Толя и Орлова, флигель-адъютанта полкъ Чевкина и дежурнаго генерала Обручева, которые одинъ за другимъ входили въ комнату,—удалась, потому что его бо- лѣзванъ заразительна; обратясь къ гр. Орлову, онъ сказалъ: «Ва- ше присутствіе здѣсь служить для меня утѣшениемъ; вы ранѣе

столько, чтобы обращать большое вниманіе на физику, всегда былъ до- полнялъ тѣмъ, что ему ставили на столъ, и такъ какъ ему часто пода- вали самыя тяжелыя кушанья, то онъ безпрестанно страдалъ несваре- ніемъ желудка.
«другихъ генераловъ будете говорить съ Государемъ; сообщите „Его Величеству все что вы видѣли, снажите Ему что я охотно умираю, потому что я честно исполнялъ возложенной на меня обязанности, и былъ наконецъ такъ счастливъ, что запечатлѣлъ свою смерть вѣрность моему Государю." Докторовъ же своихъ онъ умолялъ съ обычной добротою, не подавленною даже страхомъ смерти, быть осторожными при обращении съ нимъ, не оставаться при немъ до конца. „Судорожное сведеніе мускуловъ, боли въ груди и желудкѣ сдѣлались столь сильны, что часто заставляли его громко жаловаться, и даже иногда вскрикивать; въ минуты, когда боли прекращались, онъ громко и усердно молился. Вынутый изъ теплой ванны и чувствуя, что его руки кочечуютъ, онъ воскликнулъ: „Боже мой! я такъ долго нечайно кончился! Господи! да будетъ Твоя воля!" Около 10 часовъ сильы его начали ослабевать, голосъ сдѣлался невнятнымъ, умъ и взоры облеклись смертнымъ туманомъ. Въ четвертъ двѣнадцатаго часа онъ скончался. (*)

(*) См. рѣпъ „Stürmers; Tod des Kaiserlichen Russischen General-Feldmarschalls Grafen Diebitsch-Sabalkanski. Berlin 1832". Авторъ тѣмъ свѣдѣніе основывается на этомъ сочиненіи, что онъ самъ принималъ въ немъ нѣкоторое участіе. Мы не будемъ останавливаться надъ опроверженіемъ нелѣгкаго слуха, распространеннаго злобою и ненавистью партий по случаю смерти генерал-фельдмаршала: онъ слишкомъ не основательенъ, дабы заслуживать подробнаго опроверженія. Въ первые минуты, когда смерть его сдѣлалась неизвѣстно, два доктора, еще не знавшіе подробностей, въ на скорѣ составленныхъ доносеніяхъ своихъ, хотя и говорили согласно, что смерть послѣдовала внезапно, но приходили различныя причины ея: одинъ холеру, другой апоплексію; изъ этого заключали, что фельдмаршалъ никому не долженъ былъ умереть естественно смерти. Много басенъ сочиняли о минувшемъ недовольствѣ правительства противъ Дивича; другіе говорили о недовольствѣ фельдмаршала самимъ собою. Если бы правительство было недовольно имъ, то оно назвало бы другаго на его мѣсто, какъ это и прежде однократно случалось: а если бы фельдмаршалъ былъ недоволенъ самимъ собою, то просилъ бы объ увольненіи. Но онъ никогда не былъ меньшъ недоволенъ собою, какъ послѣ поѣзда при Острожицѣ, никогда успѣхъ не казался ему болѣе вѣрнымъ и неминуемымъ. Высоко поставленнымъ лицамъ не могуть умирать скоропостижно подобно другимъ смертнымъ, а если это случится, то стараются непремѣнно объяснить совершенно необыкновенную причину. Эта причина хотѣла найти и яснь, потому что смерть отъ господствующей эпидеміи, въ которой гр. Дивичъ по натурѣ и по образу жизни нѣкѣ больше другихъ наклонности, представляла слишкомъ простое объясненіе.
Такъ скончался благородный герой, охлаживаемый всѣми близко его знавшими. Даже враги его должны были отдать справедливость кротости и гуманности его характера, равно какъ и его отличнымъ способностямъ. Конечно въ минуты борьбы патриотическое дѣло обсуждается одностороннимъ образомъ. Въ прежнее время, когда фельдмаршала считали полководцемъ предназначеннымъ для спасенія Греціи, его превозносили до небесъ, теперь же, когда онъ побѣжалъ націю, которую литература и самъ духъ времени взялъ подъ свое покровительство, русскаго полководца унизили всевозможнымъ образомъ. Однако потомство, уже наступившее для него будетъ судить иначе чѣмъ несвѣдущий или пристрастный писатель: оно не откажется отдать справедливость достоинству его характера, равно какъ и честнымъ принципамъ, которыми онъ руководился въ предназначенной ему сфере дѣятельности.

Коротко, то блестящее было поприще Дібича. Родившись 1827 г. въ Грос-Лейпъ въ Силезіи, онъ получилъ военное воспитаніе въ кадетскомъ корпусѣ въ Берлинѣ; на 16-мъ году онъ былъ принятъ по просьбѣ своего отца (котораго къ бывшему адютанту Фридриха Великаго Императоръ Павелъ пригласилъ состоять при своей особѣ) въ русскую службу (1801). Затѣмъ открылось блестящее поприще для его дѣятельности, въ кампанияхъ противъ Французовъ въ 1805 и 1807 г. и въ особенности въ достопамятную войну 1812 г., когда онъ былъ назначенъ генераль-квартирмейстеромъ въ корпусѣ гр. Витгенштейна. Его дѣятельность, усердіе и предпріимчивость были неутомимы, такъ что генералъ Витгенштейнъ и Довре часто должны были умѣрять его порывы. Въ особенности отличился онъ при взятіи Полоцка въ октябрѣ 1812 г., за что былъ произведенъ въ генералъ маиоры. Другое замчательное дѣло его состояло въ смѣломъ маневрѣ, посредствомъ котораго онъ съ незначительнымъ отрядомъ прошелъ между генералами Макдональдомъ и Брюномъ и побудилъ послѣдняго заключить известную Таурогенскую конвенцію, послужившую первымъ шагомъ къ тому исполненію союза Пруссіи съ Россіей, которому міръ былъ обязанъ своимъ освобожденіемъ. Дібичъ, и невзмѣнный товарищъ его впослѣдствіи...
ствія гр. Толь въ эту кампанию впервые вышли изъ немездности, обулуча оба еще въ чинахъ полковникъ и оба занимая должности генераль—квартирмейстерь, первый въ корпусъ гр. Витгенштейна, второй въ главной арміи; оба они принимали рѣшительное участіе въ главныхъ событияхъ того времени, но гр. Толь въ качествѣ довѣренаго лица кн. Кутузова стоять нѣсколько выше и имѣлъ больше влиянія на окончательный исходъ кампании. Всѣмъ извѣстно участво Толя въ сраженіи при Бородинѣ, во фланговомъ марше на Латышевку и въ Тарутинскомъ нападеніи, коего превосходный планъ былъ составленъ имъ. Въ слѣдующую кампанию оба талантливые воища продолжали свое блестящее поприще; такъ какъ въ первую его половину гр. Витгенштейнъ и его корпусъ играли главную роль, то вначалѣ генер. Добичъ болѣе выдавался; но вскорѣ послѣ того, по смерти Кутузова, Толь былъ назначень генераль—квартирмейстерь главнаго штаба Его Величества, вслѣдствіе чего влияние его на ходъ событий снова получило перевѣсъ. Оба герои были неутомимы какъ на полѣ битвы, такъ и въ совѣтѣ; важнѣйшіе стратегическіе планы были ихъ дѣломъ; при этомъ замѣчательное согласіе господствовало во всѣхъ ихъ взглядахъ; вскорѣ они приобрѣли полное довѣріе Императора Александра, высоко цѣнившаго ихъ мнѣніе. Добичъ отличился при Дрезденѣ, гдѣ былъ раненъ, Толь—при Кульмѣ и особенно при Лейпцигѣ, гдѣ онъ не допустилъ союзную армію попасть въ угол образуемый теченіемъ Эльстера и Плейзь. Оба послѣ битвы были произведены въ генераль—лейтенанты, и вмѣстѣ съ ними тотъ же чинъ получили генералъ Паскевичъ. Такимъ образомъ эта всѣмъизвестная битва одновременно возвысила трехъ замѣчательныхъ мужей, достоинствъ которыхъ было движения на Парижъ и за тѣмъ паденіе корсиканского колосса. Обильно украшенные лаврами, возвратились они въ отечество, и во время мира продолжали свою обширную дѣятельность: генер. Толь все еще какъ генералъ—квартирмейстеръ главнаго
штаба Его Императорского Величества, генер. Дзивич бак на начальник главного штаба 1-й или большой действующей армии. Но еще большее влияние получил Дзивич, будучи назначен в 1822 г. начальником главного штаба при Государе; в этой должности он принес своею энергию много пользы для внутренней организации всей русской армии. В последствии он сопровождал своего Монарха в Таганрог, присутствовал при кончине Незабвенного и не мало содействовал своею энергию и деятельностью для подавления большого заговора. Великий преемник Александра удостоил Дзивича таким же доверием; генер. же Толь между тем занял вместо его как начальника штаба главной армии.

Она эти мужа, с благодарным соревнованием проходилось свое блестище поприще, взаимно питали друг к другу полное уважение, вскорé преобразовалось в дружбу, когда во время достопамятной кампании 1829 г. они вместе сломили гордыню и молчаливо Османовъ. Этот поход был американским урочным Дзивича; его имя проникло всюду, историческую известность; но с этих поръ слава его началась упадать. Различная обстоятельства были причиной, что в войну противъ Польковъ онъ не остался на той же высоты, какъ въ войну противъ Турокъ. Глубокая печаль, может быть, не мало содействовала преждевременному ослаблению его умственныхъ способностей. Ранняя кончина его достойной и искренне любимой имъ супруги, тотчас послѣ блестищаго похода черезъ Балканы, поразила его до глубины души и до такой степени потрясла его здоровье, что съ тѣхъ поръ онъ никогда уже не былъ совершенно весель. Уже годъ спустя послѣ этого, при самомъ началъ похода противъ Польковъ, одинъ изъ окружающихъ его, привезъ ему бумагу для подписи, увидѣлъ Дзивича заливавшагося слезами, когда, выставляя число, онъ замѣтилъ, что то былъ день смерти его жены. Трудности похода, во время котораго онъ нѣсколько мѣсяцевъ былъ въ ряду, и днемъ и ночью рѣдко пользовался минутою спокойствія, окончательно истощили его силы; онъ мало спалъ; его тяжелое тѣлосложеніе скоро утомлялось физически, а это оказывало влияние и на его умъ, до такой степени, что лица, знавшія его прежде человѣкомъ веселымъ, энергическимъ въ рѣшительности.
тельным, были поражены, видя его теперь печальным, недоверчивым и даже иногда малодушным.

Было ли это следствием изнуряющей скорби, или физического и морального утомления: но в этом походе он не соответствовал блестящим ожиданиям на него возложенным, и часто необходима была вся сила влиятельного энергического характера гр. Толя, чтобы побудить его к действиям в важные минуты. Поэтому, когда распространялось в лагере печальное известие о кончине фельдмаршала, то при всем искреннем участии к нему, никто в армии ни на минуту не был озабочен, зная что по военным законам гр. Толь, как начальник главного штаба придет командование до назначения нового полководца. Армия могла к нему полное доверие: каждый солдат знал и уважал его, потому что в решительные минуты он постоянно видел его впереди и часто снашивал его отрывистые но сильные слова, вдохновляющие войска к победе. Через несколько часов по кончине фельдмаршала Толь перенес главную квартиру в Пултуск, находившийся на расстоянии 3-х верст, и ревностно продолжал заниматься приготовлениями к переправе через Вислу и соединению войск.

Тело Дьбича по вскрытии его врачами было набальзамировано и отправлено в Россию; только сердце его было предано земле в Пултуске (*).

(* Былъ спустя летом 1836 г., автор, прогуливаясь в Петербургѣ, зашелъ на такъ называемое волково-поле, и на находящемся близъ него протестантское кладбище. Брода между покойниками усыпальни, онъ палъ въ одну особо огромную, четверугольную могилу, где простой бывалъ мраморная доска возбуждалъ его внимание. Онъ подошелъ ближе и прочелъ: «Здесь покоятся бранные останки генерала-фельдмаршала Императорско-российской службы графа Иоанна Фридриха Карла Антона Дьбича Забалкинского; родился въ Прусской Силезии въ поместье Грос-Лейна 15, мая 1785, скончался въ Царстве Польскомъ въ Кюпене, вблизи Пултуска 14 июня 1831 г.» Изъ этого не большой ключокъ земли заклали въ себѣ все, что оставалось отъ груда Балкина. На продолжавшемъ князь изъ бывъ мрамору въ другую украшения кромѣ имени и простого креста переписан въ мраморнымъ. Это говорить само за себя. Можно ли было сдѣлать изъ могилъ полководца, который впервые, со времени падения града Константинё Великаго, побденно перенести знамя св. креста черезъ Германию, знаніе болѣе выразительное, чьмъ крестъ облытый лавровъ? Миръ право твоему благородный герой! Только бранный прахъ твой покойтесь на
Генералъ Крейц, передавъ 1/30 отъ всѣхъ своихъ постовъ генер. Ридигеру, двинулся черезъ Копье къ Седьмц, куда прибылъ 1/30 и принялъ общее начальство вмѣсто гр. Палена II. Отсюда, вслѣдствіе еще прежде начертанной фельдмаршаломъ диспозиціи, генер. Муравьевъ съ первымъ эшелономъ долженъ былъ продлить свой маршъ на соединеніе съ главной арміей; на- противь генер. Крейцъ, со вторымъ эшелономъ своего корпуса, состоявшимъ изъ одной пѣхотной бригады, двухъ драгунскихъ и трехъ гусарскихъ полковъ, долженъ былъ приблизиться къ Бугу и временно расположиться у Нура. Въ этомъ положеніи онъ отчасти прикрывалъ брестское шоссе, угожая флангу и тылу каждаго непріятельскаго отряда черезъ чуръ далеко выдвигавшагося на немъ; съ другой стороны онъ обезпечивалъ под- возы изъ Россіи на пространства между Бугомъ и Наревомъ, и на случай, если бы былъ атакованъ превосходными силами, имѣлъ всегда въ рукахъ позади Буга; наконецъ на слу- чай необходимости соединенія его съ главною арміею, онъ былъ тамъ болѣе на ней на 4 перехода.

Генер. Ридигеръ, 8/37 прибылъ съ своимъ корпусомъ въ Люблинъ и присоединилъ еще къ себѣ слабую 2-ю конно-германскую дивизію съ 2-я казачьими полками, чрезъ что его си- лы возросли до 12 батальоновъ 36 эскадръ и 900 казаковъ, всего до 12,000 ч. съ 24 орудіями; онъ имѣлъ порученіе оберегать край между верхнею Вислою и русскою границею. Положеніе его не считали подверженнымъ опасности, ибо полагали, что По- долья занятъ преимущественно отравленіемъ удара отъ своей столицы, и кроме того Ридигеръ всегда имѣлъ безопасное от- ступленіе на Волынь.

Гр. Толь не упустилъ также изъ виду операций противъ Гел- гуда и Хлаповскаго въ Литвѣ и отдаль строилась приказанія, чтобы они съ настойчивостью производились действующими тамъ генералами. Какъ мы выше видѣли генер. Хлаповскій еще 10/ мая, когда польская армія стояла противъ гвардейскаго корпуса у Смольова, былъ послать съ 1-мъ уланскимъ полкомъ, 100 чел.
1-го пехотного полка и 100 инструкторами, всего с 800 чел. и с 2-мя конными оружием, чтобы подать помощь литовским инсургентам и вместе с тем доставить им учитель.

Дезидерий Храповский (для отличия от бывшего вместе с ним брата его Станислава) был человек способный выполнить такое поручение. Одним видом его внушал уважение: высокаго роста, почтенной наружности, он уже везде был в окружающих боязливое благоговение. У него не было также недостатка в храбрости и способностях, но претензий его на то и другое были выше действия. Наполеон замедлил его и сдался своему ординарцем; впоследствии он получил гвардейский эскадрон; но в поход 1813 г. он покинул своего повелителя с досады, что тот не произвел его в полковники; по обыкновенному закону перехода от любви к ненависти, Храповский сдался его жестокий врагом. Надежда играть значительную роль привела его из Познани в Царство, с целью принять участие в революции. Он не мог простить Хлощикому, что тот обманул его надежды в этом отношении; неудовольствие его достигло крайней степени, когда они увидели себя вынужденными наряду с другими стать во главе полка, а в последствии бригады. По сему он с сожалением ухватился за случай выделяться из массы и играть главную роль в Литве. Там он надеялся обратить на себя внимание Европы и, в качеств е основателя Литвы, пребретя безсмертную славу. Мысль его стремилась теперь не к тому, чтобы быть начальником вспомогательного корпуса, а к тому чтобы стать во главе всей Литвы.

Минута для отправления Храповского была удачно выбрана; Великий Казз был занят Своим отступлением, а польский был еще слишком далеко: между ними оставалось открытое пространство, но которому Храповский счастливо пробрался и, двигаясь через Андреево и Чижево, 9 мая достиг при Микенах русской границы. Дабы встретить менее сопротивления, он распускал всюду слух, что он составляет только авангард значительного корпуса, который слёдует по его пятам, и для подтверждения этого оставил нетронутыми боль-
ше магазины въ Брянскѣ, что впослѣдствіи было весьма кстати для Добича, при движении его къ Остроглу. Изъ Брянска онъ направился черезъ Бѣльскъ въ Бѣлозерскую пущу, на соединеніе съ таможенными миссарами. 27/4 мая, въ 5 ч. попол. онъ наткнулся при Гайновщизны на генеръ майора Линдена прибывшаго туда въ тотъ же день съ небольшимъ отрядомъ, силою едва до 700 ч. Обративъ все свое внимание на лѣсь, и ожидая имѣть дѣло только съ вооруженными толпами крестьянъ, Линденъ не мало удивился, увидѣвъ себя атакованнымъ съ противоположной стороны регулярными войсками съ артиллерией. Онъ занималъ селеніе и кромѣ того имѣлъ наблюдательный постъ изъ 100 ч. на дорогѣ въ Наревку. Уланы Храповскаго въ карьерѣ прошедши по деревнѣ, поражая разбросанныхъ въ ней пѣхотинцевъ. Линденъ старался собрать своихъ людей позади селенія и дать отпоръ: но осыпанный картечью и снова атакованный уланами, онъ принужденъ былъ отступить въ лѣсъ, потерявъ одно орудіе. Наблюдательный постъ былъ такимъ образомъ совершенно отрѣзанъ отъ него и послѣ упорнаго сопротивленія принужденъ положить оружіе. Линденъ потерялъ, кроме оружія, до 200 ч. убитыми и пойманными, между конями 7 офицеровъ.

Въ этомъ сраженіи впервые появилась на сцену новая оригинальная личность: кн. цд. Лога, послѣдовавший за Храповскимъ изъ Познани. Въ боевомъ плацѣ, но имѣя сверхъ священническій налѣпникъ, онъ шелъ постоянно впереди войскъ и, полный энтузиазма, одушевляющаго взглядомъ воспламенялъ ихъ къ битвѣ. Въ этомъ первомъ сраженіи онъ былъ раненъ, что впрочемъ не охладило его одушевленія. Присутствіе Лога не мало способствовало тому, чтобы подвѣзовать на воображеніе Литовцевъ и выставить въ ихъ глазахъ тѣмъ то необыкновеннымъ, какъ экспедицію тѣмъ и самую личность Храповскаго.

Линденъ отступилъ черезъ Бѣлозерку (гдѣ съ нимъ соединились отряды Горскаго и Сабини) въ Шерешково. Храповскій не думалъ о преслѣдованіи, но двигался по сѣверной части лѣса черезъ Наревку и Массево на Рудню, оттуда черезъ Кривки направился по дорогѣ въ Свинолычъ у Массева Ронко и Красовскій присоединили къ нему 200 стрѣлокъ; у Кривокъ, гдѣ
дорога выходила из лесу, преследуя иного не сколько людей полякский сенатор, отданной генерал Тадеуш Тышкевич, имевший в этом крам братья поместья (**). Так что каждым шагом впереде незначительный отряд Хлаповского все больше увеличивался. Чтобы ввести Русских в заблуждение относительно своих настоящих намерений, он делал демонстрацию по различным направлениям, угрожая одновременно многим пунктам, и особенно Слониму, где в то время находился Великий Князь Константин Павлович. Предполагая, что таким образом он достаточно обманул Русскими, Хлаповский незаметно бросился в промежуток между Волховом и Россией на Мосты, где в ночь на 28/17 мая перебрался на судах через Неман. Двигаясь сперва на Гродно, он обратился потом вправо, шел день и ночь и 21/18 мая напал на Лида. Находившийся там с двумя ротами Виленского резервного батальона и 2-ми оружием капит. Камарницкий, согласно своей инструкции, при приближении Хлаповского отступил по виленской дороге, чтоб толь ускорить свою гибель. Наступленный и атакованный в открытом поле всадниками Хлаповского, он был принужден послать никоторого сопротивления положить оружие лишь в недалеком разстоянии от леса— где бы он нашел защиту и подкрепление, ибо за день перед этим подполк. Гаерланд с командою вышерованных и с донцем 64 резервных оружией препожденных в Вильно прибыл в Жирмунь и уже выступил по направлению к Лида. Последовавшие вышепомянутых двух рот Хлаповский напал на него, во встретить энергическое сопротивление. Гаерланд утверждает на мзаз находившейся среди леса и отбивал всю атаки вновь сформированного литовского батальона, назначенного Хлаповским для овладения мысом. Наконец последний, понеся уронъ, начался с наносящимся отказаться от своего намерения. Таким образом он не мог прорваться вперед и в тоже время предполагать, что его преследовать с тылу, то он считался

(**) По другим свидетельствам Тышкевич далъ заверить себя в своем имкъ, лишь показать видъ, что онъ по принуждению послѣдовалъ за матерниками.
свое положение весьма затруднительным и открыто признался сенатору Тышкевичу, что если он найдет на своем пути отступление мост через Днепр у Мытво разрушенным, то будет принужден положить оружие. Однако же он счастливо переправился через эту реку и направился на Орани.

Не имев свиданий о действительных силах Храповицкого, чрезвычайно преувеличивающих молвою, виленский генерал губернатор Храповицкий, был сильно озадачен, получив знакомство о его быстрых успехах и о последнеме сражении близ Лида, гдѣ Гафедранда первоначально также считали разбитым. Он тщетно принимал меры для защиты Вильны, рѣшившись в случаѣ приближения неприятеля, покинуть ненадежный городъ, отступить въ арсеналъ, окруженный землянымъ валомъ, и защититься тамъ до послѣдней крайности. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ послалъ курьеровъ во всѣ стороны, дабы какъ можно скорѣе вернуть въ угрожаемую Вильну генераловъ Сулиму, кн. Хилкова и Отрокевича. Послѣднихъ, какъ ближайшихъ, былъ направленъ изъ Ошмянъ въ Солченики, чтобы, сосредоточивъ находящиеся въ окрестностяхъ небольшіе отряды, удержать наступление неприятеля. Но вскорѣ получено было донесеніе Гафедранда, которое умѣрительно безпокойство Храповицкого. Онъ приказалъ Отрокевичу отмѣнять и разбить польскаго генерала, коего прибытие въ Вильно только что опасался, такъ какъ действительные его силы не составляли болѣе тайны. Храповскій же напротивъ сгнѣвился черезъ Орани, Стоклинки въ Кейтовицкахъ, гдѣ долженъ быть встрѣтить Отрокевича; все болѣе задумчивый, мрачный и озадаченный свое положеніе, онъ даже довольно ясно далъ понять, что «ежели обѣщанная помощь не прибудетъ скоро, то онъ считаетъ себя погибшимъ.»

Действительно, Литовцы ободренныя прибытиемъ Храповскаго, снова возстали. Его счастливая экспедиція, продолжавшаяся всего 140 часовъ, два удачныхъ сраженія имѣ данныхъ, громкая молва, предшествовавшая ему, даже гордое обращеніе, которымъ онъ умѣлъ импонировать окружающихъ его: все это способствовало тому, чтобы ослабить Литовцевъ, и они думали, что нашли въ немъ человѣка, который поведетъ ихъ къ побѣдѣ противъ Рус-
скихъ. Поэтому съ своей стороны они дѣлали все, чтобы облегчать его предприятие: его снабжали всѣмъ нужнымъ и передавали ему всѣ требуемыя свѣдѣнія о планахъ и намѣреніяхъ Русскихъ. Толпами присоединялись къ нему Литовцы; въ Кейтовицкахъ кн. Гавриилъ Огинскій разомъ привелъ ему 1,200 ч., между коими 160 ч. составлявшее остатки шайки виленскихъ студентовъ. Эти послѣдніе въ своемъ юношескомъ энтузіазмѣ особенно выказывали безграничную радость при видѣ регулярныхъ польскихъ войскъ и во главѣ ихъ генерала, который своей славою и наружнымъ блескомъ производилъ волшебное дѣйствіе на ихъ воображеніе. Куда не заносились теперь ихъ мечты! Однакожъ радость ихъ скоро была охвачена высокомѣрнымъ обращеніемъ съ ними, какъ самаго Хлаповскаго, такъ и его войскъ. Послѣднѣе видѣли въ нихъ лишь нестройный сбродъ, что то въ родѣ земскаго ополченія (ruchawka), на которое они, по обычаю всѣхъ регулярныхъ войскъ, смотрѣли съ презрѣніемъ. Они думали, что могутъ все позволять себѣ въ отношеніи къ нимъ, и скоро довели до того, что первоначальная радость и любовь Литовцевъ превратились въ недовольство и ненависть.

По соединеніи съ Огинскимъ, Хлаповскій приказалъ и прочимъ предводителямъ литовскихъ инсургентовъ присоединиться къ нему, всѣдствіе чего всѣ они оставили свои лѣса и другія убѣжища и со всѣхъ сторонъ стекались къ нему. Такимъ образомъ отрядъ его усиливался съ каждымъ днемъ; вскорѣ онъ увидѣлъ себя во главѣ 5,000 чел. и былъ въ состояніи сформировать вновь два пѣхотныхъ полка, 4 кавалерійскихъ и батарею изъ 5 орудій. Въ Жижмороахъ онъ ревностно занялся организаціей этихъ новыхъ войскъ, которыми угрожали, какъ Вильну, такъ и Ковно, хотя настоящее его намѣреніе было обойти Вильну и быстро двинуться черезъ Минскъ на Мозырь къ болотамъ Припети, гдѣ уже готовилось возстаніе. Въ это время онъ неожиданно узналъ о приближеніи Гелгуда, что отнсилось не обратило его. Ибо, хотя для него желательно было содѣйствіе столь значительнаго отряда, но съ другой стороны, его печалила необходимость отказаться отъ главнаго начальства въ Литвѣ, а вмѣсто съ нимъ отъ всѣхъ надеждъ на славу и т. н.
почести, и подчиниться генералу, которого по способностям онъ ставил гораздо ниже себя, какъ это и было въ дѣйствительности. Прослѣдимъ теперь дѣйствія Гелгуда.

Утромъ на слѣдующий день послѣ битвы при Остерленкѣ Гелгудъ былъ уже въ полномъ движеніи по направлению къ главной польской арміи, когда Дембинскій прибылъ къ ней съ Познанскимъ эскадрономъ и передалъ ему новья словесныя инструкціи. Прежде всего оба генерала совершали публичное примиреніе, забывъ прежняія свои ссоры; затѣмъ они, а также и прочіе начальники, какъ-тоже бригадный генералъ Роландъ, начальникъ артиллеріи полковъ Пиентка, полковники генеральнаго штаба Косъ и д'Отерви, полковники Брезанскій, Оборскій, Сараковскій и Висневскій (начальникъ инженеровъ) подшлись въ взаимномъ согласіи и твердомъ совѣдѣстіи другъ другу; наконецъ двинулись форсированными маршами черезъ Ставшики въ Августовское воеводство.

Соединенные отряды Гелгуда и Дембинскаго составляли со включеніемъ вольнотеровъ Заливскаго болѣе 12,000 чел. съ 26 орудіями (*) и потому могли произвести значительную диверсию; но этимъ войскамъ недоставало способнаго начальника, потому что Гелгудъ, человѣкъ добрый, слабый, лично храбрый, но безъ всякихъ воинскихъ талантовъ, былъ совершенно непособенъ къ самостоятельному управлію большими военными операциями.

Вначалѣ движение произходило весьма быстро, и уже 26 мая Полки достигли Гравеа, отстоявшаго отъ Ломжи на 8 миль.

(*) Отрядъ Гелгуда состоялъ изъ слѣдующихъ войскъ:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Бригада Роланда</th>
<th>7-й линейный полкъ</th>
<th>3 бат.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19-й</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Бригада Валентина</th>
<th>4-й егерскій</th>
<th>3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>д'Отерви</td>
<td>2-й</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Саперы          1/4       въ.
Казаческихъ егерей 2 в.
1 батарейная и 1 легкая батарея 23 орудія.
Всего 11½ бат. 2 в.
Ориентировочно около 8,000 чел.
гдѣ Дембинскій встрѣтилъ отрядъ свой, бывшій до сего подъ командою полк. Сѣраковскаго, и тотчасъ же принялъ надъ нимъ начальство. Но уже во время этихъ первыхъ переходовъ обнаружилось, какъ мало Гелгудъ былъ способенъ поддерживать порядокъ и дисциплину въ своемъ отрядѣ: солдаты навычали на себя добычу изъ Ломжи, а офицеры везли съ собою телги, такъ что длинный и тяжелый обозъ сопровождалъ польскія войска. Тщетно Дембинскій пожертвовалъ собственнымъ эквипажемъ, дабы побудить ихъ къ подобному же лишению; его примѣръ нацѣлялъ мало подражателей, а Гелгудъ не былъ человѣкомъ способнымъ употребить власть.

Мы видѣли въ предыдущей главѣ, что генер. Сакенъ, предсѣдаемый дивизію Гелгуда до Ломжи, покинулъ этотъ пунктъ и направился въ Августовское воевоство. Не имѣя определенныхъ инструкцій для дальнѣйшихъ дѣйствій, Сакенъ занялъ 30 маія позицію у Райгорода, чтобы прервать такимъ образомъ связь Польковъ съ ливовскими инеургенцами. Мѣстность казалась чрезвычайно удобной для этой цѣли. Узкая полоса земли тянется между двумя озерами соединенными небольшою рѣчкою Іегржною; озеро съ праевой стороны (Райгородское) простиралось до самой Прустіи; другое, съ лѣвой стороны (Држество озеро) хотѣя и могло быть обойдено, но только по довольно узкому дефиле близъ дер. Вознаньвсіи, по другую сторону которой начинаются непроходимыя болота Бобра. Генер. Сакенъ, послѣ присоединенія къ нему еще большаго отряда полк. Анненкова, съ которымъ послѣдній удерживалъ мятежниковъ подъ начальствомъ Пушета, имѣлъ всего 7/4 батал., 4 эскадр. и 300 казаковъ т. е. 5,500 ч. съ 14 орудіями, (*/)

| 2-я эскадр. Познанскаго | 2 эск. |
| 2-я | Познанскаго | 2 |
| 4 орудія |
| Всего 3 бат., 5 эск. 4 орудія |
| или приблизительно 3,000 чел. |

Къ этому надо еще прибавить молодеровъ Залиновского, около 1,200 чел.

(*) Отрядъ Сакена состоялъ изъ:
1½ батал. Пр. Вицегельма полка
1½ | Карла |
2 | гренадерскаго гр. Аракчеева п.
сили далеко недостаточны для надлежащаго занятия растянутой позиции у Райгрода. Противъ слабаго противника онъ могъ еще держаться, но противъ сильнѣйшаго требовалось покрайней мѣрѣ двойное число войскъ. Главныя сили съ 10 орудіями Савенъ держалъ на высотахъ между обоими озерами, причемъ фронтъ ихъ былъ прикрытъ рѣчкою Іегрыною; лѣвое озеро Дренище у селенія Воззвѣси онъ располагалъ 2 батальономъ съ 4 оруд. и 80 казаками. Броды на рѣчкѣ были заграждены палисадами и рогатками. Въ такомъ положеніи выжидалъ онъ непріятеля. Полкъ Съраковскій, сдѣлавшійся непосредственно за Савеномъ отъ Ложи, сдѣлалъ нѣсколько попытокъ прорвать это расположение, но встрѣтилъ неудачу, вернулся въ Граево.

Между тѣмъ генер. Савенъ получилъ въ ночь на 29/1, май отъ Великаго Князя увѣдомленіе, что непріятель отступаетъ со всѣхъ сторонъ и приказаніе двинуться къ Ложѣ, дабы, если возможно, снова занять этотъ важный пунктъ. Въ тоже время до него дошли слухи изъ Прусіи о проиженномъ Полякамъ сраженіи при Остроглѣнкѣ. Это извѣстіе, вмѣстѣ съ отступленіемъ Съраковскаго къ Граеву заставило его предположить, что непріятель находится въ полномъ отступленіи, и онъ вознамѣрился преслѣдовать его. Однакожъ онъ не хотелъ совершенно покинуть Райгродскую позицію, чтобы Полкамъ не удалось послать въ помощь Литовцамъ даже отдѣльными небольшими партиями. По сему онъ оставилъ у Воззвѣси расположенные тамъ 2 батальона съ 4 оруд. а въ позиціи при Райгродѣ два другихъ батальона съ 4 оруд. и казаками, а съ остальными войсками, 3 3/4 батальона, (полки пр. Вильгельма и Аракчеева) 4-я эскадронами и 6 орудіями двинулся къ Граеву.

Но онъ не отошелъ и 3-хъ верстъ, какъ при входѣ въ лѣсъ наткнулся на Дембінскаго, начальствовавшаго авангардомъ Гелгуда. (*) Тотчасъ же завязался бой. Савенъ, все еще полагая,

(*) Состоявшимъ изъ кавалеріи и 2-го егерскаго полка.
что мнѣть дѣло съ однимъ Съраковскимъ, выдвинуть свой правый флангъ, чтобы отбросить неприятеля къ озеру Древество. Но едва Русскіе стали тѣснить неприятеля, какъ вдругъ по нимъ былъ открытъ огонь изъ 10 орудій расположенныхъ въ противолежащемъ лѣсу; тотчасъ всѣдѣ за тѣмъ выступили изъ него большія массы пѣхоты, отбившись съ переда противъ праваго, а потомъ противъ лѣваго фланга Русскихъ; весь корпусъ Гелгуда подошелъ на помощь къ авангарду Дембинскаго.

Борьба стала черезъ чуръ нервовую; однако неприятель не сдѣлалъ воспользоваться своимъ превосходствомъ. Вмѣсто того, чтобы двинуть свои главныя силы впередъ по шоссе противъ лѣваго фланга Русскихъ и энергическую атакою на Райгородъ отрѣзать имъ всѣяя отступленіе, Гелгудъ направилъ ихъ болѣе влѣво, противъ выдвинувшагося впередъ праваго фланга Русскихъ и началъ здесь развертываться. Генеръ. Сакенъ послѣ сопротивленія продолжавшагося нѣсколько часовъ началъ уже отступать безъ особенныхъ потерь, когда Дембинскій, обладавшій вѣрнымъ взглядомъ, обратился съ упрекомъ къ Познанскому эскадрону: (*) «Развѣ вы не хотите быть тамъ, гдѣ есть опасность!» сказалъ онъ ему, и этими словами заставилъ эскадронъ стремительно броситься на лѣвый флангъ Русскихъ; почти въ тотъ же время и польская пѣхота, подъ начальствомъ Роландъ, начала наступать по шоссе, вслѣдствіе чего часть русской пѣхоты была отброшена къ Райгородскому озеру и отрѣзана. Зная Пр. Вилльгельма полка было уже въ рукахъ Поляковъ, когда полкъ Тюгромовъ съ полубатальономъ Архангеловскіхъ гренадеръ вырывалъ его у нихъ и съ такою рѣшительностью хрѣбистою прикрывалъ впереди Райгорода отступленіе прочихъ войскъ, что за исключеніемъ двухъ отрѣзанныхъ полубатальоновъ (*) Пр. Виль-
Так как генер. Сакенъ въ теченіи цѣлаго похода вызывалъ много осторожности, то внезапное оставленіе имъ превосходной позиціи, притомъ только съ частью своихъ силъ, безпріятно удивительно и можетъ быть объяснено только желаніемъ сосѣдствовать съ своей стороны пораженію непріятеля, находившемуся, какъ онъ полагалъ, въ полномъ бѣгствѣ. Увѣряю, что польскій дворянинъ изъ окрестностей, по имени Багневскій, умѣшій вкрасться въ довѣренность къ Сакену, съ намѣреніемъ обмануть его дожными извѣстіями и вовлекъ въ эти съѣті.
и что даже онъ показалъ Полиакамъ бродъ, черезъ который они обошли потомъ лѣвый флангъ Сакена. Все же русский генераль, видя что превосходная сила дебушрируютъ изъ лѣсу, не долженъ былъ поддерживать такъ долго сраженіе впереди Райгрода, гдѣ нѣкакие мѣстные предметы не прикрывали его; ему напротивъ надлежало бы во врѣмя отступить въ позицію за Иегрѣнкою, вслѣдствіе чего онъ, можетъ быть, вышелъ бы изъ дѣла безъ большой потери. Нельзя однако это не похвалить стойкости, съ которой онъ удерживалъ послѣднюю свою позицію, чѣмъ выигралъ нужное врѣмя для спасенія разсѣянныхъ въ Августовскомъ воеводствѣ отрядовъ (изъ которыхъ еще съ поля битвы), равно какъ госпиталей и многочисленнаго обоза. При разборѣ ошибокъ этого дня не должно также упускать изъ виду, что генер. Сакенъ въ теченіи уже нѣсколькихъ днѣй передъ тѣмъ былъ боленъ; а какое влияніе физическая сторона имѣетъ на нравственную, всѣмъ слишкомъ хорошо известно. Въ эти трудныя минуты полкъ Анненковъ много помогалъ Сакену своими совѣтами и замѣнялъ его въ управліеніи боемъ.

Русские, не будучи сильно преслѣдуемы утомлённымъ непріятелемъ (только Шимановскій съ 19 польскъ послѣдовали за ними), еще въ ночь достигли Августова, отстоящаго на 3½ мили отъ Райгрода. Выступивъ на слѣдующий день рано утромъ, они продолжали свое отступленіе на Ковно такъ быстро, что достигли этого пункта вечеромъ 9½, пройдя въ 4 дня 150 верстъ (21½, пѣшемъ миля) гдѣ мостъ на Нѣманѣ былъ немедленно уничтоженъ. Не смотря на поспѣшность движенія Русскихъ, оно было совершенно въ такомъ порядке, что они спасли всѣ свои отряды, разсѣянные въ Августовскомъ воеводствѣ, равно какъ и весь обозъ. Въ Ковно къ нимъ присоединился генер. Малиновскій, возвратившійся въ то время съ однимъ баталіономъ, 6 эскадронами и 6 орудіями изъ своей экспедиціи противъ инсургентовъ Самогитіи.

Какъ ни мало воспользовался Гелгудъ удобнымъ случаемъ, но все же пріобрѣтенный имъ успѣхъ былъ довольно значителенъ: отрядъ Сакена не былъ уже въ состояніи воспрепятствовать движенію въ Литву, и даже можно было надѣваться ожидательно уничтожить его; нравственная выгода побѣды была достиг-
нуга, и корпус Гелгуда изъ отрзанного и отступающего пре- вратился въ атакующий. Уронь его простирался всего до вѣ- скольких сотъ человѣкъ.
Уже при этомъ выказались различіе во взглядахъ Гелгуда и Дембинскаго, различіе, которое все болѣе выяснилось и впо- слѣдствіемъ наконецъ совершенно разорило обоихъ генераловъ. Дембинский безпорно былъ болѣе способенъ, но онъ имѣлъ ха- рактеръ безпокойный, суровый и вспыльчивый; — Гелгудъ былъ на- противъ мягокъ и уступчивъ, отчасти вслѣдствіе нравственной слабости и неспособности, но вмѣстѣ съ тѣмъ упрямъ и недо- вѣрчивъ. Такъ какъ Гелгудъ зналъ, что Дембинскій считалъ се- бы единственнымъ человѣкомъ, могущимъ привести это предпри- ятие къ счастливому окончанію, и что онъ надѣвалась на самой силѣ обстоятельствъ скоро стать во главѣ его: то онъ съ тѣмъ болѣе не могъ быть встрѣчалъ его предложения, что посто- янно предпочиталъ въ нихъ западню, и, нуждаясь въ совѣтѣ, охотнѣе обращался къ Роланду и другимъ, которые внушили ему мнѣніе недовѣрія, нежели честолюбивый Дембинскій.
На слѣдующее утро Поляки двинулись къ Августову для пре- слѣдованія Сакена. Такъ какъ шоссе между Райгродомъ и Су- валками образуетъ у Августова уголъ, то быстрѣмъ движениемъ по кратчайшему пути чрезъ Рачки можно было надѣваться пре- дупредить Русскихъ въ Сувалкахъ; но въ первыя минуты замѣ- шательства послѣ битвы никто не подумалъ о томъ, а впослѣд- ствіи было уже поздно. Впрочемъ это движение и не имѣло бы другихъ результатовъ, кромѣ того, что Сакенъ былъ бы отбро- шенъ на Гродно; но конечно Полякамъ надлежало бы послѣдо- вать за нимъ туда, ибо Гродно былъ пунктъ, за который Ру- сские болѣе всего опасались, такъ какъ тамъ находились глав- ныя склады ихъ арміи. Однако Гелгудъ предполагъ продолжать свое триумфальное шествіе чрезъ Августовское воеводство, гдѣ повсюду, въ особенностяхъ же въ Сувалкахъ его принимали какъ героя и освободителя и дѣлали ему богатѣйшія предложения относительно материальныхъ средствъ, которыми располага- ло это воеводство еще не истощенное войною. Ему обѣщали въ случаѣ, если онъ останется здесь только 8 дней, доставить вѣ-
сколько тысяч лопадей, рекрутъ, денегъ и всего, что только будетъ нужно. Дембинский совѣтовалъ оставить тамъ одну бригаду, чтобы принять обѣщанноею; но партизанъ Заливскій, представительно оставшійся въ Августовѣ, испуганный приближеніемъ Олферьева—извѣстилъ, что 10,000 Русскихъ слѣдуютъ за нимъ по пятамъ. Встревоженный Гелгудь остановилъ здесь только полкъ. Кіенерницаго съ двумя ротами, (который, въ паническомъ страхѣ, также догналъ его черезъ нѣсколько дней) а съ остальнымъ отрядомъ продолжалъ свое движение черезъ Кальварію на Маріамполъ, куда прибылъ 9/8, здѣсь онъ былъ встрѣченъ депутатами литовскихъ инсургентовъ, которые радостно привѣтствовали его и донесли ему о положеніи инсургентовъ въ ихъ провинціяхъ. (*) Проѣздъ Маріамполъ, держали военный совѣтъ; Сакенъ ушелъ отъ нихъ, хотя Дембинскій посадилъ пѣхоту и его авангарда на подводы, чтобы нагнать его; дѣло шло теперь о томъ, где должно переправиться черезъ Нѣманъ. Нѣкоторыя совѣтовали переправиться правѣ Ковно, у Олыты, быстрѣмъ движениемъ предупредить генеръ Сакена у Вильно и овладѣть этимъ слабо занятымъ городомъ. Но мнѣніе, что слѣдуєщее переправиться у Гелгудищень, на одну милю выше Юрбура, одержало верхъ, частно вслѣдствіе настоятельныхъ просьбъ Самогитовъ о помощи, частно потому, что предполагали найтись въ этомъ краѣ большая подкрѣпленія, а въ Полангенѣ столь усердно ожидаемый англійскій корабль съ оружіемъ. Къ тому же Гелгудь въ своевъ добросердечной ограниченности желалъ прославить этою переправою замокъ своихъ предковъ. Даже Дембин-
скій, обыкновенно разсуждаявший болѣе здраво, нежели прочные, согласился с этимъ, считая русскія войска въ Конан и въ Вильнѣ сильными, нежели они были въ дѣйствительности, и опасаясь, что они воспрепятствуютъ имъ достигнуть Самогитіи— настоящей цѣли экспедиціи. Движеніемъ своего авангарда на Конан, онъ хотѣлъ маскировать направленіе главнаго корпуса къ Гельгудицкъ. 2/3, черезъ подступъ послѣ Сапего, прибылъ онъ въ Алексотенъ, наступивъ Конанъ, и открылъ съ его высотъ пушечный и ружейный огонь противъ Русскихъ, расположенныхъ въ городѣ, продолжая его и весь следующій день. Узнавъ о бѣжавшихъ студентовъ, что Конанъ занято весьма слабо, Дембінскій въ донесеніи своемъ Гельгуду, предложилъ ему тотчасъ двинуться на Конанъ, дабы овладѣть самымъ важнымъ пунктомъ, представляющимъ надежную центральную позицію, къ которой можно было,—смотря по желанію,—направиться либо въ Самогитію, либо въ Августовское воеводство, либо по обоимъ берегамъ Вилнѣ въ Литву. Гельгудъ между тѣмъ присылалъ уже въ Наману, и собранный тамъ военный совѣтъ рѣшилъ, что должно стараться сколько возможно скорѣе поставить Наманъ между собою и сильнымъ преслѣдующимъ непріятелемъ, о которому продолжалъ доносить Заливскій; форсирование же переправы у Конанъ, повелѣть за собою только потерю времени Посему инженеръ подполкъ Висневскій получилъ приказаніе немедленно построить мостъ у Нижних-Гельгудицъ. Въ 24 часа мостъ былъ оконченъ, и 4/5 отрядъ могъ уже переправиться: Дембінскій, по настоятельному требованію Гельгуда, который послалъ къ нему для сего трехъ адютантовъ, также долженъ былъ выступить отъ Конанъ къ Гельгудицамъ, куда онъ прибылъ въ ту самую минуту, когда переправа была уже окончена. Дембінскій нашелъ отрядъ расположеннымъ лагеремъ при Равданахъ въ длинномъ дефиле на берегу рѣки, при чемъ команда высоты не были заняты; по этому вмѣсто привѣтствія онъ тотчасъ вступилъ въ соревъ съ Гельгудомъ за его дурную позицію и требовалъ, чтобы войска безоображеніе двинулись на 3 мили далѣѣ къ Дубисѣтъ. Но Гельгудъ, обыкновенно добросердечно соглашавшийся со всѣми, на этотъ разъ
поставить на своём, и когда Дембицкий через чур настанивал, он напомнил ему, что здесь он главный начальник.

Русский отряд, которым Заливской постоянно пугал Гелгуда, был ничто иное как гвардейская бригада генер. Ольферевна, состоявшая из 1,200 сабель с 2 орудиами; Ольферевна дошла в это время через Райгрод и Сувалки, до Кальварин, где гр. Толь приказал ему остановиться, дабы восстановить порядок в Августовском воеводстве и наблюдать течение Немана; ему было предписано стараться уничтожить мосты наведенных Поляками у Гелгудищем и всевозможным образом затруднять их отступление в Августовское воеводство, которое зарапе предвидел.

Получив известие, что Поляки намерены переправиться через Неман ниже Велюнг, генер. Малиновский, приняв новый начальство по болезни Сакена, 3/4 инн. поспешил к этому пункту с 4 баталионами, 10 оруд. и 200 казаков, имев в виду по возможности оказать сопротивление Полякамъ и притянуть к себѣ небольшій отряды, находившіеся в Вилкахъ и Россіенахъ. Сакенъ, выдержавъ взаймно между тѣмъ от болезни, послѣдовалъ за нимъ съ прочими войсками; но узнавъ, что неприятель уже переправился, онъ возвратился 3/3 инн. въ Ковно, гдѣ засталъ увѣдомленіе отъ генер. Храповицкаго, что Вильнъ грозить сильная опасность отъ Храповскаго и Гелгуда. Все завѣстъ теперь отъ удержанія за собою столицы Литвы; это было важно не только въ матеріальномъ отношеніи, такъ какъ Вильна заключала въ себѣ большой арсеналъ, паркъ, значительные промышленные и огнестрѣльные припасы и другіе важные средства, но еще болѣе въ политическомъ и стратегическомъ отношеніяхъ. Вслѣствіе сего генер. Сакенъ поспѣшно собралъ всѣ свои войска, чтобы двинуться къ Вильнѣ. Присоединивъ къ себѣ генераловъ Фринена и Малиновского и другихъ небольшихъ отряды, Сакенъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи 10 баталионовъ, 10 эскадроновъ и 760 казаковъ, всего 7,000 ч. съ 26 орудіями, (*) не счи
тая нёсколькоъ сотъ человъчъ разныхъ полковъ, которые долж- 
ны были сопровождать большой обозъ, (еще увеличившийся въ 
Ковно понтонными фурами гвардейскаго піонерного эскадрона) равно 
какъ 700 ч. пленныхъ и 500 больныхъ. Саксенъ приказалъ 
сжечь мостъ черезъ Вилию и уничтожить всѣ находящися въ 
Ковно суда, и 9/27 выступилъ къ Вильно (97 верстъ отъ 
Ковно). Около 900 чел. трудно больныхъ онъ принужденъ былъ 
оставить въ Ковно въ честь съ ихъ врачами; ему недостало так- 
же времени, чтобы уничтожить магазинъ съ 20,000 центнер- 
ровъ сухарей. 11/20 въ ночь прибылъ онъ къ Вильге и за- 
нялъ позицию въ 9 верстахъ отъ города, на Понарскихъ высотъ, 
известныхъ по компании 1812 года. 
Между тѣмъ въ полскомъ лагерѣ при Раванахъ собрали 
военный совѣтъ и рѣшили, согласно съ мнѣніемъ Роланда, Вас- 
невскаго и Шимановскаго, держаться сперва въ оборонительномъ 
положеніи на пространствѣ отъ Вилькомирды до Ковно, за рѣ- 
ками Свентою и Виленю; тѣмъ временемъ окончить органи- 
зацію набранныхъ въ Самогитіи людей и овладѣть Полангеномъ, 
все еще составлявшимъ главный предметъ дѣйствій. Но Геллвльдъ 
присоединялъ къ своей нравственной слабости и тщеславію еще 
единь недостатокъ: онъ никогда не оставался при принятомъ 
однажды рѣшеніи, но позволялъ каждому новому совѣтчику склон- 
ять себя въ пользу противоположныхъ мнѣній, а именно подоб- 
ный недостатокъ послѣдовательности въ дѣйствіяхъ и дѣлаеть 

| Гривна. гр. Аракчеева | 2 | 796 |
| Правна Вильгельма | 1 | 844 |
| Правна Карда | 4/4 | 974 |
| Шлессельбургскій | 2 | 1,384 |
| Резервн. бат. 48 егерск. | 1 | 334 |
| Резервн. бат. Литовск. | 1 | 485 |
| 10 батальоновъ | 5,206 чел. мѣс. |

Кавалерія: Гвардейскія казаки: 3 эскадр. 318 чел. 
Елизаветрискія уланы: 1 74 
Оренбургскіе уланы: 6 670 |

10 эскадр. 1,062 чел. 

Армейскихъ казаковъ: 780 

1,832 всадника. 

Артиллерія: 28 орудій. 

Всего: 7,028 человѣкъ.
всегда столь гибельным начальствование генералов, не имеющих взврного и самостоятельного суждения. У них всегда бы- вает правъ тотъ, кто говорить послѣднимъ, и таким образомъ они постоянно колеблются между спорными мнѣніями. Мы уви- димъ, что въ скоромъ времени Гелгудъ измѣнилъ оборонительный планъ на наступательный, какъ только появился новый совѣтчикъ, умѣвшій склонить его на это.

Согласно принятому рѣшенію, Гелгудъ и Дембинскій должны были двинуться съ главными силами на Кейданы, дабы занять линію позади обоихъ рѣкъ; Хлановскому надлежало, выступивъ изъ Жижморль, переправиться при Яновъ черезъ Вилли и соединиться съ Гелгудомъ; наконецъ Шимановскій со своимъ полкомъ (19-му, силою въ 1,100 ч.) и 2 орудіями долженъ былъ слѣдо- вать въ Самогитію, присоединить къ себѣ тамошнихъ инсургентовъ и овладѣть Полангеномъ.

\( /_{30}^{30} \) Гелгудъ выступилъ, но прибылъ къ Дубиссѣ слишкомъ поздно, чтобы воспрепятствовать Малиновскому притянуть къ себѣ небольшой отрядъ изъ Россіи; это обстоятельство дало Дембинскому поводъ къ новымъ упрекамъ, за то что пренебрегли его вчерашнимъ совѣтомъ. Продолжая движеніе черезъ Чейнкишы, онъ прибылъ \( /_{37}^{37} \) въ Кейданы, гдѣ Хлановскій, внутренно недовольный, лично явился къ нему въ качествѣ подчиненнаго; отрядъ же его переправился у Янова черезъ Виллю и занялъ позицію при Жеймѣ.

Движеніе Гелгуда было триумфальнымъ шествіемъ. Населеніе стѣснило на встрѣчу войскамъ и доставляло имъ все, что только было нужно. Въ каждомъ селеніи духовенство въ полномъ обла- ченіи благословляло ихъ оружіе, женщины усѣваили цвѣтами ихъ путь и въ своемъ энтузіазмѣ пренебрегали всѣми правилами при- личія. Въ каждомъ домѣ Полякъ находилъ, какъ бы свою собст- венную семью, принимавшую его съ любовью какъ брата, съ которымъ давно не видались. Упоенный этимъ пріемомъ, Гелгудъ сталъ считать себя великимъ человѣкомъ. Литовцы не подозрѣ- вали, что одна лишь крайность привела къ нимъ этотъ отрядъ; въ прибытіи его они видѣли только естественное слѣдствіе мнѣ- ныхъ побѣдъ Поляковъ, а въ лицѣ Гелгуда привѣтствовали же-
ланных предводителя. Страха и нерешительности исчезли, чего же могли они бояться, когда Поляки были с ними; они уже мысленно представляли себе возобновление польского государства.

Хлаповский скоро приобрел влияние над слабым Гелгудомъ при помощи своихъ замчательныхъ способностей и военной опытности; ему не трудно было убедить Гелгу, отказавшись отъ прежде-решенного оборонительного плана, сдѣлать попытку противъ Вильны, такъ какъ безъ сомнѣнія для успѣха инсуррекціи было весьма важно овладѣть столицею Литвы до прибытия къ Русскимъ значительныхъ подкрепленій, которыя были уже на маршъ подъ начальствомъ Куруты и Толстого. Но Гелгудъ отъ природы безпечный и лѣтный и какъ бы оглушенный даваемыми въ честь его праздниками, потерялъ драгоцѣнное время, и отложилъ исполненіе мѣры, которая могла удасться только въ первые минуты.

Дабы удовлетворить Дембинскому и Станевича (предводителей Самогитова) требовавшихъ прежде всего изгнанія русскихъ гарнизоновъ изъ мѣстечекъ Самогитія, Гелгудъ послалъ наконецъ Мышановскаго, коего по сіе время онъ держалъ при себѣ, и приказалъ къ нему Станевича съ самогитской конницей. Такъ онъ ослабилъ себя въ минуту, когда шелъ на битву къ Вильяевъ. Когда Мышановскій замѣтилъ, что одинъ подъ съ нѣсколькою шайками инсургентовъ черезъ чурь недостаточнымъ для исполненія данного ему порученія, Хлаповский съ дерзостью возразилъ: „что съ такими силами онъ не только овладѣть бы Полангеномъ, но прошелъ бы всю Курляндию отъ одного конца до другаго.” Мышановскій призналъ быть повиноваться и выступить въ Самогитію.

Побудивъ такимъ образомъ генер. Гелгудъ къ предприятію противъ Вильны, Хлаповский возвратился въ Жыжымы, дабы окончить тамъ организацію вновь формируемыхъ войскъ. То были поли: 10-й, 11-й и 12-й уланские и 25-й и 26-й пѣхотные, исключительно состоящие изъ Литовцевъ; разныхъ пѣхота такъ и кавалерія были хорошо обмундированы и вооружены, а послѣдняя снабжена отличными лошадьми. Кромѣ того Хлаповскій имѣлъ въ своемъ
распоряжением изъ сформированныхъ прежде литовскихъ войскъ, 6-й конно-егерский полкъ въ 500 ч. и батальонъ Матусевича въ 300 ч. Со включеніемъ еще нѣ которыхъ небольшихъ отрядовъ, число этихъ вновь сформированныхъ войскъ простиралось до 2,000 всадниковъ и до 3,000 пѣхотницевъ. Но это было еще не все. Сверхъ того формировались еще новые войска изъ шаекъ, приведенныхъ къ нему по приказанію Гелгуда изъ различныхъ уѣздовъ; нѣ которые же изъ нихъ прибывали уже совершенно сформированными; всѣ они составляли отъ 6 до 7,000 человѣкъ. Все число вновь сформированныхъ литовскихъ войскъ одинъ польскій писатель *) показываетъ въ 11,000 ч. Вмѣстѣ съ 13,000 ч. польскихъ войскъ, прибывшихъ съ Гелгудомъ и Хлановымъ, они составляли корпусъ въ 24,000 ч., который въ рукахъ способнаго генерала, въ преданномъ краѣ, представлявшемъ богатый и вспомогательный средства, могъ легко сдѣлаться опаснымъ, темъ болѣе, что силы Русскихъ были еще разсѣяны. Но такого полководца какъ Гелгудъ, нечего было много опасаться: вмѣсто того, чтобы быстро двинуться на Вильну и овладѣть этимъ центральнымъ пунктомъ, который представлялъ бы ему большія выгоды, онъ потерялъ много времени въ непостигнутыхъ бездѣйствіяхъ, и только тогда двинулся впередъ, когда было уже поздно. При этомъ онъ продолжалъ раздроблять свои силы и отправилъ уже Шимановскаго, въ сумасбродной надеждѣ демонстраціями отвлечь Русскихъ отъ Вильны, послалъ еще Дембискаго съ отрядомъ въ 2,500 ч. и 4 орудіями черезъ Ширвінть къ северу отъ Вильны, между тѣмъ какъ Хлановскій приблизительно съ такими же силами долженъ былъ двинуться къ востоку отъ нея; при этомъ онъ тайно имѣлъ въ виду спровадить подалыше обоихъ соперниковъ своихъ, которыхъ присутствіе оттѣснило его и которыхъ превосходство было для него въ тягость. Самъ онъ между тѣмъ подвинулся 1/4 саж. къ Жеймѣ, гдѣ занялся, частью организаціею и обученіемъ новыхъ войскъ, (къ чему онъ былъ столь же неспособенъ какъ и къ начальствованію ими), частью же устройствіемъ таё называемаго народнаго правленія изъ 6 лицъ, при чемъ однакожъ сдѣланный имъ выборъ нашелъ мало

(*) Соловьевъ II. 232.
сочувствія. То были почти исключительно его родственники и друзья. Президентом был начальник его войск, прибывшаго генералъ Тышкевича; вице-президентом был князь Гравицкий, которому в то же время были въ руки двѣ бывшихъ секретаря библиотеки — Вильгельма Контрату, дѣла мятежниковъ; Вильяма Валиевскому и полиціи внутреннихъ дѣла — брату своему Иоанну, который былъ еще болѣе ограниченъ нежели онъ самъ; иностраннаго дѣла — Иосифу Страшеневичу; болѣею частью это были совершенномъ незначащіе люди.

Гелгудь поступилъ въ Литву подобно неограниченному властелину: назначалъ однихъ офицеровъ, чиновниковъ въ присутствіе мѣста, членовъ правленія, а другихъ отрѣзжалъ отъ должностей по произволу и прихоти; смотрѣлъ на приведенные ему отдѣлы, только какъ на хорошихъ руку для своихъ войскъ, и обходился съ предводителями ихъ безъ всякаго уваженія. Это было выше того, что могла снести гордость Литовцевъ ревнивыхъ въ своихъ правленіяхъ; скоро раздались открытые жалобы: Воротынскій объявилъ, что на произволное назначеніе членовъ правленія онъ смотрѣлъ какъ на злоупотребленіе власти; другіе выразили мнѣніе, что польскій генералъ управляетъ болѣе неограниченно, чѣмъ когда либо управлялъ Русские, и смотрѣть на себя не какъ на присланнаго имѣ на помощь, но какъ на властелина и завоевателя. Только радость, что прибыли нѣкоторые полки войска, замена коихъ, какъ полагали, сопровождаются неминуемой побѣдой, а съ другой стороны опасеніе выказать при самомъ началѣ духъ раздора, которымъ и безъ того уже были обезславлены Поляки, заставили ихъ молчать и повиноваться.

По распоряженію Гелгуда Храповскій переправился черезъ Вильно и Чабищч и двинулся по ковенской дорогѣ до ручья Вака въ 18 верстахъ отъ Вильны, где онъ, въ ожиданіи главныхъ силъ, занялъ 14/5 юня позицию при Рыконтахъ; Дембинскій же направился 15 юня черезъ Ширвинты по вилькомирской дорогѣ до Каушаголь, въ 10 верстахъ отъ Вильны. Оба черезъ чуръ слабы, чтобы предпринять что либо серьезніе противъ города,
занимали собранный тамъ русский войска небольшими стычками.

Между тымъ партизанъ Заливскій съ отрядомъ своимъ, воз-росшимъ на присоединеніи волонтеровъ изъ Августовскаго вое-
водства до 1,500 пѣхотинцевъ и 400 кавалеристовъ (*), также
переправился черезъ Нѣманъ, овладѣлъ покинутымъ Ковно и че-
резъ Трокъ прибылъ къ главному корпусу, дабы содѣйствовать
ему при нападеніи на Вильну. И такъ всѣ силы, направленныя
противъ этого города, за вычетомъ отряда Шимановскаго, можно
считать свыше 21,000 чел.; сверхъ того Полаки вошли въ согла-
шеніе съ жителями, и 500 чел. изъ числа ихъ обѣщали, въ ту
минуту когда Понарскія высоты будутъ во власти Полаковъ,
выступить съ оружиемъ въ рукахъ, разрушии всѣ мосты и вос-
препятствовать уничтоженію арсенала и пороховыхъ магазиновъ.

Въ то время когда Геллuld среди праздностей и шкотъ, пред-
лагаемыхъ ему Литовцами, бездѣйствовать въ Жеймѣхъ, Шима-
новскій вступилъ 11/40 и 11/2 въ Россію, где былъ принятъ съ
большою радостью. Со всѣхъ сторонъ стекались къ нему небольшіе
отряды Самогитовъ, и вскорѣ онъ увидѣлъ себя въ главѣ 5,000 ч.;
съ этими силами, въ надеждѣ имѣть блестательный успѣхъ, Шима-
новскій двинулся 19/4, июня чрезъ Шидлово и Цытовань къ Ша-
влямъ и думалъ нежданно атаковать совершенно беззащитный
gо-
родъ, занятый всего 600 ч. съ 2 орудіями подъ начальствомъ полн.
Мака. Хотя Шимановскому и удалось отчасти захватить Русскія
врасплохъ, но оборона ихъ была столь мужественна, а атаки
Поляковъ и Литовцевъ столь несвязны, что послѣ упорной борьбы
атакующіе были отражены съ чувствительнымъ урономъ. Всѣ пред-
водители мятежниковъ, уже известные намъ по прежнимъ бит-
вамъ, какъ-то: Херубовичъ, оба Калиновскія, Гржимайла, Шеми-
отъ, Губаревичъ, дѣлали великолѣпіе усилия, чтобы отличиться
передъ своими братьями Поляками; трижды повторили они свои
нападенія, не будучи въ силахъ одолѣть горсть храбрыхъ. Шима-
новскій потерялъ изъ одного своего полка 25 офицеровъ, а
какова была послѣ этого потеря инсургентовъ! Хотя они пока-
зываютъ ея всѣ въ 500 ч., но смѣло можно считать вдвое болѣе. Шима-
новскій полный печали и бѣшенства долженъ былъ начать от-

(*) По указанию Дембнинскаго (походъ въ Литву) стр. 58.
стущение на Цитовицы, произведенное в самом крачком на-
строении духа и в большом безпорядке, не смотря на то, что
Русские, по неимению кавалерии, не могли даже преследовать их.
У них было так же вечно, что никто не отражался взглянуть друг
на друга. Неудача эта, первая со времени прибытия Поляков, сильно
окладила их высокопарным надеждами; а Шимановскому, потребно
было в которое время, чтобы вновь собрать и ободрить своих
обезумевших и разбужавшихся людей, не смотря на то, что
предводители Самогитов ревностью помогали ему в этом.
Между тем Русские сосредоточивали свои разбросанные вой-
ска близ Вильны. Вследствие приказания, отданного при при-
ближении Хлаповского, прибыли в этому пункту: 4/11 генер. Сулима с Ладожским пъхотным и Ямбургским уланским пол-
ками; 9/11 кн. Хилковъ, оставший большую часть своих
войск на динабургской дорогь, съ 3-мя ротами егерей и 2-мя
 eskadronами уланъ; 13/14 кн. Халковъ мы видимъ, генер. Сапунъ съ
10 батал. и 10 eskad., и наконецъ 14/15 июля генер. Отрименовъ,
который перед тѣмъ, преслѣдуя Хлаповскаго, дошел до Жили
мора и Вильны. Всѣ соединенные силы этихъ отрядовъ составляли, не
считая 6,000 гарнизона Вильны, до 12,000 ч. съ 52 орудіями (*).

(*) Приводимъ подробный свѣдѣніе:
Генералъ Сулима:
2 батал. Ладожскаго п. . . . . 1,371 чал.
6 eskad. Ямбургскаго уланскаго п . . 790 э
9 орудій.
2 батал. 6 eskad. 2,161 чал.

Князь Хилковъ:
3/4 батал. 12-го егерскаго п. . . . 400 чал. Остальные войска на
2 eskad. Сибирскаго уланскаго п. . . 196 э) динабургской дорогѣ.
10 орудій.
1/4 батал. 2 eskad. 596 чал.

Генералъ Отрименковъ:
2 батал. 11-го егерскаго п. . . . 1,250 чал.
6 eskad. Удмурт. Е Б. и К. Мих. Иван. п. 813 э
8 орудій.
2 батал. 6 eskad. 2,086 чал.

Баронъ Сачковъ:
10 батал. 10 eskad. 26 орудій 760 казаковъ. 7,028 чал.
Перечень:
Сулима . . 2 батал. 6 eskad. — казаковъ 8 орудій 2,161 чал.
Князь Хилковъ. 1/4 э 2 э — э 10 э 596 э
Войска эти заняли позицию в 9 верстах от Вильны на Понарскихъ высотахъ и старались привести ее в оборонительное положение. Здесь ожидали они подкреплений, которые должны были привести имъ генералы Курута и гр. Толстой.

Наконецъ, черезъ 5 дней послѣ Хлаповскаго, Гелгудтъ также выступила изъ Жеймы, но полагалъ, что у него еще довольно времени впереди, дабы дать войскамъ торжественно отпраздновать, день своего рождения на берегахъ Вили. Потерявъ еще этотъ день, выступилъ онъ наконецъ и 16-го июня, послѣ двухъдылыхъ передвиженій въдь и впередъ, достигъ Рынонъ, не рѣшившись еще атаковать ему Вильну или вътъ: ибо въ теченія этого времени многіе изъ окружающихъ его подали голоса противъ сего, и несчастный Гелгудтъ, не имѣя довѣрія къ себѣ, подозрѣвая другихъ и вѣдя себя окруженнымъ только честолюбцами, не зналъ на что рѣшиться. Распущенность въ его отрядѣ распространилась все болѣе и болѣе; солдаты не имѣли къ нему никакого довѣрія, а офицеры, презирая его, желали его удаления или отрѣченія отъ должности; съ этой целью они составили адресъ караульскому правленію, въ пользу котораго собирали теперь подписи между собою. Хлаповскаго, котораго хотѣли послать во главѣ, подозрѣвали, будто онъ подъ руково благопріятствовалъ этимъ пронескамъ, хотя по наружности строго отвергалъ всѣ предложения; покрайней мѣрѣ то былъ его собственный адъютантъ, который первый

| Отряженіе | 2 бат. | 6 эскадр. — казаковъ 8 орудій 2,085 чел. |
| Вар. Савинъ | 10 | 10 | 760 | 28 | 7,028 |
| 14½ бал. | 24 эскадр. | 760 казаковъ 52 орудій 13,850 чел. |

Германская Виленъ:

| Пѣхота: Бѣлозерскій | 2 бат. 1.481 чел. |
| Олонецкий | 2 | 1.414 |
| 9 егерскій | 1 | 498 |
| Гренадер. саперъ | 1 | 482 |
| 6 бат. 3875 чел. |

Кавалерія: Ливейскихъ казаковъ | 477 чел. |

Татарскихъ | 234 | Остатки сихъ полковъ были разсѣны на разныхъ постахъ |
| Кутейниковъ | 272 |
| 983 чел. |

Наконецъ сугарское двѣно

Везобразова. | 1100 чел. | изъ коихъ только 100 имѣли домашей |

Всего 59588 человѣкъ.
предложил составить адрес. Дело зашло так далеко, что Гелгуда открыто обвиняли в измени, и 300 офицеров (между ними его будущий убийца), взбунтовавшиеся его нерешительностью, отправились к нему 10 июня и, исчислив перед ним в его поступки заслуживающие упреки, хотели заставить его тотчас уступить начальство Храповскому. Вместо того, чтобы отвлечь их с достоинством и энергией, Гелгуд испугался и обещал, непременно атаковать Русских на следующий день. Этим он потерял и последнее уважение к себѣ.

Таким образом Гелгуда принудил совершить непосредственное нападение, хотя собственно его было назначено на 30% число и вследствие перемены он лишил себя союза с Дембинским, так как Гелгуд предписал ему двинуться 10 июня на Нямеччину внушить Русским опасения за свою линию отступления, и затем произвести нападение на Вильно с съверной стороны. Таким образом Дембинский в решающих минуты был занят маршиами, не имеющими никакой цели. За два дня перед тем 17 июня он был отброшен Русскими от Вильны. Три колонны их, каждая из 2-х батальонов и 2-х эскадронов с 6 оруд. и сотней казаков двинулись через зеленый мость по дорогам в Яново, Вильно-мір и Нямеччину, на которых Дембинский имел свои отряды: лѣвъ шелъ генер. Отрощенко, правѣ генер. Малюповский, въ серединѣ генер. Офенбергер. Они имѣли позади себя в резервѣ 6 эскадронов уланъ и 4 орудія. При этомъ случаѣ Дембинскій защищался не безъ искусства, но все же былъ оттеснен на всѣхъ пунктахъ, и въ особенности потерпѣлъ большой уронъ на яновской дорогѣ, хотя ему подъ конецъ и удалось соединить свои отряды и отступить къ Мейшаголѣ, пользуясь тѣмъ обстоятельствомъ, что генер. Храповицкій, получивъ довѣреніе, что одинъ неприятельскій батальонъ почти совершенно отрѣзавъ, отвѣтилъ: «пусть ему дадутъ отступить, такъ какъ я не имѣю достаточно войскъ, чтобы караулить его въ возмущенномъ «городѣ или отправить назадъ съ вѣрнымъ прикрытиемъ.» Эти слова очерчивали его положение. Кн. Хилковъ, управлявшій движениемъ противъ Дембинского, согласно своей инструкціи, не осмѣлился далеко преслѣдовать его и долженъ былъ опять
возврата бьтъ для защиты Вильны, потому что Гелгудъ приближался, и получено было известие, что 18 июня онъ атакуетъ городъ.

Однако нападение сего было отложено до 19 июня. а туть временемъ прибылъ генер. Курута съ гвардейскими отрядами. Онъ могъ бы прибыть еще ранѣе, если бы шелъ меньше осторожно и боязливо. Но онъ никогда прежде не командовалъ отдельно частью и не привыкъ къ независимому начальствованію. Преслѣдуя Гелгуда чрезъ Ломжю и Тынчинь, онъ прибылъ уже 19 июня въ Гродно, и соединился здѣсь съ высланнымъ впередъ генер. Курунгомъ; но онъ выступилъ отсюда не прежде 20 июня будучи въ постоянной вершиности, что ему предпринять и куда обращаться и безпрестанно обращаясь за приказаниемъ къ главной квартирѣ, въ Пултускѣ. Этимъ онъ возбудилъ рѣзкій отвѣтъ со стороны гр. Толя, писавшему ему, что "при движении, гдѣ все зависитъ отъ быстроты и рѣшительности онъ не долженъ ожидать приказаній изъ главной квартиры, которая при его отдаленіи всегда пребудутъ черезъ чуръ поздно, но действовать по собственному соображенію и пользуясь минутными выгодами." После этого Курута ускорилъ наконецъ своё движение и, переправившись 21 июня черезъ Меречанку, прибылъ черезъ Ораны и Лейпунъ 13, съ 5,800 ч.; (*) въ Вильну, въ ту минуту, когда тамъ приготовлялись къ битвѣ. По прибытии Куруты силы русскихъ войскъ въ самой Вильнѣ и въ ее окрестностяхъ возросли до 24,000 человѣкъ.

Вильна, древняя столица Литвы, со своими многочисленными церквями и массивными монастырями раскинута по р. Вили въ песчаной продольговатой долинѣ, ограниченной съ сѣвера высотами Кальваріи, а съ востока Понарскими высотами, находящимися въ 8 верстахъ отъ города. На вершинѣ этихъ высотъ стоялъ генер. Сангетъ, имѣя крупной пороховой лѣсомъ склонъ, частью за собою;

(*) Курута имѣлъ слѣдующія войска

| Л. гв. Литовскій п. | 2 бат. 1400 ч. |
| Волынскій п. | 1 бат. 1627 ч. |
| 6-го карауельнаго п. | 794 ч. |
| Володекскаго | 521 ч. |
| Подольскій кирасир. п. | 3 аск. 598 ч. |
| Уланскій Его Высочества | 483 ч. |
| Финляндскій гренадер. п. | 371 ч. |

Одна пѣхотная и одна конная батарея. 20 орудій.

Всего въ батальонѣ, 12 ескад., 20 орудій 5974 человѣкъ.
частію же, а именно тамъ гдѣ онъ спускается къ Виллін, на обанге. Длинная, извилистая и углубленная дорога вела съ высотъ въ долину и была его единственнымъ путемъ отступленія; по этому ему оставалось только побѣдить или погибнуть. Дабы достичь до Рус-сскихъ Полиановъ не нужно было избираться на высоты, какъ то утверждаютъ писатели, незнакомые съ мѣстностью; (*) сражение происходило на лѣсистомъ возвышенномъ плато, по которому проходили три широкія дороги изъ Гродно, Трокъ и Ковно и на которому были расположены Русскіе. Силы ихъ были распределены слѣдующимъ образомъ: впереди у ручья Вака, на ковенской дорогѣ стоялъ авангардъ изъ 2 батал., 5 эскадр. и 4 орудій подъ начальствомъ полк. Гембца; на двухъ другихъ дорогахъ, въ Троки и Гродно находились небольшіе уланскіе и казачьи посты. На самъ высотахъ, у кашлицы стоялъ генер. Сакенъ съ 8 баталионами, 5 эскадрами и 26 орудіями; позади его, въ долинѣ находился въ видѣ репли гвардейскій отрядъ: 4 баталионъ, 8 эскадр. и 16 орудій, а ближе къ Виллінѣ-шт. Хилковъ съ 4 баталиономъ, 14 эскадр. и 12 орудіями. Это соединеніе, состоявшее изъ 18 баталионовъ, 35 эскадроновъ и 58 орудій или 17,000 ч., изъ коихъ однакоже въ сраженіи участвовали лишь войска, бывшія подъ начальствомъ Сакена т. е. около половины всѣхъ войскъ. Изъ числа вилнскаго гарнизона 4,000 ч. были двинуты на высоты къ северу отъ города, дабы встрѣтить ожидающее съ этой стороны нападеніе Дембнискаго.

Генераль Сакенъ расположилъ свои войска впереди кашлицы слѣдующимъ образомъ: въ центрѣ находились 4 баталиона съ батареей изъ 20 орудій, назначенныхъ для обстрелванія ковенской дороги, по которой должны были подойти Полианы, лѣвѣ въ лѣсу стояли 3 баталиона съ небольшими авангардомъ передъ собою; нѣсколько эскадроновъ поддерживали связь между ними и центромъ; правѣ на склонѣ былъ расположенъ одинъ баталионъ, къ которому должны были примкнуть 2 баталиона авангарда. Еще болѣе вправо, внизу, въ долинѣ Виллінъ стоялъ л. гв. Волынскій полкъ съ 4 орудіями, имѣя за собою арчадонами два гвардейскихъ кавалерійскихъ полка съ 12 орудіями; л. гв. Литовскій полкъ былъ расположенъ внизу на углубленной дорогѣ въ видѣ репли.

(*) Бряжовскій, Щаповській и др.
для центра; наконец, кн. Хилюхь находился, как сказано выше, дальше назад.

Между тем польские войска приближались. Начальник штаба Гегуца, полк. Валентинъ, старался отговорить его отъ битвы, представляя ему пагубныя слѣдствія вѣроятнаго пораженія; даже Храповскій выразилъ сомнѣніе, когда Валентинъ показалъ ему съ высоты собранныя силы Русскихъ и ихъ укрѣпленную позицію. Но Гегуцъ при всемъ своемъ непостоянствѣ, будучи упрямъ и находясь еще подъ вліяніемъ сцены происходившей навзглѣдъ, думая, что такъ какъ его часто упрекали въ слабости характера, то ему слѣдуетъ показать теперь противное, и потому онъ отвѣчалъ коротко: «я не хочу идти назадъ, дѣйствуй въ не могу этого сдѣлать по причинѣ исторгнутаго у него обвищенія. Когда Храповскій указалъ ему на наплѣнціе, какъ на ключъ позиціи, гдѣ Русскіе имѣли свои главныя силы, онъ возразилъ съ удивительною самонадѣянностью: «нашъ 7-й полкъ овладѣтъ ею.»

Условились держаться по возможности болѣе вправо, такъ что левое крыло должно было наступать по ковенской дорогѣ. Заливскій, совершенно неожиданно явившися чрезъ Троки, (*) усиленный баталіономъ Матусевича, долженъ былъ образовать правый флангъ, отрядъ Храповскаго—центру, а Роландъ со своими отрядами лѣвый флангъ. Планъ состоялъ въ слѣдующемъ: Заливскій долженъ отбросить левое крыло Русскихъ и угрожать ихъ флангу у наплѣнца, между тѣмъ какъ 7-й полкъ, поддержанный остальными войсками центра, атакуетъ ихъ съ фронта, и Роландъ, спустившись съ 4 баталіонами егерей въ долину Вилы, двинется у подошвы высотъ у углубленной дорогѣ, чтобы угрожать ихъ пути отступленія.

Оба генерала пропустили мимо себя весь корпусъ; войска вызывали одушевленіе и рѣшимость: Полки хотѣли отличиться, занявъ столицу Литвы; Литовцы горѣли желаніемъ пожать первые лавры на ряду со своими ненѣбдными братьями. Поэтому

(*) Когда Гегуцъ увидѣлъ приближеніе этого отряда, онъ счелъ его за Русскихъ, полагая совершенно невозможнымъ, чтобы то былъ, какъ утверждалъ, Заливскій, потому что «онъ никогда не исполняетъ приказаній». Это выраженіе обрисовываетъ какъ начальника такъ и подчиненного.
всё идя на битву с полной уверенностью. Оттеснивъ на разсвѣтъ русские филисты на Вакѣ, въ 9 ч. утра они двинулись въ атаку на главную позицию передъ казаками; сперва Заливскій, а всѣдѣ за нимъ и Роландъ; однако ихъ не совсѣмъ посчастливилось. Пиёзтка старалась провести впередъ свою артиллерію, но какъ только онъ взялъ на высоты вѣсколько орудій, они были тотчасъ демонтированы русскими батареями, или лишились своихъ лошадей и прислуги; онъ принужденъ былъ разбросать ихъ въ лѣсъ, где только находилъ удобное мѣсто, не больше какъ по два орудія, всѣдѣствие чего они нигдѣ не произвели настоящаго дѣйствія. Атаки Заливскаго были отбиты преимущественно батальономъ 6 карабинераго полка, такъ что онъ не могъ податься и на шагъ впередъ; Роландъ съ 4 егерскими полками и батальономъ 2 полка спустился въ узкую долину Вилинъ, но былъ здѣсь большою встрѣчена гв. Вольскими полками, что долженъ былъ отступить на высоты, при чемъ потерялъ весьма много людей, такъ какъ Полякамъ приходилось дабы взяться и спуститься по крутому склону, держаться руками за кустарники, между тѣмъ какъ двѣ роты Пр. Карла полка, скрытая въ кустарникахъ по скату, поразили ихъ своими выстрѣлами.

Въ центрѣ, гдѣ находились 7 полковъ, вѣсколько егерскихъ батальоновъ, литовская пѣхота и 1 уланскій полкъ, всѣ атаки были также отбиты, преимущественно огнемъ большой русской батареи. Здѣсь находился самъ Гелугутъ, лично поддерживая опасности, такъ что подъ нимъ была убита лошадь; но присутствіе его было насыщено, потому что нито его не слушался. Онъ предоставилъ Роланду и Хлановскому дѣйствовать какъ имъ заблагоразсудить. Послѣдній, находившійся при отрядѣ Заливскаго, услышавъ на своемъ лѣвомъ флангѣ сильный огонь, поспѣшно вернулся и съ смущеніемъ увидѣлъ, что всѣ направляются въ лѣво: Роландъ уже спустился съ высотъ, а остальная войска стремились по тому же направлению, часто дабы не потерять съ нимъ сообщенія, часто же чтобы избавиться отъ сильнаго огня большой русской батареи. Даже резервы были уже приведены, незавѣстно какъ и для чего. Ни въ чемъ не было единства и связи; батальоны и орудія были разбросаны по лѣсу, не представ-
ля я ниткъ значительныхъ массъ; фланги взяли совершенно рас-ходящееся направление, и въ центры образовался значительный интервалъ. Этимъ воспользовались Русские, около часа они сами перешли въ наступление, угрожая совершенно разообщить фланги Поляковъ. Теперь произошло общее замѣшательство, Гел-гудъ, увидвъ это, въ страхѣ своемъ вообразилъ, что все по- теряно. По этому онъ приказалъ отступать и просилъ Хлапов-ского прикрывать отступление 1 уланскимъ полкомъ. Действительно этотъ превосходный полкъ своей храбростью спасъ весь корпусъ отъ совершенаго пораженія, которое неминуемо послѣдовало бы при возникшемъ страхѣ безпокойству. Когда Оренбургскіе уланы съ 2 легкими орудіями ринулись въ атаку, то были такъ храбро встрѣчены этимъ полкомъ, что принуждены отступить. Уже часть польскихъ уланъ бросилась на орудія, изрубила арт-иллеристовъ и хотѣла увезти ихъ, когда полкъ Лахманъ бро- сился на нихъ съ тремя эскадронами Новомиргородскихъ уланъ и положилъ большую часть на мѣстѣ. Хотя и поддержанный казакскими эскадронами, польский полкъ долженъ былъ она- кожно отступать предъ превосходнымъ противникомъ. То былъ послѣдній эпизодъ этой битвы. За тѣмъ началось настоящее бѣг-ство; все устремилось назадъ въ неописанномъ безпокойству; и если бы Русскіе захотѣли воспользоваться своею побѣдою, то большая часть отряда Гелгуда была бы тогда же уничтожена; ибо для прикрытія отступленія они имѣли кромѣ упомянутой кавалеріи только одинъ батальонъ 7 полка съ двумя орудіями. Но Русскіе преслѣдовали неприятеля только до ручья Вака, потому что начальники ихъ не считали возможнымъ удалиться далѣе отъ Вильны. Они опасались, что Гелгудъ, действуя безъ базы-са и безъ оперативной линіи, которые необходимо было бы при-крывать, сдѣлаетъ ночную періодъ и овладьетъ городомъ, опа-сеніе, которое можетъ казаться не много страннымъ. Сверхъ того генер. Кузуа не хотѣлъ предпринимать ничего рѣшитель-наго до прибытія начальника резервной арміи, ожидаемаго на слѣдующий день. Главная причина была въ томъ, что такъ какъ прежде опасались самаго худшаго, то теперь были довольны приобрѣтеннымъ успѣхомъ и не хотѣли подвергать его опас-
ности—слишком усердным преследованием. Эти причины по-
будили русских генералов возвратиться ввечеру от ручья
Ваны снова в позицию на Понарских высотах. Не раньше как,
когда Вильна будет совершено обеспеченным прибытием Толесто-
го, они намеревались решительно атаковать неприятеля.

Гелгуд совершил отступление так, поспешно, что забыл
даже уведомить об этом Заливского. Этот послѣдний сражал-
ся еще нѣсколько времени в лесу, понесъ значительный уронь
и, видя себя отрѣзанным от главныхъ силъ, отступилъ на
Троя, довольный тѣм, что снова можетъ действовать по собс-
твенному усмотрѣнію. Остальная пѣхота прибыла вечеромъ куч-
ками отъ 10 до 20 человѣкъ въ Малованику, гдѣ старались устроить
ее. Многие разбѣжались и не вернулись больше.

Уронь Русскій въ этомъ сраженіи былъ не великъ и не вре-
мѣненъ 300 человѣкъ. Полки же потеряли 600 человѣкъ пробѣдными и
покрайней мѣрѣ столько же убитыми и раненными. По показанію
полскіихъ писателей весь уронь Положенія и Литовцевъ, включая
сюда и разбѣжавшихся, простирался до 2,000 человѣкъ.

Во время сраженія генералы Курита и Сакены находились на
большой центральной батареѣ. Послѣдній выказалъ и здесь свое
обычное хладнокровіе; распорядженіемъ его помогалъ генер.-м.
Фроловъ, исполнявшій должность начальника штаба и начальника
всей пѣхоты. Генералъ бар. Корфъ, полковники: Анненковъ, Дах-
манъ, Овандеръ, Тюромойковъ, равномѣрно поддерживали свою дав-
нѣшнюю репутацию. Главное управление битвою, а съ тѣмъ вывѣ-
стѣ и честь успѣха принадлежали генер. Сакену, потому что
Курита, хотя и старше въ чинѣ, былъ благоразумно передалъ ему
начальство.

Въ то время какъ войска обѣихъ сторонъ сражались при По-
нарахъ, въ Вильнѣ между приверженцами Положенія господство-
вали надежда и самоуверенность и при наружномъ скромномъ
скрытная деятельность. Мужчины и женщины были въ радост-
номъ влеченіи: дома украшались, праздничными кушаньями изготовля-
лись на кухняхъ; съ одной стороны приготовляли утоленія
яства для ожидающихъ братьевъ, съ другой стороны каменны и
кипящую воду на головы «Москалъ» (*). Молодые дамы спле-
тали въны для побѣдителей и все цвѣты въ садахъ были скученны; мужчины приготовляли свое оружіе, женщины бѣлили платки, дабы маѣть ими при вступленіи въ городъ соотвѣтственновъ. Но всѣ эти приготовленія оказались напрасны; Русскіе не отступали, а Поляки не вошли въ городъ. Суны и жаркіе жители пришлись съесть однимъ, оружіе было приготовлено, платки сложены, а вѣны завянуты также, какъ ихъ надежды; послѣдня составленія исчезли, когда въ послѣдующемъ днѣ жители увидѣли вступленіе въ Вильну многочисленныхъ жадущихъ битвы войскъ резервного корпуса, существовавшіе коихъ они до сихъ поръ скрыто отрицали. Тогда исчезли столь долго питаемыя сладкія грезы: о республикѣ, о владычествѣ дворянства и народа—смотря по личности тѣхъ кто ихъ питалъ; угрюмо и съ упрекомъ глядѣли мужчины, слезами и воплями изливали свою печаль и жалкія патриоты. Съ тѣхъ поръ соколомъ волдовироѳся въ городъ, не потому чтобы сердца перестали быть за дѣло возстания, но потому, что довѣріе къ его успѣху исчезало на всѣхъ.

Сраженіе это произвело особенно сильное впечатлѣніе на Литовцевъ. Чего не ожидали они отъ содѣйствія регулярныхъ полковъ показалъ? А теперь, когда явились они, дѣла пошли лучше тѣмъ прежнему. Общее уныніе овладѣло всѣмъ. Ихъ вновь сформированная тѣхъ большию частью разставалась; голодная грабилила она окрестности и приглашала по всѣй странѣ, что «все погибло!» Угрозенность въ счастіе между предводителями. коммъ ясно представлялись слѣдствія этого пораженія, совершенно рушалась. Хотя они и впослѣдствіи приняли участіе въ событіяхъ, но только по необходимости и уже безъ прежнаго энтузіазма, вышаемаго надеждою на успѣхъ. Теперь возвратились въ прежнемъ планѣ: удерживать линію Свенты и Вилинъ отъ Вилькомира до Ковно, и сформировать за нимъ болѣе многочисленныя силы, какъ будто Русскіе дали бы имъ на то время. Гелгудъ съ тѣхъ поръ, переправился черезъ Вилию у Кернова. возвратился въ прежнее расположеніе свое у Жейны. Хлановскій съ казаками направился въ Ковно; Заливскій напоняясь изъ Тронкъ обратился на Меречъ, гдѣ переправился черезъ Неманъ и углубился въ тѣса Августино
сего воеводства.

Дембинский послѣ своего послѣдняго сраженія, 17-го, июня двинулся по приказанію Гелгуда къ Нѣмецчину и съ нескрываемою яростью узналъ вечеромъ того же дня, что сраженіе, которому онъ долженъ былъ поддѣйствовать на слѣдующей день, уже было давно. Хотя Гелгудъ и писалъ ему, что битва удалась блестящеобразомъ и приглашалъ его занять Вилькомиръ; но Дембинскій слишкомъ скоро узналъ истину, что еще болѣе увеличилъ его досаду и уже въ то время внушалъ ему мысль о возможности уничтожить свою зависимость отъ неспособнаго генерала.

Таково было сраженіе при Вилькѣ, нанесшее смертельный ударъ, какъ экспедиціи Гелгуда, такъ и дѣлу литовскихъ инсургентовъ. Съ этихъ поръ все стало клониться къ ихъ гибели.

Прежде нежели мы вернемся въ Царство, гдѣ въ это время военные дѣйствія снова оживились, разсмотрѣть послѣднія происшествія въ Литвѣ. Если бы во главѣ Русскихъ стоялъ предпріимчивый генералъ, то онъ напалъ бы съвера на Храповскаго и потомъ на Дембинскаго; обоихъ ихъ можно было атаковать по-рознь и уничтожить до прибытия Гелгуда, пока послѣдній мѣшалъ по ту сторону Вилиѣ въ Жеймахъ. Если бы они оба были разбиты, то Гелгудъ врядъ ли рѣшился бы на предприятіе противъ Вильны. Но съ одной стороны способность генер. Савенка были болѣе оборонительного характера, а съ другой стороны его пугало воспоминаніе о Райгродѣ, гдѣ подобная же попытка окончилася такъ неудачно; сверхъ того, не имѣя вѣрныхъ свѣдѣній, считали неприятеля сильнѣе нежели они были и были напуганы трудностью задачи оборонять столь беззащитный и притомъ безъ помощи городъ какъ Вильно, одновременно противъ внутреннихъ и вѣтреныхъ враговъ; наконецъ до прибытия значительныхъ и близкихъ уже подкрѣплѣній не хотѣли начать рисковать и вызывать противника. Противъ этого ничего нельзя сказать, но за то весьма много можно сказать противъ избранной позиціи у Понаръ. То была совершенно отчаянная позиція, которая при несчастіи не представляла никакаго спасенія; отдѣльныя пѣхотинцы могли бы еще спастись по кругому склону, но кавалерія и артиллерія были бы потеряны. Была ли хороша подобная позиція, была ли она необходима, въ этомъ мы сомнѣваемся, такъ какъ
на полянѣ находилась превосходная позиция, къ которой неприятель могъ только приблизиться по длинной углубленной дорогѣ; въ случаѣ занятія этой позиціи Русскими, упомянутая дорога очутилась бы въ тылу у неприятеля, а не у нихъ. Тогда неприятельская армія будучи разбита, была бы въ то же время уничтожена. Къ тому же эта позиція была ближе къ Вильню, дабы въ случаѣ надобности имѣть возможность помочь оставленному въ ней гарнизону подъ начальствомъ Храновицкаго, противъ ли жителей города или противъ Дембинскаго, который, усиленный Гелгудомъ, легко могъ одержать верхъ. А если бы Дембинскій занялъ городъ, каково было бы положеніе Русскихъ на этой стѣсненной мѣстности, имѣя въ нѣсколькохъ стахъ шагахъ за собою крутой склонъ горы; передъ фронтомъ значительная неприятельская сила, а съ тылу угрожаемыхъ изъ Вильны! Это значило безъ всякой надобности ставить все на одну карту. Защита, какъ и можно было ожидать отъ храбрости сражавшихся тамъ войскъ, была прекрасна, преслѣдованіе же вело и безъ энергіи, почему разбитому неприятелю удалось уйдти безъ большией потери.

Болѣе значительны были ошибки противниковъ. И могло ли быть иначе при такомъ предводителѣ какъ Гелгудъ, окруженный честолюбцами, которые тщани роботали противъ него. Ключъ позиціи находился въ центрѣ, который надлежало прорвать и разбить; черезъ это оба крыла лишались пути отступленія, и слѣдствіемъ сего было бы совершенное пораженіе Русскихъ. Но чтобы достигнуть подобнаго успѣха, необходимо было сосредоточить свои главные силы въ центрѣ и неутомимо продолжать атаки; если бы даже приходилось пожертвовать половиной корпуса, то и тогда слѣдовало бы стараться пробиться, дабы уничтожить русскихъ войска и овладѣть Вильною. А что же сдѣлали вмѣсто того. Главныя атаки направили разомъ на оба фланга (для этого необходимо имѣть болѣе войскъ нежели ихъ было въ дѣйствительности), и оставили на производѣль центръ гдѣ былъ рѣшительный пунктъ; войска расходились вмѣсто того, чтобы дѣйствовать концентрически къ главному пункту—каплицѣ: баталионы, орудія и атаки были раздроблены безъ всякой связи и нигдѣ не могли произъ
вести значительного действия; сверх того после первых неудавшихся атак Гелгуда испугался и начал отступать, не обдумывая, что для него, также как и для Сакена и Курту, это сражение было битвою на жизнь и на смерть. Недостаток единства в управлении и в распоряжениях обнаруживался повсюду; великий приказывавший, никто не повиновался; солдаты храбро сражались, но начальники выказывали свою неспособность, и даже Хлановскими, пользуясь, на сего большшиим уважением, похоронили свою репутацию на поле битвы нередко Вильной.

Если бросить взгляд на всё действия Гелгуда: то везде оказывается более нежели обыкновенная неспособность. По случаю и велелствие превосходства сил он выигрывает Райгородское сражение; недостаток того, чтобы двинуться на Гродно, (чего крайне опасались Русское) захватить находившиеся там значительные запасы всеврёдных, и затем с возможною быстротою обратиться на столицу Литвы, которая была также слабо занята как и Гродно, он медленно направляется по Августовскому водою, дабы переправиться вдоль от Вильны, в Гелгудишеках и потерять 12 драгоценных дней. Переправа совершилась 9/8 июля, а онтатакует Вильну только 19/7 июня. и лишь тогда, когда успел уже раздробить свои силы, отправить Шимановскаго в Польсчень, а Дембишнаго в Немеччину.

Если он не хотел идти на Гродно, то ему надлежало покрайней мере двинуться на Ковно, чтобы окладьешь этим важным пунктом, лежащим на двух больших реках. Он мог переправиться через Неман, либо у Меречы, либо у Ольшы, или Прейн, как это сделал часть французской армии в 1812 г. Сакен, угрожаемый с тылу Хлановскими, не мог бы воспользоваться этому, а последний облегчал бы средства переправы. Затем Гелгуду слѣдовало немедленно привести Ковно в надлежащее оборонительное положение, дабы имѣть здесь опорный пункт, сверх того построить мосты через Неман и Вилню, чтобы господствовать над берегами обьих рекъ. Онт не могъ желать лучшая опорного пункта. Отсюда онт долженъ былъ, не теряя времени двинуться на Вильну, ибо она все таки была главнымъ пунктомъ, какъ въ политическомъ, такъ и въ военномъ отношении; все его
существование зависело от того успеха ли он воспрепятствовать соединению русских сил, разбросанных еще по странам на большом пространстве. Овладение Вильною, ее арсеналом и большими магазинами дало бы ему огромные средства для снаряжения, вооружения и продовольствия своих войск; оно подвигало бы с неодолимым очарованием на общественное мнение и принудило бы высказаться ясно людей осторожных, сдержанных, которые тайно сочувствовали Полкам, но не отваживались признаться в этом открыто; наконец овладение Вильной доставляло ему превосходную центральную позицию, из которой он мог с превосходными силами нападать на отдельно прибывающих русских отряды и уничтожать их один за одними.

В тоже время он мог здесь также, лучше и с большими средствами мешки в Жеймах, производить организацию инсургентских войск. Все это было ясно и понятно даже для мало понимающего, а все таки ничего из этого не было исполнено. Мысли почти всех предводителей стремились в Самогитию (как будто они могли бы там держаться долго!) и в Поланген в корабля с оружием, от которого, по их соображениям, они ожидали необыкновенных результатов.

К этим общим ошибкам присоединились еще многие частные: в особенности же неумелое извлечение настоящей пользы из возставших Литовцев. Литовцы в течении небольших месяцев удерживались в своих лесах и вели малую войну; их следовало оставить там: там они были опасны для Русских и требовали в тоже время для борьбы с ними большие войска, нежели будучи соединены на одном пункте. В этих лесах, за многочисленными речками, в тайных притонах и убежищах, они с своими охотничьими ружьями были превосходны для ведения малой войны: их выманить оттуда, дабы превратить в регулярные войска, для чего не было достаточно времени, и таким образом получили, вместо хороших егерей, плохих солдат, едва умевших стоять во фронт и разбивавшихся при первой неудаче. Но это еще было меньше зло, гораздо большее заключалось в том, что соединение их во одно целое шло к инсургентов со всей страны, без сопротивления
предоставили ее противнику и вместе съ тѣмъ совокупили всю силу востанія, какъ бы въ одну связную, которую только нужно было разломать, чтобы рыномъ положить конецъ всему дѣлу. Хотя нѣкоторые предводители восставшихъ и представили Гелгуду, что ихъ люди годны только къ малой войнѣ и разсѣянные по странѣ какъ партизаны могутъ быть гораздо опаснѣе для Русскихъ, препятствуя ихъ маршиамъ, перехватывая ихъ подвозы, нападая на ихъ малые отряды, и наконецъ отвлекая большѣе число войскъ. Но Гелгудъ не обратилъ вниманія на эти представленія и даже далъ понять, что по его мнѣнію: «за этими отговорками скрывается только тревога, потому что предпочитаютъ лучше прятаться въ лѣсахъ, нежели открыто встрѣтить непріятеля.» Это подстрекнуло другихъ и ему уступили; только Станевичъ настаивалъ на своемъ и пожалъ не раздѣлить пораженія Гелгуда; до самаго нанесенія Варшавы онъ держался въ лѣсахъ Самогитіи, и лишь тогда, когда все было потеряно, спасся въ Прусію.

Наконецъ полскихъ предводителей можно еще упрекнуть въ томъ, что они не воспрепятствовали соединенію Курчами съ Сакеномъ. Трое были въ ихъ рукахъ; какъ легко могли бы они броситься изъ этого пункта между Сакеномъ и приближающимся Курчой, и уничтожить послѣдняго, прежде нежели Сакенъ могъ бы подать ему помощь изъ Понаръ, предполагая даже что онъ хотѣлъ бы сдѣлать это; но такъ какъ его назначение заключалось въ охраненіи Вильны, то по всей вѣроятности онъ не покинулъ бы своей позиціи.

Все эти выгоды были потеряны вслѣдствіе неспособности Гелгуда; однако главная вина падаетъ не на него (кто же виноватъ въ своей неспособности?), но на тѣхъ, кто назначилъ его начальникомъ и далъ ему порученіе свыше его силъ.

КОНЕЦЪ II ТОМА.
Состояние возобновления военных действий.

Главнокомандующий. Начальник артиллерии: полковник.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Корпус</th>
<th>Два</th>
<th>3,000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6,500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Всего.</th>
<th>44,596</th>
<th>11,400</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Главная армия</td>
<td>6,500</td>
<td>7,200</td>
</tr>
<tr>
<td>Резервный корпус</td>
<td>6,500</td>
<td>6,500</td>
</tr>
<tr>
<td>Отдельный полк</td>
<td>76,196</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*1* Показания о корпусе Стравского чрезвычайно запутаны и противоречивы у польских писателей, ибо они не хотят объявить настоящее число. Стравский имел в общем от 8 до 9 батальонов, из которых приведенные взят из его же показаний; кроме того, Шпаковский генерал Крейц в своем рапорте 16-й, и кроме того есть еще много других показаний. Для избегания всего вида призрения, мы принимали в отношении Полаков самое меньшее число, хотя мы утверждаем, что в действительности они были сильнее приведенных здесь чисел.

*2* Здесь не приняты в расчет гарнизоны Варшавы, Моды, Замосци, и т. д., и т. д., что все вместе может составить до 20,000 человек, не считая еще Варшавскую национальную Гвардию в 6000 человек.
марта.

74 4,693 + 1,274 каз.

Винц 24,105
Правн
Среди
Лёван

(*) В этом числе нужно считать Татарский уланский полк (900 человек) расположенный в Нуре, Венгров и Седель.

Пр1 948 кавалерии. Всего: 107,599 человек.
Пр1 426 км « 82,836 »

Пос 522 кавалерии. Всего: 94,763 человек.
Гвардии 1400, по-егерских и 1 аркунской. Но числительность и других батальонов 14 8 орудий, и с 6 егерским полком 4 орудия. Потери по 43 орудия.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Гарнизон</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>850</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Всего</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>950</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(*) Другой батальон в Минске.

(*) Другой батальон в Ковне.