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

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

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

Usage guidelines

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

We also ask that you:

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

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

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

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

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at [http://books.google.com/](http://books.google.com/)
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, 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 перешла в свободный доступ, если на нее не были возложены авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохраняются все пометки, 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, иренидаряют обществу, а мы лишь хранилище этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы иредировали некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические зашифровки.
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 зашифровки.
Не отправляйте в систему Google автоматические зашифровки любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, онтографического 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 им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

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

О программе Поиск книг Google
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск из этой книги можно выполнить на странице http://books.google.com/
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПОРТЪ-АРТУРСКАГО ПРОЦЕССА
(Верховный Военно-Уголовный Судъ по дѣлу о генералахъ Стесселѣ, Фокѣ, Рейсѣ и Смирновѣ, 27 Ноября 1907 г.—7 Февраля 1908 г.)

ПОДЪ ОБЩЕЙ РЕДАКЦІЕЙ
К. И. Ксипдо и М. К. Соколовскаго

ВЫПУСКЪ IV
(Къ этому выпуску прилагается 1 планъ)

С.ПЕТЕРБУРГЪ
Издание К. И. Ксипдо, Фонтанка, домъ, № 18
1908
Заседание 11-ое.
11 Декабря 1907 года.

Заседание возобновляется в 11 ч. 15 м. утра. *

Предс. Заседание Верховного военно-уголовного суда продолжается. Я получил уведомление начальника Главного Военно-Судного Управления, что по докладу Военного Министра, Государственного Императора 30-го ноября угодно было установить, что для законного состяза присутствия Верховного военно-уголовного суда необходимо участие в заседании не менее семи членов, считаю в том числе и председателя. В случае отсутствия последнего, место его заступает старший из числа оставшихся членов суда. Сегодня я получил уведомление, что один из членов, генерал от инфантерии Милов, серьезно заболевает, а потому заседание будет продолжаться в составе девяти членов. (Обращ. к бежурному офицеру.) Попробуйте позвонить коллегианского совещания Успенского.

В зале введен свидетель, коллегиальный советник Успенский.

Предс. (Обращается к свидетелю). Вы были в крепостном комтуре на Квантунском полуострове?

Кол. сов. Успенский. Да, был.

Предел. Присутствовали?

Кол. сов. Успенский. Да, присутствовал.

Предс. Что вы знаете относительно распоряжения начальника Квантунского укрывленного района по поводу увеличения запасов крепости, разъясните суду.

Свидетель говорить все время очень тихо, едва можно уловить отдельные слова.

Предс. Нельзя ли говорить громче.

Кол. сов. Успенский. Распоряжение по поводу увеличения запасов было, по моему мнению, сделано слишком поздно. Приказ был дан только 15-го мая, если бы это распоряжение было раньше, то...

* С этого настоящего заседания выбывает из состава суда член Воен. Сов. га, от инф. Милов.

Предел. (Обращ. к Военному Прокурору). Имее ли, что-нибудь спросить?

Воен. Прок. (Обращ. к свидетелю). Я ничего не слышал, будьте любезны подойти сюда. Что вы изволили сказать?

Кол. сов. Успенский повторяет сказанное.

Воен. Прок. Вы говорите, прикажешь о реквизиции быть дань 15-го мая. Почему так поздно?

Кол. сов. Успенский. Начальнику укрывленного района комиссаром по гражданской части, ссылающимся на указание Наместника, заявлено о том, чтобы население было предоставлено возможность обработать поля, а так как без скута нельзя обработать поля, то это ходатайство было уважено и реквизиция была отложена до 15-го мая.

Воен. Прок. Ну, а после 15-го мая, когда была объявлена реквизиция, сколько было взято скута, вы не помните?

Свидетеля не слышно.

Воен. Прок. Вы имете в виду северный участок или южный?

Кол. Сов. Успенский. Южный.

Воен. Прок. А в северном участке нельзя было произвести реквизицию?

Кол. сов. Успенский. По свидетельскому комиссара по гражданской части по реквизиции было взято 700 голов крупного и 1,000 голов мелкого скота. Но квантунский полуостров далеко не весь был использован. Если бы весь скот был взят, то, по моему мнению, гарнизон был бы обеспечен ко дню прекращения сообщений с северной Маньчжурией.

Воен. Прок. Следовательно, вы находите, что не все было сдлано в смысле обеспечения гарнизона продовольствием? Насчет овощей вы можете что-нибудь сказать?

Кол. сов. Успенский. Не все было сдлано.
Воен. Прок. А можно было сдѣлать запасы и какимъ путемъ?
Кол. сов. Успенскій. Овощей можно было сдѣлать достаточнымъ запасъ, но объ этомъ своевременно не позаботились. Можно было бы заняться обработкой огородовъ, и тогда крѣпость была бы обезпчена даже на осень 1904 года.
Воен. Прок. Съ какого времени стали давать конину?
Кол. сов. Успенскій. Начали давать съ 15-го августа, но не каждый день,—по постнымъ днямъ не давали.
Воен. Прок. Не помните-ли случая, чтобы комендантъ крѣпости входилъ въ представление объ увеличении дачи конины и какія распоряженія послѣдовали со стороны начальника укрѣпленного района?
Кол. сов. Успенскій. Онь сократилъ... (не слышно.)
Воен. Прок. Я не имѣю больше вопросовъ.
Пдп. Вельяминовъ. Вы сказали, что доставка скота была приостановлена вслѣдствіе доклада комиссара по гражданской части и что это представленіе было сдѣлано вслѣдствіе приказа, даннаго Намѣствникомъ съ той цѣлью, чтобы до послѣдняго срока быть оставлены гражданскому населенію.
Кол. сов. Успенскій. Возбуждался вопросъ раньше относительно обеспеченія гарнизона скотомъ въ особомъ совѣщеніи, въ которомъ и я участвовалъ, и на немъ было рѣшено приобрѣтать гуртомъ скотъ и покупать его въ сѣверной Манчжуріи. Я не возражалъ противъ этого, но указалъ на то, что намъ долженъ быть прежде всего использованъ спѣнный районъ.
Пдп. Вельяминовъ. Вы говорили, что приказъ начальника укрѣпленного района былъ отданъ 15-го мая, послѣ Кинчжоускаго боя. Было вѣдь три приказа и всѣ касающіеся того, чтобы покупать скотъ и приводить его въ крѣпость, а вопросъ о ревизіи былъ отложенъ вслѣдствіе доклада гражданскаго комиссара. Вы изволили упомянуть относительно овощей; извѣстно-ли вамъ, что культура овощей на Квантунскомъ полуостровѣ крайне неразвита?
Кол. сов. Успенскій. Извѣстно, но надо было обработку огородовъ взять въ свои руки.
Пдп. Вельяминовъ. Не помните-ли вы, когда прервалось сообщеніе съ Артуромъ, то овощей не хватало потому, что ранѣе ихъ привозили изъ Уссурийского края?
Кол. сов. Успенскій. Я говорю, что было обработку огородовъ взять въ свои руки.
Предс. Развѣ нельзя было заниматься огородничествомъ послѣ объявленія войны?
Прис. пов. Сыртлановъ. А не извѣстенъ ли вамъ такой случай, что при содѣйствіи русскихъ разводились огороды и что къ этому были приспособлены 150 десатинъ?
Кол. сов. Успенскій. Извѣстно,—это было внѣ крѣпости и изъ этого никакого толку не вышло. Надо было въ крѣпости сдѣлать огороды.
Прис. пов. Сыртлановъ. Я говорю о томъ, что это было въ деревняхъ Шуй-шу-инъ, и констатирую тотъ фактъ, что въ данномъ слу-чаѣ огородничество разводилось во время военныхъ дѣйствій. Почему не послѣдніе овощи и не были собраны—это другое дѣло.
Предс. Я возражалъ противъ того, что вы сказали: "почему то или другое началеніе не имѣло успѣха—это другое дѣло".
Кап. 2 р. ф.- Шульцъ. Приходилось ли вамъ докладывать коменданту крѣпости о нуждахъ по вашей части и какое вы встрѣчали со стороны его отношеніе къ тѣмъ свѣдѣніямъ и нуждамъ, о которыхъ вамъ приходилось докладывать?
Кол. сов. Успенскій. Самое лучшее.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Часто-ли васъ привлекалъ коменданту?
Кол. сов. Успенскій. Часто.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Приходилось-ли вамъ имѣть больше дѣла по вашей части съ комендантомъ или съ другими начальствующими лицами?
Кол. сов. Успенскій. Совершенно, разумѣется.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Я не имѣю больше вопросовъ.
Гн. Стессель. Позвольте спросить, Ваше Высокопревосходительство, у г-на свѣдѣнія, гдѣ возможно было внутренняя крѣпости предположить обработку огородовъ?
Кол. сов. Успенскій. Площадь была довольно велика, воззрр карауля можно было сдѣлать огороды, мѣста вполнѣ было достаточнаго.
Гн. Стессель. У насъ были разведены внѣ крѣпости, въ новомъ Европейскомъ городѣ, у самаго форта V, но это были не огороды, а разсадники деревьевъ; вѣдь огороды тамъ нельзя было сдѣлать, потому что земля была настолько маловъ, что только можно было пить и устроить. Такъ же дольна, которая шла отъ укрѣпленія № 5 на сѣверъ къ бухтѣ "Лунза", входила въ районъ эксклавы крѣпости, но это была единственная дольна, гдѣ китайцы разводили огороды, и мы отъ нихъ все взяли, что было возможно, до послѣдней луковки чесноку. А послѣ этого нельзя было
достать ни за какія деньгі. Въ районѣ крѣпости—какъ бы дѣло? Сколько бы лѣтъ мы ни старались, я полагаю, что изъ этого ничего бы не вышло.

Кол. сов. Успенскій. Площадь была довольно большая.

Прис. пов. Сырглановъ. Позвольте одинъ вопросъ. Вида свободныя мѣста и возможность развести на нихъ огороды, вы докладывали объ этомъ коменданту?

Прѣдс. Это не его было дѣло! Я прошу васъ подобныхъ вопросовъ не задавать. Вы хоть бы выните контролера за то, что онъ не дѣлалъ доклада объ этомъ коменданту!

Г. Стессель Вѣдь привозили скотъ еще изъ Инкоу. Вамъ извѣстно объ этомъ? Не помню въ какомъ количествѣ головъ, но все, что возможно было, мы привезли. Вамъ это извѣстно?

Кол. сов. Успенскій. Да извѣстно, что по желѣзной дорогѣ привозили.

Прѣдс. Свидѣтель, вы свободны. (Обращ. къ дежурному офицеру). Вызовите свидѣтеля капитана Родионова.

Воен. Прок. (Обращ. къ введенію въ залъ свидѣтеля). Вы завѣдывали работами по укрѣплению второй оборонительной линией? Эта линія шла отъ батареи* Мятрофаньевской. Какъ шли работы на этой линіи?

Кап. Родионовъ. Каждый день, днемъ и ночью. Но рабочихъ было мало и работа была прекращена совсѣмъ въ продолженіе пяти дней по приказанію генерала Стесселя.

Воен. Прок. Когда были прекращены работы и по чьему распоряженію?

Кап. Родионовъ. Я личнаго приказа не получалъ ни отъ кого, но у насть рабочихъ не было, я пошелъ въ штабъ и тамъ мнѣ сообчили, что работы приходить прекратить.

Воен. Прок. И кто тогда?

Кап. Родионовъ. Генераль Стессель.—въ конецъ ноября или въ началѣ декабря. Работъ не было въ теченіе 4-хъ, или 5-ти дней, потому они возобновились.

Воен. Прок. Не приходилось ли вамъ слышать отъ генерала Смирева о назначеніи второй оборонительной лини, и какъ онъ смотрѣлъ на эту линію?

Кап. Родионовъ. Онь говорилъ, что считаетъ ее своимъ дѣломъ и что онъ на ней будетъ обороняться мѣстъ съ мораками; онъ придавалъ ей огромное значеніе.

Воен. Прок. А вы находили ли ее такой, т. е. придавали ли этой линіи такое же значеніе?

Кап. Родионовъ. Я находилъ, что возможно было сохранить съ потерей первой лини вто-

*  Бат. Мятрофаньевской въ П.-Артурѣ не было,— была гора Мятрофаньевская, 2-я же линія начиналась отъ бат. „Курганной“.

Ред.
Прец. Этот вопрос лучше всего намъ разрѣшить бывшій начальникъ этого пункта.
Кап. Родионовъ. Много было одноаковыхъ названий,—и треть странника называлась „Скалистый крѣпость“ и за 3-мъ фортомъ тоже былъ Скалистый крѣпость”, за Новымъ городомъ тоже былъ „Скалистый крѣпость“.(?) Въ залѣ введенъ свидѣтель генераль-майоръ Костенко **.
Прец. Въ виду вашего пребыванія въ Портъ-Артурѣ, необходимоость вашихъ показаний объ отношенияхъ, которые существовали между командиромъ крѣпости и начальникомъ укрѣпленного района, о томъ, не обсуждалъ ли вмѣстѣ съ вашимъ командиромъ крѣпости возможность принять какихъ-нібудь исключительныхъ мѣръ противъ захватъ власти, какъ онъ понималъ, начальникомъ укрѣпленного района.
Гн. Костенко. Лично этихъ отношеній я не наблюдалъ и не былъ свидѣтелемъ столкновеній между ген. Смирнѣвымъ и Стесселемъ. Но слышалъ объ этихъ отношеніяхъ отъ многихъ лиц. Я жилъ въ военномъ соображеніи, где часто шли разговоры между офицерами объ острыхъ отношеніяхъ, которые существуютъ между Стесселемъ и Смирнѣвымъ. Но не дозволяю этимъ слухамъ, я ихъ старался провѣрить. И вотъ одинажды въ разговоръ съ ген. Смирнѣвымъ я получилъ нѣкоторое разсказываніе по поводу этихъ слуховъ. Потомъ о нѣкоторой острыхъ отношеніяхъ между ними я могъ заключить по приказамъ, которые появлялись относительно тѣхъ распоряженій, которыя отдавались Стесселемъ помимо коменданта.
Прец. (Обращ. къ ген. Смирнѣву). Не угодно ли вамъ дать разсказываніе по поводу свидѣтельскихъ показаній?
Гн. Смирновъ. Я замѣчалъ рядъ взаимоотношеній со стороны начальника укрѣпленного района, въ предѣлы моей власти. Я считаю, что это можетъ вредно отразиться на оборонѣ крѣпости, и потому я обратился къ предсѣдателю военного суда въ Артурѣ за разсказываніемъ мнѣ нѣкоторыхъ юридическихъ пунктовъ, касающихся того, какъ долго стирается моя власть и могу ли я принять рѣшительныя мѣры, выходящія изъ предѣловъ того положенія, которымъ мы должны руководствоваться. Разсказываніе, данное мнѣ имѣло, было сдѣлано въ такомъ духѣ: „до тѣхъ поръ пока не совершенъ будетъ явно преступное дѣйствіе со стороны начальника района, я не могу принять рѣшительныя мѣры въ устраненіе его отъ власти, и только фактъ явно преступнаго дѣйствія дастъ мнѣ возможность совершить таковой поступокъ, т. е. принять рѣшительныя мѣры”.
Гн. Костенко. Позвольте мнѣ дать разсказываніе. Дѣйствительно, ген. Смирновъ нѣсколько разъ спрашивалъ меня о томъ, какой мѣры онъ можетъ предпринять въ томъ случаѣ, если будешь обнаружено со стороны Стессела желание сдѣлать крѣпость? Я ему разсказалъ, что до тѣхъ поръ, пока не будетъ данныхъ, показывающихъ на готовность Стессела сдѣлать крѣпость, „вы,—сказалъ я ему,—не можете арестовывать Стесселя. Вы, какъ командиръ, имѣете полное право поступать такъ съ тѣмъ лицомъ, распоряжения котораго будутъ идти въ разрѣшеніи съ интересами обороны”. Прибавлю еще то, что это объясненіе касалось не только Стессела, но и всѣхъ другихъ лицъ, распоряженія которыхъ командиръ нашелъ бы не соответствующими интересами обороны.
Воен. Прок. А когда эти разговоры происходили?
Гн. Костенко. Приблизительно въ послѣднихъ числахъ октября, послѣ штурма, который былъ 17-го октября. Потомъ они продолжались въ ноябрѣ. Какъ-то въ конце октября я зашелъ къ ген. Смирнѣву поговорить по поводу бывшаго 17-го октября штурма, а онъ мнѣ говорилъ: „насколько я замѣчаю, со стороны вышнихъ лицъ крѣпости есть намѣреніе сдѣлать крѣпость”. Былъ разговоръ въ этомъ смыслѣ, кажется, про полковника Рейса, который заговорилъ о томъ, что нельзя ли приступить къ обсужденію того, въ какомъ положеніи находится крѣпость, а Фокъ замѣтилъ полковнику Рейсу, что возбуждаемъ подобный вопросъ онъ находится несвоевременнымъ.
Воен. Прок. Не говорилъ ли вамъ ген. Смирновъ, сколько лицъ въ этомъ отношеніи солидарны между собою?
Гн. Костенко. Да, онъ указывалъ на ген. Фока и ген. Рейса, какъ главныхъ помощниковъ ген. Стессела въ данномъ дѣлѣ. На этихъ лицъ мнѣ. Смирновъ безусловно мнѣ указывалъ, какъ на лицъ, которыя дѣйствуютъ и подъ влияниемъ которыхъ находится Стессель. Это я видѣлъ и самъ.
Воен. Прок. Но у ген. Смирнова были данные, которыя давали бы основаніе предполагать, что намѣреваются сдѣлать разъ или поздно крѣпость? На чемъ они были основаны?
Гн. Костенко. Поводомъ этому послужилъ разговоръ, который они имѣли съ генераломъ Рейскомъ относительно того, что нельзя теперь входить въ обсужденіе того, въ какомъ положеніи находится крѣпость, на что ген. Фокъ замѣтилъ, что возбужденіе
эта вопроса он считает несвоевременным. И ген. Смирнов спрашивал меня, как он должен поступить, если будут дальнейшие разговоры в том смысле, чтобы сдать крепость.

Предс. Вы не раз уже говорили по этому поводу...

Гн. Костенко. Со вступлением ген. Фок в должность начальника сухопутной обороны Москва (?) еще были защите. Все мнили склонились на том, что защищать укрепленной Москвы еще можно.

Кап. 2 р. Ф.-Шульц (Председатели). Я попросил бы еще разъяснить мне задать вопрос господину свидетеля, ввиду того, что он вызван ген. Смирновым. (Свидетель). Не припомню, вы говорили ген. Смирнову, что рациональные меры к его стороны относительно его прямого начальника могут быть приняты только при явном обнаружении с его стороны таких действий, которые могут быть характеризованы выражением „государственная измена“, а не по одному только подозрению?

Гн. Костенко. Да, только при явном обнаружении таких действий.

Кап. 2 р. Ф.-Шульц. Настолько ясно, чтобы в этом не было никаких сомнений?

Гн. Костенко. Да, не по подозрению, а при явном обнаружении! В этом смысле я и дале показания.

Защ. гн. Домбровский. Вы сказали, что генерал Фок имел влияние на Стесселя, а генерал Кондратенко имел на него влияние?

Гн. Костенко. На это ответить не могу: я не знаю отношений, каких существовали между ними.

Защ. гн. Домбровский. Какие распоряжения генерал Стессель сдал под влиянием генерала Фока? Не помните ли какого-нибудь конкретного случая?

Гн. Костенко. Да, я помню, были случаи. Например, при образовании госпиталя Стессель хотел отдадь заразных больных от раненых и в этом смысле сдал распоряжение. Под влиянием генерала Фока, как мнилось, это не состоялось, — заразные больные помышались до октября месяца въезд с ранеными.

Защ. гн. Домбровский. Мы хотели бы знать, какие основания были выставлены генералом Фоком против того.

Гн. Костенко. Он находил, что заразу можно перевести тьм, имуществом, которое будет выдѣлено для этого госпиталя.

Защ. гн. Домбровский. Не знаете ли другого конкретного случая?

Гн. Костенко. Было еще относительно выхода флота в море. Я знаю отъ моряков, которые разказывали мнѣ объ этом.

Защ. гн. Домбровский. Не было ли тутъ влияние скорѣе генерала Кондратенко?

Гн. Костенко. Это мнѣ неизвестно.

Защ. гн. Домбровский. Это вамъ неизвестно. А известно ли вамъ, что фортъ II палъ въ то время, когда генералъ Фокъ сделалъ начальникомъ сухопутной обороны? Знаете ли вы всѣ подробности паденія форта II?

Предс. Вы задаете такое вопросы, на которые и специалисты не могли бы ответить.

Защ. гн. Домбровский. (Обращается къ Председателю). Бойдите, пожалуйста, въ мое поленение. Онъ говорить, „что со вступлениемъ генерала Фока въ должность начальника сухопутной обороны“... Если онъ основываетъ свои показания на слухахъ, я долженъ знать, въ какой формѣ эти слухи были.

Гн. Костенко. Я помню, что на второй день послѣ сдачи форта III, я видѣлъ ко мнѣ штабъ-капитанъ Квятцъ, который получилъ приказъ сдать этотъ форт. Разказывая мнѣ объ обстоятельствахъ сдачи, онъ говорилъ, что онъ могъ еще держаться на фортѣ. Я спрашивалъ его: „вы отъ кого получили приказъ?“ Онъ мнѣ показалъ записку, которая была подписана... (фамилии хорошо не помню, кажется полковникомъ, нѣть, не помню) и говоритъ: „судите теперь, правъ ли я или нѣтъ?“ Я отвѣчаю, „несколько вы правы, я въ данномъ случаѣ не берусь судить, мнѣ трудно знать, при какихъ обстоятельствахъ это было, но вы держите эту записку, какъ доказательство того, что этотъ фортъ сданъ былъ по нашему единоличному рѣшению“.


Предс. Когда мы переидемъ къ разсмотрѣнію обстоятельствъ паденія форта II, тогда и выяснимъ это обстоятельство.

Защ. гн. Домбровский. Но такія показанія невозможны; на лицѣ, юридически неподготовленныхъ, онъ произвести впечатлѣніе, оставятъ извѣстный слѣдъ.

Предс. Вы не имѣете права заподозрить членовъ Верховнаго военно-уголовнаго суда въ отсутствіи здраваго смысла. Прощу на будущее время быть осторожнѣе.

Гн. Фокъ. Свидѣтель говоритъ, что 17-го октября генералъ Смирновъ заподозрилъ старшихъ начальниковъ въ намѣреніи сдать крѣпость Портъ-Артуръ. Долженъ сказать, что въ то время я не игралъ никакой роли. Главный
ная роль была в руках генерала Кондратенко. Во-вторых, они саме собою противоречили, говоря, что на совете, который был созван, генерал Фок прямы заявил: "еще не время обсуждать этот вопрос". На это я хочу обратить внимание Верховного суда.

Затем он говорит, что генерал Фок подстегивал и свидетельствовал о каком-то госпитале и о выходе флота в море. Вдруг флот выходил в море не по распоряжению ген. Стессели, а по повелению самого Наместника.

Гн. Костенко. Я говорю не подстекал, а что он имел влияние.

Прис. пов. Нечаевъ. Позвольте вась просьбе точке указать, что в этом разговоре было передано, какъ слова полковника Рейса.

Гн. Костенко. Это было частный разговор, в которомъ полковникъ Рейс говорилъ, что людей мало, снарядовъ мало, не пора ли прийти къ обсуждению вопроса, какъ это должно поступать. Генералъ Фокъ, присутствовавший здесь, сказалъ, что это вопрос не особенный.

Прис. пов. Нечаевъ. Словомъ, тогда поднимался вопросъ о положении крѣпости, но такого разговора, чтобы сдать крѣпость, нѣвроятно, не было.

Гн. Костенко. Это не было.

Прис. пов. Нечаевъ. Можетъ ли вы поручиться за время, когда происходили этотъ разговоръ: въ концѣ октября или началѣ ноября?

Гн. Костенко. Я припомнить не могу, но я указывала время, что это было послѣ второго штурма, но въ концѣ ли октября или въ началѣ ноября,—я не помню.

Прис. пов. Нечаевъ. Быть ли какой-нибудь ближайший поводъ къ этому разговору? Не извѣстно ли вамъ, что вопросъ о положеніи крѣпости неоднократно поднимался въ совѣтѣ обоими и что онъ ставился иногда самимъ комендантомъ?

Гн. Костенко. Я знаю, что вопросъ о сдачи крѣпости былъ возбужденъ 25-го ноября послѣ паденія Высокой Горы, а комендантомъ этотъ вопросъ никогда не возбуждался. Я это могу утверждать.

Предс. Я полагаю, что вопросъ о положеніи крѣпости обсуждался при каждомъ свиданіи начальствующихъ лицъ.

Гн. Костенко. Вопросъ о положеніи крѣпости подъ влияніемъ происходившихъ событий ставился неоднократно на военномъ совѣтѣ.

Прис. пов. Нечаевъ. Не припомните ли вы своего разговора съ комендантомъ крѣпости въ августѣ мѣсяцѣ, послѣ получения известія о Ляноиской неудачѣ? Какъ отыскался коменданть о положеніи крѣпости? Какъ у него были разсчеты на будущее?

Гн. Костенко. Генералъ Смирновъ говорилъ, что крѣпость можетъ долго держаться; онъ говорилъ, что будетъ держаться очень долго, пока у него не останется пять тысячъ солдатъ, съ которыми онъ выпьетъ послѣднюю чашу въ открытомъ бою. Генералъ Смирновъ былъ очень окушенъ защитой крѣпости, онъ указывалъ приблизительно малый срокъ, потому что было невѣрно, сколько будетъ гарнизона и на сколько времени хватить интендантскаго имущества; онъ говорилъ, что крѣпость продержится до 1-го декабря.

Предс. Объ этомъ мы говорили нѣсколько разъ. Это разговоры случайные и не составляются данныхъ, которымъ могли бы служить показателямъ, или какою-нибудь опорой. Для суда это не можетъ иметь значенія.

Прис. пов. Нечаевъ. Такимъ образомъ, генералъ Смирновъ указывалъ на 1-е декабря?

Предс. Это былъ разговоръ случайный, который не имѣть характера доказательства. Онъ указывалъ различные сроки.

Прис. пов. Нечаевъ. Можетъ быть припомните болѣе определенные факты, это — донесения генерала Смирнова генералу Куропаткину о положеніи крѣпости въ отвѣтъ на его телеграммы отъ 27-го июля и 1-го августа.

Гн. Костенко. Я этого не помню.

Предс. Это можно спросить у начальника штаба.

Прис. пов. Нечаевъ. Не помните ли вы, что былъ иданъ приказъ 25-го сентября по сухопутной оборонѣ?

Гн. Костенко. Это было при мѣѣ.

Прис. пов. Нечаевъ. Не можете ли вы передать его содержание и происхожденіе.

Гн. Костенко. Зашелъ разговоръ между генераломъ Кондратенко и генераломъ Смирновымъ, какія мѣры нужно принять, чтобы прекратить побѣги, что нужно сдѣлать, чтобы предохранить гарнизонъ отъ возможности побѣговъ; они были невѣрны, но хорошо влияли на гарнизонъ. Генералъ Смирновъ приказалъ генералу Кондратенко описать весь вредъ побѣговъ. Проектъ этого приказа былъ составленъ генераломъ Кондратенко и принятъ былъ принесенъ для прочтения. Генералъ Смирновъ его исправилъ, такъ какъ тамъ были выражения, которые не имѣлъ значения въ смыслѣ влияния на солдата. Выраженія были измѣнены генераломъ Смирновымъ, и въ этой измѣненной редакціи приказанъ былъ отданъ. Генералъ Смирновъ находилъ, что единственная мѣра, это — отдать такой приказъ сухопутному фронту.

Прис. пов. Нечаевъ. Въ этомъ приказѣ упоминалось, что если крѣпость будетъ взята, то наступить общее истребление, какъ нѣсколько лѣтъ ранѣе японцы истребили китайское населеніе Портъ-Артура.

Г. Костенко. Да, это было указано.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Позвольте задать вопрос относительно положения крѣпости. Такъ какъ были разговоры въ засѣданияхъ совѣта обороны, не припомните ли вы, что комендантомъ крѣпости на каждомъ почти засѣданий обороны возбуждался вопросъ о способахъ дальнѣйшей обороны крѣпости, что, конечно, нельзя смѣшивать съ вопросомъ о времени сдачи.
Г. Костенко. Да, этотъ вопросъ генерала Смирновъ въ засѣданияхъ обороны ставилъ ребромъ.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. По поводу интенданскаго листка, позвольте задать вопросъ. Вы указывали, что въ частномъ разговорѣ генерала Смирновъ когда-то говорилъ, что крѣпость можетъ продержаться до 1-го декабря, что провизія хватитъ. А въ промежуточный времени между этимъ разговоромъ и сдачей крѣпости не увеличился ли запасы въ нѣкоторомъ отношеніи? Напримѣръ: не приходили ли пароходы съ большимъ грузомъ муки и капусты?
Г. Костенко. Да, приходили пароходы съ капустой.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Это, конечно, измѣнило условіе относительно объективныхъ признаковъ сдачи, какіе вы тогда представляли и которые могли побудить дать юридическое право генералу Смирнову принять такія рѣшительныя мѣры, какъ арестъ начальника и другихъ выше его стоявшихъ лицъ. Не думаете ли вы, что такая объективная возможность—не подозрѣнія, а явные факты—не только для генерала Смирнова, но и для всѣхъ окружающихъ, могла явиться въ моментъ отправки парламентовъ въ непріятельский лагерь? Съ моей точки зрѣнія такихъ данныхъ, которые могли бы дать поводъ арестовать, не было до этого момента.
Г. Костенко. Реальныхъ данныхъ не было.
Зас. г. Домбровскій. А послѣ отправки парламентовъ 19-го числа послѣ 4-хъ часъ были ли такія объективныя данные, которая давали бы право принять мѣры предупрежденія, чтобы вернуть парламентовъ или арестовать виновнихъ? Я спрашиваю,—послѣ отправки?
Г. Костенко. Мнѣ кажется, что подобный вопросъ не могъ быть разрѣшенъ безъ обсужденія его комендантомъ въ совѣтѣ. Необходимъ былъ совѣтъ.
Зас. г. Домбровскій. Съ отправкой парламентовъ, фактически совершившейся, не насталъ тотъ моментъ, который указывалъ бы коменданту на то, что совершено явное преступление?
Г. Костенко. Да, для меня это было ясно; это было преступленіе. Если генералу Смирнову дано было знать, что парламентеры отправлены, то ему слѣдовало предупредить ту катастрофу, которая довела подсудимыхъ до суда. По моему, генералъ Смирновъ, узнавъ объ этомъ, долженъ былъ арестовать генерала Стесселя.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Въ случаѣ приведенія въ дѣйствіе того положенія, которое характеризуется выражениемъ—чрезвычайная власть, не требуется ли, чтобы была фактическая возможность привести эту власть, и считается ли вы, что съ поздняго вечера 19-го декабря была фактическая возможность... Пределъ. Я полагаю, что это не дѣло свидѣтеля.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Это чисто свидѣтельскій вопрос.
Предс. Одно снисхожденіе не оправдывает другого. Приходится много дѣлать уступокъ въ силу того, что нужно признать, что у несчастія есть особыя права, и Предсѣдатель суда поставленъ въ тяжелѣйшія условія; хотя законъ и обязываетъ предоставлять подсудимымъ всякую возможность къ оправданію, но вопросы не всегда показываютъ, какой на нихъ будетъ отвѣтъ и чьмъ это можетъ закончиться.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Я прошу разрѣшеніе предложить чисто свидѣтельскій вопросъ: была ли возможность приставить фактъ сдачи въ теченіе ночи? Это можетъ поставить въ вину генералу Смирнову.
Пределъ. Это Судъ разбереть, а не свидѣтели. Защ. г. Домбровскій. Позвольте и мнѣ....
Предс. Не позволю. Попросу бывшаго начальника Порт-Артурской жандармской команды подполковника князя Михеадзе.
Въ заключеніе свидѣтель подполковникъ Михеадзе.
Предс. (Обращается къ полк. кн. Михеадзе). Вы все время были начальникомъ жандармской команды въ Портъ-Артурѣ?
Полк. кн. Михеадзе. Я пріѣхалъ туда вскорѣ послѣ начала войны.
Предс. Потрудитесь разсказать объ обстоятельствахъ, которые вызвали отправку вашей команды изъ Портъ-Артура и укрѣпленій крѣпости на Лютѣшанъ, о томъ, сколько времени Портъ-Артуръ находился въ вашего надзора и что послѣ происходило.
Полк. кн. Михеадзе. Отправка изъ крѣпости на Лютѣшанъ для меня была неожиданна. Я получилъ приказъ отправиться немедленно на Лютѣшанъ вмѣстѣ съ командой. Получивъ это предписаніе, хоть виду того, что у насъ не было никакихъ средствъ для отправки команды, я просилъ указать, какимъ способомъ мы отправляемся и какая цѣль, на что получилъ отвѣтъ отъ начальника.
штаба этого района, что он не может входить в разсмотрение этого вопроса. Я лично явился к генералу Стесселю и просил указать, какая особенная работа поручается нам, потому что в приказе было сказано: для особо важных цдйей. По приказу не было ясно, чтобы это было наказание или какая-либо секретная цдя, поэтому я просил указать, какова это особо важная цдля. Генерал Стессель сказал, что там имеются японские шпионы, на что мною было доложено, что там японцев (?) быть не может: Ляотвянъ находился сзади нашей крепости и не мог быть посвящен шпионами. На это мнё было категорически указано отправлять на Ляотвянъ, что мною и было исполнено в тот же вечер.

Продолжалось, сколько времени продолжалось ваше пребывание на Ляотвянъ?
Плк. кн. Микеладзе. Около трех недель, я хорошо не помню.

Что вы там занимались?
Плк. кн. Микеладзе. Ничтоже, Ваше Высокопревосходительство. Там не было никаких дел. Там были войсковые части, занимавшие Голубиную Бухту; они осматривали приходящие шаланды, и так как из-за нашего вмешательства произошли переканы, то наша команда на Ляотвянъ бездействовала совершенно.

Кап. 2 р. ф. - 3 корпус. Приходилось ли вам быть с докладами у коменданта крпости?
Плк. кн. Микеладзе. Если не весь день, то через один, два дня непрерывно. Начальник крпостной жандармской команды являлся начальником всех полицейских частей в крпости, и гражданская полиция входила в нее.

Входили ли коменданты, в качестве представителя административной власти, в разсмотрение мелких докладов? Интересовался ли он тм вопросами, которые докладывали?
Плк. кн. Микеладзе. Даже разъ, когда был вопрос, который совсем не входил в сферу моих, действий (как например, санитарная часть и перевязочные пункты) коменданты приезда ми подробно докладывать о порядке в госпиталях и иногда, когда надо было быстро действовать его имением, то он давал приказания старшим чинам, так что в этом отношении комендант оказывал мне большое содействие. Ми приходилось докладывать всяких мелочей, и все мало-мальски имейущее значение я докладывал.

Вам, значит, часто приходилось бывать с докладами у коменданта. Впрочем, приходилось слышать о тых трениях, которые происходили между комендантом и начальником укрепленного района, приходилось присутствовать при их разговорах, из которых вы могли заключить, что коменданту приходится прибывать к разным необычным мрассам?
Плк. кн. Микеладзе. Об этом было известно всем, вплоть до нижних чинов. Что касается до указанных отношений, то я могу засвидетельствовать факт, который был в моем присутствии. Я пришел с докладом к коменданту; там был генерал Кондратенко и разбирали какие-то вопросы по карте. Коменданту приказал ми подождать, и ми пришлось ждать минут пять. После окончания разговора между комендантом и генералом Кондратенко, комендант обратился к нему и сказал: „пожалуйста, Романъ Иосифович, не говорите Стесселю, что вы соглашались со мной, скажите, что это вы от себя“.

Кап. 2 р. ф. - 3 корпус. Так что получалось впечатление, что коменданты свои расходования передают через посредство третьих лиц, каких инициативу, исходящую не от него?
Плк. кн. Микеладзе. У меня получилось впечатление, что у них отношения таковы, что они один другого слушать не будут.

Воен. Прок. Как была велика ваша команда?
Плк. кн. Микеладзе. 28 человек.
Воен. Прок. Гд она помещалась?
Плк. кн. Микеладзе. Когда я приехал в Портъ-Артуръ, у меня не было помещения, и ми приходилось добывать своими средствами помещение для нижних чинов.

Воен. Прок. Когда последовало распоряжение, чтобы вам перебраться на Ляотвянъ?
Плк. кн. Микеладзе. Это было в концъ Июля.

Воен. Прок. Чмъ это было вызвано?
Плк. кн. Микеладзе. Я не могу сказать утвердительно, но предполагаю, что, может быть, было вызвано тм, что разъ был слуй, который могъ показаться начальнику укрепленного района нетактичнымъ. Когда я приехал, генерал Кондратенко, в виду нашего знакомства, приказал ми, если будет случая в дивизии онъ еще был начальникомъ дивизий ему докладывать безъ бумаги и онъ самъ будет справляться, на что я изъявилъ согласие. Одинъ изъ жандармскихъ унтер-офицеровъ на Влгъ болтъ ссылался отъ другаго жандармскаго унтер-офицера, что двъ ротъ 27-го полка, которымъ командовалъ тогда генералъ Рейсъ, недовольны ротнымъ командромъ, могутъ не пойти

* „Влгъ Волъ“ - холмъ на перешейкъ между полуостровъ „Гигровъ Хвость“ и „Ляотвянъ“. Ред.
въ атаку и что они находятся въ ужасномъ положеніи, такъ какъ, если доложать, то имъ можетъ быть наказаніе. Я приказала, чтобы этотъ унтер-офицеръ снялъ письменное заявлениесъ другого унтер-офицера и я доложила объ этомъ генералу Кондратенко. Генераль Рейсъ, какъ командиръ полка, былъ недовольенъ, что я перескочила командира и донесъ начальнику дивизіи. Этому придали неправильное освѣщеніе и догадки, и это обстоятельство, по моему мнѣнію, было причиной отъ насъ на Лютѣвшанъ.

Плк. кн. Микеладзе. Было приказано утрой, а вечеромъ я уже была на Лютѣвшани. Работы намъ здѣсь не было, шпиона не появлялось. Захватывали разъ только американскаго корреспондента, высадившагося съ ша- ланды на берегъ и осматривавшаго наши по- зиціи и отправили его къ начальнику укрѣпленія района.

Воен. Прок. Въ теченіе одного дня вы пересѣлились на Лютѣвшанъ?

Плк. кн. Микеладзе. Черезъ три недѣли, но настѣніе генерала Кондратенко, насъ вер- нули и поручили намъ надзоръ за санитар- ной частью госпиталей на перевалѣ. Была масса больныхъ и мѣй пришлось нести службу, которая къ моей спеціальности не относится.

Воен. Прок. Никакихъ распоряженій не было, чтобы вы нигдѣ не отлучались?

Плк. кн. Микеладзе. Я запросилъ началь- ника штаба, но получилъ не отъ него, а отъ покойнаго Голшина записку, что по приказу начальника района выѣзжать въ Портъ—Артуръ мнѣ запрещенъ.

Воен. Прок. Когда вы выѣзжали на Лютѣвшанъ, были ли кто-нибудь назначены испол- нять ваши обязанности на фортѣ?

Плк. кн. Микеладзе. Фактически никто службы не несть.

Кап. 2 р. ф. Шульцъ. Вы говорили о томъ, что захвативъ американскаго корреспондента. А извѣстенъ ли былъ вамъ слухъ относительно корреспондента газеты „Новый Край“ Ножина? Основательно ли онъ подозрѣвался въ сношен- ніяхъ съ непріятелемъ и другихъ неблаго- видныхъ дѣйствіяхъ? Было ли вамъ поручено наблюдать въ этомъ отношеніи за населеніемъ?

Плк. кн. Микеладзе. У меня не было данныхъ, которыя компрометировала бы Но- жина въ политическомъ отношеніи.

Кап. 2 р. ф. Шульцъ. Можетъ быть, дан- ныхъ вамъ представлено не было. Допускаете ли вы, что это помимо васъ могло стать известнымъ, что это не дошло до васъ?

Плк. кн. Микеладзе. Нѣть, я это не счи- таю возможнымъ.

Цдил. Вельяминовъ. Васъ не предупре- дили относительно Ножина, не говорили, что

Ножинъ прѣхалъ, чтобы вѣтреться въ боль- шие круги и что его надо держать подальше отъ большихъ круговъ.

Плк. кн. Микеладзе. Были слухи, которы- ее касались частной жизни, не имѣющей ничего общаго съ обороной.

Цдил. Вельяминовъ. Правда ли, что г. Ножинъ при вашемъ содѣйствіи отправилъ черезъ Чифу шифрованную телеграму, чтобы доложить Государю Императору о происхо- дящемъ въ крѣпости?

Плк. кн. Микеладзе. Я отправлялъ черезъ Чифу не только телеграммы Ножина, но и офицеровъ и свои личныя. Больше частью они не доходили.

Цдил. Вельяминовъ. Вамъ известно, что нашъ консулъ въ Чифу возмутился этимъ и спросили, какъ могли быть допущены такія телеграммы?

Плк. кн. Микеладзе. Я не знаю этихъ телеграммъ, мнѣ не было времени ихъ читать.

Цдил. Вельяминовъ. Я хотелъ бы знать, была ли у насъ занятая береговая позиція, была ли у насъ пограничная стража, которая сдавала за подозрительными лицами?

Плк. кн. Микеладзе. Тамъ стояли четыре роты 27-го полка.

Цдил. Вельяминовъ. Охранялся ли весь берегъ? Морской берегъ былъ подъ вашей охраной?

Плк. кн. Микеладзе. Я доложилъ суду, что никакихъ функций я тамъ не отправлялъ.

Цдил. Вельяминовъ. Ваша функция была осматривать берегъ и не допускать шпиона на Лютѣвшанъ.

Плк. кн. Микеладзе. Да, это находилось на моей ответственности.

Цдил. Вельяминовъ. Берегъ со стороны Лютѣвшанъ былъ совершенно доступенъ ша- ландамъ, съ которыхъ могли высадиться шпионы?

Плк. кн. Микеладзе. Да, таково было по- ложеніе, но я не могъ охранять его, у меня были больнца затрудненія.

Цдил. Вельяминовъ. Вы можете не отвѣ- чать на мой вопросъ, но, можетъ быть, вы найдете возможными ответить: вы доклады- вали объ этихъ затрудненіяхъ генералу Стесь- седу?

Плк. кн. Микеладзе. Здѣсь я сомнѣваюсь, какъ докладывать: Лично докладывать мнѣ было запрещено.

Прес. Ему запрещенъ былъ выѣздъ.

Цдил. Вельяминовъ. Мы имѣемъ свѣд- вательство покойнаго Голшина. Очень часто го- ворятъ „нельзя сейчасъ“, но это не значить, что „все вѣчнѣе“, и что всѣ совѣмы не имѣли права вѣзда въ крѣпость.

Плк. кн. Микеладзе. Я просилъ разрѣше- нія прѣхать, но получилъ записку отъ Гол-

289

37
пина в формѣ таковой; "приездъ вашъ въ Портъ-Артуръ началъся укрѣпленнаго рай
она находить лишнимъ". 
Пил. Вельманновъ. Вы не можете ска
зать,—приездъ вообще или въ опредѣленномъ случаѣ. Я васъ спрашивалъ, относилось ли это къ опредѣленному случаю, или на все ваше пребываніе?
Плк. кн. Микеладзе. Я началъника укрѣп
леннаго района не могъ по таковому вопросу спрашивать, началъника штаба тоже.
Преѣс. Я считаю этотъ вопросъ исчерпаннымъ.
Гн. Рейстъ. Миѣ хотѣлось бы узнать, имѣлъ ли свѣдѣтель какое-нибудь фактическое осно
ваніе предполагать, что переводъ его на Лютъшанъ имѣлъ связи съ случаемъ, бывшимъ въ командованіемъ мной полкомъ, о которомъ онъ разсказывалъ. Имѣли ли вы какое-нибудь основаніе предполагать, что самой этотъ фактъ былъ мнѣ извѣстенъ?
Плк. кн. Микеладзе. Я потомъ узналъ отъ генерала Кондратенко, что этотъ вопросъ разобрали.
Гн. Рейстъ. Вы часто со мной встрѣчались; могли ли вы заключить, что этотъ инцидентъ былъ мнѣ извѣстенъ?
Плк. кн. Микеладзе. Нѣтъ.
Гн. Рейстъ. Объ этомъ инцидентѣ я первый разъ узналъ въ Петербургѣ, прочитавъ о немъ въ докладѣ генерала Смирнова.
Гн. Стесель. Я тоже въ первый разъ услышалъ объ инцидентѣ, который произо
шелъ будто бы въ 27-мъ стрѣлковомъ полку, прочитавъ докладъ генерала Смирнова, когда онъ попалъ въ мои руки. Половинникъ князь Микеладзеъ взялъ со мной на проѣздъ изъ Артура и тогда ничего не говорилъ, не только въ Артурѣ. Позвольте доложить Вашему Высокопреосвященству, что я послалъ жандармскую команду на Лютъшанъ, потому что находилъ необходимымъ пребываніе ея именно тамъ, такъ какъ японскія миноносцы и паланки шныряли около берега. Деревни на
полнены хурузами, и мнѣ было известно еще за 6-ть лѣтъ до войны, что это населеніе опасно, поэтому я считалъ долгомъ послать туда эту команду. Я полагаю, что такое по
ложение не велось къ тому, чтобы князь Микеладзе никогда не приезжалъ. Такого сосрѣдото
ченія я не давалъ совсѣмъ.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Извѣстно ли вамъ, что черезъ три недѣли настойчиво измѣнились условія въ смыслѣ охраны берега, что пре
кратилась необходимость вашего пребыванія тамъ?
Плк. кн. Микеладзе. Основныхъ измѣненій не произошло. Генераль Кондратенко пере
далъ, что на позиціяхъ развиваются безпо
радки,—труповъ не убираютъ.
нистин, по скольку она является предметом показаний генерала Смирнова, — в качестве обвиняемого или свидетеля безразлично, разве генерал Смирнов посажен на скамью подсудимых.

Прес. пов. Нечаевъ. Законъ допускает возможность, что одинъ обвиняемый можетъ явиться свидетелемъ по отношению къ другому, но тогда онъ и становится въ положение исключительно свидетеля и въ этомъ отношеніи не можетъ имѣть тѣхъ процессуальныхъ правъ, какія имѣютъ въ качествѣ подсудимаго, и между прочимъ, права на представительство своихъ интересовъ въ лицѣ защитника. Въ виду принципиальной важности этого вопроса я полагаю, что мѣ должны выслушать по этому вопросу заключеніе помощника главнаго военного прокурора.

Воен. Прок. Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что защитѣ не предоставлено право частнаго обвиненія, но настоящее положеніе я считаю исключительнымъ: оно осложняетъ тѣмъ, что почти всѣ подсудимыя являются и свидѣтелями. И вотъ, въ силу смыщенія этихъ функций, могутъ происходить недоразумѣнія, недоразумѣнія можетъ парадировать защита. Я не усмотрѣываю никакихъ нарушений закона въ данныхъ случаяхъ, но усмотрѣиваю, что защита постоянно раздражаетъ другъ друга.

Прес. Обязываю перерывъ на часъ.

Перерывъ объявленъ въ 1 часъ 10 м. дня.

Стенографическая запись вели: Ночевицкая и Холщевникова.

Засѣданіе возобновляется въ 2 ч. 15 м. дня.

Предс. Засѣданіе Верховнаго военно-уголовнаго суда продолжается. (Обращается къ дежурному офицеру.) Просимъ свидѣтеля Ножкинъ.

Въ заявлѣніи свидѣтель докладчикъ Ножкинъ.

Предс. Свидѣтель Ножкинъ подлежитъ приходу къ присягѣ.

Свидѣтель докладчикъ Ножкинъ приводится къ присягѣ.

Предс. Вы принесли сейчасъ присягу. Законъ обязываетъ Предсѣдателя напомнить о святости присяги и о томъ, что вы за неправильныя показанія передъ судомъ подлежите тяжкому наказанію, какъ всякій свидѣтель, дающій ложныя показанія. Кромѣ того еще и тяжкому наказанію, какъ за клеветное препятствіе. Наказаніе тяжкое наказаніе за клеветное препятствіе, законъ предоставляетъ свидетелю право не отвѣчать на тѣ вопросы, которые могутъ служить для собственного его обвиненія; предоставляя это право, законъ велима суровъ за нарушеніе клеветнаго обвиненія. Разсказать, что вы узнаете по поводу вымѣшательства бывшаго начальника Квантунскаго укрѣпленнаго района въ дѣло городскаго управленія и въ особенности преимущественно о томъ, что касается васъ непосредственно... Даже прошу перейти прямо къ этому, васъ касающемуся.

Дв. Ножкинъ. 4-го февраля 1904 г. я прибылъ въ Портъ-Артуръ и остановился на квартиры своего стараго знакомаго, нынѣ по-крайнему, гекляковника Рашевскаго. Затѣмъ я представился Наомѣтникову на Дальнемъ Востокѣ, но имѣть принять не было, а со мной говорилъ его личный адъютантъ капитанъ 2-го р. Ульяновъ, котораго я просилъ доложить Наомѣтникову о томъ, что я хотѣлъ бы остаться въ осажденной крѣпости военнымъ корреспондентомъ. Капитанъ 2-го р. Ульяновъ направилъ меня къ начальнику штаба Наомѣтникова, генералу Флюгу, которымъ я былъ принятъ въ тотъ же день, доложивъ ему подробно обо всемъ, что я видѣлъ на пути изъ Приморска до Портъ-Артура. Генералъ Флюгъ, выслушавъ меня, объявилъ свое соѣдѣніе на получение правъ военнаго корреспондента. Затѣмъ, я отправился къ временно завѣдывавшему редакціею „Новаго Края“, помощнику военнаго прокурора Тыртову, который предложилъ мнѣ написать пробную статью, въ которой и изложить все то, что я видѣлъ и слышалъ въ Нагасаки объ арестѣ нашихъ солдатъ 25-го января до начала кампании. Черезъ нѣсколько дней явились офицеры штаба крѣпости съ предложеніемъ явиться къ начальнику укрѣпленнаго района, т.-е. тогда еще коменданту крѣпости, генералу Стесселю. Меня предупредили, что генералъ Стессель обыкновенно выезжаетъ на утреннюю прогулку по городу本事 въ семь. Я явился къ нему на квартиру и былъ встрѣчены очень неудовольствиемъ. Генералъ Стессель мнѣ сообщилъ, что онъ назначается командиромъ 3-го корпуса и уѣдетъ скоро изъ Портъ-Артура и что „не его дѣло крѣпость строить и тутъ всѣ штыки, а что сюда будетъ генералъ Смирновъ, который, кажется, окончитъ около десяти академій, и онъ тутъ все устроить“. Затѣмъ онъ мнѣ преподалъ отеческое наставленіе о томъ, что мнѣ не слѣдуетъ забывать, что Царь и Богъ въ крѣпости онъ — генералъ Стессель,
что это всегда следует помнить, что он имел право всякого штатского повышения, предупредить, чтобы я не доверял Порт-Артурскую газету, "которая тут все врет и распространяет небылицы объ японцах". Продолжая это отечественное наставление, я был с миром отпущен. Начались затем морская операция и атаки брандерами. Я обратился к генералу Стесселю с просой разрешить показываться на улицах по вечерам, на что получил удовлетворение, подписанное полковником Хвостовым, что я имел право появляться на улицах по вечерам и посещать невооруженные горы. Через несколько времени я начал справляться, получить ли я разрешение оставаться военным корреспондентом. К этому времени прибыл Наместник, которому мною было подано прошение. Генерал Фикут меня обнадежил, и, действительно, через два месяца я получил удовлетворение на звание военного корреспондента Квантунского окружного района и кратности Порт-Артура. В это время генерал Стессель относился ко мне очень расположенно. В один из тяжелых дней, не помню какой, я присутствовал весть о полковнике Тыртовом на параде. Последующие дни полковник Тыртов предложил мнь написать в газету описание этого парада и просил дословно передать его. Я было готово, но генерал командовал своим войскам. Я сказал, что я не могу, не скажу я за мыслить. Но речь была настолько интересна, что ее слушало уважение. Я предложил полковнику Тыртову отправиться к генералу Стесселю и просить его передать содержание речи, на что получил согласие. Я отправился в штаб крепости к поручнику князю Гантимурову, спросил его, когда я могу посетить генерала Стесселя, на что получил совет явиться к нему к 4-му часам, когда генерал Стессель встанет после служебного отдыха и он передаст содержание речи; кроме того, меня предупредили, что я могу быть назначен с позором. Я отправился. Генерал Стессель меня принял, категорически заявив, что он не понимает, что он говорил войскам, так как он не был подготовлен к этому. Я сказал ему, что мы переживаем такой серьезный момент, а он говорит так хорошо войскам, что он, как старому кадету, восторженно обороной Севастополя, хотелось бы уважать его слова, сказанные войскам. Генерал Стессель начал сначала отказываться, а потом начал припоминать, я его поддержал, и в результате речь была скомпилирована. Генерал Стессель сказал мнь, что "мы только разрешим не говорите, что вы были у меня". Я отправился и написал. Затем, все шло хорошо. Наступили майские дни. Полковник Тыртов предложил мнь поехать на Кинч-Чжоу, чтобы осмотреть и сказать, что там такое происходит, потому что оттуда поступали самые тревожные известия, не смотря на то, что среди офицеров шла бравада, что мы японцев задушили на Кинч-Чжоу. Покажемся я собрался, наступило 11-е число. Я только 11-го послал уведомление прибыл в Кинч-Чжоу и как раз в день назначенного для рекогносцировки Высоких Гор (1). Я предложил, покойное мнь полковнику Бутузову и просил его разрешить мнь въехать с рекогносцировочным отрядом отправиться на рекогносцировку в форму, стрику, на что было дано разрешение. Но рекогносцировка не состоялась, хотя мы подошли очень близко и весь отряд был спасен, как выяснилось впоследствии от неминуемой смерти. Наступил бой 13-го мая. Весь бой я пробыл на позиции и, вернувшись назад, доложил прибывшему редактору полковнику Артемьеву все, чему был непосредственным свидетелем. Успокоив он меня тем, что не думает, чтобы японцы продвинулись к основанной оборонительной линии Порт-Артура. Далее в том, что приехал новый военный корреспондент Купчинский и сделал переписку заявление, что войска бьют и можно смотреть и Артур может пастись... Через день, 15-го мая, 5-й полк расположится за городом за оборонительной линией крепости, за казармами. Весь город, в котором числи и наша редакция, был воспринят как усилие куризисом отношением генерала Стесселя к 5-му полку. Мы возмутились и выписывали способы, как бы быть уверены, что не сделали излишне выхода. Я отправился в штаб 5-го полка и на основании донесений ротных командиров составил подробное описание этого боя, которое в продолжение цыганкою мьсяца печатались на страницах "Нового Края". Неожиданно я получил записку от генерала Стесселя, в которой он приносит сердечную благодарность за тот правильный, который я, возвеличены и уважаемые славу 5-го полка, которым он имел честь когда-то командовать. Затем началась война на Зеленых гаражах. 20-го или 21-го июня я присылал на правый фланг Зелених гараж. Там я встретил генерала Фока, представился ему и просил разрешения остаться в его отряде; генерал Фок сказал: "Я оставлю войсков, вы посмотрите, вам удивительно приехать, вы много там прообрете"; это было сказано по адресу генерала Кондратенко. Я отправился и оставался там вплоть до 18-го
ия, когда войска отступили к основной оборонительной линии. Последующие дни Дагушиевы 27-го июля, утро, рано, казалось в 5 часов, я явился в Порт-Артур на квартиру генерала Смирнова, коменданта крепости, и просил его разрешить мне сопровождать его при его поездках по оборонительной линии. Комендант крепости согласился, но предупредил меня, что всё лицо, которое имеет более близкое к нему отношение, не пользуется расположением генерала Стесселя и что для меня всё это может окончиться неприятностью. Я отвёл генералу Смирнову, что я прошу разрешения его сопровождать, и вот с 27-го июля, почти ежедневно, с 7 часов, я сопровождал команданта крепости генерала Смирнова в его поездках по оборонительной линии. Обыкновенно мы выезжали часов в 7 и возвращались к полудню. Далее я отправился в штаб крепости, где мы давались для прочтения полученных за день телефонограммы. Я читал их под наблюдением полковника Хвостова и лейтенанта Макалинскаго. Составлял отчёт о предыдущем дне, иллюстрируя его тем, чему я был неспособен свидетелем, я передавал этот отчёт полковнику Хвостову. Полковник Хвостов вычеркивал все то, что ему казалось неудобным для печати. Далее все это я отправлял в запечатанном пакете в редакцию на имя редактора. Полковник Артёмьев вычеркивал то, что казалось ему подозрительным и что могло бы вычеркнуть цензуру в штабе укрепленного района и морского штаба, которой вдадь контр-адмирал Григорович. Отчёт моя цензура обыкновенно возвращала часа в 2—3 ночи, так что неоднократно приходилось подыскивать и просить ускорить возвращение отчёта. Полковник Артёмьев, получив цензурированный оттиск, сличал его, не пропуская, что было зачеркнуто цензурой, и только после этого давал разрешение на печатание. Так прошло в это время в течение целого августа месяц. 28-го, кажется, получена была телеграмма, в которой Государь Император поздравлял генерала Смирнова своим генерал-адъютантом. Я отправился в числе остальных поздравить генерала Стесселя с высокой наградой. Быть принять очень многочисленство, причём генерал Стессель сказал, что „странно награждать, когда нужно воевать“ и „я не знаю как при дворе ступить“. Затем была получена телеграмма о награждении его Георгиевским крестом. Я отправился тоже с поздравлением; был принять очень неохотно, и мнё был прямо предложен вопрос: „что вы дьёлаете в крепости, почему ваша фамилия не появляется на страницах „Нового Края“? Я не сказал, что лицу официальный извести, хотя я знал, что генерал Стессель знает о том, что это мною пишется, я имел право этого не говорить. А относительно того, что моя фамилия не появляется на страницах „Нового Края“ в статьях чisto беллетристи- ческого характера, я оспаривался дальнейшем генералу Стесселю, что в данном случае распространяется о том, что дьёлается в крепости, когда люди умирают,—лишнее, потому что всё этому свидетельствует, а что я занимаюсь теперь собиранием материалов, которые я впоследствии намерен обработать и выпустить книгою о Порт-Артуре. На это генерал Стессель мнё сказал, что „всё вы врете, где более заплатить, там вы и хватите“. Меня это взорвало, и я сказал генералу Стесселю, чтобы он не забывал, что я принадлежу к старинной дворянской фамилии, ничём незапятнанной. и всталь; сказать: „честно имью кланяться“, и ушёл. От генерала Стесселя я отправился к генералу Смирнову, дожил ему о только что происшедшем разговоре. Генерал Смирнов меня успокоил и сказал, что нужно ради дела не обращать внимания на такие пустяки и работать. Если не описываю, здёсь быть, кажется, полковник Хвостов. Он мнё отвёл на то, что „теперь по физиономии получишь—не замётнешь, а вы на такие пустяки обращаете внимание“. Затемъ, вотъ тутъ не могу вспомнить хронологического порядка, но, кажется, в этотъ день или ближайший я опять былъ у генерала Смирнова. Пришёлъ покойный генерал Кондратенко. Я предложилъ генералу Смирнову отправиться посмотреть на демонстрацию мины, которая будетъ привлечь на сухопутномъ фронть. Затымъ пришёлъ, если не ошибаюсь, полковникъ Красинский. Мы пришли посмотреть, пришёлъ туда тоже и генералъ Стессель. Возвращаясь назадъ послѣ демонстрации мнё, я почему то вспомнилъ объ убитомъ китайскомъ генералъ при штурмъ японцами Портъ-Артура. Я спросилъ генерала Стесселя, не помнить ли онъ, где похоронены этотъ генералъ, не на этомъ ли бугрѣ, на которомъ мы только-что были. Генералъ Стессель сказалъ, что онъ не помнитъ и предложилъ высказатьсь по этому поводу полковнику Хвостову. Затымъ, спустившись внизъ, генералъ Смирновъ обратился къ генералу Стесселю съ такимъ заявлениемъ, что вотъ теперь нашъ военный корреспондентъ прекрасно различаетъ свисть пуль, какъ на отлётъ, такъ и на пришль. Генералъ Стессель на это ответилъ, что онъ тутъ на ухо и не можетъ этого различить. Затымъ, подъходя къ дому генерала Стесселя, у дома стояла большая скирда сена, на встрѣ
чую бывал песь генерала Стесселя „Юпилазъ“.* Я обратился к генералу Стесселю и сказал: „отчего вы назвали его „Юпилазомъ“, а не „Кунисомъ“?“ Генерал Стессель очень милостиво сказал: „онъ ушёлъ... Господа, не забудьте, что завтра въ 7 часовъ подать“. На слѣдующее утро я поѣхалъ тоже на падръ и встрѣтъ на тѣломъ флангѣ, гдѣ были офицеры, не участвовавшье, немного отстуемъ. Когда генерал Стессель произволъ обходъ выстроившихъ войсками, онъ меня замѣтилъ и крикнулъ: „кто тамъ стоитъ?... Воинъ изъ строя. Штатскій назадъ!“ Я посмотрѣлъ на задъ, тамъ штатскихъ не было никакого кромѣ меня. Послѣ молебна, когда прикладывались къ кресту, я не пошёлъ, инстинктивно чувствуя, что будетъ что-то неладное, и, дѣйствительно, я услышалъ грубымъ голосомъ генерала Стесселя, который, потрясая въ воздухѣ кулаками, кричалъ по моему адресу что-то полковнику Хвостону. Затѣмъ, когда подошелъ полковникъ Хвостовъ, онъ просилъ меня по приказанію генерала Стесселя удалиться. Послѣ парада я отправился къ генералу Стесселю, чтобы просить разрѣшить мнѣ уѣхать изъ Артура; но ко мнѣ подошелъ генераль Смирновъ, который мнѣ сказалъ, „это, по моему мнѣнію, малышичество обращать вниманіе, а нужно работать и на пустыни не слѣдуетъ обращать вниманія“, и я рѣшилъ подчиниться совету генерала Смирновъ. Вечеромъ, идя въ редакцію, я былъ удивленъ извѣстіемъ, что газета закрыта на одинъ мѣсяцъ за ненапечатаніе статей, которыхъ могуть служить во вредъ обороны крѣпости. Мы съ этимъ помышлялись. Полковникъ Артемьевъ подалъ прошенію генералу Стесселю о томъ, чтобы онъ разрѣшилъ изданіе газеты, объ этомъ же просилъ и егеремейстеръ Балашевъ. Но газета все-таки оставалась закрытой. Наконецъ, 19-го сентября, въ день, когда я былъ на бронепосѣтѣ „Персебѣвъ“, вечеромъ, я получилъ извѣстіе, что газета открывается, но что я лишень права быть военнымъ корреспондентомъ. Я отправился въ редакцію нашей газеты и просилъ полковника Артемьева вынести, почему я лишень права. Полковникъ Артемьевъ отказалъ въ штабѣ крѣпости и, насколько мнѣ известно, ему высказались совершенно неопределенно, но дали понять, что я самъ себѣ узналъ все то, что произошло между нами. Я просилъ генерала Стесселя вернуть мнѣ право военнаго корреспондента. Черезъ нѣсколько дней послѣ лишенья меня права, вечеромъ, направляясь въ редакцію, я былъ встрѣченъ группою офицеровъ, кажется, 4-й дивизіи, которые жестоко меня оскорбили, называя меня измѣнникомъ, мерзавцемъ и т. п. Затѣмъ когда я возвращался назадъ, эта же группа меня догнала и даже замахнулась на меня нагайками. Меня спасли ворота, которыя нѣмѣтъ Пушкінскаго училѣща, гдѣ я жилъ. Послѣ этого я отправился въ команду крупности генерала Смирнова и просилъ его защиты, причемъ я ему сказалъ, что такъ какъ я не имѣю возможности болѣе здѣсь находиться, то не разрѣшить ли онъ мнѣ сѣсть на гауптвахту и тамъ обработать мой материалъ, такъ какъ я категорически предупредилъ, что слѣдующая подобная выходка офицеровъ кончится тѣмъ, что я застрелю оскорбителей. Генералъ Смирновъ меня услышалъ и сказалъ, что это все пустяки и предложилъ мнѣ лучше не показываться на улицахъ и принять мѣры. Послѣ этого я не показывался на улицахъ. Но въ Пушкінскомъ училѣщѣ мнѣ не долго удалось прожить, потому что пошли разные слухи, что будто бы я измѣнникъ и т. д. Я хотѣлъ поселиться въ другомъ мѣстѣ, обратился въ училище русско-германской школы... Онь говорить, что „я весь могу у себя помѣстить только послѣ того, какъ гражданскій комиссаръ полковникъ Вершининъ мнѣ разрѣшилъ принять васъ“, о чемъ мною и было подано прошеніе. Наконецъ, я получилъ разрѣшеніе на жительство. Всѣ время я замѣчалъ, что отношения ко мнѣ прямо-таки невозможны, а потому я отправился къ полковнику Тыртову, военному прокурору, и просилъ его совѣта, что мнѣ дѣлать. Полковникъ Тыртовъ сказалъ, что мнѣ единственно, что остается сдѣлать, это уѣхать изъ Артура. Тогда я отправился къ генералу Смирнову и просилъ его отправить меня изъ Артура. Генералъ Смирновъ сказалъ, что онъ меня отправить при первой оказіи. И вотъ, кажется 23-го октября, я получилъ извѣстіе, что я могу отправиться на миноносцѣ. 23-го октября, вечеромъ, я прибылъ на адмиралскую пристань, откуда на паровомъ каботѣ былъ отправленъ на канонерскую лодку „Отважный“. Мы пять разъ прорывались; три раза на миноносцѣ „Сердитый“, затѣмъ два раза на каботѣ Намѣстника „Орелъ“, но безъ успѣха. Наконецъ, на миноносцѣ „Расторопный“, нами удалось прорваться въ Чифу. Этимъ и закончились мои злоключенія въ Портъ-Артурѣ.

Капл. 2 р. ф.-Шульцъ. Вы говорите, что Вы часто выезжали на позиции съ генераломъ Смирновымъ; до какого времени продолжались эти выѣзды?

Да. Ножинъ. Я продолжалъ объѣзды съ генераломъ Смирновымъ до дня изданія приказа генерала Стесселя о воспрепятствѣ мнѣ быть военнымъ корреспондентомъ, т. е. до 19-го сентября.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Были ли вы свидѣтелемъ распоряженій генерала Смирнова?
Два Ножникъ да.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Какого характера были эти распоряженія?
Два Ножникъ. Обыкновенно мы выѣзжали въ семь часовъ, а то и въ половинѣ седьмого, обыкновенно на атакуемый флангъ.
Предс. Я не понимаю, какую цѣль предполагает защита, давая такие вопросы.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Генералъ Смирновъ обвиняется въ бездѣйствіи власти. Пунктъ обвинительного акта, въ которомъ говорится объ этомъ бездѣйствіи, имѣтъ прямое отношеніе къ оборонѣ крѣпости; поэтому я считаю себя въ правѣ предлагать вопросы, имѣющіе цѣлью выяснить отношеніе ген. Смирнова, какъ коменданта крѣпости, къ оной оборонѣ не только въ послѣдній периодъ, но и за все время осады. Я позволяю себѣ обратить внимание на то, что это понятіе бездѣйствія власти чрезвычайно широкій. Что обвинительный актъ временно указано примѣрно и, хотя оно не относится къ этому періоду обороны, но я полагаю, что именно въ виду широты понятія бездѣйствія власти и его неопредѣленности, мнѣ будетъ предоставлено право допросомъ свидѣтелей выяснить, что и въ предыдущемъ періодѣ дѣятельности генерала Смирнова, какъ коменданта крѣпости, несмотря на его распоряженія не были стѣснены мы, бездѣйствія власти съ его стороны не было. Поэтому я и позволилъ себѣ задать этотъ вопросъ относительно распоряженія генерала Смирнова при обѣздѣ позиций крѣпости. Если Верховный военно-уголовный судъ признаетъ, что эти факты, которые заключены въ обвинительный актъ, являются не примѣрными, а единственными доказательствами бездѣйствія власти со стороны ген. Смирнова, то я готовъ отказать отъ дальнѣйшихъ вопросовъ по оборонѣ крѣпости, казавшихся дѣятельности моего подзащитнаго.
Предс. Мнѣ кажется, что защита слишкомъ расширяетъ свои права и не въ первый разъ. Ваше мнѣніе, товарищъ главнаго прокурора?
Воен. Прок. Обвиненіе касается двухъ случаевъ бездѣйствія власти. Защита въ данномъ случаѣ желала бы выяснить обстановку, въ которой дѣйствовали генералъ Смирновъ... Наличность такой обстановки можетъ охарактеризовать бездѣйствіе власти... Но все-таки вопросы должны, конечно, ограничиваться пунктами обвиненія.
Кап. 2 р. ф.-Шульцъ. Я указывать на то, что это понятіе чрезвычайно неопредѣленное, подъ него можно подвести всюкую недостаточную энергичную дѣятельность.
Предс. Нѣтъ, тутъ опредѣлено указано:
тили капитана Степанова. Генералъ Смирновъ подъполку оставался на совершенно открытомъ мѣстѣ, въ то же время разсуждая о томъ какъ трудно вполнѣ командиръ. Дѣйствительно, это были ходы сообщеній въ нѣсколько мѣстахъ извѣстны вѣдомы надолго. За тѣмъ, мы поѣхали на батарею лит. Б., гдѣ генералъ Смирновъ подробно указывалъ командиръ батареи, фамиліи сей часъ не помню, о ея значеніи; однимъ словомъ, гдѣ мы бывали, трудно все перечислить, потому что объѣздовъ всего я вспомнить не могу.

Кап. 2 р. ф. Шульцъ. Въ момента опасности сохранила ли генералъ Смирновъ необходимое спокойствіе и даже веселость.

Подъ. В. Вѣлыминовъ. Ваше Высокопреосвященство, я своихъ вопросовъ не имѣю, но только хотѣла увѣдомить васъ о наблюдении, что отдельный военный извѣстій „Новый Край“ велѣвъ свидѣтельствамъ Ножинскимъ, что группа офицеровъ 4-й дивизіи, назвавъ его въ концѣ августа извѣстникомъ, два раза на падала на него и что только при помощи коммиссара Вершинина свидѣтель получалъ возможность найти себѣ квартиру. О всемъ этомъ и о томъ, что отдельный военный извѣстій „Новый Край“ писалъ свидѣтельствамъ Ножинскимъ, я бы хотѣлъ увѣдомить васъ о наблюдѣніяхъ въ протоколѣ.

Подъ. Судъ обсудитъ ваше заявленіе.

Воен. Прок. Не извѣстно ли вамъ, что вы сказали въ заявлении издания газеты „Новый Край“?

Дв. Ножинъ. Ода изъ статей „Новаго Края“ въ № 184.

Воен. Прок. Въ чемъ она заключалась?

Дв. Ножинъ. Она, какъ обыкновенно, заключалась въ себѣ отчетъ, составленный мнѣ на основаніи телефонограммъ.

Воен. Прок. Какой отчетъ?

Дв. Ножинъ. О томъ, что происходило на оборонительной линіи.

Воен. Прок. Скажите, а цензуру проходилъ „Новый Край“?

Дв. Ножинъ. Дважды.

Воен. Прок. Ежедневно?

Дв. Ножинъ. Все, что было напечатано въ газетѣ, все проходило цензуру.

Воен. Прок. А кто этимъ занимался?

Дв. Ножинъ. Въ штабѣ района, насколько мнѣ известно, сначала занимались этимъ офицеры, между прочимъ, капитанъ Степановъ.

Воен. Прок. Словомъ цenzура вела въ штабѣ района все время вплоть до запрещеній издания. Вы какой отдѣлъ вели?

Дв. Ножинъ. Боевой отдѣлъ. Вся этой статьи я посылаю на просмотръ.

Воен. Прок. И вамъ возвратались съ разрѣшительной подписью?

Дв. Ножинъ. Все, что было неподходящимъ, цензура вычеркивала, въ редакціи же полковникъ Артемьевъ внимательно слѣдилъ за тѣмъ, чтобы ничего неразрѣшенного не прошло въ печать.

Воен. Прок. А вы не помните ли, когда ваша статья была на просмотрѣ, было ли что либо вычеркнуто въ нѣкоторыхъ и она оставалась такимъ же, какимъ была напечатана?

Дв. Ножинъ. Всѣ было напечатано согласно цензурѣ. У меня есть полный комплектъ „Нового Края“ и между прочимъ есть номеръ, за который газета была закрыта, и все, что было зачеркнуто собственноручно генераломъ Стесселемъ.

Воен. Прок. Состоялся приказъ генерала Стесселя о вашемъ арестѣ?

Дв. Ножинъ. Этого я не слышалъ... Я только слышалъ, что меня обвиняютъ въ извѣстномъ основаниемъ къ этому послужилъ приказъ генерала Стесселя о воспрепятствованіи мнѣ посѣтить батарей.

Воен. Прок. Какая же дата для этого обвиненія?

Дв. Ножинъ. Насколько мнѣ известно, данныхъ не было никакихъ, потому что я получилъ разрѣшеніе изъ штаба Намѣстника на право быть военнымъ корреспондентомъ, отправилъ свою фотографическую карточку, которая была заявлена авторомъ тамъ же. Вѣдь и я очень корректно, подозрѣваемъ меня въ какихъ бы то ни было сношеніяхъ съ японцами не было никакихъ оснований. Что же касается того, что я тогда, и насколькъ мнѣ приходится слышать, теперь говорится, что я посылаю свои выпуски въ Японію... (не слышно)... написали статью подъ своей фамиліей, гдѣ передавали свои впечатлѣнія, что происходило въ Нагасакіи.

Воен. Прок. Такъ что вы не знаете, какие даты были для вашего обвиненія?

Дв. Ножинъ. Нѣтъ, положительно никакихъ данныхъ не было. Я объясняю все это тѣмъ, что среди офицеровъ гарнизона было очень много недовольныхъ тѣмъ, что я не объ всѣхъ помѣщалъ въ своихъ статьяхъ... Но я имѣлъ физической возможности. Напротивъ, я встречалъ многочеловѣковъ среди офицеровъ, которые мнѣ шли навстрѣчу. У меня есть письмо шт.-капитана Деборей-Мокрѣвича; онъ пишетъ мнѣ отчетъ о дѣйствіяхъ фугасной команды, свидѣтельствуетъ мнѣ свое почтеніе, хотя не былъ со мной знакомъ, завѣряетъ меня честнымъ словомъ, что все, что онъ пишетъ въ своемъ отчетѣ—правда. Но такъ какъ я на Зеленыхъ Горахъ видѣлъ, что фугасы наши дѣйствовали очень печально и на оборонительной линіи я слышалъ, что они дѣйствуютъ не особенно хорошо, поэтому распространяться о дѣйствіяхъ фугасной
Генерал-лейтенант
Владимир Николаевич Никитин.
Начальник арт. 3-го Сиб. арм. кир. (нынешний командир 1-го арм. корп.); награжд. орденом Св. Георгием 4 ст. за Деве-Войну (под Эразумом) в кампании 1877-1878 гг. и 3 ст. за отбитие штурма под Порт-Артуром.

Полковник
Николай Александрович Романовский.
Командир 3 бат. 4 Вост.-Сиб. стр. арт. бриг.; ранен 3 мая в ногу щапном; нагр. орд. Св. Георгием 4 ст. за участие в бою 3 мая впереди Кинь-Чжоу.

Капитан
Рудольф Викторович Ясенский.
4 Вост.-Сиб. стр. арт. бриг., в которой с 18 ноября командовал 2-й батар.; контужен 10 августа в голову на Лаозинском бат. и ранен там же 13 декабря в руку, награжд. орд. Св. Георгием 4 ст. за выдачу 9 оруд. в форт XV вышел с отбитом Мясной горы.

Штабс-капитан
Дмитрий Дмитриевич Карамышев.
4 Вост.-Сиб. стр. арт. бриг. 53-й бат.; с 17 авг. приком. к Киевск. кр. арт. и командар. артил. форт IV; нагр. орд. Св. Георгием 4 ст. за действия арт. фorta IV-го.
команды я не мог, а потому и не писал. 

Кромё того, я часто получал письма, но взять себя за правило писать только о том, чему я был непосредственным свидетелем. Конечно, этим создавалось много недовольства среди офицеров гарнизона. Например, о генерале Фоке я не писал ничего, потому что о боях, которые разыгрывались на славных Кин-Чжоуских позициях, я ничего не мог писать, так как согласно цензуре мы могли только хвалить; поэтому мы считали возможным только молчать.

Воен. Прок. Я не знаю, для какой цели защита просить о занесении в протокол показаний г. Ножина; я бы просил это ходатайство отклонить, потому что в занесении в протокол не вижу никаких оснований. Если же Верховный военно-уголовный суд признает необходимость занесения в протокол, то я со своей стороны просил бы занести в протокол указание на то, что его статьи, как военного корреспондента, подвергали цензуре со стороны штаба войск; что же касается до его благонадежности, то просил бы занести показания Ножина о том, что он в этом отношении никогда ни в чем замечанием не был.

Плюх. Ведь я мненов. Я просил о занесении в протокол следующих показаний, что телефонограммы в штабе крепости г. Ножина для просмотра отдавались всем; отдельно военных известий „Новаго Края“ писался свидетелем г. Ножинским, что офицеры 4-й дивизии назвали его в концентрации измениников, два раза нападали на него, и пришлось ему спрятаться в ворота, чтобы избежать опасности, и только при помощи комиссара Вершинина этот свидетель нашел себя квартирой. Вот эти свидетельства ходатайства о занесении в протокол.

Защ. Прок. Домбровскій. Разрешите, Ваше Высокопреосвященство, задать вопрос. Скажите пожалуйста, когда вы получили разрешение быть военным корреспондентом, было ли при этом такое же разрешение для доступа к телефонограммам и другим документам?

Дв. Ножинъ. Сейчас я вам не могу сказать, были ли это или нет, но могу заявить, что когда я просил разрешения генерала Смирнова о том, чтобы мои отчеты были занесены в протокол, то генерал Смирнов мной разрешить, но только под твёрдым условием, что телефонограммы ми буду даваться под непосредственным контролем полковника Хвостова, начальника штаба крепости. Все, что я писал в штабе крепости, там же немедленно и цензуроилось.

Защ. Прок. Домбровскій. Я только интересовался вопросом, имели ли вы от кого бы то ни было разрешение для доступа к документам?

Дв. Ножинъ. Съ Намѣстникомъ я говорил по этому поводу, но разрешео ми было дано только такое, что я имѣть право быть военным корреспондентом.

Защ. Прок. Домбровскій. Вы только что говорили, что вы были свидетелемъ Кин-Чжоускаго боя.

Дв. Ножинъ. Я даже описал его.

Защ. Прок. Домбровскій. Я знаю ваше описание; вы это описание считаете вѣрнымъ?

Дв. Ножинъ. Да, я считаю безусловно вѣрнымъ.

Воен. Прок. Позвольте мнѣ еще один вопрос. Къмъ собственности давались вамъ телефонограммы для прочтения?

Дв. Ножинъ. Телефонограммы давались ми полковникомъ Хвостовымъ. Я приходил въ штабъ крѣпости, куда въ 12-ти часахъ прибывали телефонограммы.

Воен. Прок. Какое это были телефонограммы?

Дв. Ножинъ. Телефонограммы со всѣх наблюдательныхъ пунктовъ и отъ всѣхъ начальниковъ участковъ.

Воен. Прок. Какую пользу извлекали вы изъ прочтения телефонограммы?

Дв. Ножинъ. Pardon,—я не слышу.

Воен. Прок. Какую пользу приносили вамъ телефонограммы?

Дв. Ножинъ. Я составляю подробный отчетъ для того, чтобы освѣтить гарнизонъ всѣ, что происходило на фронтѣ.

Воен. Прок. Потомъ этотъ отчетъ печатался въ „Новомъ Краѣ“?

Дв. Ножинъ. После тычительной цензуры въ штабѣ, онъ печатался въ „Новомъ Краѣ“.

Воен. Прок. Въ штабѣ крѣпости, полковникъ Хвостовъ давалъ вамъ всѣ телефонаограммы?

Дв. Ножинъ. Мнѣ давались не всѣ телефонограммы. Когда отчетъ былъ составленъ, онъ отдавался на просмотръ. Полковникъ Хвостовъ вычеркивал все то, что считал неудобнымъ, затѣмъ все это отправлялось полковнику Артемьеву, который въ свою очередь вычеркивал все то, что находил подозрительнымъ, затѣмъ, по получении цензурованного оттиска, какъ итъ района, такъ и изъ морского штаба, все между собой тщательно сравнивалъ, такъ что ни одной неразрешенной статьи въ газете не попадало.

Пред. Генералъ-майоръ Рейссъ, вы цензурировали газету „Новый Краё“?

Гв. Рейссъ. До приостановки газеты, ея номера цензурировались не много лично, а однимъ изъ адъютантовъ; послѣ же возобновления издания газеты, я переговорилъ съ полковникомъ Артемьевымъ, и уже съ этого момента цен.
зурю я принял лично на себя, и, таким образом, до самого падения крепости газета цензуировалась мной лично.

Пред. Генерал Стецель, вам лично не приходилось цензировать эту газету?

Гн. Стецель. Я никогда никакой газеты не цензурировал, Ваше Высокопревосходительство. В „Новом Крае“ появлялись статьи, совершенно неудобные для печати, так вот поэтому я и запретил газету. А этот Ножин (указывая на эмб. Ножина), никогда у меня на квартире, кроме одного раза, не был. Я растительно не помню, чтобы он у меня бывал в несколько раз. Все мои домашние могут подтвердить, что на квартире он у меня не был.

Чл. суда г. бар. Остенъ-Сакенъ. Позвольте узнать, но вы знали, что у вас в штабе цензурировалась газета? Давали ли вы инструкции цензорам?

Гн. Стецель. Никаких инструкций я не давал, цензоры сами понимали, что можно и что нельзя печатать.

Чл. суда г. бар. Остенъ-Сакенъ. Так что все-таки цензуралась газета?

Гн. Стецель. Офицер генерального штаба.

Чл. суда г. бар. Остенъ-Сакенъ. Так что первым виноватым должен быть ты офицер генерального штаба, если он пропускал через цензуру недозволенные статьи?

Гн. Стецель. Я понимаю так, что раз цензура была мною возложена на мой штаб, то штаб и должен отвечать за то, что он пропускал, а если это было пропущено по недосмотру, я не знаю, кто тогда бы виноват.

Гн. Рейсс. Разъясните дополнительное разъяснение. Дело в том, что замечено, небольшую неудобную для печати, не раз подавались, и вот генерал Стецель однажды обратил на это внимание. Я лично имел разговор с редактором этой газеты, полковником Артемьевым, и объяснил ему, чтобы он особенно не погалялся на цензуру в штабе, так как в это время у меня все офицеры генерального штаба были в разъездах, тщательно цензурировать представлялось довольно трудным, и, конечно, не всегда, не к каждому номеру могли относиться с достаточным вниманием. Поэтому я сказал полковнику Артемьеву: вы сами человек военный, пожалуйста, сладьте за тем, чтобы сквозь цензуру не могло пройти того, что не должно появляться в газете. В результате же появились статьи...

Гн. Стецель. Газета была и пристановлена.

Чл. суда г. бар. Остенъ-Сакенъ. Свидетель говорит, что газета была закрыта по появлении № 184?

Гн. Рейсс. Я этого не могу припомнить. Чл. суда г. бар. Остенъ-Сакенъ. Вы говорите, что до последнего номера вы цензировали газету?

Гн. Рейсс. Газета возобновилась после приостановки на месяц; с этого момента я цензировал газету. Полковник Артемьев может это подтвердить.

Чл. суда г. бар. Остенъ-Сакенъ. Этот нумер, за который газета была закрыта, цензурировался не вам?

Гн. Рейсс. Нет, не могу.

Пред. (Дежурному офицеру). Просите полковника Крестинского.

Пред. Вел. имп. им. В. Высокопревосходительство, какое постановление суда состоялось относительно моего ходатайства?

Пред. Когда будете постановлено, тогда вам и объявить, совещание еще не было. (Пауза. Судды совещаются). Судь отказывает в занесении в протокол.

В зале ведутся свидетель полковник Крестинский.

Пред. (Обращается к полковнику Крестинскому). Какие обязанности вы исполняли в Порт-Артуре?

Пак. Крестинский. В мирное время крепостного инженерного управления в Порт-Артур не было. Недели за два-три до начала военных действий я был назначен в распоряжение командира — генерала Стецеля. За это короткое время и до начала военных действий генерал Стецель давал мне некоторой поручения: осмотреть укрепления и т. п. В это же время генерал Кондратенко создал комиссию с целью определить оборонительное состояние крепости.

Пред. Это было в каком месяце?

Пак. Крестинский. Это было... Доклад генерала Кондратенко был 15го декабря, этот подготовительный доклад был у меня. Затем, второй доклад касался осмотра укреплений крепости 19го и 20го декабря. В это время второго осмотра я участвовать в этой комиссии. По обыкновению доклад был сделан генералу Стецеля, который признал резолюцию: „принять в свидетельство“. Первый доклад сводится к тому, что описания осмотра...

Пред. Если не подобрать подробности, вас все допросят.

Пак. Крестинский. В результате этого осмотра... Дело в том, что генерал Кондратенко немедленно требовал приступить к работам. Затем, осмотры продолжались далее и шли не систематично, когда начались военные действия. Затем, ми представлен был сферный фронт крепости, от укр-
пления № 3 до форта IV-го. Тамъ я велъ ра-
боты оборонительного характера и выстъ съ
тѣмъ предпринялъ по своей инициативѣ уст-
новку фугасныхъ загражденій. Эта отрасль обо-
роны вслѣдствіи такъ разрослась, что я
былъ назначенъ начальникомъ фугасной обо-
роны всей крѣпости.
Предс. Съ какого времени?
Плк. Крестинскій. Я началъ фугасную обо-
рону своего участка съ февраля мѣсяца,
а начальникомъ фугасной обороны всей крѣ-
пости я былъ назначенъ въ апрѣль мѣсяцѣ,
когда инструкціи были утверждены генера-
ломъ Смирновымъ.
Предс. Въ какомъ состояніи находилась крѣпость передъ войной, или лучше въ фе-
варѣ мѣсяцѣ?
Плк. Крестинскій. Дѣло въ томъ, что генералъ Кондратенко считалъ, что участокъ запа-
днаго фронта крѣпости, занимающий про-
тіненіе почти въ пять верстъ, нельзя при-
знать не только за линію долговременныхъ укрѣплений, но просто даже за полевую пози-
цію. Я въ своемъ первомъ докладѣ генералу
Стесселю говорилъ, что однимъ полкомъ чет-
верть всей крѣпостной линіи нельзя при этихъ
условіяхъ занять; требуется немедленно ра-
боты оборонительнаго характера.
Предс. Что вы называете четвертвь 
оборонительной линіи?
Плк. Крестинскій. Если считать отъ Бѣлаго Волка до временнаго укрѣпленія № 5—8,
то этотъ участокъ имѣть протяженіе около
пяти верстъ; вотъ этотъ-то участокъ запад-
наго фронта крѣпости и составляетъ четверть
оборонительной линіи. Въ неподготовленномъ видѣ находилась крѣпость... На фортѣ V-мъ
бетонныхъ сооруженій совсѣмъ не было;
затѣмъ, далѣе... батарея лит. Б., она хотя и
имѣла казематы, была готова, мѣста для
пушки были, но пушки поставлены не были.
Тамъ пришлось производить много работъ
dля того, чтобы привести ей въ такой видъ,
чтобы можно было ею пользоваться.
Затѣмъ, участокъ между фортами V въ ве-
ременнымъ укрѣпленіемъ № 4—8 былъ съ бе-
тонными казематами, но пушки поставлены
не было. Затѣмъ, фортъ IV-ный былъ почти
оконченъ. Въ промежуткѣ, гдѣ находилась
батарея лит. Г., находилась временная „Сапер-
ная“ батарея, она была за ядр. Г.; пушки нахо-
дились въ сараѣ, такъ что не были подго-
tовлены къ какой либо оборонѣ. Вся укрѣ-
пленіе находились въ такомъ видѣ, какимъ
были взяты у китайцевъ. На Дагушанѣ тоже
рѣшительно ничего не было. Курынинскій
результатъ представлялъ собою вчерѣ саперную
работу. Пришлось много поработать. Третье
укрѣпленіе имѣло казематы бетонные, но за
то наружный ровъ вчерѣ. Временное укрѣ-
пленіе № 3-й для своей громадной работы по-
требовало около 400-ть кубическихъ саженъ
снѣта грунта и всѣсколько сотъ кубическихъ
саженъ земли для того, чтобы уничтожить
мертвое пространство на глазахъ. На это же
укрѣпленіе пришлось употребить еще до 3000
кубическихъ саженъ, во всѣхъ случаяхъ не
менѣе 2½, тысячъ. Вотъ какое положеніе было
выяснено послѣ систематическаго осмотра.
Фортъ III-й и далѣе... осмотры ихъ произошли
уже передъ самыми военными дѣйствіями;
фортъ III-й былъ почти въ такомъ же состоя-
ніи. Такъ что вообще картина была такова,
что почти половина долговременныхъ укрѣ-
пленій была не окончена.
Предс. Когда были подчинены генералу Кondratенко инженеры?
Плк. Крестинскій. Это вышло само со-
бой. Я собственно былъ назначенъ въ распо-
реженіе коменданта крѣпости, генерала Стес-
селя. Затѣмъ, та комисія, которая осматри-
вала укрѣпленія, какъ то поставила меня въ
непосредственное подчиненіе къ генералу
Кондратенко, я считался какъ-бы его помощ-
никомъ. Затѣмъ, когда крѣпостное инженер-
ное управление было сформировано, мнѣ былъ
порученъ северный фронтъ крѣпости.
Плк. Вѣльяминовъ. На тѣхъ докладахъ,
о которыхъ вы говорите, были помѣтки?
Плк. Крестинскій. Да, были.
Плк. Вѣльяминовъ. Генералъ Стессель объ-
зывалъ позиціи?
Плк. Крестинскій. Да.
Предс. Не можетъ ли вы сказать, съ ка-
каго времени были подчинены инженеры ге-
нералу Кондратенко и чѣмъ именно былъ
вызвано это подчиненіе?
Плк. Крестинскій. Я не знаю, чѣмъ
именно было вызвано подчиненіе инженеровъ
genералу Кондратенко; могу сказать только,
что отношеніе генерала Кондратенко къ инже-
нерамъ было не совсѣмъ хорошимъ; времени
подчиненія съ точностью не могу указать.
Воен. Прок. Вы говорили, что раньше
инженеры подчинялись генералу Стесселю,
но въ то время инженеровъ было свое на-
чальство—генералъ Базилевскій. До какаго же
времени продолжалось это подчиненіе инже-
неровъ генералу Стесселю?
Плк. Крестинскій. До отъѣзда части
инженеровъ въ Манчжурію.
Воен. Прок. Когда это было?
Плк. Крестинскій. Этого я не могу
сказать, приблизительно въ марѣ или апрѣль.
Воен. Прок. Однимъ словомъ это было
еще въ то время, когда въ Портъ-Артурѣ былъ
Намѣстникъ?
Плк. Крестинскій. Да.
Чл. суда. Скажите, полковникъ, вы гово-
рили, что во все время осады Артура, вы жили
рядом с генералом Стесселем; он все время осады жил в своей квартире?
Плюм. Крестинский. В сентябре месяца я начали обстреливать наши двери, и тогда были ранены люди у генерала Стесселя, он и перебрался оттуда, а куда — с точностью не могу указать.
Чл. суда. Комендант крепости жил по близости от вас, рядом; он же во все время осады жил на мосту?
Плюм. Крестинский. В октябре месяца я перебрался на форт; до октября генерал Смирнов жил в своей квартире.
Плюм. Вельяминов. Вы говорите, что генерал Стессел перебрался в сентябре, непосредственно ли вам, где был генерал Стессел в декабре месяца?
Плюм. Крестинский. Я не знаю с точностью и поэтому ничего не могу сказать.
Плюм. Григоренко. (Обращается к Председателю). Ваше Высокопревосходительство, разрешите мне возразить на неточности показаний полковника Крестинского. Дело в том, что я был начальником инженеров и могу достоверно сказать, что военные инженеры никогда не были подчинены генералу Кондратенко. Приказом 15-го мая были подчинены генералу Кондратенко только инженерные войска во всех отношениях, за исключением технической. Меня было известно, что генерал Кондратенко требовал главным образом от минных рот проводников, для установки фугасных заграждений на сухопутном фронте. Я весьма мрачно представлял этому и был поддерживаю командантом крепости, который признавал, что минные провода нужны еще больше для постановки мин в море и поэтому нельзя их все выдать на сухопутные заграждения. Тогда генерал Кондратенко устроил так, что минная рота стала подчиняться во всех отношениях ему, технически же осталась у меня. Инженеры же никогда не были ему подчинены. В половине августа, кажется 13-го, такое положение было вдруг неожиданно изменилось. Последовал новый приказ, что минная и саперная роты подчиняются мне во всех отношениях, и в таком подчинении он был до конца осады. Затем, позвольте возразить полковнику Крестинскому, который сказал, что на батареях штаба Пушек не было. Пушек там всего было шест; из них три пушки имели бетонные основания, три остальные не имели таковых. Затем, полковник Крестинский сказал, что на батареях штаба Пушек стояли в сарае в момент объявления войны. Я должен сказать, что еще после китайской войны эти пушки были установлены и стояли там все время; правда, сначала укрепления были земляные, и потому их передали в бетонные. Про укрепление № 4-й полковник Крестинский сказал, что там пушек не было, это было не укрепление, вблизи это была укрепленная батарея и на ней было все пушек, из них штоля шесть, и две потом поставили. Поэтому я говорю, что 27-го января, в момент объявления войны пушки были на мостах.
Плюм. Крестинский. Я хочу сказать о том, что все мои показания могут быть подтверждены докладом генерала Кондратенко.
Предс. Вы говорите, полковник, о вещах, которыми не имеете определенного характера. Нам важны обще явления, что все в крепости было в незаконченном виде и приходилось все кончать в момент войны.
Плюм. Крестинский. Это мое показание подтверждается документально. Пушек не было, это я видел собственными глазами 27-го января.
Плюм. Вельяминов. Я просил бы представить копию доклада генерала Кондратенко генералу Стесселю. Эта копия доклада есть у вас?
Плюм. Крестинский. У меня есть.
Предс. Этого не нужно, — нам тут важно общее состояние крепости.
Плюм. Крестинский. Я собственными глазами видел, что позиции были не готовы, и укрепления начали ли в то время войну.
Ти. Стессел. Позвольте мне рассказать, Ваше Высокопревосходительство. Инженерные войска мят подчинены не были, кроме одного полковника Крестинского. Молодые инженеры, прибывшие в крепость, сами мало были знакомы со сооружениями крепости, поэтому я вскоре помечал их генералу Кондратенко, которому вручил безусловно, который был сам инженер; вот я ему и подчинил инженерные войска и инженеров, так что доклад, который составил полковник Крестинский, он, разумеется, ддал своему начальнику, которому был по моему приказанию генерал Кондратенко. Он вел оборону крепости, потому что я возложил это на него. Доклады приходили с начала войны ко мне, и приказы исходили от меня.
Предс. (Дежурному офицеру). Попросите подполковника Павловского.
В зал введен подполковник Павловский.
Предс. (Обращается к свидетелю). Присягу принимали? Вели начальником реквизиционного участка? Ваше мнение о пребывании?
Плюм. Павловский. Князь-Чаю, Бийское.
Предс. Разкажите, пожалуйста, что вы знаете, что днью на позициях, по поводу сбора людителей, — все, что только вам известно...
Пдп. Павловский. Въ бытность комиссарамъ Квантунской области генерала Мейстера на засѣданіи начальниковъ ревизионныхъ участковъ было рѣшено, что невозможно производить правильно конскую повинность и поэтому пришло къ заключенію, что въ случаѣ мобилизации надо произвести ревизионъ. Черезъ три дня послѣ объявленія войны ко мнѣ прибыло три нижнихъ чина и въ то же время я получалъ предписаніе производить ревизионъ. Черезъ нѣсколько дней отъ 5-го полка были присланы девять нижнихъ чиновъ произвести ревизионъ во всѣхъ участкахъ. Происходило это такимъ образомъ: въ деревню посылались партии нижнихъ чиновъ, они записывали всѣхъ лошадей и муловъ. Въ это-то время китайское населеніе начало уводить свой скотъ на свѣрѣ, къ Мукдену. Въ предназначеніе этого нежелательнаго явленія мною были командированы нижние чины въ распоряженіе командира пограничной стражи, которые и охраняли пограничную полосу отъ увода рогатаго скота и лошадей. Все, что только предзначеніе къ уводу, все это задерживалось у границы и направлялось въ городъ Кинъ-Чжоу для описи. Лошадей съ моего участка было доставлено около двухъ сотъ, и муловъ сто. Правильная комиссія приняла около семидесяти лошадей и около пятидесяти муловъ.

Пдп. Вельямъновъ. Все ли этимъ было исчерпано на томъ участкѣ, гдѣ вы были?

Пдп. Павловский. Ревизионъ до высадки японцевъ не была произведена, но въ это время со всѣхъ частей гарнизона были присланы подрядчики—китайцы. Сначала они не имѣли удостовѣреній, поэтому я въ своемъ участкѣ не позволялъ имъ продавать скотъ, но затѣмъ черезъ нѣкоторое время послѣ этого, подрядчики стали появляться на участкахъ съ удостовѣреніями отъ подшабовъ, подписанными командирами частей и завѣдующими хозяйствомъ. Они закупали у меня въ участкѣ. Денегъ за скотъ китайцы получали хорошія въ получившихъ ихъ, они отправлялись на свѣрѣ въ мѣста закупки и вновь тамъ покупали. Такихъ хозяевъ было нѣсколькіхъ человекъ, я ихъ зналъ.

Пдп. Вельямъновъ. Значитъ, по вашему мнѣнію было собрано весь скотъ, даже болѣе того количества, которое округъ могъ дать?

Пдп. Павловский. По моему, тамъ было собрано очень много скота, такъ какъ подрядчикъ китайцы успѣли пролетѣть часть транспорта, начиная съ конца февраля, а въ марѣ уже вновь покупали скотъ въ Маньчжурии.

Пдп. Вельямъновъ. Затѣмъ, не помните ли вы, не докладывали ли гражданскій комиссаръ, что надо подождать, благодаря чему, ревизионъ была отложена?
объявлена в приказ во укріпленному району. Для рыбной ловли предназначались три пункта: д. Бей-лин-дзы, д. Йудатунь и бухта Голубная.

Пдп. Вельяминовъ. Много ли рыбы собиралось в день?

Пдп. Павловскій. Точно сказать не могу, так как весь отчеты со моей нотъ, но приблизительно пункт у д. Бей-лин-дзы в зависимости от погоды давалъ от 60—70 до 160 пудовъ, Голубинвая бухта около 100 пудовъ в день, а Йудатунь давала тоже самое, что и Бей-лин-дзы, т. е. от 70 до 150 пудовъ.

Пдп. Вельяминовъ. Не можем ли сказать, сколько собиралось овощей с Квантунского полуострова?

Пдп. Павловскій. До Кынъ-Чжоуского боя на Квантунъ имѣть запасъ овощей было невозможно, так как овощи собирались приблизительно в июль, августъ и сентябрь мѣсяцы. До этого времени на Квантунъ имѣть запасъ овощей было нельзя, тѣм болѣе, что жители Квантунъ не занимались разведеніем овощей, обыкновенно ихъ доставляли изъ Владивостока и Шанхайской провинции. Еще вначалѣ, по занятіи Квантунъ, тамъ сильно нудились въ овощахъ, пока не была организована доставка ихъ моремъ изъ Владивостока и Шанхайской провинции.

Пдп. Вельяминовъ. Не можем ли сказать, какъ относился генералъ Стессельъ къ мѣстным учрежденіямъ и населенію, учтеть ли онъ ихъ, можетъ быть населеніе его ненавидѣло?

Пдп. Павловскій. Про отношенія генерала Стесселя къ населенію не слышалъ ничего особеннаго, равно не приходилось слышать со стороны населения выраженій недовольства на генерала Стесселя.

Воен. Прок. Вы какимъ участкомъ завѣдывали?

Пдп. Павловскій. Бидзывскімъ, а потомъ былъ отозванъ и посланъ на Кынъ-Чжоуский.

Воен. Прок. Когда именно были отозваны?

Пдп. Павловскій. Я былъ отозванъ 22-го апреля когда была высадка японцевъ.

Воен. Прок. Вы завѣдывали закупкой овощей?

Пдп. Павловскій. Овощи я покупалъ въ июлѣ.

Воен. Прок. Скажите, получили вы на эту закупку овощей авансъ?

Пдп. Павловскій. Нѣть, авансовъ я не получалъ за исключеніемъ одного раза, когда прибыла китайская шаланда съ овощами изъ Чинъ, и тогда мой былъ закупленъ 420 пудовъ овощей.

Воен. Прок. Значить, закупка овощей для гарнизона крѣпости была возложена на васъ; скажите, вѣдь мѣры были приняты къ тому, чтобы пополнить запасъ овощей или еще можно было что-либо большее предпринять?

Пдп. Павловскій. Я завѣдывалъ закупкой. Я уже сказала, что шаланды прибывали, а откуда—не знаю.

Воен. Прок. Съ Квантунскаго полуострова?

Пдп. Павловскій. Нѣть. Для присылки овощей былъ командированъ секретарь...

Въ 4 ч. дня засѣданіе прекращается на 15 мин.

Засѣданіе возобновляется въ 4 ч. 15 м. дня.

Предс. (Дежурному офицеру). Попросите полковника Верховскаго.

Въ вазь всѣдегь свидѣтель полковникъ Верховскій.

Пдп. Вельяминовъ (Свидѣтель). Скажите, полковникъ, не помните ли вы, когда находились на правомъ флангѣ, на Зеленныхъ Горахъ, тамъ были заложены фугасы? Не помните ли такого случая, чтобы японцы не попали по тому пути, гдѣ были заложены фугасы?

Плк. Верховскій. Я былъ на лѣвомъ флангѣ Зеленныхъ горъ, фугасы были заложены 29-го июня, заложили ихъ минный офицеръ и мичманъ Дарганъ, и японцы по этому мѣсту не пошли.

Предс. Чему вы приписываете то обстоятельство, что японцы не пошли на эти фугасы?

Плк. Верховскій. Фугасы были устроены въ гаолынъ, а морскія мины заложены до самого моря,—минная батарея была въ 12-й ротѣ,—на этомъ мѣстѣ гаолынъ не былъ снятъ, такъ что подступъ къ лѣвому флангу былъ очень удобенъ, а между тѣмъ ни одинъ японецъ, во время боя 13-го, 14-го, 15-го іюня, не вступалъ на это мѣсто. Поэтому эти фугасы остались не использованы.

Пдп. Вельяминовъ. Скажите, посѣщали ли военный корреспондентъ Ножинъ эти позиціи?

Плк. Верховскій. На моихъ участкѣ они не были, но я слышалъ, что дружіе участки военный корреспондентъ посѣталъ.
Пдпл. Вельяминовъ. Не видали ли вы въ номерахъ газетъ „Новаго Края“ №№ батарей и №№ высотъ, занимаемыхъ нашими войсками.
Плк. Верховский. Да, я помню, что такія замѣтки были, тамъ обозначались №№ высотъ; напримѣръ, было указано, какія команды занимаютъ высоты 113.
Пдпл. Вельяминовъ. Я прошу судъ замѣтить это показаніе свидѣтеля.
Предс. (Дежурному офицеру). Просите колежскаго ассессора Серебренникова.
Въ залѣ введенъ свидѣтель кол. ас. Серебренникова.
Предс. (Обращается къ свидѣтелю). Скажите, какія обязанности исполняли вы въ Артурѣ во время войны?
Кол. ас. Серебренниковъ. Я официально числился секретаремъ гражданскаго управле- нія Квантунской области.
Пдпл. Вельяминовъ. Участвовали вы въ закупкахъ продовольствія и реакциціи лошадей и скота? Я просилъ бы васъ возможно подробнѣ разсказать, какъ происходила эта реакциція, сколько можно было собрать лошадей, скота, все ли было сдѣлано генераломъ Стесселемъ по части закупки продо- водствия?
Кол. ас. Серебренниковъ. Я чтальъ обя- нительными актами, где говорится относительно использования мѣстныхъ средствъ Квантун- скаго полуострова. Для выясненія положенія я считаю необходимымъ привести статистическія даннры Квантунскаго полуострова. Эти статистическія данные официальные, такъ какъ они включены во всеподданнѣйшій отчетъ Главнаго Начальника Квантунской области. Пространство области, не считая острововъ—2,464 квадр. верстъ, численность населения—272,000, общее количество обра- тываемой земли 56,000 десятинъ, изъ нихъ только 613 десятинъ было подъ огородами... Педс. Намъ эти свѣдѣнія не нужны.
Пдпл. Вельяминовъ. Я хотѣлъ бы обра- тить вниманіе Верховнаго военно-уголовнаго суда на то обстоятельство, что только 613 де- сятинъ изъ всего огромнаго количества удоб- ной земли было подъ огородами.
Предс. Намъ известно, что средства для продовольствія крѣпости были, а статистиче- ская диссертация намъ не нужна.
Пдпл. Вельяминовъ. Еще одинъ вопросъ: можно ли было производить культуру овощей въ самой крѣпости?
Кол. ас. Серебренниковъ. Огороды на Квантунѣ главнымъ образомъ сосредоточи- лись около городовъ. Кромѣ того былъ небольшой казенный огородъ въ питомнике при управлініи Кинь-Чжускаго участка. Общее количествъ овощей, получившихся отъ этихъ огородовъ, было ничтожно, и потому Порть-Артуръ къ 1904 г., какъ и ранее, по части снабженія овощами всецѣло находился въ за- зависимости отъ своего почти единственнаго поставщика—порта Чифу, морское сообщеніе съ коимъ было прервано послѣ первого боеваго выстрѣла.
Пдпл. Вельяминовъ. Скажите, всѣ ли ово- щи были взяты, или нѣтъ?
Кол. ас. Серебренниковъ. Мѣтъ извѣстно, что весь урожай прошлаго года съ началомъ военныхъ дѣйствій постепенно былъ скупленъ частными войскъ у китайцевъ, свѣдѣніе же ово- щи, во время тѣсной осады Артура, т. е. къ 17 іюля, не были готовы, особенно глав- ныя сорта, какъ картофель и капуста.
Пдпл. Вельяминовъ. Что вамъ извѣстно о реакциціи скота и лошадей?
Кол. ас. Серебренниковъ. Къ дѣлу реак- ціи лошадей я близко не стоялъ. Знаю только, что въ Портъ-Артуры по распоряже- нію команданта *, съ началомъ военныхъ дѣйствій была произведена реакциція 450 лошадей для частей войскъ и военныхъ управлѣній. Затѣмъ командантомъ была назначена дополнительная реакциція для удовлетворе- нія нуждь Квантунской крѣпости артиллери и Штаба Намѣстника. Какое именно количество лошадей было взято впослѣдствіи, мѣтъ не извѣстно. Была сдѣлана перепись оставшихся отъ реакциціи, не взятыхъ ло- шадей. Я помню, что наибольшее количество лошадей далъ сборный пунктъ у города Кинь-Чжоу.
Пдпл. Вельяминовъ. Не помните-ли, по- чему была приостановлена реакциція? Не было-ли какого-нибудь доклада генерала Стессе- лько со стороны комиссара по гражданской части?
Кол. ас. Серебренниковъ. Я помню, что въ конце апреля, когда предполагалось сдѣлать реакцицію скота, полковникъ Вер- шининъ представилъ начальнику крѣплен- наго района генералу Стесселю докладъ, просилъ отложить на дѣвъ недѣлю реакцицію скота, такъ какъ необходимо было дать возможность земледѣльческому населенію закончить свои посѣвы.
Пдпл. Вельяминовъ. Что вамъ известно относительно вымѣщательства генерала Стессе- ла въ дѣла гражданскаго управлѣнія и чѣмъ былъ вызванъ приказъ генерала Стесселя, относительно способа управлѣнія городомъ?
Кол. ас. Серебренниковъ. Я къ го-родскому управлѣнію не касался. Гражданское управление вѣдало дѣлами всей области, а городское—дѣлами города.
Пдпл. Вельяминовъ. Не знаете-ли вы, кто завѣдывалъ санитарной частью?

* Въ то время командантомъ былъ г.-м. Стессель. Ред.
Кол. ас. Серебренниковъ. Я знаю, что въ городѣ было положение держать запѣдующаго санитарнымъ обозомъ.
Пил. Вельяминовъ. Быть ли санитарный обозъ у города?
Кол. ас. Серебренниковъ. Быть.
Пил. Вельяминовъ. Чѣмъ была вызвана такая извозчики?
Кол. ас. Серебренниковъ. Насколько помню, была докладъ городскаго совѣта Намѣстнику о новой уменьшеннѣй такой. Эта такая была утверждена Намѣстникомъ. Вотъ послѣ этого и случилась забастовка извозчиковъ, послѣ которои ген. Стессель такую повысилъ.
Пил. Вельяминовъ. Значитъ, былъ забастовка и послѣ этого послѣдовало повышеніе платы извозчикамъ?
Кол. ас. Серебренниковъ. Да.
Пил. Вельяминовъ. Скажите, вышѣтельство генерала Стесселя въ дѣла городскаго управлѣнія было систематическое или нѣчто и въ чемъ оно выразилось?
Кол. ас. Серебренниковъ. Насколько я припоминаю, вышѣтельства не замѣчалось. Прекращеніе, предписанія, а какая—теперь не помню.
Пил. Вельяминовъ. Не слыхалъ ли вы, что генералъ Стессель обращался съ населеніемъ грубо, угрожалъ населеніе?
Кол. ас. Серебренниковъ. Объ этомъ я узналъ, приѣхавши въ Петербургъ.
Пил. Вельяминовъ. Правда ли, что генералъ Стессель не шелъ на встрѣчу нуждамъ населения? Не отдавалъ ли онъ приказы—жителей не обижать?
Кол. ас. Серебренниковъ. Такіе приказы были, чтобы не причинили обида китайскому населенію, которое могло проявить неприязненное отношеніе къ намъ. Городскому комиссару было вмѣшено въ обязанность слѣдить за этимъ.
Пил. Вельяминовъ. Когда началась осада крѣпости, не было ли отъ генерала Стесселя приказа, чтобы не платили денегъ за квартиры и дома?
Кол. ас. Серебренниковъ. Приказъ объ уничтоженіи арендной платы былъ.
Пил. Вельяминовъ. Съ чего стороны было ходатайство объ отмѣнѣ этого приказа, со стороны городскаго совѣта?
Кол. ас. Серебренниковъ. Да это дѣлало городской совѣтъ.
Пил. Вельяминовъ. Скажите, комиссаръ по гражданской части—это тоже, что у насъ городской голова?
Кол. ас. Серебренниковъ. Да, но только онъ назначенъ Намѣстникомъ.
Введеніе священника Подполковника Голицынскій.
Пил. Вельяминовъ. (Священникъ). Скажите по какимъ причинамъ были отмѣнены вылазки большими партіями?
Пил. Голицынскій. Большая вылазка были отмѣнены потому, что сошлись гарнизонъ и были по большей части неудачны. Такъ напримѣръ, вылазка на редуты № 1-й и № 2-й 10-го августа двумя батальонами 14-го полка потеряла большую неудачу, затѣмъ, вылазка на тѣ же редуты 6-ю и 8-ю ротами, гдѣ участвовали двѣ роты 13-го полка, три роты 26-го полка и два захваченныхъ батальона, въ ночь на 27-го августа, окончился тоже неудачей, и потери при этомъ были значительны. Вылазки же малыми отрядами, наоборотъ, были удачнѣе большинъ. Если не ошибаюсь, въ концѣ сентября генералъ Командиръ отдѣлъ приказъ дѣлать вылазки партиями не болѣе 5 человѣкъ. Эти небольшія партии приносилъ намъ несомнѣнную пользу, напримѣръ, когда японцы въ концѣ сентября подошли къ мертвымъ пространствамъ форта II и стали вести саперными работы, вылазки наши достигли цѣли—простоили на нѣкоторое время работы японцевъ. Вылазка, организованная 8-го сентября, была возможность бросить изъскательскія пироксилиновыхъ пашекъ на глазахъ форта II.
Гн. Смирновъ. Для дополненія того, что сказано подполковникомъ Голицынскимъ, я просилъ бы отгласить результаты вылазки на 10-го августа, имѣющійся въ донесеніи, —приложеніе № 20—отъ 10-го августа, дабы подѣляться указаніемъ, что этой вылазкой боюсь похвалъ. Я долженъ еще указать, что та вылазка помѣщала обозръ къ генеральному ночному штурму японцевъ, на то указываетъ иностраній военный корреспондентъ, бывшій въ арміи Ноги г. Норрингардъ.
Воен. Прок. Я не знаю, какое это имѣетъ отношеніе къ обвиненію.
Предс. (Гн. Смирновъ). Обвиняемый! Такого пункта въ обвинительному актѣ нѣтъ.
Воен. Прок. Я прошу разрѣшенія задать вопросъ подполковнику Григоренко.
Гн. Стессель. Я тоже ходатайствую о разрѣшеніи задать вопросъ подполковнику Григоренко.
Воен. Прок. (Свидетель полк. Григоренко). Вы участвовали въ засѣданіи совѣта обороны 25-го ноября о размѣрахъ выдачи продуктовъ для питания гарнизона?
Плк. Григоренко. Было. Миѣ было известно, что гарнизонъ получаетъ по 1/4 ф. копеекъ два раза въ недѣлю. Лично я считаю такое питаніе недостаточнымъ, поэтому я просилъ начальника оборонъ увеличить дачу мяса до 1/4 ф. ежедневно; кромѣ того, мѣть было известно, что раненые не только не поправляются, но наоборотъ, у тѣхъ, кото-
рые поступили въ госпиталь съ зажившими ранами, они вскоротъ открывались, это явление объяснялось малым питанием. Командиръ крѣпости и совѣтъ обороны, просматривая эти интендантскія вѣдомости, велѣлъ прибавить еще сухихъ овощей, которыхъ оказалось достаточно. Потомъ еще прибавили чая и сахару сверхъ того, что полагалось.

Воен. Прок. Это было сдѣлано ввиду увеличивающейся заболеваемости,—эти прибавки?

Плк. Григоренко. Да. Журналъ совѣта обороны былъ представленъ на утвержденіе генерала Стесселя. Генераль Стессель написал на этомъ резолюцію не мало, т. е., разрѣшающую и не разрѣшающую. Вслѣдствіе этого прибавки не послѣдовали.

Плдл. Вельяминовъ. Вы сейчасъ намъ сказали, что требовали увеличеніе порции мяса; не помните ли вы, что тогда же полковникъ Хвостовъ сдѣлалъ подсчет, сколько потребуется лошадей, если увеличить дачу порции и что для этого нужно было 1200 лошадей, а всего въ крѣпости было 900; обсуждался этотъ вопросъ въ совѣтѣ обороны?

Плк. Григоренко. Совершенно вѣрно, что было 900 лошадей, и этотъ вопросъ обсуждался и, несмотря на малое количество лошадей, все-таки просили увеличить дачу мяса.

Плдл. Вельяминовъ. Вы помните, что говорилъ полковникъ Хвостовъ, что нужно 1200 лошадей, а есть 900?

Плк. Григоренко. Прекрасно помню, но тогда считалъ, что достаточно и 900.

Ген. Стессель. Это не правда. Я рѣшилъ, что убивать въ крѣпости всѣхъ лошадей, находящихся въ здоровомъ состояніи, нельзя, потому что въ крѣпости масса работы, которую выполняютъ лошади, какъ-то: перевозка снарядовъ, возка пищи, воды. И если бы я убилъ всѣхъ лошадей, то пришлось бы заставить самихъ людей исполнять всю эту тяжелую работу, для которой на каждую роту требовалось не менее 6 лошадей. Посовѣтовавшись съ начальникомъ артиллеріи 3-го армейскаго корпуса, сколько требуется лошадей на каждую батарею, я приказалъ ветеринарному врачу Веневитинову осмотрѣть лошадей, и всѣхъ тѣхъ лошадей, у которыхъ есть какой-либо изъ означенныхъ, убивать. Затѣмъ 28-го ноября я получилъ отъ адмирала Вирена увѣдомленіе, что у нихъ было соѣдѣніе адмираловъ еще 6 августа, на которомъ они рѣшили: такъ какъ большихъ пушекъ нѣть, флотъ повержденъ, изъ-за чего не можетъ выходить въ море, то они могутъ быть полезны на сусть. Тогда я написалъ имъ, что разъ они рѣшили вопросъ этотъ еще 6-го августа, значить съ этого времени все они суходутны и всѣ должны вступить подъ началство суходутныхъ начальниковъ. Значитъ, этимъ увеличивался гарнизонъ суходутныхъ бойцовъ, а съ ними и расходъ на содержаніе. Поэтому могли мы не шадить лошадей? По совѣщеніи съ генераломъ Никитнымъ и опросъ ротныхъ командировъ, я рѣшилъ лошадей, нужныхъ на позиціи, не брать, а дать только то, что можно безъ ущерба для общей обороны крѣпости. А ущербъ, если бы я отнялъ лошадей для того, чтобы питание было порядочное, т. е. по 1/4 ф. мяса на человѣка, притомъ еще условіе, что лошади были малыя и истощенные, были бы громадный, потому что запаса хватило бы на извѣстное число лошадей.

Воен. Прок. (Обращ. къ ген. Смирнову). Ваше Превосходительство, скажите, сколько было сдано лошадей японцамъ?

Ген. Смирновъ. Когда времена сдача Портъ-Артура у насъ было около 2.500 лошадей, изъ которыхъ 500 было убито въ послѣдніе дни, или розданы въ госпиталы, переданы японцамъ около 2.000 лошадей. Въ госпиталы для больныхъ отдали лошадей потому, что имущественное, находящееся въ госпиталѣ, не подлежитъ по Женевской конвенціи конфискаціи непрѣтѣмъ. Совѣтъ обоины требовалъ, чтобы дача кони былъ увеличена до 1/4 ф. ежедневно на людей, находящихся на позиціяхъ, и до 1/4 ф., находящихся въ госпиталахъ. Первоначально мнѣ предлагалось, на основаніи доклада, сдѣланного полковникомъ Григоренко, давать по 1/4 ф. мяса ежедневно всѣмъ.

Плк. Григоренко. Я помню, что послѣ этого разсчета сдѣланного полковникомъ Хвостовымъ, было сдѣлано дачи кони на позиціяхъ съ 1/4 ф. до 1/4 ф.

Предс. Господинъ Серебренниковъ, тутъ желаютъ знать, сколько было всего рогатаго скота въ области?

Кол. ас. Серебренниковъ. По офиціальнымъ даннымъ 1901 г. рогатаго скота числилось 19,500 головъ.

Плдл. Вельяминовъ. Этотъ рогатый скотъ былъ Квантунской области или привозной?

Кол. ас. Серебренниковъ. Именно, рогатаго скота было столько. Онь былъ мѣстный и употреблялся для полевой работы и перевозки тяжестей.

Предс. Подполковникъ Вершининъ, оть васъ хотятъ знать точныхъ данныхъ о числѣ скота, находившагося на Квантунѣ.

Плдл. Вершининъ. Со мной имѣются выписки. (Читаю текстъ). По мобилизационному плану по участку Кинчжоускому: лошадей 440, по Портъ-Артурскому 760 лошадей, всего—1200

Чинъ суда. Можно было сдѣлать большій запас скота въ Портъ-Артурѣ?
Пдл. Вершининъ. Можно было.
Чинъ суда. Какимъ образомъ?
Пдл. Вершининъ. Если бы въ точности былъ исполненъ мобилизационный планъ. Если бы къ контролю при реквизиціи съверныхъ участковъ приступили раньѣ, то я думаю, что запасъ могло быть сдѣлать большой и его хватило бы на продолжительное время. Если бы дѣйствительно участки не были выбраны другимъ войсками, какъ было на самомъ дѣлѣ, потому что выбирая центральный участокъ довели тамъ количество скота до минимума и при этомъ мы потеряли возможность достать скотъ себѣ. Я думаю даже, что вывозка скота возможна была изъ Чищу во время самой войны.
Пдл. Вельяминовъ. Вы правели цифру 5000 реквизированного скота, это точно?
Пдл. Вершининъ. Да.
Пдл. Вельяминовъ. А сколько скота было продано населеніемъ, вы этихъ свѣдѣній не имѣте?
Пдл. Вершининъ. Нѣтъ. Съ самого начаала войны припоядовали къ соображенію скотъ изъ центральныхъ частей, брали именно тотъ скотъ, который населеніе безъ ущерба могло продать. Убыль эта не пополнилась съ сѣвера. Морское вѣдомство обеспечило себѣ скотомъ и мулами, заключивъ договоръ съ Гинебургомъ, который принималъ большее количество скота изъ Манчжурии. Вотъ изъ этого скота и было удѣлено для продовольствія городскаго населенія.

Гн. Фокъ. На счетъ скота я хотѣлъ бы сказать нѣсколько словъ. Я самъ былъ очень заинтересованъ и пытался за скотомъ охотничью команду. Тутъ надо принять во вниканіе, что у насъ былъ недостатокъ въ свиньяхъ, и, если бы въ Артурѣ привели много скота, было бы нечѣмъ его кормить. Когда мы динулись въ Артуръ, мы послали наше сѣно впередъ. По приходѣ въ Артуръ, мы къ своему удивленію нашаго сѣна уже не застали, его уже съѣли; только благодаря тому, что мы стояли на Зеленыхъ горахъ, мы могли прокормить скотъ и въ то же время заготовили свина на зиму. Намъ еще помогло и то, что мы кормили скотъ кукурузой.

Предс. Въ маѣ мѣсяцѣ нѣть еще травы?
Гн. Стесселъ. Нѣтъ, начиная съ августа—въ сентябрѣ и октябрѣ. У насъ былъ прошлиегодній кормъ, но его было недостаточно. Мнѣ было приказано батарейнымъ командирамъ заготавливать кормъ—косить гаолянъ, такъ какъ на горахъ сѣна нѣть.

Предс. Оглашите показанія дѣйствительнаго статского совѣтника Рабинина, врача Субботина и подполковника Дювернуа.

Секретарь читаетъ показанія врача Рабинина, Субботина и бывшаго воинскаго начальника Квантунской области подполковника Дювернуа въ частяхъ, относящихся до дѣятельности ген.-лейт. Стессела въ Портъ-Артурѣ.

Воен. Прок. Изъ обвиненій, предъявленныхъ генералу Стесселю и указанныхъ во второмъ отдѣлѣ, осталось не выясненнымъ и не удостовѣреннымъ лишь одно вмѣстительство генерала Стесселя въ пранѣ коммандента, это—отрѣшеніе отъ должности Вейканена.

Этотъ вопросъ не былъ совершенно затронутъ.
Пдл. Вельяминовъ. (Обращается къ св. пдл. Вершинину). Тутъ вопросъ идетъ о содержаніи дружинъ. Будьте добры, скажите пожалуйста, какая сумма денегъ была сдана японцамъ?
Пдл. Вершининъ. Японцамъ не было сдано никакихъ денегъ. По условію капитуляціи все общественные суммы въ день сдачи 22-го декабря должны были поступить въ японцамъ. Японцы, занявъ Портъ-Артуръ, явились въ городское управление, где нашли наличными деньгами 30 р. 25 к. и кредитный городскій общественныхъ денегъ, сданныхъ на храненіе въ Русско-Китайской банкѣ на 299,000 руб.
Пдл. Вельяминовъ. Вотъ я и хотѣлъ васъ спросить: на какой счетъ содержалась дружина, на городской?
Пдл. Вершининъ. Дружина содержалась Портъ-Артурскимъ городскимъ управлениемъ до конца, равно какъ и пожарная команда; конный составъ приморской стражи также содержался на средства Портъ-Артурскаго городского управления, и еще первая городская больница. Дружина мною, по приказанію начальства, выдавалось все, что было возможно, но въ распоряженіи моемъ не было такихъ суммъ, которыя я могъ бы расходовать на дружину.

* Эти показания будутъ помѣщены, если послѣдуетъ разрѣшеніе Главнаго Военнаго Прокурора.

Ред.
Пдп. Вельяминовъ. Я поэтому васъ и спрашиваю, имѣли-ли вы право, пользуясь со-гласіемъ команданта крѣпости и командую-щаго войсками, взять въ свое распоряженіе на военныя нужды изъ этой суммы 29900 р.?
Пдп. Вершининъ. Суммы городскаго упра-вленія я не скрывалъ, тѣмъ болѣе, что же-мѣшанъ провѣрялись книги и наличность казны и все приводилось въ извѣстность.
Пдп. Вельяминовъ. Не сказалъ ли вы по-паденіи Портъ-Артура г-ну Серебряникову: „какая досада, что я не знаю, что эти деньги попадутъ въ руки японцевъ, я думалъ, успѣ-къ перевести въ Харьковъ“.
Пдп. Вершининъ. Ничего подобнаго не говорилъ, и разговора такого не могло быть.
Воен. Прок. Вамъ подчинялась брандмей-стерская часть?
Пдп. Вершининъ. Точно такъ. Поэтому отрѣшеніе отъ должности брандмейстра Вей-каненя для меня было полной неожиданностью. Вейканенъ былъ на службѣ Портъ-Артурскаго городскаго управления по частному найму и находился въ полномъ вздѣніи и подчиненіи у меня, городского головы. Приказаніе, кото-рое послѣдовало отъ генерала Стесселя объ его удаленіи, меня очень удивило и до сихъ поръ остается непонятнымъ. Онъ былъ уда-ленъ, между прочимъ, за то, что будто бы онъ вкладъ на казенныхъ лошадяхъ го-родской пожарной команды. У пожарной команда никакихъ казенныхъ лошадей не было, а были лошади городскаго управления. На обязанность брандмейстра была возложена выѣзда лошадей, такъ какъ онъ былъ взятъ молодыми. Если бы Вейканенъ не испол-нялъ этого, то получалъ бы за это замѣчаніе. Эта причина была указана въ приказѣ началь-ника укрѣпленнаго района, но она не была понятна. Самое устраненіе брандмейстра я считаю неправильнымъ, не входящимъ въ кругъ обязанностей начальника укрѣпленнаго района,—удаленіе лица безъ предварительнаго разрѣшенія города, у котораго это лицо со-стояло на службѣ по частному найму.
Воен. Прок. Не извѣстно-ли вамъ о томъ, что г. Ножинъ жилъ у Вейканеня?
Пдп. Вершининъ. Извѣстно-что онъ на-ходился у брандмейстра. Вейканенъ зани-малъ квартиру, положенную ему натурой отъ Портъ-Артурскаго городскаго управления. Если бы Вейканенъ нашелъ нужнымъ сдать лищу комнату кому-либо, городское упра-влѣніе не считало бы возможнымъ этому пре-пятствовать и выѣзживаться въ его дѣла.
Пдп. Вельяминовъ. Вамъ извѣстно то, что генераль Стессель, пользуясь правами корпуснаго командира и начальника укрѣ-пленнаго района, могъ смѣстить не только брандмейстера, но и комиссара по граждан-ской части?
Пдп. Вершининъ. Совершенно вѣрно. Г. Стессель. Ваше Высокопредосудительно, разрѣшите возразить на показанія полковника Вершинина. Вейканенъ былъ моимъ смѣщень за то, что возилъ Ножина на лоша-дкахъ пожарной команды. Это же показывалъ и я, и другіе показывали въ комиссіи ба-ровъ Романа.
Пред. Не одинъ разъ защитники за-являютъ о томъ, что они желаютъ изслѣдо-вать не только то, что находится въ оконча-тельныхъ выводахъ обвинительнаго акта, но и то, что касается исторической его части; эта часть раздѣлается главнымъ образомъ на двѣ части: одна приведена для связи событий, а въ другой есть обстоятельства, затрагиваю-щія честь и добро имя подсудимыхъ. (Обра-щается къ Военному Прокурору). Какъ вы по-лагаете, допустимо-ли обсужденіе обстоя-тельствъ, не составляющихъ сутки обвинитель-наго акта и если допустимо, то въ какихъ предѣлахъ?
Воен. Прок. Историческая часть обвини-тельнаго акта является не подлежащей намъ разслѣдованію. Судъ производить судейское слѣдствіе и на основаніи свидѣтель-скихъ показаній составляетъ то или другое мнѣніе по данному обвиненію. Поэтому я по-лагая, что слѣдуетъ допускать впередъ, какъ было, давать возможность свидѣтельствамъ разсѣ-знаять события только въ предѣлахъ выводовъ обвинительнаго акта, не касаясь исторической его части.
Пдп. Вельяминовъ. Разрѣшите сдѣлать небольшое заявленіе. Въ исторической части обвинительнаго акта есть много обстоятельствъ, позорящихъ честь и доброе имя подсудимыхъ. Защита указываетъ, что въ выводахъ обвини-тельный акта вопросъ идетъ о жизни или смерти подсудимыхъ, по обвиненіи въ истори-ческой части затрагиваютъ больше чьмъ жизнь,—честъ подсудимыхъ, и поэтому защита проситъ разрѣшить въ дальнѣйшихъ засѣд-аніяхъ касаться и этой исторической части для выясненія всѣхъ обстоятельствъ дѣла.
Заш. г. Домбровской. Я хочу сдѣлать заявленіе, исходя изъ другой точки зрѣнія. Мой подзащитный обвиняется въ томъ, что онъ безъ бою и съ эгоистической цѣлью сдалъ японцамъ укрѣплённые пункты: Малое Орля-ное гнѣздо, Куропаткинскій лунетъ, батарею лятъ. Б. Поэтому, не разсѣдовать предыду-щихъ обстоятельствъ, представляется невоз-можнымъ перейти къ сдачѣ форта II, укрѣ-плений № 3, Большаго Орлянаго гнѣзда и Ска-листаго крѣжія. Только свидѣтельскими показа-ніями мы можемъ выяснить себѣ точно сдачу этихъ укрѣплённыхъ пунктовъ, можемъ
изслѣдовать это ощищеніе въ тѣнной связи. Поэтому я повторяю, что безъ свидѣтельскихъ показаній, я не въ состояніи себѣ уяснить этого. Прокуроръ говоритъ, что не о форѣ, а о дѣлѣ и что о немъ ничего пока не упоминается. Наше первое обвиненіе основано на доказдѣ генерала Смирнова о томъ, что со смерти генерала Кондратенко онъ за- подозрилъ генерала Фока въ согласіи съ гене- раломъ Стесселемъ сдать крѣпость съ эгоистиче- ской цѣлью. Поэтому мы должны подробно разсмотрѣть всю дѣятельность генерала Фока, со дня смерти генерала Кондратенко до самаго паденія крѣпости, и только тогда мы придемъ къ заключенію, были ли генералъ Фокъ измѣнникомъ, или онъ честно исполнилъ свой долгъ.

Воен. Прои. Я возражаю на заявленіе за- щиты о томъ, что историческая часть обви- нительнаго акта содержится въ себѣ обвине- ніе, позорящее честь подсудимыхъ; это за- явлено не вѣрно. Историчною частью ука- зываются известные факты и, если эти факты имѣютъ отношеніе къ подсудимымъ, то пусть защита спрашиваетъ свидѣтелей, какъ было и раньше.

Кап. 2 р. ф. Шульцъ. Ваше Высокопрево- сходительство, я со своей стороны прошу Суду дать возможность далѣе выяснить воп- росы, относящіеся къ фактическимъ обстоя- тельствамъ, которыя отразились непосред- ственно на дѣятельности генерала Смирнова и инкриминируются ему въ настоящемъ дѣлѣ. Затѣмъ, когда защита другихъ подсудимыхъ, въ виду разнородности интересовъ подсудимыхъ употребляетъ имя генерала Смирнова, я прошу дать мнѣ возможность, путемъ допроса свидѣтелей, выяснить, что показанія генерала Смирнова имѣли свои основанія. Иначе доб- рое имя генерала Смирнова несомнѣнно мо- жетъ пострадать. Я позволю себѣ указать еще на то, что съ моей стороны еще ни разу не были упомянуты имена другихъ подсудимыхъ по настоящему дѣлу, тогда какъ защитники этихъ подсудимыхъ весьма часто употребля- ютъ имя генерала Смирнова и указываютъ на то, что всѣ его донесенія, или показанія не соответствуютъ дѣйствительности. Въ дѣйствіи поддержания доброго имени генерала Смирнова, я прошу, чтобы намъ была дана воз- можность доказать путемъ допроса свидѣтелей, что тѣ показанія, на которыя указывала за- щита другихъ подсудимыхъ, имѣли основаніе въ дѣйствительности.

Прис. пов. Нечаевъ. Являясь однимъ изъ защитниковъ генерала Рейса, я вовсе не за- интересованъ въ расширѣніи нашихъ правъ. Но, дѣйствительно, мы должны выяснить по- ложеніе генерала Смирнова. Мы не можемъ забывать факта о томъ, что онъ является главнымъ обвинителемъ, какъ генерала Стессе- селя, такъ и другихъ подсудимыхъ. Если про- тивъ генерала Стесселя и Рейса обвиненіе под- держивается представителемъ военно-проку- рорскаго надзора и подтверждается рядомъ ука- заній другой стороны, то итъ никакого осно- ванія ставить генерала Смирнова въ положеніе, добровольнаго обвинителя. Если вы, гг. судьи, отравляя вопросы защиты, находитъ нужнымъ слышать для этого мнѣніе генерала Смирнова, то дѣлайте это открыто и чтобы онъ свои показанія давалъ не съ этой трибунѣ, а тамъ, гдѣ дѣятъ и другие свидѣтели. Если онъ даетъ показанія по такимъ обстоятельствамъ, по ко- торымъ самъ онъ не обвиняется, я ничего не имѣю противъ того, чтобы роль его была рас- ширена, чтобы онъ могъ давать показанія, тѣ или другія, но нужно чтобы ему, какъ сви- дѣтелю, можно было задавать разные вопросы, и не предлагать ему: „не пожелаетъ-ли гене- ралъ Смирновъ, если хотите, дать отвѣтъ?“ Такого положенія быть не должно. Я имѣю честь просить, Ваше Высокопревосходительство, обратить вниманіе, чтобы вопросъ о положеніи генерала Смирнова, былъ поставленъ открыто и честно.

Защ. г. Домбровскій. Я вполне при- соединяюсь къ тому, что сказано мною то- варищами и что имѣетъ прямой смыслъ за- конъ. Генералъ Смирновъ въ настоящемъ дѣлѣ является главнымъ обвинителемъ, онъ и допрашивается по этому дѣлу и какъ сви- дѣтель. Законъ допускаетъ такое совмѣщеніе, но имѣетъ съ тѣмъ законъ требуетъ, чтобы во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ одинъ изъ под- судимыхъ является по отношенію къ другимъ подсудимымъ свидѣтелемъ, онъ допрашива- ется наравнѣ со всѣми свидѣтелями, т. е. подъ перекрестнымъ допросомъ. Я это указываю потому, что мы вскорѣ перейдемъ къ суще- ственнымъ вопросамъ, которыми интересуется не только Верховный военный уголовный судъ, но интересуется ими весь мѣръ. Поэтому я прошу, когда мы перейдемъ къ самымъ важ- нымъ вопросамъ пятого пункта обвинительнаго акта по отношенію генерала Фока, раз- рѣшите генералу Смирнову давать свои пока- занія въ качествѣ свидѣтеля. Иначе допросъ будутъ незаконны и нецѣлесообразны.

Предс. Въ чемъ они заключаются, эти пункты?

Защ. г. Домбровскій. Въ сдачѣ безъ боя и съ эгоистической целью батареи Р, Большою и Малаго Орлинѣхъ гнѣздъ, Куро- паткинского ящута. Это послѣдній пунктъ обвинительного акта по отношенію къ гене- ралу Фоку.

Предс. Вы не забывайте, что генералъ Смирновъ является въ то же время самъ обви- няемымъ.
Защ. гн. Домбровский. Генерал Смирнов не обвиняется как соучастник, но он обвиняется только в бездействии власти. Генерал Фок и генерал Стессель обвиняются в том, что они согласились для совершения такого преступного действия, как суда в крытости, а генерал Смирнов — только в бездействии власти; это ведь две вещи разные. Я, как юрист, скажу, что для меня совершенно непонятно, как иначе предъявлять вопрос генералу Смирнову; с этим мы должны считаться.

Пред. Вельяминов. Я вполне присоединяюсь к мнению моих товарищей и прошу расширить право защиты.

Гн. Смирнов. Я до настоящего времени не отказывался давать заключения или показания по всем вопросам, которые предъявлены мнёв защитой других подсудимых. Ведь по существу дела нас обвиняют всё в четырех как бы солидарно. Раз будут оправданы мои соследи, то обвинение падет и в отношении меня. Интересы мои идуть казалось бы параллельно с интересами всех остальных подсудимых. Я не понимаю того, что означает известиный случай какого-нибудь дёло, чтобы затруднить этим положение других подсудимых; ведь этим я и себя ставлю в большее затруднение и в невозможность оправдаться. Во всяком случае я считаю долгом заявить, что с моей стороны — полная готовность всегда отвечать на все вопросы других защитников, которые будут предъявлены мнёв, и так требовать — даже в моих интересах потому, что тогда я могу освободиться вполне, сохраняя сторону всякий факт.

Пред. Судъ примет все это во внимание, и завтра я объявлю о результата суда по этому поводу. Объявляю заседание закрытым до завтра, до 11 ч. утра.

Заседание прерывается в 6 ч. 5 м. вечера.

Стенографическую запись вели: Войцеховская и Балабановъ.

Въ настоящемъ заседании допрашивались свидетели.

Колленскій Совѣтникъ Успенскій. Полковникъ Григоренко.
Капитанъ Родионовъ. Подполковникъ Павловскій.
Генералъ-майоръ Костенко. Полковникъ Верховскій.
Полковникъ князь Маладзе. Колленск. ассессоръ Серебренниковъ.
Дворянинъ Ножинъ. Годполковникъ Голицынскій.
Полковникъ Крестинскій. Подполковникъ Вершининъ.

309
Заседание 12-ое.
12 Декабря 1907 года.

Заседание возобновляется в 11 ч. 40 м. утра.

Прец. Заседание суда продолжается. Объявление защиты и выслушание заключения г. Помощника главного военного прокурора, Верховного военно-уголовного суда, определено: судебное следствие вести только в пределах обвинительного акта. Что же касается генерала-лейтенанта Смирнова, то, так как к нему предъявлено особое обвинение, суду насылать возможно допрашивать его в отношении к другим подсудимым в качествей свидетеля. (Оглашается к дежурному офицеру). Попросите свидетеля, капитана 1 ранга, Крипчинского.

Воевочный введите свидетеля, капитана 1 ранга Крипчинского.

Прец. Разскажите (обращ. к кап. 1 ранга Крипчинскому) все, что вы знаете по поводу распоряжения, исходившего от ген. Стесселя об арестовании корреспондента Ножина.

Кап. 1 р. Крипчинский. В конце октября 1904 года контр-адмирал Лоцинский призвал меня к себе и сообщил мне, что у Ножина вышли недоразумения с генералом Стесселем, а что генерал Смирнов просит меня вывезти Ножина на миноносце из крепости, но при этом предупредил меня, чтобы об этом ничего не знала генерал Стессель. Из слов адмирала Лоцинского я понял, что здесь кроется какая-то интрига, и отказался исполнить его просьбу, так как сошёл, что мой долг сражаться с японцами, а не принимать участие в интригах. Тогда контр-адмирал Лоцинский попросил меня указать миноносцев, которым могу быть выполнить это поручение. Я рекомендовал миноносцы "Сильный", командир которого лейтенант Гаддь был и был выписан к адмиралу Лоцинскому. Спустя некоторое время, я встретился с командиром "Сильного", который также, как и я, отказался исполнить это поручение. "Я сказал адмиралу, —говорить он мнё, — что всю минуту готов исполнить любое поручение, но вывести тайком Ножина, которого я знаю с очень дурной стороны, я не нахожу возможным". После этого конт-адмирал Лоцинский смотрел мнё, что командир "Сильного" не умеет разговаривать с начальствующими лицами, и потребовал, чтобы я ему называл другой миноносец. По моему указанию поручение это было возложено на миноносец "Сердитый", командир которого был Дмитриев 5-й. Этот миноносец три раза пытался выйти в море, но всякий раз терпел неудачи и возвращался: то он встретил три японских миноносцев, то была сильная зябь, то должен был чиниться, так как затонули на мину. 1-го ноября я был у адмирала Лоцинского, который жил в гости у адмирала Григоровичем, командиром порта. В кабинете последнего было уже жандармский ротмистр Познанский, который спросил меня, извстно ли мнё, что на миноносцах, находящихся под моей командой, скрывается Ножин, и известен ли мнё приказ об его аресте и о том, что ему не положено жить на военных судах. На это я ответил, что Ножина я видел на "Сердитом", но приказания о его недопущении я не знал. На его вопрос, не передавал ли мнё адмирал приказал Стесселя о невпуске Ножина из крепости, присутствовавший при этом адмирал Лоцинский сказал: "мы еще не успели сообщить капитану об этом приказе". После этого я немедленно отдал секретный приказ по отряду миноносцев: Ножина на суда не пускать. Через несколько времени адмирал Лоцинский снова меня вызвал и спросил: "нёть ли у нас такого старого миноносца, который мог бы
Погиб в Чишу и более не возвращаться?" На это я ответил, что вообще старых миноносцев у нас нет, но что старые гиганты "Расторопный". Вскоре после этого послезавтра неожиданный приказ о назначении на "Расторопный" нового состава офицеров, о смешении командиров (вместе лейтенанта Ленк, был назначен лейтенант Папен) и об отчислении этого миноносца от вверенного мне отряда и передаче его в личное распоряжение командира порта, адмирала Григоровича. Что было дальше, я не знаю, но через несколько дней меня потребовали к себе генерал Стессела и спросили меня, известно ли мнё, что на одном из моих миноносцев ухаживал Ножин. Я ответил, что, может быть, Ножин и ухаживает оттуда, но, во всяком случае, не на моем миноносце, а "Расторопный", как я только что сказал, был отчислен от моего отряда. Впоследствии только узнал, что именно на этом миноносце был вывезен Ножин, причем мнё стало еще известно, что миноносцем этот был потоплен в Чишу.

Въ залъ введенъ свидетель, капитанъ 2 ранга Ленкъ.

Предс. Не знаете ли, свидетель, чего-либо чо поводу будто бы бывших распоряжений со стороны генераль-лейтенанта Стессела объ арестованіи корреспондента Ножина?

Кап. 2 р. Ленко. Относительно ареста я ничего не слышал, а знаю только, что был секретный приказ о невыпуске ни подъ какимъ видомъ на миноносцѣ г. Ножина.

Предс. Вельяминовъ. Какимъ же образомъ г. Ножинъ ухаживает?

Предс. Вопросъ идетъ объ арестѣ.

Предс. Вельяминовъ. Были ли вы смѣнены за то, что не хотели выпустить Ножина?

Кап. 2 р. Ленко. От адмирала я не получалъ никакихъ распоряженій, такъ что не знаю долженъ ли вести Ножина.

Предс. Мы теперь не разбираемъ тѣхъ отношеній, какія существовали между морскими и сухопутными начальниками.

Предс. Вельяминовъ. Защита подчеркивает, что для нихъ имѣетъ большое значеніе тѣ отношенія, какія были между начальниками морскими и сухопутными. Я еще разъ докладываю Вашему Высокопреосвященству, что если эти отношенія не будутъ освящены, то тогда ни одно слово свидетеля не имѣетъ значенія. Если же мы будемъ смотрѣть подъ угломъ личныхъ страстей, то лишнѣй разъ увидимъ, что мы все люди и все въ извѣстной обстановкѣ дѣствуютъ подъ влияниемъ страстей.

Предс. Намъ не поручено разсматривать дѣствія морскихъ властей.

Предс. Вельяминовъ. Я не хочу разсматривать дѣствія морскихъ властей, а хочу только установить фактъ, что воля генерала Стессела о невыпущку корреспондента Ножина, который имѣлъ секретныя свѣдѣнія относительно обороны крѣпости, не была исполнена и, можетъ быть, если бы эти свѣдѣнія не попали въ газеты, то мы въ декабрѣ мѣсяцѣ не имѣли бы у себя японцев.

Предс. Вы прежде докажите, что у корреспондента Ножина были документы.

Предс. Вельяминовъ. Я не говорю относительно документовъ, но корреспондентъ Ножинъ, сотрудничая въ газетахъ, могъ невольно розказать о томъ, что дѣвалось въ крѣпости. Ни о какомъ преступлении г. Ножина я не говорю, а говорю только объ опасности вывѣза военного корреспондента, да еще подъ влияніемъ личныхъ страстей.

Предс. Пожалуйста, задавайте вопросы, относящіеся ближе къ дѣлу, и не тратите времени на тѣ разговоры, которые происходили между различными начальниками. Мы знаемъ, что распоряженіе было дано и что оно не было выполнено.

Предс. Вельяминовъ. Я отказываюсь отъ дальнѣйшихъ вопросов.

Дв. Ножинъ. Ваше Высокопреосвященство! Позвольте мнѣ просить занести въ протоколъ засѣданія, что защита генераль-лейтенанта Стессела неоднократно подчеркиваетъ, что по моемъ прибытии въ Чишу я далъ свѣдѣнія въ газеты. Увѣряя, я далъ слово генераль-лейтенанту Смирнову, что о Стесселѣ я ничего не буду писать, и я это исполнилъ до сихъ поръ. Я только далъ телеграмму "Русскому Слова", въ которую я былъ приглашенъ корреспондентомъ, тамъ я упоминаю, что Стессель всегда обманываетъ Государя.

Пис. Основ. Стрелановъ. Свидѣтель не предоставляетъ права вступать въ полемику со сторонами и просить судъ о занесеніи въ протоколъ.

Предс. Всякий человѣкъ, призванный въ судѣ, имѣетъ право на защиту суда.

Пис. Основ. Стрелановъ. Законъ не предоставляетъ права свидѣтелю принимать положеніе стороны.

Предс. Онъ просить оградить его отъ обвиненій. Прощу васъ не выбирать судъ для какихъ-нибудь личныхъ счетовъ.

Пис. Основ. Стрелановъ. Никакихъ личныхъ счетовъ не было и быть не можетъ.

Въ залѣ введенъ свидетель, генераль-майоръ Третьяковъ.

Предс. Вельяминовъ. Вы были начальникомъ отряда на кинчжуоскѣпіяхъ, что вы можете сказать относительно реквизиціи?
Гн. Третьяковъ. Мой полкъ для своихъ целей началъ собирать скотъ въ то время, когда открылись военные дѣйствія,—въ своемъ районѣ; мы доставляли масло при помощи подрядчиковъ, а также послывали версть на 20 отъ позиціи, чтобы сдѣлать запасъ скота для полка. Черезъ нѣкоторое время, можетъ быть черезъ для три-четыре, пришло приказаніе отъ генерала Стесселя, чтобы мы заготавливали скотъ для дивизіи. Помимо, что намъ эта работа была непріятна, поэтому я обратился къ начальнику Талинѣвсскаго участка, капитану Геммельману, съ просьбой, чтобы онъ намъ оказывалъ помощь. Въ это время у него были свои деньги и онъ тратилъ ихъ на приобрѣтеніе скота. Помимо, что мы сбирали около 300 головъ скота и отослали въ тылъ. Послѣ этого пріѣхалъ для расплаты съ (не слышно) и расплатился съ нами. Кромѣ того, мы имѣли порученіе также собрать скотъ для (не слышно), но въ это время въ нашемъ округъ скота было мало. Но несмотря на это, они отъ насъ потребовали людей, и мы назначили 50 человекъ, чтобы они отправились съ подрядчиками собирать скотъ. Потому капитанъ (не слышно) собралъ не мало скота въ тылъ. Сколько онъ собиралъ, доносить не могу, но во всѣмъ случаѣ собрано было порядочное количество.

Предс. Такимъ образомъ, надо понимать, что все точно было исполнено.

Гн. Третьяковъ. Да.

Чл. суд.a. Когда начала реквизиція?

Гн. Третьяковъ. Числа 3-го или 4-го.

Предс. Вы называете реквизиціей то, что приобрѣталось интендантствомъ и за что потомъ высылались деньги при сдѣйствіи гражданскихъ властей?

Гн. Третьяковъ. Такъ точно.

Чл. суда. Въ какомъ районѣ собирались скоты?

Гн. Третьяковъ. По радиусу 20 верстъ отъ Кинѣ-Чжоу.

Гн. Стессель. Ваше высочайшее состояніе! Разрѣшите мнѣ сказать нѣсколько словъ по поводу вѣрздъ Ножина изъ крѣпости. Будучи мною запрошенъ о вѣрздѣ Ножина изъ крѣпости, генералъ Смирновъ донесъ мнѣ 9-го ноября о томъ, что ротмистромъ Познанскімъ ему ничего не сообщено. А ему приказывалъ немедленно донести мнѣ еще 7-го числа. Генералъ Смирновъ донесъ, что ему рѣшительно ничего не было извѣстно, а только теперь стало извѣстно. У меня имѣется документъ, и я покорнѣйше прошу его прочесть, потому, что я полагаю, что ему извѣстно и донесъ даже на Высочайшее имя, что корреспондентъ Ножина вопреки моему приказанію адмираломъ такимъ-то выпущены изъ крѣпости. Но когда я былъ привлеченъ къ слѣдствію, какъ обвиняемый, т. е. когда я имѣлъ право читать показанія свидѣтей, то я прочелъ показаніе генерала Смирнова, въ которомъ онъ показалъ, что онъ лично просилъ адмирала Григоровича, а тотъ передалъ Лошинскому, что онъ проситъ и желаетъ бы, чтобы эта просьба была исполнена, выпустить изъ крѣпости травимаго мною корреспондента Ножина, которому будетъ боюсь я хотѣлъ послать на позицію, чтобы его тамъ убили. Послѣ этого Ножинъ былъ выпущенъ адмираломъ Григоровичемъ, и Лошинскій былъ съ нимъ солидаренъ. Тогда я только узналъ, что Смирновъ выѣхалъ съ ними выпустить Ножина...

Предс. Послѣ попрошу докончить.

Въ залѣ введенъ свидѣтель, капитанъ Флоровъ.

Пдп. Вельяминовъ. (Свидѣтель). Вы были на второмъ фронты. Не приходилось ли вамъ отъ японцевъ получать свѣдѣнія о томъ, что пишетъ „Новый Край“?

Кап. Флоровъ. Будучи на фронтѣ, гдѣ мы находились въ 5—6 шагахъ отъ японцевъ, мы иногда, не каждый день, позволили себѣ въ обѣдненный часъ прекращать всякую стрѣльбу и прі этомъ разрѣшали себѣ обмѣнятьсь съ японцами нѣсколькими фразами. Между прочимъ, на мой вопросъ: „кто объѣзжалъ ваши позиціи“, японцы сообщили, что это былъ принцъ. Потомъ я спрашивалъ, откуда у нихъ свѣдѣнія объ Артурѣ—предположительно, что тотъ же японецъ, съ которымъ я говорилъ, передалъ мнѣ, что генералъ Стессель раненъ,—японецъ ответилъ, что они получаютъ „Новый Край“ также же, какъ и мы.

Пдп. Вельяминовъ. Я больше вопросовъ не имѣю.

Чл. суда гн. бар. Остен-Сакенъ. Генералъ Стессель, вамъ было извѣстно, что японцы получаютъ „Новый Край“?

Гн. Стессель. Да. Тогда-то я и воспретилъ газету.

Чл. суда гн. бар. Остен-Сакенъ. Потомъ она была снова разрѣшена?

Гн. Стессель. Невозможно было ей совсѣмъ запретить: многие просили. Солдатамъ и офицерамъ нужно было что-нибудь читать.


Гн. Стессель. Такъ вотъ я получилъ 9-го

Извините, но я не могу прочитать и перевести текст изображённый на фото.
Генерал-лейтенант
Митрофан Александрович Надьин.
Ком. 2 бриг. 4 Вост.-Сиб. стр. див.; съ 3 дек. ком. 7 Вост.-Сиб. стр. див.; въ авг. и сент. был начальником. Вост. фр.; награжд.; орд. Св. Георгия 4 ст.—въ Русско-Тур. камп., за бой на Шипке и 3 ст.—за бой 13 мая подъ Кинье-Чжуу.

Генерал-майор
Владимир Николаевич Горбатовский.
Ком. 1-ой бриг. 7-ой Вост.-Сиб. стр. дивизион (нынѣ начальник. Алексеевск., воен. училищ.); въ П.-Арт. был начальником. обороны Вост. фронта; награжд. орд. св. Георгія 4 ст. за отбитіе штурмовъ на Вост. фр. въ октябрѣ и ноябрѣ.

Подполковник
Федоръ Васильевичъ Степановъ.
3 февр. 1904 г. назначенъ старш. ад. шт. 3-го Сиб. арм. корпус.; съ 9 авг. до конца осени былъ нач. шт. восточн. фронта; награжд.; орд. св. Георгія 4 ст. за отбитіе штурма 13 ноября; раненъ шрап. пулей въ правую руку 9 августа подъ Скилы-стамъ крижовъ.

Подполковник
Сергей Александровичъ Голованъ.
Въ П.-Арт. состоялъ сначала при штабѣ 3-го Сиб. арм. корпус.; съ 9 ноября—при штабѣ 7-ой Вост.-Сиб. стр. дивизион; награжд.; орд. св. Георгія 4 ст. за отличіе при отбитіи штурмовъ.
ноября донесение генерала Смирнова, что до-
несение ротмистра Познянского ему стало
известно только 9-го ноября. А я сам лично
вывалил его и просил: „если вам известно,
gдё проживает Ножин, то вы донесите!”. Оказывается же, что ему было известно не
9-го ноября, а раньше, т.к. он сам просил, чтобы адырал назначил миноно-
сёт. И вот Ножина отправили на этом
миноносец, назначив командиром этого
миноноса лейтенанта Плена, который не
знал моего приказа, чтобы Ножина не брать
ни на какой миноносец. Я отдал приказ,
чтоб Ножина не увозить и отобрать от
него все бумаги и документы, относившиеся
до крепости, и фотографические снимки. Я
предполагал, что всё эти бумаги отправятся
из крепости и могут попасть в руки
врагов. Я был уверен, что Ножина, и
тот груз, который с ним увезла, в
октябре мѣсяца начальніца Пушкинской
школы г-жа Савельева мѣж сказала: „вы на-
правляете, генерал, такт относитесь к Ножи-
ну. Почитайте, что он про вас пишет.
Онъ бывает у генерала Смирнова и про вась
пишет такія-то и такія то дѣла”. Я говорю,
что это все неправда, а она мѣж говорить:
„я знаю, что это неправда; но Ножина гово-
рить,—когда генерал Смирновъ усвѣдоми-
ритъ, то и неправда будетъ правдой”. Это
слова г-жи Савельевой. Зная, что у Ножина
много бумагъ, я приказал ротмистру Познанскому
отобрать бумаги и фотографическіе снимки, а насчет ареста я сказал,
что если онъ будетъ сопротивляться, то я
разрѣшалъ его арестовать, а не въ смыслѣ
арестовать Ножина, какъ Ножина. Мы
могли быть арестовано, относясь до крѣ-
пости, на томъ основаніи, что онъ могъ по-
насть японцами, что было бы чрезвычайно
вредно.
Цпилъ Вельяминовъ. По поводу вопроса,
который задалъ членъ суда генералъ баронъ
Остент-Сакенъ, я долженъ заявить, что послѣ
вторичнаго выхода газеты, въ ней не помѣ-
щались замѣтки, касающіяся оборону крѣ-
пости. Это была газета, наполненная фелет-
тонами.
Предс. Вѣдъ газета была подцензури,
мы слышали вчера показанія генерала-майора
Рейса, что съ возобновленіемъ газеты онъ
лично ее редактировалъ.
Цпилъ Вельяминовъ. Каждый можетъ не
исполнять приказания, и каждый по своему
является отвѣтчикомъ. Штабъ могъ что-ни-
будь пропустить и адмиралъ Григоровичъ,
тоже. Еще адмиралъ Макаровъ говорилъ о
необходимости закрыть газету „Новый Край”
и распорядился конфисковать одинъ номеръ.
И адмиралъ Макаровъ зналъ, что газета под-
цензурная. Однако пропустили свѣдѣнія,
которыя дурно влили на положеніе крѣ-
пости.
Гн. Смирновъ. Позвольте мнѣ сказать
несколько словъ по поводу того, что говори-
налъ генералъ-лейтенантъ Стессель. Приказ
Намѣстника № 338 давать исключительное
право мнѣ, какъ коменданту, высказать, кого
я найду нужнымъ, или задерживать въ Артурѣ.
Руководствуясь этимъ приказомъ, я давалъ
разрѣшеніе на отѣздъ очень не многимъ.
Причемъ контроль относительно благонадеж-
ности и относительно того, можно ли выпу-
стить того или другого изъ жителей, я пере-
давалъ начальнику штаба и начальньку жан-
дерской команды. Тольо относительно та-
кихъ лицъ, которые находились за предѣлами
ихъ компетенции или о которыхъ мѣблись
тайныя свѣдѣнія, они выдавали мнѣ, и я
рѣшалъ: разрѣшить ли такому лицу выѣздъ
изъ Артура, или мѣбъ. Однимъ словомъ я
вполнѣ руководился властью, предоставленной
мѣмъ приказомъ Намѣстника № 339. Касательно
военного корреспондента Ножина я долженъ
сказать, что когда онъ обратился ко мнѣ за
разрѣшеніемъ, то его просьба была соединена
съ другой просьбой, что въ силу того, что
цѣнность джонокъ очень возросла и что ему
трудно платить такія деньги, не возможно
ли будетъ отправить его на одной изъ джо-
нокъ, или катеръ, или миноносцъ, которые
отправляются периодически въ Чицу съ корр-
респондентомъ. Надо замѣтить, что право на
dоставку всѣхъ корреспондентовъ получили
отъ Намѣстника командиръ порта адмираль
Григоровичъ. Онъ поддерживалъ болѣе или
менѣ регулярнымъ сообщеніемъ съ вѣдущимъ
gиономъ. Вотъ къ адмиралу Григоровичу я и
обратился съ просьбой—не представляется ли
возможнымъ на джонкахъ, катерахъ, или мино-
носцахъ, вообще на какомъ-нибудь очередномъ
судѣ, отправить военного корреспондента Но-
жина. Насколько я помню, это было приблизи-
тельно около 18-го октября мѣсяца. Адми-
ралъ Григоровичъ согласился. А затѣмъ это
отправленіе корреспондента Ножина задержи-
валось, какъ видно изъ доклада, въ силу того,
что-то не могъ выйти миноносцъ, то не могъ
выйти паровой категъ „Орел”, который въ-
сколько разъ пытался пробраться въ Чицу,
но не могъ прорвать блокады. Затѣмъ, когда
сдѣлалось извѣстно генералъ-лейтенанту Стес-
селью, что на отходящемъ миноносцѣ уѣзжаетъ
Ножинъ, то тогда послѣдовало, какъ видно
изъ разсказа лейтенанта Лепко, распоряженіе,
„арестовать бумаги, какія имѣетъ военный
cорреспондентъ Ножинъ.” Это распоряженіе
было отдано находящимся въ непосредствен-
номъ мѣстъ распоряженій жандарскому офи-
cеру ротмистру Позняскому помимо меня.
Онъ прибылъ ко мнѣ и доложилъ о полученномъ распоряженіи. Тогда я сказала, что разъ получено такое распоряженіе старшаго начальника, то онъ долженъ его исполнить. Это касалось ареста бумагъ. Затѣмъ разныя эпизоды, опредѣляющіе дѣятельность Ножина, мнѣ не были извѣстны, я въ нихъ не вникалъ, и 18-го числа, когда обратился ко мнѣ съ этой просьбой военный корреспондентъ Ножинъ, до самого его отъѣзда, я ни разу его не видѣлъ и вообще этимъ дѣломъ не интересовался, потому что оно не находилось въ связи съ обороною и было настолько ничтожно,—можно ли тому или другому изъ жителей выѣхать,—что я положительно не затруднялъ своего вниманія. Меня не интересовало вовсе, благополучно ли онъ доѣхалъ или совсѣмъ не пріѣхалъ. Около 3-го ноября я получила докладную записку ротмистра Познанскаго, въ которой излагалось краткое порученіе, данное ему генераломъ Стессельемъ, и указывалось, что онъ не могъ выполнить этого порученія въ виду отъѣзда военнаго корреспондента Ножина. Когда, послѣ этого черезъ нѣсколько дней, я прибыла къ генералу Стесселю, то онъ спросилъ меня, извѣстно ли мнѣ объ отъѣзда Ножина „Да, конечно, извѣстно!"—„Какъ жетакъ,—говорить,—цѣлый миноносецъ погубить ради того, чтобы вывести корреспондента! Я, конечно, увидѣлъ этому вывзду. Я не могъ прийти къ такому заключенію или посмотрѣть съ такой точки зрѣнія на выходъ миноносца, такъ какъ мнѣ было извѣстно со словъ адмираловъ, что въ послѣднѣе время они предполагали послать на миноносцѣ планъ минныхъ загрѣзеній навстрѣчу адмиралу Рождественскому въ Сайгонъ, а также предполагали послать миноносцъ съ корреспонденціей, такъ какъ давно не было обмѣна корреспонденціей. Я это изложилъ генералѣ-лейтенанту Стесселю, но онъ настаивалъ на своемъ, что въ этомъ онъ видѣлъ здѣй умыселъ, что корреспонденція по всей вѣроятности продастъ секретъ крѣпости, такъ какъ онъ вѣзъ на веркѣ. На это я сказала, что по моему крайне разумѣнію секреты, имѣющіе значеніе 1 1/2 мѣсяца назадъ, теперь такого значенія не имѣютъ; вѣдь военный корреспондентъ вѣзъ по веркамъ 1 1/2 мѣсяца назадъ. Затѣмъ, на заявленіе генерала Стесселя, что онъ донесетъ на Высочайшее имя о фактѣ неисполненія адмиралами его распоряженія и о томъ, что умышленно выпущенъ взрывникъ изъ крѣпости, я доложилъ, что съ моей точки зрѣнія будетъ несостояніемъ съ его стороны шагомъ рѣшеніе до- нести на Высочайшее имя о лицахъ столь высоко поставленныхъ и исполняющихъ такія функции, какъ адмиралы. Этотъ нашъ разговоръ закончился со стороны генерала Стесселя предложеніемъ донести ему, когда мнѣ стало извѣстно. Я отвѣтила, что пришли при над- пиши донесеніе ротмистра Познанскаго, въ которомъ точно обозначено число, когда это совершніо. Вотъ все, что я имѣю честь пояснить по поводу заявлений генерала Стес- селя.

Въ вѣнкѣн. Прек. Руководствуясь приказомъ Намѣтника отъ 14-го апреля 1904 г. № 339, вторымъ пунктомъ, который предоставлялъ вамъ, какъ команданту, исключительное право разрѣшать выѣздъ изъ крѣпости, я такъ разрѣшила давали и другимъ лицамъ?

Гн. Смирновъ я думаю, что дать такихъ разрѣшеній до тысячи.

Предъ. Смртвановъ. Сообщение генера-ла Смирнова покрѣпѣше пропущъ къ дѣлу и огласить секретное донесеніе анан-дарскаго ротмистра Познанскаго, отъ 6-го ноября, гдѣ онъ пишетъ, что, получивъ пред-писаніе о производства обыска у быльшаго военнаго корреспондента Ножина и объясненіе его бумагъ, не могъ его исполнить потому, что 2-го ноября, на загатъ солна выѣхалъ въ Чицу миноносецъ, взявъ съ собою Ножина. На этомъ донесеніи есть надпись генерала Смирнова: „содержаніе настоящаго донесенія мнѣ стало извѣстно только 7-го ноября“. Въ доказательство того, что генераль Смирновъ сдѣлалъ только что заяленіе, не соот-вѣтствующее истинѣ, прошу прочесть и телеграмму адмирала Григоровича. Она находится въ 10-мъ приложенія № 77.

Пред. Къ чему все это вы говорите?

Предъ. Смртвановъ. Я опровергаю заявленіе генераль-лейтенанта Смирнова.

Предъ. Генераль Смирновъ въ этомъ не обвиняется. Выясняется вопросъ объ арестованіи Ножина. Все показанія говорятъ, что онъ арестованъ не былъ, что распоряженіе такое было и что была просьба команданта къ морскимъ начальствующимъ лицамъ помочь выѣхать изъ крѣпости застрявшему человѣку.

Гн. Стессель. А мой приказъ они должны были-бы исполнить, потому что я былъ стар-шимъ начальникомъ. Миноносецъ „Раторонный“ ушелъ безъ моего вѣдома. И у насъ были документы, которыя нужно было-бы послать и которыхъ послать, благодаря этому, я не могъ. Они должны были-бы меня извѣстить.

Предъ. Я нѣсколько разъ вамъ сообщалъ, что морскіе чины не преданы суду, намъ не поручено разбирать ихъ дѣйствія.

Гн. Стессель. Выйти изъ крѣпости не было возможности; разумѣется, для меня было очень важно знать о времени отъѣзда того, или другого судна.

Предъ. Многая показанія удостовѣряютъ о
существовании многих досадных вещей, как для вас так и для всех начальников разных степеней, но Верховному суду, разбиравшему дело по Высочайшему повелению, не предоставлено касаться этих вопросов, следовательно, мы не должны их касаться.

Ген. Стессель. Я не прошу касаться этих вопросов, относящихся до флота, но в числе чинов флота, были люди, которые не исполнили приказания и распоряжения старшего начальника крепости. Для чего же был старший начальник, приказания которого не исполнялись? Значит, мое положение таково, что не доверяю бывшим и передерванным бывшим. Единовластие требует, чтобы все распоряжения старшего начальника исполнялись, а раз вы не исполняете, то я должен до нести об этом.

Пред. Я больше не хочу слушать разъяснений на эту тему.

Кап. 2 р. ф. Шульц. Генерал Смирнов ничего не имел против разъяснения этих документов.

Пред. Вы в данном случае не защитники. Генерал Смирнов показывал, как свидетеля. Вы задесь сторона (у)?

Во зале веден свидетель, штабс-капитан Васильев.*

Пдп. Вельяминов. (Обращается к веденному свидетелю). Вы были на позиции. Не было у вас известно, что положение всх батареи было описано в газете „Новый Край“?

Шт. Кап. Васильев. На Зеленых горах по приказанию генерала Кондратенко была размещена наша батарея в трех пунктах. Мой взвод был поставлен на Среднем перевале. До 12-го июля мой взвод принимал участие в артиллерийских боях, оставшись все время на одном и том же месте и не подвергся обстрелу со стороны напротив. Но когда побывал у нас Нижний, — это было 12-го июля, в присутствии начальника штаба генерала Кондратенко, — я описал в „Новом Крыле“ расположение нашей батареи 13-го июля, то, не смотря на то, что батарея была хорошо поставлена и укрыта, место ее расположения было, очевидно, открыто, так как и справа, и слева начали сильный орудийный и ружейный огонь по батареи.

Пдп. Вельяминов. Я больше ничего не имел.

Во зале ведутся свидания, штабс-капитан Деборий-Мокриевич.

Пдп. Вельяминов. По поводу прекращения работы на второй боевой линии... Вы были все время на правом фланге,— будьте добры, скажите суду, как укреплялась вторая линия, и, кроме того, что вы называете второй линией, так как никакие третьей линии называют второй?

Шт.-кап. Деборий-Мокриевич. Второй оборонительной линией я называю линию, которая тянется от Курганной батареи по Владимировской, Лазеровской, Митрофановской горам и затым к Большому Орлову гнезду и Малому Орлову гнезду.

Пдп. Вельяминов. На этой линии велась работа?

Шт.-кап. Деборий-Мокриевич. Я часто видел, что положение вещей остается без изменений. Только с падением форта II-го я видел, что ход сообщений был продолжен; затем, ход сообщений от тыла Митрофановских гор не был углублен, но он все время засыпался снарядами, и я предпочитал выше открыто.

Пдп. Вельяминов. Слышили ли вы, о распоряжении, чтобы на этой линии прекратились работы?

Шт.-кап. Деборий-Мокриевич. О таком распоряжении не слыхал.

Во зале ведутся свидания поручик Линдевальд.*

Пдп. Вельяминов. Во время обоины вы были на каком-то фланге?

Пор. Линдевальд. Я был на фортu III.

Пдп. Вельяминов. Известно ли вам, какая дялась распоряжение, был ли приказ о прекращении работы?

Пор. Линдевальд. О таком распоряжении я никогда не слыхал.

Пдп. Вельяминов. Куда было направлено главное число рабочих, на первую или на вторую линию?

Пор. Линдевальд. В последнее время было очень мало рабочих. У меня на фортu всегда был недостаток в рабочих. С трудом удавалось получать 12—15 человек рабочих, а иной раз приходилось получать только дружинников.

Пдп. Вельяминов. Не помните ли вы состав рот в то время?

Пор. Линдевальд. У нас, на третьем фротu в последнее дни состав рот равнялся 30—35 человекам.

Пдп. Вельяминов. А к какую обложеню крепости?

Пор. Линдевальд. Я был тогда на Кумырниковом редуте; состав рот равнялся 150—150 человекам; точно сказать не могу.

* Поручик Линдевальд — младший офицер Канат. Сапер. роты; был ранен у Кумырнике. редута, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. за участие в обороне форта III.
во всяком случае, больше 100. К концу осады большими ротами считались тв, которые имели 40—45 человек.
Гн. Стессель. Приходилось ли этими же людьми, которые были в составе рот, держать исправление?
Пор. Линденвалльд. Да, каждую ночь мы дежурили исправлением этими людьми.
Гн. Стессель. Были ли такие случаи, что они сейчас после работы, не отдохнув,шли в сражение?
Пор. Линденвалльд. Мы постоянно ожидали штурмов и вылазок, так как в продолжение двух месяцев были в со-прикосновении с неприятелем; потому такие случаи были очень часто.
Гн. Стессель. В каком состоянии была физическая мощь этих людей?
Пор. Линденвалльд. Они были крайне утомлены. В последнее время приходилось употреблять на работы санитаров и даже фельдшеров.
Предс. Когда работали дружинники на фронте III?
Пор. Линденвалльд. Приблизительно в конце ноября или в первых числах декабря.
В зале ведет свидетель капитан Анюев.
Ппд. Вельяминов. Какие работы производились на первой и второй линиях обороны?
Кап. Анюев. На самых укреплениях копались контр-минь, а на второй линии ничего не делалось.
Ппд. Вельяминов. В каком составе были роты в конце ноября и в начале декабря?
Кап. Анюев. На фронте III гарнизон был примерно в числиц 300-ть человек.
Ппд. Вельяминов. Присоединялся к просьбе генерала Стесселя относительно прочтения этого предписание, я просил бы прочесть также имеющийся в доске документ, который указывает, что генерал-лейтенант Стессель от 30-го ноября писал генералу Кондратенко, чтобы укреплял вторую линию обороны. Это три приложения за № 74, 75 и 188.
Предс. Судь определяет прочитать эти документы. Объявляется перерыв на час.
Заседание прерывается в 1 час. 10 м. дня.

Стенографическую запись вели: Нозань и Русанов.

Заседание возобновляется в 2 час. 10 м.

Ппд. Музей. Вылазки у нас, в Артуре были очень часто в промежуток времени от августа и до ноября включительно. В ноябре они стали резко за недостатком средств и возможности проникнуть к противнику. Я был заведующим 7-м боевым участком; на этом участке противник находился в одном местах шагах в 9—10-ти от нас и поэтому не было никакой возможности производить вылазки. В октябре, когда я вступил на участок начальником, вылазки были почти ежедневно. Главным образом они производились на глазах фронта И-го и укрепления № 3-й. Нужно сказать, что независимо вылазки имели большое
значение, как например, расширение санейных работ на гласисе укрепления № 3-й, они производились под личным руководством капитана (?) Лесова. Общее руководство всеми вылазками во всевозможных случаях принадлежало генералу Кондратенко, который, как начальник, вылазки эти по возможности поощрял. Иногда бывали вылазки не только ежедневно, а бывали два-три раза в день. Богде подробно о вылазках я докажу не могу, так как я вступил в начальствование участком перед окончанием штурма, в октябре, послев взятия Плоской горы, когда я был назначен командиром батальона. В первую же ночь после этого вылазка состоялась тогда узнали, что японцы ночью опустятся по реку с левой стороны гласиса, проектируя свое направление на наш батарей. Вылазки наши предпринимались иногда большим количеством людей, т. е., человек 20—15, но такаи вылазки имели мало успеха. По преимуществу вылазки производились небольшими, в 3—4 человека под командой капитана (?) Лесова. В этих вылазках всегда почти участвовали зауральцы: Павлов и юнкер Чемеряк и др. 
Гн. Стессель. Позвольте, Ваше Высокопревосходительство, еще спросить: приносил ли эти вылазки большими отрядами пользу? 
Пдлп. Музеву. При мнё не было таких больших вылазок, но, назову я помню, и несмотря на небольшой выход, он везено было около редутов I и II. Вылазки эти особенно удачны не приносили, но во всяком случае подобраны состоят и духа гарнизона. Я в них не участвовал и сказать больше ничего не могу. 
Гн. Смирнов. Позвольте мнё дополнить показаний свидетеля моим пояснением. 
Предс. О чем? 
Гн. Смирнов. По поводу вылазок. 
Предс. Это ваша касается? 
Гн. Смирнов. Безусловно. Все эти вылазки, непосредственно, по большей части, проектировались мною и всегда были или воспрещаемы, или отмечены генералом Стесселем. 
Предс. В этом вы не обвиняетесь. 
Гн. Смирнов. Я не по поводу обвинения, а как свидетель вылазок. 
Предс. (Обращается к Воен. Прокурору). Вы считаете это возможным? 
Воен. Прокур. Изменин существенных от этих пояснений не будет, а в заключительной части обвинительного акта этого не будет. 
Предс. (Обращается к г. Смирнову). К какому отдельно это относится? Вы не приглашены в качестве свидетеля, а обвинялись в этом, вы не обвиняйтесь.
ленін рабо́тъ; а чтобы прекращали тамъ рабо́ты,—это́го я не помню.

Пдп. Ве́льяминовъ. Когда же это было? можетъ быть, въ концѣ ноября это было?
Пдп. Гандуринъ. Точно этого сказать не могу.

Пдп. Ве́льяминовъ. Что вы называете второй линіей обороны?
Пдп. Гандуринъ. Это былъ краяй, которы́й отдѣлялъ мой участокъ отъ штаба гене́рала Горбатовскаго.

Пдп. Ве́льяминовъ. Название города не помните?
Пдп. Гандуринъ. Этимъ городомъ въ штабѣ давали произвольное названіе.

Предс. Вы находились въ какомъ участкѣ?
Пдп. Гандуринъ. Я находился на вто́ромъ отдѣлѣ восточнаго фронта сухопутной обо́ро́ны т. е. отъ хода сообщенія къ фортъ II близъ укрѣпленія № 2, до арсенала вклю́чительно.

Предс. (Обраща́ясь къ де́немъ офицеру). Попросите сви́дѣтель о́перы и олевая генераль-ма́йора Петру́шы.
Въ за́ль введенъ сви́дѣтель генераль-ма́йоръ Петру́ша.

Предс. (Обра́ща́ется къ подполковнику Ве́льяминову). Какіе вопро́сы вы будете задавать сви́дѣтель?

Пдп. Ве́льяминовъ. Ваше Превосходительство, вы были на западномъ фронтѣ. Можно было съ западного фронта давать рабочихъ на восточный въ началѣ декабря и въ концѣ ноября мѣсяца?

Гн. Петру́ша. Въ концѣ ноября и въ на́чалѣ декабря я не давалъ никакихъ рабо́чихъ.

Пдп. Ве́льяминовъ. Почему?

Гн. Петру́ша. Потому что не могъ давать. У меня въ конца ноября положение было такое, что до паденія Высокой горы, Плоская гора защищалась исключительно ротами моего полка. Эту гору я выросилъ у гене́рала Кондратенко для своего полка для того, чтобы не мѣшались другія части, это было болѣе удобно въ смыслѣ работы. Затѣмь уже, когда полкъ послѣ паденія Высокой горы вернулся на свою основную позицію, съ этого времени начались постоянныя атаки на за́падномъ фронтѣ. Давать въ это время рабо́чихъ не могъ, потому что не имѣлъ возмо́жности,—мы каждую минуту могли ожидать атаки.

Пдп. Ве́льяминовъ. Не помните ли, на́стаивать ли на укрѣпленіи какой либо позиціи генераль Кондратенко?

Гн. Петру́ша. Особенно настаивалъ на укрѣпленіи № 5.

Пдп. Ве́льяминовъ. Настаивал ли на укрѣпленіи Высокой горы послѣ взятия Дагу́шана?

Гн. Петру́ша. Послѣ этого?
Пдп. Ве́льяминовъ. Да, да.

Гн. Петру́ша. Я уже говорилъ, что 27-му полку принадлежала Плоская гора, рабочихъ же полкъ давалъ съ тѣхъ поръ, какъ тамъ (на Высокой) началися устра́виваться, тамъ постоянно находились въ командировкѣ 2—3 роты, если не болѣе.

Пдп. Ве́льяминовъ. Въ какомъ составѣ были роты, когда вы были команди́ромъ полка?

Гн. Петру́ша. Въ началѣ декабря и въ концѣ ноября я считалъ штыковъ въ ротѣ 110—115 человѣкъ, на западномъ фронтѣ.

Предс. (Деж. офицеру). Попросите подполковника Романовскаго.
Въ за́ль введенъ сви́дѣтель подполковникъ Рома́новскій.

Пдп. Ве́льяминовъ. Скажите пожалуйста, не было ли случаевъ, что въ газетѣ „Новый Край“ помѣщались статьи о состояніи нашихъ укрѣпленій?

Пдп. Романовскій. Да, въ концѣ июня была такая статья.

Пдп. Ве́льяминовъ. Я спрашиваю о Зеленыхъ горах.

Пдп. Романовскій. Въ концѣ июня появлялась статья, кажется г-на Ку́пчинскаго, опи́совавшая боц 20-го, 21-го іюня; въ ней также перечислялись подробно высоты, за которыми были расположены закрыто наши батареи. Въ виду того, что эти батареи оставались до 15-го іюля по старымъ мѣстамъ, безу́словно подобныя свѣдчія были неожидательны.

Въ одномъ изъ № была указана одна высота ошибочно, но сейчасъ же всѣ вѣдь за этимъ, 3-го іюля, была помѣщена замѣтка, гдѣ была поправка, въ ней указывалось, что высота, за которой находилась такая-то батарея, обозначена неправильно, и на этотъ разъ № высоты, на которой была расположена бата́рея, былъ указанъ правильно. По этому по́воду я имѣлъ объясненіе съ редакторомъ газеты полковникомъ Артемьевымъ, которо́му я указывалъ на нежелательность помѣ́щенія такихъ свѣдчій, но получилъ отвѣтъ отъ полковника Артемьева, что въдь японцы не могутъ-же читать нашу газету „Новый Край“ и навѣрно не имѣютъ нашихъ картъ.

Воен. Прок. А вамъ было извѣстно, что всѣ статьи, прежде чьмъ почасть въ нумеръ газеты, отправлялись въ штабъ укрѣпленнаго района, гдѣ и подвергались цензурѣ?

Пдп. Романовскій. Это я знаю.

Предс. Не помните ли вы, были ли тамъ воздухоплавательные шары?

Пдп. Романовскій. Да, появлялись въ началѣ осени за крѣпостью со стороны китайскихъ деревень.

Предс. А китайцы шпионили?
Пилен Романовский. Я думаю безусловно шпионили, я сам не раз видел на переборах позиции китайцев.

Преамбула. Батарея, о которой идет речь, занимала ту-же позицию, что и до 15-го июля.

Пилен Романовский. Да.

Преамбула. (Обращается к дежурному офицеру). Попросите свидетеля поручика Кальнина.

Въ зале введен свидетель поручика Кальнина.

Пилен Вельяминовъ. (Обращается к свидетелю). Скажите, ваше имение приходилось самому обращаться за обысками к редактору "Нового Края"?

Пор. Кальгинъ. Ми имел приходилось обыскиваться с редакторомъ, полковникомъ Артемьевым.

Преамбула. Какую должность вы занимали въ Порт-Артурѣ?

Пор. Кальгинъ. Я былъ командиромъ батареи на берегу фронта. 20 апреля въ "Новомъ Крае" было помѣщено статьи, написанной чрезвычайно однообразно; отъ нея получалось впечатление, что будто-бы крѣпостная артиллерия очень мало приноситъ пользы. Черезъ нѣсколько дней послѣ появления этой статьи, я случайно встрѣтилъ редактора и, узнавъ, кто онъ такой, познакомился съ нимъ и сказалъ ему, что я хочу выписать его статьи 20 апреля, гдѣ совершенно невѣрно освещается дѣятельность крѣпостной артиллерии. На это мнѣ полковникъ Артемьевъ отвѣтилъ: "все это происходит потому, что военный корреспондентъ г. Ножинъ не здѣстъ на батареи: на суда его приглашаютъ и принимаютъ тамъ, а на батареяхъ—нетъ".

Пилен Вельяминовъ. Скажите, не обраща́ ли вы внимания, что въ статьяхъ "Нового Края" допускались извѣстные насмѣшки надъ моряками! Какъ быть, блѣдная, послѣ 28 июля, что нашъ флотъ еще разъ покрылся собой неувѣдомленной славой?

Пор. Кальгинъ. Да, это было, кажется, статьи 29 и 30 июля и именно въ такихъ выраженіяхъ: "нашъ флотъ покрылся съ собой еще разъ неувѣдомленной славой".

Пилен Вельяминовъ. Я больше вопросовъ не имѣю.

Преамбула. Попросите свидетеля г. Курилова.

Въ залѣ введен свидетель Куриловъ.

Преамбула. (Обращается к свидетелю). Потрудитесь отвѣтить на вопросы защитника.

Пилен Вельяминовъ. Скажите, пожалуйста, что вамъ известно относительно газеты "Новый Края"?

Свид. Куриловъ. Я могу сказать, что были статьи въ этой газетѣ, которая покрыли насъ всѣхъ.

Пилен Вельяминовъ. Помните ли вы отъ котораго нибудь числа хотя одну статью?

Свид. Куриловъ. Числа не помню, но помню, что была замѣтка, объ установкѣ нашихъ позиціонныхъ батарей, о недолѣтѣ и перелѣтѣ снарядовъ противника. Всѣ подобными замѣтками возвышались.

Пилен Вельяминовъ. Не помните, были ли тамъ замѣтки о морякахъ, насмѣшкахъ надъ ними, о томъ, что флотъ вновь покрылся собой неувѣдомленной славой?

Свид. Куриловъ. Да, это было послѣ возвращенія нашей эскадры, послѣ боя 28 июля. Эта замѣтка была въ нередовой статьѣ.

Воен. Проц. Защита помнить, что газета была подъ двойной цензурой?

Пилен Вельяминовъ. Я помню, что морской отдѣлъ былъ подъ цензурой, но цензура могла и просмотрѣть какую-либо замѣтку.

Г. Стессель. Позвольте, Ваше Высокопревосходительство, спросить свидетеля. (Обращается к свидетелю). Скажите, не знали ли вы, какъ относилось ко мнѣ население, были ли нареканія и неудовольствія со стороны населения?

Свид. Куриловъ. Возмущеніе населенія, несмотря на мнѣ известно, выходило изъ одного дома, гдѣ, какъ у насъ говорилось, было "гнѣдо старыхъ грѣшниковъ"; тамъ помѣщались нѣкоторые лица, оттуда-то и выходили, главнымъ образомъ, возмущенія населения и всякаго рода сплетенъ, по отношенію къ генералу Стесселю. Это я знаю прекрасно. Тамъ говорилось, что генералъ Стессель захватилъ въ свои руки власть, что не его дѣло укрѣплить крѣпость, что неправильными дѣйствіями генералъ Стессель нарушилъ права и властъ команда Смирнова.

Пилен Вельяминовъ. Оттуда выдержали всѣ эти свѣдѣнія?

Свид. Куриловъ. Я уже говорилъ, что у насъ этотъ домъ звалъ: "гнѣдо старыхъ грѣшниковъ".

Преамбула. Попросите свидетеля Дылевскаго.

Въ залѣ введен свидетель мастеръ Дылевский.

Преамбула. (Обращается к свидетелю). Потрудитесь отвѣтить на вопросы защитника.

Пилен Вельяминовъ. Скажите, пожалуйста, какъ относилось населеніе къ генералу Стесселю, не было ли со стороны населения неудовольствія и нареканій на генерала Стесселя лично.

Свид. Дылевский. Я ничего на этотъ вопросъ не могу отвѣтить, потому что ничего не знаю.

Пилен Вельяминовъ. Ваше Высокопревосходительство, я просилъ-бы, чтобы былъ вызванъ свидѣтель Васильевъ.

Преамбула. Вопросъ этотъ исчерпанъ.

Пилен Вельяминовъ. Но этотъ вопросъ очень важный. Я прошу прочесть телеграмму генералъ-адъютанта Куропаткина, отъ 12—14 июня.
Одиннадцатое. Во всех случаях, когда я обращался за помощью к адмиралу Витефту, я получал отказ, за исключением высылки канонерской лодки „Бобр“ и двух миноносцев для обеспечения правого фланга Кинчонской позиции. Для обеспечения ея левого фланга, я тоже просил выслать канонерки, но мне в этом было отказано, в виду того, что японский флот, стоявший на горизонте, к западу от Артура, мог их отрывают; броненосцы же и крейсера не могли выйти, так как не все были починены. Кроме того, с западной стороны Квантун разбросано японцами так много мин, что движение в этом направлении очень опасно.

Двадцатое. В ночь с 12-го на 13-е мая, во время сильной грозы, под покровом темной ночи, японцы втунули на гору Сэймонъ 120 орудий, между которыми были полевые, горные и часть осадных. С разведением нач. артиллерийской огня. В то же время открыли огонь шесть миноносцев и четыре канонерки, обстреливая позицию с левого фланга. Канонерки стреляли из 10-ти орудий. На нашей позиции было 52 орудия (большинство китайских) и два 6-дюймовых орудий Капэ с Ретвизана. Около 11 час. утра при слуга на наших орудиях была перебита и ее заменили стрелки. Японцы сосредоточили сначала весь огонь канонерок и миноносцев против нашего левого фланга, а потому постепенно переносили его по линии расположения наших войск. Когда очутился недоскатель в снарядах, то я приказал подвести их на поезд, на котором прибыли и там. По приходе станции Ичинцы, мы заменили канонерки и открыли огонь. Поезд отошел назад. Я телеграмм отправил на позицию. Японцы сбили железнодорожную насм и мешали исправлению пути высланным рабочим. Прикрываясь отсутствием 5-й полков, наши орудия были частью подбиты противником, частью испорчены нами. На позиции осталось 48 пулеметов, так как при них только остались патроны и они прикрывали отсутствие. Японцы, зная, что берег протяжен левого фланга был минирован, пошли по горлу в воду колоннами и обошли наш левый фланг. Тогда я приказал отступать. Необходима немедленная помощь отрядом в разряд 4 дивизий. Японцы пока поставили на позиции только полевые орудия и потому с выручкой надо срочно.

Падение Порт-Артура зависить от времени, снарядов и сухаря.

Когда защита крепости окажется невозможной, то я буду с войсками пробиваться. Если я буду наврно знать, что с севера идут на помощь, то я со своей свободной войсками выйду на вострому и постараюсь про-
биться до самой Кинч-Чжоуской позиции. За постлюднее время наступление передовых частей противника идет поспешно, причем они все время окапываются.

У меня мало кавалерии. Охотничьей команду 16-го полка вооружил шашками. Нижних чинов я уже наложил значки отличия военного ордена, для награждения же офицеров орденом св. Георгия я установил кавалерскую думу на броненосцу "Совастополь". Из жителей образовали вольные дружины под началством полицеймейстера Тауцы.

5-го мая вблизи бухты Кэта появилась неприятельская эскадра, от которой отделилось три миноносца, впоследствии в бухту. На берегу находилась охотничья команда 16-го полка и пограничника. Миноносы открыли огонь, охотники и стрелки отступили. Миноносцы, поставив на буях буйки, отшли к эскадре. Послал их ухода приборный флот Дейчман с тремя матросами подошел к шлюпке к поставленным буйкам и переставил их на мины. На другой день неприятельские крейсера, прикрывшие передовые, вошли в бухту. Один из них подошел к одному из буйков и, моментально взорвавшись, затонул. Погибший крейсер — не из больших. По постановлению думы, Дейчман наградил георгиевским крестом, матросов — знаками отличия военного ордена.

Гн. Стессель. Позвольте спросить, это та самая бухта, которая стояла генерал-адъютантом Коропаткиным? Речь идет о том корнете Жолквине, которого я пришел генерал-адъютантом Коропаткиным, который раньше никогда в Артуре не был и не видел его. Этот самый корнет Жолквин рассказывал офицерам, что во время Кинч-Чжуского боя я со станции Инчезы пошел пешком на Кинч-Чжускую позицию. От Инчезы до Кинч-Чжуо 35 верст, хотят и хороший ходок, но переход в 35 верст — большой, как же я мог проехать 35 верст и поспать на Кинч-Чжуо, когда известно, что войска оттуда отступили часа в четыре, а между тем этот Жолквин рассказывал, что я приказал 5-му полку отступить с позиции. Корнет все перепутал, и зачем-то я ему давал писанную телеграмму? Когда я отправлял его, может быть, мой и было кое-что расказано, а корнет Жолквин все перепутал.

Прец. Значит, вы корнету Жолквину не давали писанной телеграммы?

Гн. Стессель. Нет, не давал, потому что на другой день я послал брата моего адъютанта, князя Гантимурова, с дешевцами, с объявлением всем. За чем-то мне было послать с корнетом Жолквином? Онь все перепутал.

Воен. Прок. Перепутал ли корнет Жолквин или нет, мы знаем, что генерал Коропаткин получил от вас телеграмму.

Прис. пов. Сырлапов. Я хотел узнать на то обстоятельство, что показания корнета Жолквина не были им подписаны, а лишь была надпись сверху подполковника Любова, что все записано со слов корнета Жолквина. Все эти показания не были доказаны, а так как самая бумага не подписана Жолквином, то юридически она не считается документом.

Воен. Прок. О чем тут спорить? Корнету Жолквину было приказано доставить цифрованную телеграмму от генерала Стесселя к генерал-адъютанту Коропаткину, и он ее доставил.

Гн. Стессель. Ваше Высокопревосходительство, я еще обвиняюсь в том, что вопреки распоряжению командира крепости генерала Смирнова, не завышивал своих окон по вечерам, что этим огнями привлекал внимание неприятеля на рейд. Разрешите спросить начальника минной флотилии, капитана второго ранга Криничика, были ли действительно огни из моих окон видны на рейд.

Прец. Объ это обстоятельств я не вижу никакой надобности спрашивать, потому что оно так малою и касается скорей вашей присутствия, чьём вас самих.

Гн. Стессель. Однако этот пункт обвинения есть в обвинительном акте.

Прец. Д. Мы сейчас перейдем к вопросу о наградах. По этому поводу вызван главный начальник Черноморского флота, адмирал Вирен, который по своему служебному положению и по современным обстоятельствам должен быть, как можно скорее, освобожден от свидетельских показаний.

При. Вел. и мн. и. Ваше Высокопревосходительство, не разрешите ли здесь прочесть выдержку из статей газеты "Новый Край", например, тот номер, как наиболее характерный, за который газета была закрыта? Это займет не более 10—15 минут времени.

Прец. Нет. Мы сейчас перейдем к рассмотрению обстоятельств о так называемых наградах, потому к очищению форта II и уже потому перейдем к вопросу о сдаче крепости.

Воен. Прок. В виду такого заявления я ничего не имел против допроса адмирала Вирена.

Зац. гн. Домбрowski. Я тоже резко не имею против того, чтобы адмирал Вирен был допрошен по весом обстоятельствам дела. Вы, Ваше Высокопревосходительство, изволили сказать, что начнете с очищения фorta II, но с этим не-

321
посредственно соприкасается дьло о сдачѣ Куропаткинского люнета и батареи лит. Б. Все это тѣсно связано со сдачей форта III, Большого и Малаго Орлиного замка и очищения этихъ укрѣпленийъ пунктовъ. Эти вопросы займутъ много времени, а между тѣмъ они очень важны и показаніе свидѣтелемъ имѣетъ существенное значеніе; поэтому, я надѣюсь, вы, Ваше Превосходительство, разрѣшите задать мнѣ эти вопросы свидѣтелю, адыралу Виренъ, когда будетъ разбирать вопросъ о сдачѣ перечисленныхъ укрѣплений. Не только для моего подзащитного, но и для Верховнаго военно-уголовнаго суда весьма важно выяснить время паденія этихъ укрѣплений. Морскаго вѣдомства я казаться не буду, а лишь сухопутныхъ укрѣплений.

Прендс. Я еще разъ напоминаю гг. защитникамъ, что адмиралъ Виренъ долженъ быть, какъ можно скорѣе, освобожденъ отъ дачи показаній, какъ свидѣтель.

Въ 4 ч. объявленъ перерывъ на 10 мин.

Въ 4 ч. 10 м. засѣданіе возобновляется.

Въ залѣ введенъ свидѣтель контр-адмиралъ Виренъ.

Пршедс. Ваше Превосходительство, что можетъ сказать по поводу раздачи наградъ въ Портъ-Артурѣ?

К.-ад. Виренъ. Сказать по правдѣ, я не особенно интересовался вообще наградами во время пребыванія въ Портъ-Артурѣ и считаю, что они выдавались слишкомъ рано и слишкомъ щедро; но относительно пристрастнаго отношения къ наградамъ генераль-лейтенанта Стессела могу только сказать, что по моемъ наблюденіямъ число моряковъ, которые тоже принимали участіе въ оборонѣ, обслуживали орудія и были представлены къ наградамъ, было меньше, чѣмъ число остальныхъ нижнихъ чиновъ. Было около 300 оруй, при нихъ не менѣе 1200 нижнихъ чиновъ, кроме екипажа и другого десанта, и эти оруй были обслуживаемы моряками. И вѣдь, сравнивая процентъ награжденныхъ нижнихъ чиновъ и моряковъ, я нахожу, что морякамъ наградъ выдавалось меньше. Что касается награжденія офицеровъ, то сейчасъ не могу припомнить фактовъ пристрастнаго отношенія.

Воен. Прок. Вы думаете, что моряки могли считать себя обиженными сравнительно съ сухопутными чинами?

К.-ад. Виренъ. Думать, что они имѣли право считать себя обиженными.

Воен. Прок. Чѣмъ вы объясняете такое пристрастное отношеніе?

К.-ад. Виренъ. Это зависилось отъ главнаго начальства и, если оно не давало наградъ, значитъ, не находило нужнымъ ихъ давать.

Воен. Прок. Какія отношенія существовали между моряками и сухопутными войсками?

К.-ад. Виренъ. Я, конечно, могу только говорить о томъ, что лично всегда находился въ хорошихъ отношеніяхъ, хотя бы наружныхъ, со всѣмъ начальствомъ и генераломъ Стесселемъ, но то, что говорилось, то, что я слышалъ, показывало мнѣ, что существовали отношенія, нежелательныя между начальствомъ.

Воен. Прок. На какой почтѣ были несогласія?

К.-ад. Виренъ. Не могу сказать, лично въ этомъ не участвовалъ.

Гн. Стессель. Мнѣ были подчинены только тѣ моряки, которые находились на сухопутной линіи и входили въ составъ участковъ. Только тѣ представленія, которыя были отъ начальниковыхъ участковъ сухопутной обороны, были мною уважены; награждать моряковъ, обслуживавшихъ участки на морѣ, я не имѣлъ права. Объ этомъ я посредствомъ разъ говорилъ съ адмираломъ Григоровичемъ и писалъ, что не могу награждать на томъ основаніи, что мнѣ моряки эти не подчинены и "вы тоже, адмиралъ Григоровичъ, не подчинены мнѣ, поэтому никого представлять не можете". Я думаю, что на этомъ основаніи и была рознь, другихъ основаній не было. Офицеры стрѣльковъ полковъ тоже обиженны, потому что мнѣ приходится и сейчасъ слышать, что вотъ такой-то офицеръ не получилъ награды. Объясняется это тѣмъ, что офицеры наши, которыхъ я посылаю на джонкахъ съ наградами, ничего не могли доставить. Вотъ примѣръ: командиръ, насколько помню, Македонскаго и Аноева на джонкахъ съ тюкахъ на градъ. Потомъ получилъ телеграмму отъ Флуга, что джонка Македонскаго наравнялась на мину и всѣ тюки съ наградами пошли ко дну. Мы должны были много возобновить, но не все удалось возобновить, и вотъ до сихъ поръ офицеры жалуются, что не получили награды, но ведь это не моя вина. Напримѣръ, командиръ Байской роты, Рудневъ, тоже представляеть и, кажется, не получилъ награды; лейтенантъ Максимовъ тоже только недавно получилъ. Не моя также вина, если я представлялъ не получилъ: изъ которыхъ командиръ полковъ
дълала очень мало представлений, напримьръ, командиръ 25-го полка.

Воен. Прок. Вы говорите о морскихъ чи

назахъ?

Гн. Стессель. Вотъ я и говорю, что моръ

скихъ чиновь, которые не были мнѣ подчи

нены, я не имѣлъ права награждать; а ихъ

представляли адмиралъ своему начальству—

адмиралу Алексееву.

Воен. Прок. По этому пункту больше во

просовъ не имѣю.

Гн. Фокъ. Я хотѣлъ сказать, что адмиралъ

Вирѣнъ, можетъ быть, и правъ, что моряки

меньше получали награду, чѣмъ сухопутные

числа. Я лично видѣлъ дѣйствія моряковъ,——

душіе дѣйствія. У насъ было чрезвычайно

строго въ отношении наградъ; только стрѣлики,

благодаря ген. Линевичу, получили; раньше

получили награды только раненые. Съ этой

точки зрѣнія право.

Гн. Стессель. Моряки, которые были на сушѣ

считаютъ себя обиженными, но вѣдь я не могу...

Предс. Верховному суду вѣдь надобности

въ разъясненіяхъ этого вопроса. По пункту 7-му,

который собственно говоря, достаточно выъ

ясненъ, Верховному суду необходимо про-

честь донесеніе генерала Куропаткина и, по-

лучивъ объясненіе сторонъ, обсудить содер-

жаніе пункта.

Гн. Стессель. Разрѣшите закончить воп-

росъ о дружинахъ. Читалось показаніе на-

чальника дружинъ подполковника Дювернуа,

изъ котораго видно, что дружина содер-

жала отвратительно. Мною было приказано

зачислить его на довольство, а тѣ дружинѣ,

которыя получали жалованье отъ разныхъ

фирмъ, тѣ и продолжали получать. Между тѣмъ

подполковникъ Вершининъ изволилъ сказать

вчера, что онъ имѣлъ содержаніе. Вчера,

Ваше Превосходительство, вы изволили слы-

щать, что гражданинъ комиссарь былъ за-

явленъ, какъ онъ отдалъ квитанціи русскому-

китаискаго банка японцамъ, и японцы получили

299 тысячъ; если бы онъ сумѣлъ распорядиться

квитанціями, то 299 тысячъ получили бы въ

Шанхай наши, а не японцы. На содержаніе

дружинъ и могли бы пойти средства въ ко-

личествѣ 299 т. рублей. Вотъ объ этомъ я

и хотелъ доложить.

Воен. Прок. (Обращ. къ пдл. Вершини-

ну). Скажите, пожалуйста, въ вашемъ по-

казаніи по поводу дружинъ сказано, что за-

боты города сводились къ тому, чтобы пла-

тить жалованье, и только; такъ ли это?

Пдл. Вершининъ. Совершенно вѣрно.

Разрѣшите сдѣлать докладъ по поводу заявле-

нія, сдѣланного генераломъ Стесселемъ.

Предс. Совѣственно говоря, вы не подсу-

дымый. (?) А это показаніе подсудимаго совер-

шенно случайного характера...
производить работу на этой линии; во всяком случае тогда было названное обозначение второй и третьей линий. Что касается хода работы на этой позиции, то здесь имелся начальник инженеров крепости, полковник Григоренко, который может подробно изложить, как шли работы на этой позиции. На этой линии производил работы подполковник Шварц, на третьей капитан Родионов, и по указаниям начальника инженеров крепости, а не генерала Копратенко. Я попросил, чтобы по этому вопросу был опрошён начальник инженеров крепости Григоренко.

Полк. Григоренко. Предписания я не получил и не знаю, было ли дано такое коменданту крепости или нет, но только помню, что комендант крепости передавал на словах, чтобы прекратить работы на второй и третьей оборонительной линиях, после чего, как я докладывал раньше, работы опять продолжались высшем лагерем, который был в распоряжении коменданта крепости.

Предс. Эти документы находятся в дельках штаба?

Гн. Смирнов. Взято у вьчалом в дельках штаба. Когда я прочитывал слёдственное дело, я их не видел, потому что не всё приложение просматривало; это было предписание, оно не могло пропасть, оно должно быть; распоряжение было отдано в начале ноября.

Предс. Документы будут розысканы; они находятся в военно-исторической комиссии.

Прис. пов. Сыртланов. Мы получили только выдержки из ответа, а самое главное, существенного по поводу артиллерийского дела, за подписью генерала Бялого, осталось в военно-исторической комиссии. Эти документы надо истребовать; там имелся свидетель о числе больных, а не прислан отчет санитарной с репродукциями.

Предс. Верховный судъ, члены которого занимали извествное командное положение, начиная с коменданта полков, дивизий, знает с какими ствбенностями, с каким трудом связан подсчет цифровых данных отчета даже в мирное время; тамъ Верховному суду ева-ли понадобится проводить данные.

Предс. Вельяминов. Я не хочу проводки, для меня очень важно истребовать други данные, ведь были-же истребованы документы относительно посылки Йолкина.

Предс. Истребованы документы относительно показаний Йолкина, потому, что допустить прочтение неизвестной бумаги Верховный судъ не могъ безъ ея проводки.

Предс. Вельяминов продолжает настойчиво запрашивать на обсуждении и удовлетворенния его заявлений судьбы.

Воен. Прок. Я полагаю отказъ в просбѣ защиты, такъ какъ не вижу пользы въ этомъ.

Предс. (Ообщаюсь къ защитникамъ). Вы не слышали отказа? Онъ долженъ остатся въ силѣ.

Гн. Стессель. Позвольте докладать, что въ исторической комиссии есть дневникъ, въ которомъ упоминается общая цифра снарядовъ, ежедневно расходованныхъ, онъ долженъ быть въ судебнной комиссии, а теперь попалъ въ историческую комиссию.

Воен. Прок. Я вижу цифры, онъ находится въ дѣлѣ, въ материалѣ свѣдственной комиссіи.

Предс. (Обращается къ генералу Стессенку). Вы были командиромъ полка, дивизией, вамъ приходилось возиться съ отчетностью; припомните, какъ люди справлялись не точно, какъ происходили неточности.

Гн. Стессель. Объ этомъ я не говорю, это известно всѣмъ начальникамъ, которые были въ Артурѣ. Но есть разница между тѣмъ, что говорилось здѣсь, и тѣмъ, что имѣется въ отчетѣ.

Предс. Вы слышали заявлене прокураора? Онъ находитъ, что это излишне, потому что новыхъ обстоятельства здѣсь. Затѣмъ одно сказаю: у насъ есть данные, предшествовавши каптюлации, о числѣ снарядовъ, мѣньковъ, свѣдственныхъ припасовъ, затѣмъ у насъ есть данные о томъ, что сдано японцамъ. Затѣмъ же послѣ этого намъ заниматься опредѣленіемъ цифры, подсчетомъ частныхъ расходов.

Предс. Вельяминовъ. Но вѣдь итогъ настолько развитъ, что, по свѣдбніямъ генерала Вялого и адъютанта по хозяйственной части, снарядовъ было 21 тысяча, а въ другомъ отчетѣ указано 40 тысячъ. Надо в Dtype в положении защиты; прошу судь выслать на другое документы, которые разятся отъ здѣсь имѣющихся.

Предс. Вы начнете постоянно ссылаться на отчетъ, заставите войти въ разсмотрѣние подробностей, а тамъ вы докажете, что эти документы вѣрны тѣмъ, которые находятся въ свѣдственной комиссіи.

Предс. Вельяминовъ. Это доказывается подписью адъютанта по хозяйственной части; тѣ же вѣдомости, которыя представлены суду, написаны по истечении 3-хъ лѣтъ; тутъ воспоминания,—тамъ отчетъ.

Предс. Относительно отчета генерала Вялого я долженъ докладать, что въ исторической комиссіи есть еще отчетъ по интенданской части и инженерному вѣдомству,— вопросъ этотъ разсмотримъ въ послѣднемъ засѣданіѣ.

Секрет. (Чтется).
Генерал-адъютант Куропаткин генерал-лейтенанту Стесселю. 22 мая 1908 г. „Году тому назад на валах укрывлений Порт-Артура, далеко не таких сильных, вы с гордостью и мужеством заявили мнě, что Порт-Артуръ отразить атаку чуть ли не всей японской армии. Нынѣ вы донесите, что Порт-Артуръ нужна немедленная и очень сильная помощь. Такое заявление увѣчье лишь тогда, когда начальники и гарнизонь крѣпости исполняли свой долгъ перед государствомъ и родиной, и долго задержали сильного противника, нанесшему ему тяжкое поражение, исходящему свои боевые и огоньстрѣльные припасы. Подобное заявление с вашей стороны нынѣ указываетъ, что вы утратили вѣру в непріступность крѣпости, что очень опасно, ибо такое недовѣріе старшаго начальника къ доблести войскъ и силѣ вероятъ вы можете передать нашимъ подчиненнымъ. Объясняю такую подавленность духа временными недоразумѣніемъ. Вы будете искать двухъ защитниковъ противъ трехъ японцевъ. Подъ Тюренченомъ мы имѣли одного противъ шести, на Кинъ-Чжоу 5-й полкъ дрался противъ двѣнадцати, и отступалъ только по приказанію. Не давайте покоя японцамъ ночью, высыпайте у нихъ каждую ночь беспорядочную стрѣльбу и съ такими помощниками, какъ Фоксъ, Кондратенко, Надъѣнъ и Смирновъ, вы сдѣлаете чудеса.

Отвѣтное письмо генерал-лейтенанта Стесселя генерал-адъютанту Куропаткину, 1 июня 1908 года. „Вчерась получення телеграмма меня поразила. Я, разумѣется, виною, что употребилъ такія слова, что нужна немедленная помощь. Писать эти слова, полагая, что пока они дойдутъ, да покуда помощь выйдетъ, будьте только своевременно. Раздѣлена мы большии разстояніемъ. Кто бываетъ бездѣйствуетъ, теперь, можетъ быть, начнетъ. Но изъ этихъ словъ ты вывелъ, что я и подавленъ духомъ, и извѣрився въ войска, и въ крѣпость, и что нужно подать примѣръ личной отваги. Не только войска мои беззавѣтно вѣрить въ меня, такъ какъ я всегда между ними (я двѣ лоши въ день задѣвай), вѣрятъ въ меня моихъ болѣе, чѣмъ въ своихъ адмираловъ; только по моему настоянію подписали имъ протоколь о выходѣ эскадры; вѣрятъ въ меня населеніе, и это я говорю правду. Многіе рекомендовали мнѣ такъ писать. Духомъ я не наду, бывалъ и въ болѣе тяжкихъ условіяхъ, а напротивъ у всѣхъ духъ сумѣлъ поднять. Прости, что такъ пишу, ибоонъ и крѣпко обнимаю. Христосъ съ тобою.”

Прил. Вѣлъ я мнѣ въ. Послѣ чтенія каждаго документа дѣлаютъ заявленія. Я прошу обратить внимание на слова со стороны генерала Стесселя въ его донесеніяхъ, что „войска будутъ держаться геройски“, что „пока находился не въ тѣсномъ обложеніи, то пойдемъ къ Кинъ-Чжоу на встрѣчу выручкѣ“.

Воен. Прок. Генерал-лейтенант Стессель, вы отрицае отравку корнета Иолкина, или нѣть?

Ги. Стессель. Корнет Иолкин былъ командирован гн. Куропаткинымъ въ Артуръ ко мнѣ, затѣмъ корнет отправился обратно. Насколько помню, я ему ничего не далъ, сказать, что на другой день послѣ зауряд-пропорщикъ 14-го полка съ дѣпешей, а Иолкин разказывалъ онъ записалъ новъ, записывая, спуталъ; я не отрицаю, что онъ былъ у меня и я его отправилъ съ пустыми руками, потому что на другой день послѣяля пропорщик.

Воен. Прок. Телеграфировали ли вы о томъ, что Иолкин отправилъ обратно?

Ги. Стессель. Могутъ быть, телеграфировали, что отправилъ его, мы всегда увѣдомляли о томъ, когда отправляли офицеровъ, мы обязаны были это дѣлать и относительно Иолкина тоже самое я сдѣлялъ.

Прец. Верховный судъ, высушиваю заявление о взыскѣ въ качествѣ свидѣтеля адъютанта въ Севастополь Шевцова, и принять во внимание, что срокъ, установленный закономъ для заявлений посвященныхъ, пропущенъ, рѣшилъ отказать въ взыскѣ.

Прил. Вѣлъ я мнѣ въ. (Обращ. къ Прец.). Прощу разрѣзить спросъ въ качествѣ свидѣтеля начальника штаба укрѣпленаго района гн. Рейса, по поводу замѣтки въ иностраннаго газетахъ, написанной гн. Ножинымъ.

Гн. Рей. Около половины ноября въ Артурѣ пришла джонка, на которой находилось нѣсколько разрозненныхъ номеровъ газетъ, издававшихся въ Киаѣ. Въ числѣ газетъ ко мнѣ попали два номера Шамхайской газеты на нѣмецкомъ языкѣ. Миѣ ихъ пришлись вечеромъ, когда я былъ у гн. Стесселя, тамѣ былъ и генералъ Никитинъ. Просматривая ихъ, я наткнулся, между прочимъ, на такую замѣтку: „на дняхъ въ Киаѣ прибылъ изъ Артура военный корреспондентъ Ножинъ, отъ котораго узнали много интересного о крѣпости. Между прочимъ, онъ разказывалъ нашему сотруднику, что дуемо обороны Портъ-Артура является не генералъ Стессель, какъ предполагали до настоянаго времени, а коменданты крѣпости—Смирновъ“. Затѣмъ на другой день послѣ получения газеты ко мнѣ зашелъ гн. Смирновъ и попросилъ замѣтку не сообщать, чтобы не обострять отношеній, но, къ сожалѣнію, я не могъ этого исполнить, потому что уже раньше, когда я былъ у генерала Стесселя, я прочелъ и перевелъ ее.

Св. Ножинъ. Разрѣшите разъяснить...
Воен. Прок. Заметка была за подписью Ножина?
Ген. Рейсъ. Нѣтъ, это была хрониерская замѣтка.
Прѣдс. Вопросъ исчерпанъ.
Прѣдс. Вельяминовъ. Одни считали одного душою дѣла, другіе—другого.
Прѣдс. Несчастное положеніе вашихъ подзащитныхъ еще не даетъ вамъ права тирать и судъ, и свидѣтелей безцѣльными вопросами. Помните, что казна несетъ ежедневно громадные расходы на наше сидѣніе здѣсь. Прошу серьезно пересмотрѣть списокъ свидѣтелей и заявить, которые не нужны для хода дѣла; напримѣръ, Куриловъ давно использованъ для той цѣли, которая указана защитой.
Прѣдс. Вельяминовъ. Защита имѣетъ свои цѣли. Мы отпустили больше восьми человѣкъ, нѣкоторыхъ свидѣтелей приходится задерживать.
Прѣдс. Вотъ еще есть свидѣтели, отъ которыхъ поступили заявленія, что они стѣснены пребываніемъ здѣсь, раззорены, что они бѣдствуютъ.
Прѣдс. Вельяминовъ. Защита ходатайствуетъ допросить такихъ прежде всѣхъ, чтобы освободить ихъ возможно скорѣе.
Прѣдс. Къ сожалѣнію, сейчасъ этого сдѣлать нельзя. Въ пятницу будетъ разбираться дѣло о наградахъ, затѣмъ, если будетъ возможно, приступить къ сдачѣ форта II. Объявляю перерывъ до 11-ти часовъ послѣзавтрашняго дня.

Засѣданіе прерывается въ 5 час. вечера.

Стенографическая запись вели: Войцёвская и Рагоза.

Въ настоящемъ засѣданіи допрашивались свидѣтели:

Капитанъ 1 ранга Ириничъ.
Капитанъ 2 ранга Лепно.
Дворянинъ Ножинъ.
Генералъ-майоръ Третьяковъ.
Капитанъ Флоровъ.
Штабъ-капитанъ Васильевъ.
Штабъ-капитанъ Деборій-Монріевичъ.
Поручикъ Линдневальдъ.
Капитанъ Аноевъ.
Подполковникъ Музейусъ.

Полковникъ Гандуринъ.
Генералъ-майоръ Петруша.
Подполковникъ Романовскій.
Поручикъ Кальнинъ.
Помъ. ком. порта Куриловъ.
Мастеръ Дылевскій.
Контръ-адмиралъ Виренъ.
Подполковникъ Вершининъ.
Полковникъ Григоренко.

326
Заседание 13-ое.
14 Декабря 1907 года.

Заседание возобновляется в 2 ч. 20 м. дня.

Предс. Заседание Верховного военно-уголовного суда продолжается. Предметом обсуждения будет вопрос о представлении к наградам. Гир. Стессель, вы готовы отвечать?
Гир. Стессель. Готовы.
Предс. Мы читали ваше представление к награде г. Фоку и Надёжина за Кинь-Чжоуский бой. Затем, это представление вами было повторено?
Гир. Стессель. Насколько мне помнится, я повторял.
Предс. Не помните, какие мотивы вы выставили?
Гир. Стессель. Ваше Высокопревосходительство, как всегда, так и теперь я говорю, что ги. Фоку и Надёжина представлены к награде за то, что они вели бой на Кинь-Чжоусской позиции. Они разбили целиком корпус японской армии, сдавши то, что японцы не сразу обложили Артур. Они дали возможность нашем войскам занять позицию, которая были выбраны и на которые наши войска были передвинуты и держались два месяца, а затем оттянули на два месяца осаду Артура. А Надёжина я представлял еще и за следующее: когда уже после боев на передовых линиях отступили к Вольным горам, японцы набросились на нашу батарею и захватили ее, а я в это время был на Водопроводном редут и написал Надёжину записку о том, что орудия должны быть отобраны, и вот, благодаря его распорядительности, двенадцатый полк отобрал эти орудия; затем ги. Надёжина был все время в Артур, а ги. Фоку я представлял к награде за то, что он распоряжался бой на Кинь-Чжоуской позиции. Я там не присутствовал, он распоряжался сам. Японцы потеряли массу людей; по их сведениям они потеряли до десяти тысяч. Затем мы остановили дальнейшее наступление, а потому ги. Фоку все время отличался храбростью в Артуре.
Предс. А ги. Рейс за какие подвиги был награжден?
Гир. Стессель. Гн. Рейс был начальником штаба. Когда передовой отряд занял позицию, он произвел рекогносцировку: он находился все время в крепости, много раз давал мне советы, которые давали блестящие результаты; потом несколько раз он мои поручения исполнял под огнем.
Предс. Гн. Рейс, за что вы получили высокую награду?
Гир. Рейс. Я могу сказать то, что я говорил на предварительном слушании. Насколько мне известно, ги. Стессель представил меня к ордену за участие в разоружении по отбитию штурмов. Я лично считаю орден сведом. Георгия такой высокой наградой, которая может даваться только за совершенно исключительные подвиги. Наградой этой могут быть удостоены лишь весьма немногие, и с этой точки зрения я не считаю, что я эту награду заслужил.
Воен. Прок. Представление шло как: по телеграфу или наградными листами?
Гн. Рейс. Способ представления менялся в течение осады: вначале, когда сообщение по морю было болезни или мягкое, оно получалось в каком-то порядке, т. е. составлялись наградные листы и посылались в Люйян, но впоследствии таких попыток оказывалось неудачей.
Воен. Прок. К какой орден вы были представлены?
Гн. Рейс. К ордену Св. Георгия 4-й степ. В воен. Прок. Представление гн. Рейса было сообщено по телеграфу?
Гн. Рейс. По телеграфу, потому что в это время другого сообщения не было. Посылали прямо на Высочайшее благосмотрение.
Воен. Прок. Позвольте спросить гн. Стесселя. Гн. Стессель утверждает, что первое представление было посл. Кинч-Чжоу; а раньше не было представлений, наприм'бр, 1-го мая? (Обращается к гн. Стесселю) Ваше Превосходительство, не было ли с вашей стороны представления гн. Фока к ордену св. Георгия 3-й степени раньше Кинч-Чжоуского боя?
Гн. Стессель. Я его представил к наград за Кинч-Чжоуский бой. До 1-го мая я не представил. У нас был 3-го мая.
Воен. Прок. Я помню, потому я спрашиваю. Я вообще говорю о представлении Фока раньше 1-го мая. До 1-го мая какой был порядок представлений к ордену св. Георгия?
Гн. Стессель. До 1-го мая боев не было, исключая обитий высадки в бухте Керръ. Это было 1-го или 2-го мая, и может быть и 29-го апреля: была высадка японцев в бухте.
Воен. Прок. Какое участие в этом обитий принимал Фок? 
Гн. Стессель. Я теперь не могу доложить. Не помню. Боев не было, что нельзя заменить.
Воен. Прок. Я прошу разъяснения, про- честь телеграмму от 2-го мая, в которой заключается ходатаство о наград Фока.
Гн. Стессель. Гн. Фокъ распоряжался всенародно боями на передовых позициях. Там были его охотники команды. Позвольте доложить, что у меня было много офицеров, которые представлялись к наградам, но в силу того, что дюжини, на которых посылались наградные листы пропадали, они оставались без наград.
Предс. (Обращается к защищающему.) Пожа- дуйста, не подсказывайте подсказуемому, ведите себя чинно в судь. (Обращается к гн. Стесселью.) Гн. Стессель. Я слышал, главный военный проку- рор просит об прочтении депеше вашей от 1-2-го мая по поводу представления гн. Фока к наград.
Гн. Стессель. Пустя прочтут депешу, только я думаю, что Фокъ представлен за Кинч-Чжоу.
Воен. Прок. Остальные телеграммы можно будет прочесть? Прошу прочесть в доно- сении Намъвнину в Мукденъ от 11-го мая, м'сто, относящееся к наградам.
Скър. (Читаются) "Прошу Фоку и Надъану Георгія 3-го класса; остальныхъ представлено; м'ой Гантимуръ тоже подлежит—кому же и давать, какъ не такимъ молодцамъ".
Гн. Стессель. Это я представил послѣ Кинч-Чжоускаго боя. Телеграмма повторяется три раза, поэтому, что разъ посланные телеграммы не доходили. Намъ было приказано повторить одно и ть же телеграммы. По-этому эта телеграмма и встрѣчаются въпъколько разъ.
Скър. (Читаются). Донесение на Высочайше имя гн. Стесселя 15-го июля: "подъемъ духа у войскъ хорошъ").
Предс. (Перебивает). Я бы просилъ чи- тать то, что относится къ наградъ этихъ 3-хъ лицъ: Рейса, Надъаны и Фока.
Предс. Членъ суда хочетъ узнать, отчего не черезъ думу проходили представления.
Гн. Стессель. Разъ я собирала Георгіев- скую думу, а больше не собираю, потому что н'которыхъ Георгіевскихъ кавалеровъ не было. Тогда я началъ посылать представления въ Петербургъ.
Предс. Много у насъ было генераловъ— Георгіевскихъ кавалеровъ?
Гн. Стессель. Ихъ было немного.
Предс. А офицеровъ?
Гн. Стессель. Я уже докладывалъ Вашему Высокопревосходительству, что офицеры часто не получали наградъ, потому что опаздывали. Ницыхъ чиновъ я награждалъ самъ.
Предс. (Обращается къ Воен. Прок.). Какъ вы думаете, вопросъ исчерпанъ?
Воен. Прок. Прошу прочесть списокъ лицъ, представленныхъ къ наград.
Скър. (Читаются относящаяся къ гн. Фоку, Надъану и Рейсу выдержки изъ списка чиновъ II.-Артурскаго гарнизона, награжденныхъ орд. св. Георгія).
Гн. Стессель. Я долженъ добавить, что мнѣ Высочайше разрѣшено было просить Го- сударя Императора о наградахъ и я представлялъ согласно этому Высочайшему разрѣше- нію. Мнѣ даровано было это право.
Воен. Прок. По вопросу о наградахъ я просилъ бы спросить полковника Хвостова. (Обращается къ полковнику Хвостову.) Не извѣ- стно ли вамъ, какъ шли представленія къ наградъ орденомъ св. Георгія,—по телеграфу, или представлялись наградные листы.
Плк. Хвостовъ. Для представленія къ Георгіевскому кресту составлялись наградные листы и проходили всѣ инстанции. А затѣмъ представленіе дѣлать. Гн. Стессель по телегра- фу. Наградные листы оставались въ штабъ. Затѣмъ, что касается награды Гн. Рейса, то онъ получилъ Георгіевский крестъ по телегра- фу. Но въ дѣлахъ исторической комиссіи въ числѣ старыхъ наградныхъ листовъ, пред-ставленныхъ штабомъ укрѣпленнаго района,
имется наградной лист на гг. Рейса, под.
писанный гг. Стессеем. Онь был сдан в гг. в главный штаб, а главный штаб намъ прислать.

Воен. Прок. А вы видѣли этотъ наградной
листъ?

Плк. Хвостовъ. Да, я видѣлъ самъ.

Пр едс. Свидѣтель, я просу васся пока уда-
ляться въ свѣдѣтельскую комнату.

Гг. Рейсъ. Повидимому гг. помощникъ
главнаго Военного прокурора не понялъ мой отвѣтъ. (Обращается въ Воен. Прок.). Я думая, что вы изволите меня спрашивать, какимъ образомъ посылались представленія, и отвѣ-
тилъ, что они были посланы по телеграфу, такъ какъ наградные листы никуда не посылались, а оставались въ штабъ района.

Пред. Вельяминовъ. Въ первомъ томъ есть два телеграммы: одна Государя Импера-
тора, коей гг. Стессеемъ предписывается на-
звать фамиліи отличившихся, вторую телегра-
фмумъ—намѣстника: поспѣшить исполнить Высочайшенную телеграмму.

Предс. Перейдемъ къ разсмотрѣнію слѣ-
дующаго дѣла. Это совѣтъ обороны 25-го но-
ября 1904 года.

Воен. Прок. Въ послѣднемъ засѣданіи раз-
бирался вопросъ о томъ, имѣется ли на лицо предписаніе гг. Стессеемъ о запрещеніи рабо-
ть на 2-й и 3-ляніяхъ. Тогда были истре-
бованы документы. Эти документы можно от-
гласить, чтобы покончить съ этимъ вопросомъ.

Секр. (Читаемъ). Военно-Исторической ком-
миссии по описанію русско-японской войны, дѣло № 39685, на листѣ 33. Начальникъ Квантун-
скаго укрѣпленного района 3 ноября 1904 года, № 2056, крѣпость II.-Артуръ. Командантъ крѣ-
пости Портъ.-Артуръ. „Въ виду необходимости производствъ усиленія работъ на первой линии, какъ по усилению обороны, такъ и по приспособленію помѣщений для жилья, а также въ виду необходимости отдѣла для нижнихъ чиновъ, предлагается прекратить всѣ работы на второй и третьей линіи и все обратить на первую и приспособить въ помѣщеніяхъ ото-
плеіеніе“.

Пред. Вельяминовъ. Я съ своей стороны отмѣчъ характеръ этой записи. Здѣсь напи-
сано: прекратить работы въ виду наступившіхъ холодовъ, а поѣздъ 3-го ноября, когда холодъ прекратился, работы продолжались.

Предс. Въ ночь на 23-е ноября, съ паде-
ніемъ Высокой горы, начальникъ укрѣплени-
наго района нашелъ, что положеніе крѣпостнаго измѣнилось. Онъ счелъ необходимымъ собрать совѣтъ обо роны и въ этомъ смыслѣ остался. Начальника укрѣпленного района послѣдовала записка изъ извѣщеніемъ о такомъ приказаніи. Нельзя ли огласить постановленіе совѣтъ обо-
роны.

Секр. (Читаемъ). Вещественная доказа-
тельства № 2, журналъ совѣтъ обороны крѣ-
пости П.-Артуръ, страница 30, № 6.

1) Засѣданіе начало въ 5 часовъ дня и окон-
чено въ 7 час., 30 минутъ вечеромъ.

2) Засѣданіе совѣтъ обороны собрано по предложеніи Начальника Квантунскаго укрѣпл-
ленного района для обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ относительно дальнѣйшей обороны крѣпости въ зависимости отъ измѣнившейся обстановки.

3) Въ ночь съ 22-го на 23-е ноября нами
было окошены передовые пункты на горахъ Высокой, Плоской, Дивизионной и Павлов-
шань. Изъ передовыхъ пунктовъ за нами
остались въ настоящее время: Сигнальная горка на бухтѣ „Тахэ“, позиція между Боль-
шою Голубиной бухтой и фортомъ U и Лют-
ешань. Остальные передовые пункты нами
окончены, и войска перешли на оборону по-
лягопа крѣпости.

4) Командантъ крѣпости предложилъ совѣтъ
для обсужденія вопросовъ:

а) о способѣ обороны оставшихся еще за
ними передовыхъ пунктовъ, главнымъ обра-
зомъ Лютешанъ и позиціи на Голубиной бухтѣ;

б) о необходимости образования общаго
резерва, полнотою израсходованнаго въ дни
послѣднихъ штурмовъ, но крайне необходимаго,
какъ единственное средство парирова-
ния случайности.

5) Предварительно обсужденія первого во-
проса командантъ крѣпости высказалъ свой
взглядъ на это дѣло, полагая, что позицію у
Голубиной бухты и на Лютешанѣ слѣдуетъ
защищать по мѣрѣ возможности лишь силами,
которыми тамъ имѣются (на Голубиной бухтѣ
400 ч. стрѣльковъ и 400 ч. спеціальныхъ ко-
няхъ охотниковъ; на Лютешанѣ—200 чел.),
отнюдь не расходуя на удержаніе этихъ пози-
цій резерва. Начальникъ сухопутной обороны
въ общемъ согласенъ съ мнѣніемъ команданта крѣпости и имъ дана обороныющими эти
позиціи войскамъ слѣдующая инструкція: въ
случаѣ сильнаго напора противника на пози-
цію Голубиной бухты войскамъ, ее занима-
юющимися отступить, причемъ стрѣльки отступа-
ютъ къ Лютешану, усиливъ его гарнизонъ,
а охотники занимаютъ участокъ отъ форта VI до Лютешана. Г.-мъ Фокъ высказалъ мнѣніе,
что Лютешанъ необходимо удерживать весьма
упорно, ибо паденіе этого пункта помѣсть отъ
собой паденіе всего нашего лѣваго фланга.

6) По второму вопросу—объ образованіи
резерва командант крепости высказал мнение, что источниками для этого могут служить:

а) моряки, снятые с затопленных судов, — что составляет около 400—500 человек;

б) госпитали, при улучшении питания в которых, возможно увеличить % выживаемых.

При обсуждении этого вопроса единогласно решено, что в госпиталях необходимо улучшить дачу: вместо 4 х-рь раз в неделю по 1/2 фунта конинь — давать ежедневно по 1/4 ф. конины на человека.

В связи с этим членами совета было поднять вопрос о необходимости в виду увеличивающейся заболеваемости среди нижних чинов и наступивших холодов, увеличения суточной дачи всем нижним чинам гарнизона: выдавать на человека ежедневно по 1/2 чарки воды, 1/4 фунта конинь и 1/2 ф. сухарей (из полковых запасов) сверх положенной дачи хлеба. Вопрос этот решен в утвержденном смысле единогласно всеми членами совета.

7) В концe заседания исправ. должность начальника штаба укрпленного района, полковником Рейсом, по поручению начальника укрпленного района, предложено быть на обсуждение совета вопрос о преддл. до которого следует оборонять крепость, т. е. когда надлежит сдать крепость, предотвратить резню внутри города и безнадежное истребление войск и жителей. По этому поводу командант крепости высказал мнение, что в случаe истощения патронов — остаются штыки, таким образом, средства для борьбы с врагом далеко не всë исчерпаны, т. е. больш., что в настоящее время, мы потеряли лишь передовые пункты и перешли к обороне полигона крепости. Естественно, что может служить в данное время мёрдом продолжительности обороны крепости — это запас продовольствия, с истреблением которого становится невозможной дальнейшая борьба. По данным крепостного интенданства запасов продовольствия может хватить до 1-го января 1905 года, какой срок и должно пока считать предельным сроком обороны, если не произойдут каких либо чрезвычайных событий, существенно изменивших положение осажденной крепости. Большинство членов совета согласились с мнением команданта крепости и нашли, что обсуждение о времени сдачи крепости преждевременно.

Подписаны: г.-л. Смирнов, г.-м. Фок, г.-л. Кондратенко, г.-м. Ниженкий, г.-м. Былый, г.-м. Горбатовский, полковник Григоренко, подполковник Хвостов.

В виду неточного изложения в постъём.
ких, которые ранее не в первый раз и выдворяют длительно, большинство иметь тяжелые раны не пулями, а осколками снарядов и учесть сколько их будет к данному моменту даже приблизительно нельзя; наконец они усиливают свои части, а не составляют собой резерв из раненых. Относительно же увеличения довольствия все возможное будет сдлано, но я предлагаю коменданту и начальнику дивизии строго проверить и требовать, чтобы не было получаемо довольствия на большее число людей, особенно это вредно отозвается на на е — убой лошадей требуемого изведет конский состав, а на чем же работать, на людях что ли?

По 7 пункту о особом приложении много полковника Рейса нахожу: 1) Совершенно неверно вписано, что я приказал внести на обсуждение. Я приказал указать, на Восточном фронт, на политнвт крепости сидеть в 20—21 шагах и мы и японцы, т. е. оба занимают политион. На западном фронте при неминуем резерва, растянутости и неминуем даже огры, при сильном на тиском большими силами, может быть прорыв в Новый Город. Я приказал это иметь в виду, дабы не было неожиданности. Разумеется, захват 2—3 форта. Восточного фронта может быть неожиданное произведение — два дня подряд японцы вкакиваются на бруствери фorta III и втрято они не думают об 11 месяцах Севастопол. Если же они будут вновь отбить, на что я надюсь, и наше силы не перехватить 11 месяцев, вчера уже было 10, то не просить же их, чтобы они атаковали? Я предписываю также твердо оборонять крепость, как и оборонили, на линии своих фортов и батарей, о срок никаком не думая. Снаряды и патроны расходуются одновременно, и только умное их расходование идет на пользу дядя, и снаряды, и патроны, и штами пускаются в дюло не по очереди, а одновременно, войска уже знают их употребление. Насчет же запасов продовольствия необходимо расходовать их бережно и на число людей, которое действительно осталось. В заключение указывают, что вопрос о том: сдаться ли бой перенести на улицы города, будет решен много. Для того, чтобы журналь оборону, выражал все, что говорилось и обсуждалось, его вести там же в заседания и там же подписывать. Я старше полд. Хвостова, а нишу лично, а у него переписывают пор. Гаммер, который пишет крайне, но ему не подлежит ничего этого знать.

Особое мнение Р. Рейса и замечтку г. Фока от 25-го ноября — мое заключение предъявить всем членам для прочтения. Генерал-адъютант Стессель. 28-го ноября 1904 года П.-Артур.

Заключение начальника укрепленного района читати: ком. г.-л. Смирнов, г.-м. Фок, г.-м. Кондратенко, г.-м. Никитин, г.-м. Булев г.-м. Горбатовский, полковник Рейс, полковник Григоренко, подполковник Хвостов.

Особое мнение к журналу № 6 совбта обороне крепости П.-Артура 25-го ноября 1904 года.

В конце заседания много, по поручению начальника укрепленного района, были предложены на обсуждение вопросы о возможном предъявлении, с потерей каких частей крепости дальнейшее сопротивление должно считаться безнадежным в смысле возможности отстоять крепость.

Необходимость предварительного обсуждения этого вопроса мотивировалось тем, что в крепости кром японцев, находящихся до 10 тысяч больших и раненых, а также женщин и мирные жители, которым угрожает истребление, если враждебные действия не будут простоянно своевременно, т. е. в ту минуту, когда дальнейшее сопротивление сдается безнадежным. Вопрос этот по существу в заседании совершенно не обсуждался, т. к. накоторыми из членов совбта было высказано мнение, что всякое обсуждение вопроса о сдаче крепости может пренебрежение на дух защитников. На это мнение было оспарено, что заседание совбта обороны совершенно секретны, и обсуждаемое в них вопрос не должны быть известны войскам. Затем комендантом крепости было высказано мнение, что вопрос о сдаче крепости может быть возбужден только тогда, когда продолжительность осады сравнится с продолжительностью осады Севастополя, т. е. 11 месяца. На это мнение было оспарено, что условия, в которых находится Артур и которых имели место в Севастополе, совершенно различные, и что в данном слуца приходится считаться с действиями противника, который может и не принять в расчет наших обильных сроков. Далее комендантом крепости высказано мнение, что в случае истощения снаряда, остаются патроны, по пы истощения патронов— штами, таким образом далеко не всё средства борьбы исчерпаны, тем более, что мы потеряли только передовые пунктов и перешли к обороне полигонов. На это я дождился, что опасность заключается не в потерб передовых пунктов, а и торгов, что защита их стоила нам очень дорого, и в настоящее время численность гарнизона 11—12 тысячи.
не соответствует протяжению фронта, что в этом указаны средства обороны, снаряды, патроны и штыки будут использованы одновременно при обороне линии форта, но что это не исключает возможности прорыва, при отсутствии сколько нибудь значительных резервов, и вопрос о дальнейшем способе действий остается открытым. Комендант крепости заявил, что он возлагает большую надежду на третью линию обороны, подготовленную за правым участком крепости и предложил вопрос, какими войсками предполагаются занять эту линию. Комендант крепости отвёл, что его займут войска, отошедшие с линии форта. На это начальник правого участка г.-м. Городовский, заметил, что защитники форта, впрочем всё лето, обороны их, а некоторые из их частей высказали мнение, что так и можно рассчитывать на то, что бьё все остаться, вынужденные покинуть форт, могли остановиться и принять бой на третьей линии. Наконец, комендант крепости заявил, что единственным мерилом продолжительности обороны крепости является запасы продовольствия, а последних свободно хватит до 1 января 1905 г. На это я доложил, что запасы продовольствия имеются в достаточном количестве. Даже и в тех случаях, когда рациональное снабжение отсутствует, так как так же и теперь они орудий обороны служить не могут. И. д. начальника штаба укр. р. Рейц, 27-го ноября 1904 г.

В это Прок. Ваше Высокопреосвященство, позвольте предложить г. Стессель вопрос, в каком смысле было поручение, данное г. Рейсу.

Гн. Стессель, Ваше превосходительство, я посылаю гн. Рейса для того, чтобы в совет обороны объявить, что после падения Высокой горы дневной флаг за падающими фронтом принять со всем другое положение. Высокая гора имела большое значение, потому что она держалась, войска были сосредоточены на ней, а когда она пала, нам нужно было войска распространить по всему западному фронту. Надо было знать, где стоят каждой части войск. Надо было указать, какие части фронта усилить. Вообще положение дневы было очень серьезное с падением Высокой горы. Вот поэтому я и посылал гн. Рейса с указанием на предел обороны. Затем я изложил то, что сейчас прочитано. Мне никогда и в голову не приходило 25-го числа поднимать вопрос о пределы обороны во времени. А падение Высокой горы было настолько важно, что мнило всю оборону крепости.

Предс. А поднимать вопрос о сдаче крепости не поручали?
акта, что на этом совѣтѣ я преуспѣла кри
тическое положеніе крѣпости, для меня совер
шенно непонятно. Я не могъ преуспѣть ничего его, потому что совѣтъ и не говорилъ о немъ. Получивъ для подписи журналъ совѣта обо
роны, я къ своему крайнему изумленію уви
дѣлъ, что поставленному мнѣ вопросу приданъ совѣснымъ не тотъ характеръ, который ямѣлъся въ дѣйствительности: сдѣланная из
мѣнія показалась мнѣ весьма тенденцио
зомъ. Поэтому я счелъ дѣла для себя невозможнымъ подписать журналъ обороны и прило
жить отдѣльное мнѣніе, которое только что прочли. Предложить вопросъ о предѣлѣ обо
роны въ смѣсѣ извѣстнаго времени я не могъ, такъ какъ всегда считаю и считаю рѣ
шеніе вопроса въ этомъ смѣсѣ невозможнымъ и безцѣльнымъ. Примѣръ этому я видѣлъ въ условіяхъ осады Портъ-Артура. Въ началь
ию г. Смирновъ поручилъ капитану Один
цю дождѣть главнокомандующему, что если на него будетъ возложена оборона, то онъ продержится до 1-го октября. На совѣтѣ 25-го ноября на основаніи интенданскаго листа г. Смирновъ установилъ второй предѣлъ во времени — 1-е января. Наконецъ, 16-го декабря на основаніи того же интенданскаго листа г. Смирновъ опредѣлилъ 3-й предѣлъ обороны — 1/2 мѣсяца, около на
чала февраля. Очевидно, по моему мнѣнію, два изъ этихъ предѣловъ во времени оказа
лись непригодными. На совѣтѣ обороны 25-го ноября я не могъ не отмѣнить довольно стран
наго факта. Особенно гораздо на этомъ совѣтѣ возражалъ и настаивалъ на несовременности и опасности вопроса о предѣлъ обороны г. Смирновъ и заключилъ тогда, что самъ опре
дѣлилъ предѣлъ обороны до 1-го января.

Военъ. П. р. к. Говорили ли вы на совѣтѣ обороны, что желаете предотвратить рѣзкую и безполезное истребленіе жителей и войска?
Гл. Р. 1. Я говорилъ это въ томъ смѣ
кѣ, что необходимо выяснить вопросъ, когда крѣпость окажется въ такомъ положеніи, что мы не въ состояніи будемъ остановить вторъ
женіе непріятеля внутрь города и, по моему мнѣнію, тогда слѣдовало принять мѣры, чтобы не возникнуть рѣзкія на улицахъ.

Военъ. П. р. к. Не разрѣшите ли спросить г. Смирновъ по этому вопросу?
Гл. См. Ин. въ. Прежде всего процѣз раз
рѣшенія объяснить, почему я опредѣлилъ въ извѣстный срокъ такой предѣлъ, а въ дру
гой срокъ другой предѣлъ обороны. Я пола
галъ, что главнымъ вопросомъ, который надѣ
жалось обсудить на совѣтѣ, это былъ вопросъ относительно образования резерва и относительной увеличенія суточной дачи въ преду
преждение заболѣваній цѣнной. Тогда полковъ
никъ Рейсъ предложилъ совѣту обсудить и
рѣшить, какой долженъ быть предѣлъ обо
ронны въ виду того, что съ прорывомъ несправ
итель можетъ послѣдовать рѣзкія жителей и госпитальныя больныя, что надо предустрѣ
дить. Какъ я, такъ и всѣ члены совѣта, поняли предѣлъ обороны въ смыслѣ окончанія обороны и сдачи крѣпости, потому что такой предѣлъ иначе нельзя понимать. Не желая, чтобы такой вопросъ былъ обсужденъ, я сразу первый заявилъ, что вопрос о предѣлѣ обороны, въ смыслѣ боевымъ, обсужденію не подлежитъ въ виду того, что мы еще вооружены удовлетворительно. Что же касается того, гдѣ мы можемъ усмотрии, что наступитъ конецъ обороны, то на это отвѣтъ можетъ дать интенданскій листъ, который представляется еженедѣльно, и по которому я внимательно слѣдилъ, каковы еще запасы продовольствія и на какое время хватитъ для гар
низона крѣпости. Въ то время мы еще не получили тѣхъ пятидесяти тысячъ пудовъ муки, которые прибыли изъ Бомбея на паро
ходъ. Интенданскій листъ указывалъ, что количествъ продовольствія заканчивается около 1-го числа января 1905 года. Тогда у насъ было около 3000 лошадей и по нашему подсчету было рѣшено выдавать по 1/4 фунта конины здоровымъ, и по 1/4 фунта каждому больному; такой конины должно было хватать до 1-го января и еще оставалось лошадей для работы до 800 штукъ. Разсчетъ мой по продовольствію гарнизона былъ такой, что вопросъ о предѣлѣ обороны могъ быть возъ
бужденъ только къ январю мѣсяцу, въ началѣ января. Затѣмъ обстановка измѣнилась вслѣд
ствіе прибывтія парохода. Такимъ образомъ, въ смыслѣ продовольствій вопросъ о предѣлѣ обороны во времени отдался еще прямѣрно на мѣсяцъ. Вотъ почему я не дошу
стили обсужденія этого вопроса. Затѣмъ, что касается моихъ словъ относительно Севасто
поля, то это была только иллюстрація нашего положенія. Убѣдженіе въ томъ, что пока мы вооружены, мы обязаны сражаться. Я сказать
это въ томъ духѣ, что около 1-го января—
27-го декабря—исполнился 11 мѣсяцевъ осады Портъ-Артура и тогда Артуръ можетъ счи
тать себя достойнымъ внуку своего дѣда, Севастополя, юбилей осады котораго, вѣдя
воинъ, празднуется въ этомъ мѣсяцѣ, такимъ образомъ слова эти служили только для подъ
ема духа старшаго начальства. Никакихъ сравненій относительно средствъ обороны въ Севастополѣ и Артурѣ не было и не могло быть; оборона Севастополя такъ или иначе мѣд знакома; сравненіе съ Севастополемъ по
служило только иллюстраціей съ цѣлью укрѣ
пить духъ старшаго начальства крѣпости.

Военъ. П. р. к. Журналъ совѣта обороны подписанъ вами?
Гн. Смирновъ. Подписанъ мною и остальными членами Совѣта за исключеніемъ одного полковника Рейса.

Воен. Прок. Вы признаете, что журналъ написанъ правильно, признаете, что предложенный полковникомъ Рейсовъ вопросъ вы поняли въ томъ смыслѣ, когда надлежитъ сдѣть крѣпость, чтобы предупредить внутри города безполезное истребление жителей; вѣдь, журналъ вы такъ поняли и подписали?

Гн. Смирновъ. Всѣ такъ поняли и подписали. Никто не оставался при особомъ мнѣніи. Гн. Фокъ приложилъ особую записку для того, чтобы рельефные отмѣтки по значеніе Льотвѣшана, которое онъ за нимъ призналъ. Записка не оглашалась, она находится тамъ-же въ журналь.

Воен. Прок. Въ концѣ журнала обороны написано, что большинство членовъ согласилось съ мнѣніемъ коменданта крѣпости и нашло, что обсужденіе вопроса преждевременно; значитъ, были также несогласны съ этимъ?

Гн. Смирновъ. Всѣ были согласны, за исключеніемъ полковника Рейса.

Воен. Прок. А остальные?

Гн. Смирновъ. Всѣ, безусловно, были согласны. Гн. Фокъ съ первого раза заявилъ, что обсудятъ вопросъ преждевременно.

Воен. Прок. Прошу разрѣшенія спросить гн. Фоку.

Предс. (Обращается къ гн. Фоку). Вы принимаете, что все изложенное въ журналѣ совѣта обороны записано правильно?

Гн. Фокъ. Въ смыслѣ чего?

Воен. Прок. Вы участвовали въ совѣтѣ обороны и поняли предложенный гн. Рейсовъ вопросъ въ томъ смыслѣ, когда надлежитъ сдѣть крѣпость?

Гн. Фокъ. Я считаю, что крѣпость въ то время могла держаться.

Воен. Прок. Я спрашиваю не о вашемъ мнѣніи, а какъ вы поняли вопросъ гн. Рейса о предѣлѣ обороны; вѣдь, судя по журналу, этотъ вопросъ былъ всѣмъ понятъ въ смыслѣ, когда надлежитъ сдѣть крѣпость; вы этотъ журналъ подписали?

Гн. Фокъ. Я считаю въ это время неумѣстнымъ вопросъ о сдѣтѣ крѣпости.

Воен. Прок. Но онъ былъ поставленъ, вопросъ о сдѣтѣ крѣпости?

Гн. Фокъ. Впечатлѣніе получалось такое, какъ будто желали определить, съ паденіемъ какого пункта крѣпость не можетъ держаться.

Воен. Прок. Это другое совершенно. Время опредѣлялось?

Гн. Фокъ. О времени — вѣдь, а какой пунктъ... Я говорилъ, что о времени нельзя говорить, потому что все еще въ нашихъ рукахъ, всѣ пункты.

Воен. Прок. Вы журналъ подписали; обра- тили внимание на то, что въ конце засѣданія полк. Рейсъ по порученію начальника укрѣ- пленного города предложилъ определить время, до котораго слѣдуетъ держаться, т. е., когда надлежитъ сдѣть крѣпость и предотвратить рѣзню на улицахъ?

Гн. Фокъ. Я понялъ, какой пунктъ надо взять японцамъ, чтобы нужно было сдѣть крѣпость.

Гн. Стессель. Позвольте доложить: журналъ написанъ поручикомъ Гаммеромъ, а не рукою полковника Хвостова; журналъ важный и его долженъ быть писать полк. Хвостовъ. Мы всѣ, строевое начальство, знали кто подписывалъ; можетъ быть, тогда не особенно вникали—25-го ноября. Писать журналъ поручикъ Гаммеръ, тогда какъ долженъ быть писать полк. Хвостовъ—лично.

Предс. Ваше замѣчаніе несовременно и сдѣлано неправильно.

Чл. суда Гн. Водарь. Вы признали важнымъ, существеннымъ мнѣніе членовъ совѣта обороны?

Гн. Стессель. Точно такъ.

Чл. суда Гн. Водарь. Вы видѣли, что члены совѣта не такъ поняли этотъ вопросъ, почему вы не возобновили вопроса?

Гн. Стессель. Не было времени. Когда Рейсъ подалъ отдѣльное мнѣніе, я написалъ свою резолюцію, и видѣлъ, что вопросъ понятъ не такъ, исказженъ, но свою резолюцію положилъ, такъ что мое мнѣніе такое-же какъ и моя резолюція.

Воен. Прок. Еще одинъ вопросъ гн. Фоку. (Обращается къ гн. Фоку). Прежде тѣмъ подписывать журналъ, вы прочли его?

Гн. Фокъ. Не помню,—кажется, читалъ, смотрѣлъ, прочиталъ и подписалъ. Я считаю не своевременной сдѣтѣ крѣпости.

Пдп. Бельминовъ. Одинъ вопросъ гн. Рейсу: послѣ взятия Высокой горы, Зубчатая гора и Чайная долина не были-ли усилены: не были-ли установлены на Китайской стѣнѣ цѣльный рядъ орудій?

Гн. Рейсъ. Распоряженіе было сдѣлано, но послѣ паденія Высокой горы, гн. Кондратенко нѣсколько разъ обращался ко мнѣ и мы вмѣстѣ обсуждали мѣры, которыя надо принять для парализованія опасности; тогда-же были построены окопы, для чего пришлось очистить передовые пункты.

Гн. Стессель. Послѣ паденія Высокой горы я немедленно приказалъ очистить передовые пункты, которые раньше приосипали громадную пользу. Я хотѣлъ, чтобы совѣтъ обороны остановился на тѣхъ пунктахъ, которые считалъ нежными занятъ, съ тѣмъ я и послалъ полк. Рейса, но это было не такъ понято.
П р е д с. Какие пункты вы приказали очистить?

Гн. С т е с с е л ь. Передовые позиции: Дивизионную гору, Плоскую, Панлуншань.

Защ. гн. Д о м б р о в с к и й. Для меня имелось очень важное значение, какое относящееся к этому вопросу, затронутому союзом обороны, прочтение этой заметки, которая приложена к журналу союза обороны, она характерна, как относящаяся к гн. Фоку.

П р е д с. Эта заметка была прочитана; в ней говорится о первенствующем значении Лютвиль.

Защ. гн. Д о м б р о в с к и й. Скажу два слова: она несомненно была прочитана, но мы интересовались тогда совершенно другим вопросом. Раньше не обратили на это внимания, а теперь заметка эта характерна, как отношение гн. Фока к срезу крепости. Если она была прочитана на ряду с другими, то легко могла ускользнуть от нашего внимания. Я думаю, что полезно будет повторить ее содержание.

С е к р е т а р й. (Читает заметку от 25 ноября 1904 г.) *

В о е н. П р о к. Заметка имела существенное значение. В журнале союза высказывались взгляды, что Порт-Артур падет, когда падет Лютвиль. В декабре еще были 2-я и 3-я оборонительные линии и Лютвиль оставался у нас, а между тем крепость пала.

Гн. Ф о к. Тут касается львого фланга. Г. Прокурору говорил, что у нас были 2-я и 3-я линии на восточном фронте, когда...

П р е д с. Об этом суде совершенно ясно слышал заявление Военного Прокурора, присутствующую к сводке, и повторить этого нет надобности.

В зале заседания введен свидетель, полк. Хвостов.

П р е д с. (Обращаясь к полку. Хвостову). В каком виде было представлено желание начальника штаба укрепленного района полк. Рейса, относительно того, чтобы начальствующий лицо, принимавший участие в союзе обороны крепости, высказал свое мнение относительно предела обороны, и с чего начал?

Полк. Х в о с т о в. В день союза, 25-го ноября, утром была получена записка, подписанная Рейсом, что начальника укрепленного района приказывают собрать союз обороны для обсуждения состояния крепости. Доложили коменданту крепости, в штабе напечатали бланки и сейчас же всем разослали повестки. В назначененный час, послевобда, все собирались; опоздал нисколько Кондратенко, которому я нисколько раз говорил по телефону, что все собирались и ждут; он прибыл уже, когда союз начался. Начали с разбора других вопросов, предложенных частью комендантом, частью некоторыми членами союза. Только в конце союза коменданты сказали, что полк. Рейс, по приказанию Стесселя, должен предложить вопрос на обсуждение Сов.га. Полк. Рейс доложил, что гн. Стессель признал ему внести на рассмотрение Совета вопрос о пределе обороны крепости. Как только высказались полк. Рейс, сейчас послышались протесты,— даже недавно договорить,—протесты со стороны остальных членов союза. Протесты были в том духе, что поднимать этот вопрос несвоевременно, что это может дойти до войск, дурно отразится вообще на состоянии духа гарнизона крепости. Все поняли предложенный полк. Рейсом вопрос в смысле определения времени для сдачи крепости. Что это было так, можно доказать тем, что по выходу из союза, члены союза единогласно сказали, что вот собственное, гдь была погребена собака, что вопрос сводился к сдаче крепости. Высказали свое мнение по этому поводу полк. Григоренко и гн. Бяльский. В журнале союза обороны, который я сам вел, я всегда записывал все самое главное, существенное, что говорили каждый член союза; точно записать каждое слово, конечно, не было возможности. Я, как понял слова, сказанные полк. Рейсом, как и занес их в журнал. Что остальные члены совершенно также поняли слова полк. Рейса, доказывает, что все члены союза подписали журнал, не оговаривая, что слова Рейса переданы неправильно. Только когда журнал поступил в штаб укрепленного района, полк. Рейс написал особое мнение, что он понимал вопрос не в том смысле, как передано в журнале, что гн. Стессель не поручал поднимать этого вопроса. За- тым, гн. Стессель написал, что журнал ведется неправильно, что написан не моей рукой, а поручик Гаммер. Я лично составлял черновики, но для чистой переписки требовалось много времени, поэтому я поручил своему адъютанту Гаммеру переписывать, но так, что ни один человек не знал содержания, кроме него; он же и писал журнал для подписи членами союза обороны. Особое мнение было подписано в журнале и должно находиться там, также как и мнение Стесселя.

П р е д с. Не помните-ли, во сколько в среднем исчислялся весть миас лошадей?

Полк. Х в о с т о в. Так около 8—10 пудов.
Воен. Проч. Полк. Рейсъ предложил вопрос о предѣлѣ обороны в конце засѣдания?
Полк. Хвостовъ. Да, этотъ вопрос разбирался послѣднимъ.
Воен. Проч. Не помните ли, в какой именно выраженіи говорилось о предѣлѣ обороны крѣпости полк. Рейсомъ?
Полк. Хвостовъ. Какъ я понялъ вопросъ полк. Рейса, такъ и занесъ его в журналъ совѣта.
Воен. Проч. Такъ этотъ вопросъ былъ понятъ и остальными членами совѣта, и они были согласны с мнѣніемъ коменданта крѣпости, что поднимать этотъ вопросъ было преждевременно?
Полк. Хвостовъ. Рѣшительно всѣ сказали, что вопросъ преждевремененъ; тутъ были гн. Фокъ, Кондратенко, полк. Григоренко и гн. Бѣльский.
Воен. Проч. Очень вспыхли гн. Кондратенко.
Полк. Хвостовъ. Нѣть, больше гн. Бѣльский привыкъ къ сердцу, очень протестовал.
Воен. Проч. Вы сами писали журналъ совѣта обороны?
Полк. Хвостовъ. Самъ писалъ черновикъ, потому Гаммеръ переписывалъ.
Полк. Рейсъ. Непонятно-ли, какъ это числа взяты были Высокая гора?
Полк. Хвостовъ. 22-го ноября.
Полк. Рейсъ. Когда были очищены горы — Дивизионная, Плоская?
Полк. Хвостовъ. Въ ночь съ 22 го на 23-е ноября.
Полк. Рейсъ. Когда установили орудія на Китайской Стынѣ?
Полк. Хвостовъ. Послѣ 23-24-го.
Полк. Рейсъ. Значитъ, переносили оборону на новую линию?
Полк. Хвостовъ. Да.
Полк. Рейсъ. Еще одинъ вопросъ. Его Высокопреиспѣлительство задалъ вопросъ о лошадяхъ; здѣсь былъ свидѣтель полк. Григоренко, который говорилъ, что онъ настаивалъ на увеличеніи порцій; не припомните-ли, говорилось-ли что нибудь объ этомъ обстоятельствѣ, или нѣтъ?
Полк. Хвостовъ. Не помню точно; возможно, что говорилось; тогда приходилось подвозить снаряды, мы постоянно страдали отъ недостатка подводъ, поэтому многіе были противъ увеличенія мяснойдачи; для полной дачи, вѣроятно, потребовалось бы около тысячи лошадей въ мѣсяцѣ.
Членъ суда. Вы когда замчали, что не такъ поняли полк. Рейса, вначалѣ или потомъ, при подписи?
Полк. Хвостовъ. Нѣтъ, я былъ очень удивленъ, когда прочелъ мнѣніе Рейса.
Членъ суда. Изъ вашихъ словъ видно, что когда полк. Рейсъ предложилъ вопросъ, и всѣ воззрѣли противъ обсужденія, то онъ не сталъ опротестоваться, что его не такъ поняли, а потому уже сдѣлали заявленіе, что его не такъ поняли.
Полк. Хвостовъ. Переговоры довольно точно внесены въ журналъ совѣта обороны; но я давно не читалъ его.
Объявленъ перерывъ въ 1 ч. 10 м. дня.

Стенографическую запись вели: Галювская и Рагоза.

Засѣданіе возобновляется въ 1 ч. 50 мин. дня.

Предс. Засѣданіе продолжается. (Обращается къ дежурному офицеру). Пригласите полковника Григоренко.
Полк. Рейсъ. Ваше Высокопреиспѣлительство, позволите задать одинъ только вопросъ полковнику Хвостову. (Обращается къ полк. Хвостову). Скажите пожалуйста, когда кончилось совѣщеніе 25-го ноября, вы прочитали все содержаніе журнала засѣданія сейчасть-же или нѣтъ?
Полк. Хвостовъ. Нѣтъ, на засѣданія сейчасъ-же не прочелъ.

Полк. Рейсъ. Такъ что поэтому и пришлося дѣлать возраженія генералу Рейсу?
Воен. Проч. Такъ-ли я понялъ: когда кончилось засѣданіе, полковникъ Рейсъ предложилъ вопросъ о предѣлахъ обороны; ему не дали кончить и тотчасъ же стали разпровадивать.
Полк. Хвостовъ. Насколько мнѣ помнится, говорилъ о предѣлахъ обороны, полковникъ Рейсъ сказалъ, какъ организовать оборону, чтобы не допустить рѣзни.
Воен. Проч. Высказано было мнѣніе, что
вопрос о сдаче преждевременно. Когда было высказано это мнение, полковник Рейсъ возражал или нетъ?
Полк. Хвостовъ. Я не помню.
Въ завт введенъ полк. Григоренко.
Предс. Потрудитесь разсказать, что происходило на засѣданіи Совѣтъ обороны 26-го ноября.
Полк. Григоренко. Было разсмотрѣно нѣсколько вопросовъ, а затѣмъ полковникъ Рейсъ сдѣлалъ предложеніе высказать о предѣль сопротивленія крѣпости: генераль Стессель желалъ бы знать предѣль сопротивленія крѣпости. Я понялъ этотъ вопросъ такъ, что пора ли говорить о времени сдачи крѣпости. Во всѣхъ присутствующихъ поняли этотъ вопросъ также и также отнеслись къ нему. Никто не ожидалъ такого вопроса. Поѣздъ этого вопроса всѣ какъ-то вдругъ замолкли, а затѣмъ, какъ я помню, генераль Фокъ первый развелъ руками и сказалъ: „позвольте, это еще рано“. Генераль Смирновъ выгналъ изъ письменнаго стола вѣдомость интенданства и сказалъ: „хоть предѣль сопротивленія крѣпости“. Воен. Прок. Что же, всѣ остальные поняли такъ же, именно, что былъ вопросъ о сдачѣ крѣпости?
Полк. Григоренко. Я полагаю, что такъ.
Воен. Прок. Были возражены полковниковъ Рейсу?
Полк. Григоренко. Единогласны.
Воен. Прок. А полковникъ Рейсъ въ свою очередь возражалъ, представляя что-нибудь, что его не такъ поняли, что онъ не говорилъ о сдачѣ крѣпости и ничего не имѣлъ въ виду.
Полк. Григоренко. Кажется, заявлялъ.
Подил. Вельяминовъ. Скажите пожалуйста, послѣ взятія Высокой горы не пришлось перемѣнить линію укрѣпленія на западномъ фронтѣ?
Полк. Григоренко. На западномъ фронтѣ мы отошли на заранѣе приготовленную позицію.
Подил. Вельяминовъ. Можетъ быть, вы припомните, что когда генераль-майоръ Рейсъ возражалъ, то не говорилъ онъ о томъ, что необходимо поговорить относительно линіи обороны, относительно такого пункта, съ потерей котораго крѣпость становится въ критическое положеніе.
Полк. Григоренко. Нѣтъ, этого я не помню.
Подил. Вельяминовъ. Но, можетъ быть, вы припомните, что онъ говорилъ, что его не поняли?
Полк. Григоренко. Да, это онъ говорилъ.
Подил. Вельяминовъ. Затѣмъ, по окончаніи совѣта обороны, не прочелъ ли полковникъ Хвостовъ по своей книжкѣ то, что онъ записалъ?
Полк. Григоренко. Нѣтъ, кажется, не читалъ.
Предс. (Обращается къ дежурн. офицеру). Попросите генералъ-майора Бѣлааго.
Въ завѣдѣнѣ свидѣтель генералъ-майоръ Бѣлааго.
Предс. (Обращается къ генералъ-майору Бѣлааго). Потрудитесь, Ваше Превосходительство, разсказать суду, что происходило на совѣтѣ обороны 25-го ноября.
Гл. Бѣлааго. 25-го ноября, въ четыре часа дня былъ собранъ у коменданта крѣпости совѣтъ. Для чего онъ собирался, объ этомъ въ повѣсткахъ не было сказано. Когда мы собрались, Кондратенко еще не было, онъ по телефону отвѣтилъ, что сейчасъ прибудетъ. Поэтому нѣкоторое время совѣтъ не начинался. Черезъ нѣкоторое время, когда пришелъ генералъ Кондратенко, былъ открытъ совѣтъ, и на этомъ совѣтѣ начали разсматривать разные вопросы крѣпостной обороны, такъ сказать, текущіе вопросы, напримѣръ по продовольственной части, по санитарной части и другимъ. На разборѣ этихъ вопросовъ, собственномъ, совѣтъ и былъ оконченъ. Поѣздъ окончанія этого совѣтѣ было заявлено полковникомъ Рейсовъ, что онъ имѣетъ еще кое-что заявить по приказу начальника района, генерала Стесселя, относительно настоящаго положенія крѣпости, чтобы обсудить, что съ паденіемъ первой линіи крѣпость становится въ такое положеніе, что дальнѣйшая оборона становится невозможной, и поэтому былъ вопросъ о томъ, не своевременно ли прекратить эту оборону. Но при первыхъ словахъ о прекращеніи обороны были произведены общій протестъ со стороны всѣхъ членовъ Совѣта, что объ этомъ не только преждевременно разговоривать, но что вообще объ этомъ вопросѣ не надо и думать. Затѣмъ было доложено еще кое-что комендантомъ крѣпости, и Совѣтъ былъ оконченъ. Былъ составленъ протоколъ. Теперь я долженъ еще доложить Верховному суду, что въ тотъ же день, 25-го ноября, утромъ ко мнѣ пришло на квартиру полковника Рейсъ. Для меня это поѣздіе было неожиданнымъ, потому что раньше полковникъ Рейсъ никогда ко мнѣ не приходилъ. Полковникъ Рейсъ просилъ ко мнѣ въ кабинетъ и сказалъ, что желалъ бы поговорить со мной по одному секретному дѣлу и посмотрѣть на дверь, которая была открыта въ столовую, где сидѣли мои домашніе. Я тотчасъ же затворилъ дверь. „Въ чемъ дѣло?“ говорю. Онъ мнѣ говорить, что онъ сейчасъ отъ генерала Кондратенки, тамъ былъ начальникъ района и нѣкоторые другие генералы, и обсуждали вопросъ въ какомъ положеніи находится крѣпость и каковы шансы на дальнѣйшую оборону; говорили, что артиллерій-
сие снаряды уже на исходе, что всё средства обороны тоже почти на исходе, и что поэтому может наступить такой момент, что японцы прорушатся в крепость и начнутся ревня. Были-ли затым сказаны полковником Рейсом слова относительно сдачи крепости, этого я не помню, но я вынес такое впечатление из всего этого разговора. Мих показался странным, затым меня нужно было объ этом предупредить... Рейс говорить, что отсюда он пойдет к команданте. Я говорю, что во всяком случае этот вопрос относительно обороны крепости подлежит обсуждению на общем совете обороны. Он говорит, что этот совёт обороны и назначен на сегодня в 4 час. Я уклонился дать ответ на его вопрос и сказал: "что касается артиллерии, то во всяком случае она далека еще от того, чтобы считать ее неспособной к дальнейшей обороне ни в отношении личного состава, ни в отношении средств, ни в отношении материала", так как не было основано считать, что бы был упадок духа или что-либо другое. Мих показался странным именно потому, что разрешено собрать совёт, то затым нужно было ко мнё заходить раньше. И на совете 25-го ноября я вспомнил был утверждён, что начать с этого вопроса разговаривать. Но на совете часа полтора, если не два, разговаривали не об этом, и я слышал, разбирались вопросы, совершенно не имевшие никакой связи с тьмъ, о чёмъ я составлял собь представление по утреннему посещению полковника Рейса. Я выражал нетерпение и волнение, что было замечено некоторыми членами Совэта. И когда совёт кончился, на которомъ ни одинъ вопросъ об этомъ поднять не былъ, кто-то спросилъ: "что вы волнуетесь?". Я сказалъ: "неужели никто не знаетъ затымъ совёт былъ созванъ?". Никто не зналъ.

Воен. Прок. Ваше Превосходительство, вопросъ, предложенный Рейсомъ у васъ, былъ о сдачи крепости? Такое впечатление было?

Гн. Бълый. Точныхъ словъ я не помню, но впечатление было у меня такое. Можетъ быть, я ошибался, но до сихъ поръ у меня впечатление такое, что это было подготовлено мной, какъ членъ Совэта. Главное я удивился тому, затымъ было заходить къ члену совэта предъ тьмъ, какъ совётъ собраться.

Воен. Прок. Раньше полковникъ Рейс никогда не бывалъ у васъ?

Гн. Бълый. Нть, не бывалъ.

Воен. Прок. Ну, а на самомъ совэта обороны вопросъ о сдачъ былъ поднятъ?

Гн. Бълый. Да, полковникомъ Рейсомъ предложен былъ вопросъ о прекращении обороны, но на это весь Совэта единогласно заговорили о томъ, что этотъ вопросъ преждевременный, такъ какъ оборона еще возможна, такъ что полковникъ Рейсъ ничего не могъ говорить.

Воен. Прок. А полковникъ Рейсъ, въ свою очередь, никакихъ возражений не ддали, не оправдывался онъ, что не имьть въ виду сдачи крепости?

Гн. Бълый. Нть, этого не было.

Воен. Прок. Такъ что съ его стороны никакихъ возражений не было?

Гн. Бълый. Нть, не было.

Воен. Прок. Вы подписывали журналъ Совэта обороны? И прежде, чьмъ его подписывать, вы прочитали его? Тамъ было написано, что былъ поднятъ вопросъ о сдачъ крепости, когда подлежитъ сдать крепость, чтобы предотвратить безполезную ревню?

Гн. Бълый. Да, да, совершенно правильно.

Пил. Вельяминовъ. Ваше Превосходительство, вы изволили сказать, что слова "сдача" не было, а затымъ, когда господинъ Прокуровъ прочиталъ протоколь обороны 25-го ноября где говорится о "сдача", вы изволили подтвердить, что записано правильно. Для меня въ высшей степени важно выяснить, было ли произнесено слово "сдача" или нетъ и было ли оно записано?

Гн. Бълый. На совэта были слова относительно прекращения обороны. Я говорю относительно слова "сдача" или другого слова, которое было произнесено у меня на квартире.

Пил. Вельяминовъ. А слово "сдача" было сказано?

Гн. Бълый. Не помню. Но во всякомъ случаъ слово имьло, именно, этотъ смыслъ.

Пил. Вельяминовъ. Не помните ли, когда начали говорить о предѣлахъ обороны, то Рейсу не дали договорить, и тотчасъ же начались возражения, такъ что генераль-майоръ Рейсъ не успѣлъ окончить?

Гн. Бълый. Они сказали только одно слово "прекращение обороны", которое произвело впечатлѣніе сдачи, какъ сейчасъ-же были выразены протесты.

Пил. Вельяминовъ. Не припомnite ли вы, что на первое мѣсто былъ поставленъ вопросъ о Лютъшанѣ, о томъ, что генераль Стессель настаивалъ на удерживаніи его и что съ паденіемъ Лютъшаны мы потеряемъ всю крѣпость?

Гн. Бълый. Это, быть можетъ, было ранѣе заявленья полковника Рейса. Я не помню, чтобы въ этомъ засѣданіи поднимался разговоръ объ этомъ, ранѣе-же о Лютъшанѣ разговоръ всегда былъ и о центральной ограбдѣ, заканчивавшейся Золотой и Перепелиной горами.

Пил. Вельяминовъ. Ваше Превосходи-
тельство, это совещание было непосредственно после взятия Высокой горы?

Ген. Был. Совещание было 25-го ноября. Я считаю, что он никакого отношения к Высокой горе не имел, потому что он был собран будто бы по приказу генерала Стесселя для обсуждения тых вопросов, о которых я сейчас докладывал.

Пл. Вел.м.н.н. Шел ли разговор на совете обороны о значении Лютвешана?

Ген. Был. Такого специального разговора не было.

Пл. Вел.м.н.н. Со стороны команданта не шел ли разговор о количестве резерва?

Ген. Был. Не помню. Кажется, этого не было на совете, потому что, как я докладывал, на этом совете обсуждались текущие условия продолжения обороны.

Пл. Вел.м.н.н. Я только обращаю внимание Верховного военно-уголовного суда, на то, что относительно Лютвешана было сказать командантом крепости и посл основан вопрос относительно того, какова судьба крепости.

Ген. Рейс. (Обрац, к ген. Былому). Ваше Превосходительство, не изволите ли вы припомнить, когда я к вам пришел 25-го ноября, какой, собственно, был перед ним вопрос, с которым я к вам обратился?

Ген. Был. Как я доложил Суду, вы мне сказали, что вам необходимо со мной переговорить кой о чем совершенно секретно и, когда я затворил дверь в столовую, вы начали с того, что вы сейчас от коменданта и т. д. Затем, припомнить весь порядок разговора не могу, но в общем было так, как я сказал.

Ген. Рейс. Не припомнили ли вы, я помню, что я заявил, что пришел от генерала Копраденки, где был генерал Стессель, и затем, не припомнили ли вы, я говорил, что там обсуждались настоящие положение крепости и меня генерал Стессель просил узнать у вас, в каком положении крепостные артиллерийские снаряды?

Ген. Был. Нет, этого не было.

Ген. Рейс. А между тем это была единственная цыль, для которой я посвятил большие генерала Стесселя к генералу Вёлому. Они сказали, что неправда. Затем мы спросили о том, что будет на совете обороны.

Ген. Был. Этот вопрос был. Мишке кажется, вы привели это обстоятельство, что артиллерийские снаряды на исходе.

Ген. Рейс. Заметно было нежелание осла- бление действий нашей артиллерии.

Ген. Был. Может быть, я не понял вашего вопроса. Мышь показалось, что вы изло
рал Кондратенко — или я у него — бывал почти ежедневно. К генералу Вёлому я не заходил; генерал Рейс заходил к нему один. Рейс говорил с ним по поводу снарядов, и я ничего говорить о сдаче Рейсу не поручал. Мысли относительно сдачи крепости у меня и в голове не было.

Преос. (Обрачаюсь к ген. Вёлому). Имёте ли что нибудь еще доделовать?

Гн. Вёлым. Я заявляю Суду о том, что ко мне заходил генерал Рейс. Затем относительно слов, которыми сказала генерал Смирнова, я еще припоминаю, что полковник Рейс мне заявил тогда, что ему поручено переговорить со мной и с другими членами совета раньше, чем соберет совет. Это мной не кажется, это я помню твердо.

Гн. Рейс. Ваше Высокопревосходительство, я могу возразить, что ничего подобного не было сказано мной. Это тоже мной не кажется, я в этом совершенно увёртен.


Гн. Горбатовский. Какие вопросы разбирались на совет обороны 25-го ноября, я в настоящее время в подробностях не припомню. Совещание кончилось тём, что генерал Рейс от имени генерала Стесселя предложил обсуждать вопрос об указании границы, до какой поры нам следует держаться. Затем, как только этот вопрос был возобужден, он немедленно был пере- бран командантом крепости и генералом Никитинным, и к нам присоединились все, так что на этот вопрос был заключен; он не и разбирался.

Воен. Прок. Почему этот вопрос был перебит?

Гн. Горбатовский. Потому что он казался преждевременным.

Воен. Прок. В чем была сущность этого вопроса?

Гн. Горбатовский. На этот вопрос я не могу отметить, потому что он, именно, не разбирался.

Воен. Прок. Он был как бы небудь понят, что его немедленно перебили? Как он был понят?

Гн. Горбатовский. Когда или в какое время должны быть положены границы обороны. Вот так я понял. А затем дальше вопрос относительно того, каким должны быть границы, временные и жесткие, эти вопросы не возбуждались.

Воен. Прок. Вы поняли в таком смысле, что вопрос шел о времени прекращения обороны, о времени сдачи крепости

Гн. Горбатовский. Т. е. не то, что о сдаче крепости, но до какой поры нужно держаться, где должен быть предъявлен.

Воен. Прок. Вы участвовали в совет обороны?

Гн. Горбатовский. Да, я и подписал его журнал.

Воен. Прок. Прежде чем подписывать, читали ли вы его содержание? Вот в этом журнале сказано... (Читаешь). И вот, правильно это записано или неправильно?

Гн. Горбатовский. Проще много времени, так что хорошо не помню, но в общем находил это правильным.

Воен. Прок. Вы не отрицаете того, что вы подписали этот журнал. В то время вопроса по этому поводу не возбуждалось?

Гн. Горбатовский. Нет.

Пдшл. Вельяминов. Ваше Превосходительство, вы изволили докладывать Суду, что слова „сдача“ не слышали до сих пор. Я понимаю, что подробностей нельзя вспомнить, но слово „сдача“ было-ли сказано кем-то или небыло на совете или нет?

Гн. Горбатовский. Боюсь сказать это. Я могу одно подтвердить: что было записано мною, то в общем было правильно, потому что иначе я не подписывал бы.

Пдшл. Вельяминов. Прочитать-ли полковник Хвостов протокол заседания по окончании совета обороны?

Гн. Горбатовский. Тотчас, немедленно, он не читал, я его сам читал послы. Мяг кажется, что тотчас же он не был прочитан, но я вдруг могло ошибиться, потому что прошло такое продолжительное время, что положительно вспомнить невозможно.

Пдшл. Вельяминов. Не помните ли, полковник Рейс возражал, что его неправильно поняли на совете.

Гн. Горбатовский. Да, это было. Как-то возражения генерал Рейс держал, но в чем они заключались, не помню.

Прис. пов. Нечаевъ. Не помните ли, послы совещания, через небольшое число дней, были ли объявлены вамъ, наравне с другими членами, особо мнение, приложенное к журналу, полковника Рейса? Читали ли вы, что „было приказано предъявить всемъ членамъ особое мнение, приложенное к журналу?

Гн. Горбатовский. Я чрез какое-то время слышал, что было отдельное мнение по этому поводу и, можете быть, его читать. Но было-ли это немедленно, или вскоре послъ этого, я не могу сказать.

Прис. пов. Нечаевъ. Но вы читали, не припомнили-ли?

Гн. Горбатовский. Нет, не припомнили.

Прис. пов. Квашнинъ-Самаринъ. Скажите, пожалуйста, дословно та слова, с которыми
полковник Рейсь обратился к совещанию, вы не можете припомнить?

Гн. Гборатовский. Нет.

Прис. пов. Квашинъ-Самарины. Вы сказали, что заявление его было передано другим членам совеща, так что можно-ли сказать, что он не докладал свою мысль до конца?

Гн. Гборатовский. Мне кажется, что он кончил свою мысль.

Прис. пов. Квашинъ-Самарины. Так что совещанию мысль была ясна или нет?

Гн. Гборатовский. Для меня она осталась неразъясниленной.

Прис. пов. Квашинъ-Самарины. Не было-ли в течение краткого времени община мнений между членами совеща обороны, после этого заявления; не касалось ли оно обороны второй линии?

Гн. Гборатовский. Относительно второй линии... это я боюсь сказать. Я не помню.

Предс. (Оначитается к бежающему офицеру). Попросите генерала Никитина.

Прис. пов. Квашинъ-Самарины. (Оначитается к генералу Гборатовскому). Не изволили ли припомнить, что на этом совещании полковник Рейсь приводил какие-нибудь данные о положении крепости?

Гн. Гборатовский. Мне кажется, что данных он не приводил никаких.

Въ залѣ введен святителем генерал Никитинъ.

Предс. Я вам должен напомнить о приказѣ и о том, что вы можете говорить лишь то, что твердо помните, а если будете передавать слухи, то должны упоминать, откуда эти слухи исходили. Налагая суворовскую кару за клеветничество, законъ дает свидетелю право не отвѣчать на такіе вопросы, которые ему покажутся, что эти вопросы клонятся к его обвиненію. Попросите разсказывать все то, что было на совѣтѣ оборонѣ 25-го ноября.

Гн. Никитинъ. Всего, что говорилось, не могу припомнить. Обо оборонѣ былъ рѣчь, была рѣчь и о том, въ каком положеніи мы находились, указывалось и на то, что на во- сточномъ фронѣ положеніе нисколько не измѣнилось съ паденіемъ Высокой горы, такъ какъ до 19-го ноября всѣ безусловно атаки были отбиты. На западномъ фронѣ она измѣнилось. Генералъ Копдратенко продиктовалъ въ моемъ присутствіи, помнится, куда войска отошли. Затѣмъ, помню, комендантъ и я докладывали о томъ, что нужно прибиватъ хлыба. Это мнѣ говорилъ на фортахъ и укрѣплений офицеры и солдаты, такъ какъ они были лишены достаточнаго количества хлыба, а конину получали по одному фунту въ недѣлю. Къ этому отнеслись сурово всѣ и говорили: „да, надо прибивать“. Если я не ошибаюсь, прибавлено было: „сухарями“. Затѣмъ, когда совѣтъ окруженія закончился, генералъ Рейсь отъ имени генерала Стесселя предложилъ намъ вопросъ о предьялахъ обороны, въ какихъ выраженийъ—не могу вамъ сказать. Но только помню, что на это я, какъ и другіе, прямо отвѣтили: „не время объ этомъ говорить“. Такъ этимъ и кончился совѣтъ.

Воен. Прок. Какъ вы лично поняли этотъ вопросъ, предложеній полковникомъ Рейсомъ?

Гн. Никитинъ. Лично для меня безразлично, что такое предьялы паденія; мнѣ физически все равно. На восточномъ фронѣ не было никакихъ измѣнений, а на западномъ я могу дождаться, я лично присутствовалъ при диспозицияхъ, которая отдавалась Копдратенко. Войска очистили Высокую, Плоскую и встрѣчили назадъ ихъ. Тамъ у меня артиллерія полевая стояла. Эта линія обо- роны шла черезъ ущелье, которое было за- нято 5-мъ полкомъ. Такъ-то образомъ я считаю, что на западномъ фронтѣ мы не вполне въ периметрѣ, но что разговоръ о предьялахъ не могъ быть. Насть никто не трогалъ на западномъ фронтѣ. И, сколько я помню, на этомъ совѣтѣ этотъ вопросъ не поднимался. Если я не ошибаюсь, онъ былъ поднятъ не тамъ, а же послѣ. Я помню, что два раза подписывалъ журналъ: одинъ разъ подписывалъ журналъ, который давали, а потомъ приходилъ кто-то изъ офицеровъ штаба для подписи подъ разысканіемъ этого вопроса, какъ его надо понимать. Вотъ все, что про этотъ совѣтъ обо роны я могу доло- жить.

Воен. Прок. Ваше Правосуществство, подписывая журналъ, вы его прочитали?

Гн. Никитинъ. Несомнѣнно. Я теперь не могу хорошо помнить этого, но кажется, что читалъ,—несомнѣнно.

Воен. Прок. Въ этомъ журналѣ сказано: „въ концѣ засѣданія полковникъ Рейсь по порученію начальника района подписалъ на обсужденіе совѣта вопросъ о предьялахъ; до которо- го сдается держать оборону, т. е., когда крѣпость надлежитъ сдать“.

Гн. Никитинъ. Я думаю, и мнѣ кажется, что этого не было, потому что я былъ изъ первыхъ. Тамъ говорилось: это не время, не время объ этомъ говорить.

Воен. Прок. О чемъ?

Гн. Никитинъ. О предьялахъ обороны.

Воен. Прок. Быть вопросъ о сдачѣ крѣпости?

Гн. Никитинъ. Я не могу сказать, мы прервали его. Разысканіе это давалось потомъ, и всѣ подписывали.

Воен. Прок. Быть можетъ, вы вторично подписывали резолюцію генерала Стесселя?
Гн. Никитинъ. И то можетъ быть. Теперь я не могу сказать.
Прис. пов. Кшанинъ-Самаринъ. Ваше нравственность, я понимаю такъ, что слова "о предѣлахъ оборонъ" вы помните точно?
Гн. Никитинъ. Именно, такъ я точно помню.
Прис. пов. Кшанинъ-Самаринъ. Я не ошибусь, если скажу, что полковника Рейса превратили и потому, можетъ быть, онъ не досказать всего, не развилъ дальше свою мысль?
Гн. Никитинъ. Очень можетъ быть, совершенно вѣрно.
Прис. пов. Кшанинъ-Самаринъ. Когда вы во второй разъ изволили читать и подписать, то не было ли это "особое мнѣніе", приложенное къ журналу, которое генераль Стессель приказалъ представить членамъ для прочтения? Когда вы читали это мнѣніе, какъ оно вамъ тогда представлялось, не вѣрно освѣщеннымъ, или вы ничего въ немъ не написали?
Гн. Никитинъ. Т. е., лично мнѣ было рѣшительно все равно. Представь этотъ могъ быть тогда, когда нельзя бороться; если есть хоть одинъ штукъ, то можно драться.
Прис. пов. Кшанинъ-Самаринъ. Я говорю только про фактическое изложеніе вопроса. Я полагаю, что когда вы читали журналъ совѣта оборонъ, вы больше всего обратили вниманіе на изложеніе своихъ словъ.
Гн. Никитинъ. Я его прочиталъ и подписалъ.
Прис. пов. Кшанинъ-Самаринъ. Въ первомъ журналѣ, что вы написали?
Гн. Никитинъ. Въ первомъ журналѣ, я хорошо помню, я не написалъ ничего противорѣчиваго.
Прис. пов. Кшанинъ-Самаринъ. А второе мнѣніе, какъ вы его написали? Не было ли рѣчи о второй линіи оборонѣ, о томъ, насколько она обороноспособна на восточномъ фронтѣ?
Гн. Никитинъ. Не помню.
Прис. пов. Кшанинъ-Самаринъ. А о западномъ фронтѣ не было рѣчи?
Гн. Никитинъ. Конечно, было. Мы этого не боялись, потому что она была прекрасно укрѣплена. Въ ночь съ 22-го на 23-е очистили Высокую и другія горы, а 24-го я съ генераломъ Кондратенкоъ ждалъ осматривать траншеи, где дѣлялись распорженія.
Прис. пов. Кшанинъ-Самаринъ. Въ этомъ совѣтѣ полковникъ Рейсомъ были приведены цифровыя данные о положеніи крѣпости?
Гн. Никитинъ. Не могу сказать, въ журналѣ это есть.
Пдл. Вѣльяминовъ. Скажите, пожалуйста, къ вамъ приходилъ передъ совѣтомъ генераль Стессель или полковникъ Рейсъ?
Гн. Никитинъ. Ко мнѣ никто никогда не приходилъ, потому что я постоянно выезжалъ изъ дому рано утромъ, а если когда-нибудь возвращался днемъ, то ложился отдыхать.
Пдл. Вѣльяминовъ. Весьма важный вопросъ: вы сказали, что вы журналъ прочитали. Вы категорически сказали, что такого выраженія, какъ "сдача крѣпости" вы не слышали, этого выраженія не было?
Гн. Никитинъ. Можетъ быть и сказано было, но говорю тотъ фактъ, что прочиталъ его. Не сомнѣваюсь въ томъ, что онъ не кончилъ, т. е. обстоятельства были таковы, что не могло быть рѣши обь этомъ. Мы прекрасно были укрѣплены на западномъ фронтѣ, и говорить о сдачѣ не было никакихъ оснований.
Воєн. Прок. Не помните вы, что возражали коменданту крѣпости по этому вопросу?
Гн. Никитинъ. По этому вопросу онъ сказалъ тоже самое: несвоевременно разговаривать объ этомъ; также и большинство присутствующихъ высказались объ этомъ.
Воєн. Прок. Вамъ предвѣдѣвало было и особое мнѣніе полковника Рейса? Вы читали его?
Гн. Никитинъ. Журналъ этотъ приносить мнѣ...
Воєн. Прок. (Прерываетъ). Журналъ, это— одно, мнѣніе—другое. Я спрашивалъ про записку полковника Рейса, она въ конце журнала находилась.
Гн. Никитинъ. Она была приложена какъ приложеніе. Помню, что я подписывалъ журнал.
Журналъ Совѣта оборонъ предшествуетъ краткому Суду на разсмотрѣніе.
Полк. Хвостовъ. Этой записки, Ваше высокоеверовѣдѣстіе, не было въ журналѣ, такъ что генералъ Никитинъ не видѣлъ ее. Когда я получилъ журналъ выписъ съ запиской, то генераломъ Стесселемъ было приказано записку отправить всѣмъ членамъ. Я отправилъ ее всѣмъ членамъ.
Пдл. Вѣльяминовъ. Я попросилъ бы Суду дать мнѣ журналъ совѣта оборонъ. (Оправающее къ Преображенію). Позвольте мнѣ сдѣлать полковнику Хвостову одинъ вопросъ. Тутъ революція генерала Стесселя—подписать особое мнѣніе полковника Рейса и генерала Фока и отправить всѣмъ членамъ совѣта оборонъ для прочтѣнія.
Полк. Хвостовъ. Такъ и было сдѣлано. Было подписано и отправлено всѣмъ членамъ для прочтѣнія.
Пдл. Вѣльяминовъ. И особое мнѣніе полковника Рейса?
Полк. Хвостовъ. Все вмьстѣ.
Приц. Полк. Квашнинъ-Самаринъ. Я обращаю ваше внимание, что особое мнѣніе подпсывать могли только члены совѣта обороны, что другого совѣта не было.
Въ завѣдѣніе свидѣтелей поручикъ Гаммеръ.
Воен. Прок. Поручикъ, вы переписывали черновикъ журнала совѣта обороны, составленный полковникомъ Хвостовымъ?
Пор. Гаммеръ. Да, я переписывалъ.
Воен. Прок. Не припомните-ли вы, это былъ журналъ совѣта 25-го ноября?
Пор. Гаммеръ. Да, это былъ послѣдній журналъ, который я переписывалъ вообще.
Воен. Прок. Вы со словъ переписывали, или съ черновика, который далъ полковникъ Хвостовъ?
Пор. Гаммеръ. Съ черновика, который давалъ полковникъ Хвостовъ.
Воен. Прок. Когда они послѣди подпсали, вы сами носили или отсылали?
Пор. Гаммеръ. Иногда относили самъ.
Воен. Прок. Вотъ журналъ совѣта обороны 25-го ноября, не понимаете, вы носили его?
Пор. Гаммеръ. Я нѣкоторымъ лицамъ носилъ: генералу Никитину, генералу Кондратенко и другимъ.
Воен. Прок. И они тогда же подписывали журналъ? Что же, они прочитывали его раньше?
Пор. Гаммеръ. Полковникъ Григоренко и генералъ Кондратенко прочитывали.
Воен. Прок. Когда особое мнѣніе полковника Рейса разсылаюсь членамъ обороны?
Пор. Гаммеръ. Этого я не знаю.
Приц. Полк. Квашнинъ-Самаринъ. Вы не изволите ли припомнить, что послѣ составленія журнала совѣта обороны 25-го ноября, когда генераломъ Стесселемъ была положена резолюція на этомъ журналѣ, послѣ-ли вы членамъ совѣта обороны эту резолюцію?
Пар. Гаммеръ. Этой резолюціи я не читалъ, а слыхалъ о ней отъ полковника Хвостова.
Приц. Полк. Квашнинъ-Самаринъ. Не носили-ли ее для прочтения?
Пар. Гаммеръ. Да, она, если не ошибаюсь, тамъ и была написана.
Приц. Полк. Квашнинъ-Самаринъ. Не носили ли вы фоку значенія?
Пар. Гаммеръ. (Не слышно)... Резолюцію отдѣльно...
Предс. Я напоминаю вамъ, что вы должны говорить что вамъ известно. Если говорите слухи, то указывайте, откуда они. На то, что клюнется къ вашему обвиненію, можете не отвѣчать.
Предс. Вельяминовъ. Разрѣшите мнѣ сдѣлать еще одинъ вопросъ полковнику Хвостову. Скажите пожалуйста, вы говорите, что особое мнѣніе поссылалось. Съ кѣмъ вы послыли его?
Полк. Хвостовъ. Я не могу точно припомнить. Я говорю только одно, что сватали посланью былъ членъ текущей работы для подписи. Носили, кажется, всѣмъ, можетъ быть и въ-то-мѣстѣ, чтобы передать по особнымъ пакетамъ, но большей частью такъ; подписывали всѣ. Затѣмъ, я передалъ его въ штабъ укрѣпленного района, откуда получили съ мнѣніемъ полковника Рейса и генерала Стесселя. Въ резолюціи Стесселя былъ категорійный приказъ выписать и отправить на подпись. Я такъ и сдѣлалъ, — сшилъ и тотчасъ же отправилъ на подпись. Также поступилъ я, когда въ засѣданіи кто-нибудь выражалъ особое мнѣніе: оно тотчасъ подпивалось; напримѣръ, особое мнѣніе генерала Фока тоже было подписано. Если бы было лишь одно особое мнѣніе, то я не простился бы его на подпись членамъ совѣта. А такъ какъ вѣсь было приказаніе отъ генерала Стесселя, то оно было подписано и отправлено на прочтение.
Воен. Прок. Резолюцію можно понимать совершенно иначе. Выходило, что генералъ Стессель приказывалъ предѣлить его заключеніе, но не особое мнѣніе, въ чемъ можно убѣдиться изъ резолюціи, которая прямо съ новой строчки начиналась: „предѣлить всѣмъ членамъ“.
Предс. Я полагаю перейти къ разсмотрѣнію обстоятельствъ назначенія генерала Фока начальникомъ сухопутной обороны и затѣмъ объ оставленіи форта II.
Воен. Прок. Я ничего не имѣю.
Предс. Какихъ свидѣтелей вызывали по этому вопросу?
Воен. Прок. Прежде всего генерала Смирнова.
Предс. Генерала Смирнова?
Воен. Прок. Да. Полковникъ Хвостовъ, можетъ быть, удалится въ свѣдѣтельскую комнату.
Предс. Генерала Смирнова, по распоряженію предсѣдателя, удаленъ въ свѣдѣтельскую комнату.
Предс. Вѣрное Превосходительство, генералъ Смирновъ, потрудитесь расказать о назначеніи генерала Фока начальникомъ сухопутной обороны, вообще все, что по этому поводу можетъ быть важно для Суда.
Гн. Смирновъ. Подробныя обстоятельства этого дѣла—слѣдующія. Около 9 часовой вечера, 2-го декабря, я получилъ извѣщеніе, что на форту II убитъ генералъ Кондратенко. Слѣдѣ за нимъ былъ начальникъ штаба, и здѣсь прибылъ наступивший вопросъ, возникъ еще вопросъ относительно замѣче-
ния, вопрос относительно организации начальства для ведения обороны крепости. Я выразил мысль, что я предпочел бы в данном случае взять на себя оборону восточного фронта, сохраняя за собой и обязанности коменданта. Это я, может быть, желал потому, что за минной обороной стоял я все время внимательно. Что же касается западного фронта, гдѣ еще было началь инженерных работ со стороны неприятеля,—до форта V, ближайшаго отъ неприятеля, оставалось еще 1/4 версты,—то я предполагал предоставить оборону западного фронта генералу Фоку. Но, чтобы не было никаких трений или недоразумѣній, я рѣшилъ отправиться къ генералу-лейтенанту Стесселью и доложить объ этомъ. Отправился я къ нему часы черезъ два послѣ смерти Кондратенко, около 11-ти часовъ ночи. Но тогда мы уже не были сосѣдями по квартирѣ, онъ выбрался въ районѣ помѣщенія 10-го полка, въ домѣ полковника Селинина. Вотъ туда между 11 и 12-ю часами прибылъ я вмѣстѣ съ полковникомъ Хвостовымъ. Я не могъ долго дотянуться; наконецъ, въ стовой, выйдя, сказалъ, что генераль сидитъ, и выразился такъ, хорошо не припомню,—не приказано, не желательно или что не смотрѣть будьте. Не желая принимать съ посети генерала Стесселья, я рѣшилъ, что вопросъ будетъ благополучно разрѣшены, если я отправлюсь къ генералу Фоку, который оттуда находился шагахъ въ 50-ти. Я предполагалъ, что тогда вопросъ этотъ не будетъ иметь никакихъ трений, и я направился съ полковникомъ Хвостовымъ къ генералу Фоку. Оттуда вышелъ человекъ и сообщилъ, что генералъ очень боленъ и въ постели. Тогда я рѣшилъ, что лучше переговорить съ начальникомъ штаба района, но когда спустился со ступенекъ крыльца, наткнулся на полковника Дмитревскаго. Поздоровавшись съ нимъ, я обратился къ нему со словами: „хорошо, что я васъ встрѣтилъ. Я хочу васъ назвать на западномъ фронтѣ начальникомъ штаба. Временно начальникомъ тамъ будетъ генералъ Надѣйнин, а когда выдворить генералъ Фокъ, вы какъ разъ будете у своего начальника—начальникомъ штаба западнаго фронта". Тотъ изъявилъ свою полную готовность. Заѣхавъ я съ полковникомъ Хвостовымъ, ка́жется, еще въ сопровождении Дмитревскаго, направился въ штабъ района, чтобы все это изложить полковнику Рейсу и просить его доложить это возможно раньше генералу Стесселью, чтобы этотъ вопросъ былъ совершенно подготовленъ. Окружъ крыльца я увиделъ фи́гуру, въ темнотѣ трудно было разобрать, но наконецъ узналъ полковника Рейса. Я вступилъ въ сопровождении полковника Хвостова въ его помѣщеніе и здѣсь подробно изложилъ, чего я желалъ-бы при организации дальнѣйшей обороны, и уже въ данномъ случаѣ говорятъ о генералѣ Надѣйнинѣ, въ виду болѣзни генерала Фока, точно также относительно начальника штаба, Дмитревскаго, и просилъ доложить, это мое рѣшеніе вопроса по дальнѣйшей оборонѣ генералу Стесселью. На это онъ согласился. Между прочимъ,—я еще вспоминаю,—желая ему подсказать, я сказать, не желаете ли онъ вмѣстѣ принять на себя обязанности начальника обороны западнаго фронта, на что онъ отвѣтилъ, что ему много дѣлъ по штабу. На слѣдующий день утромъ, часовъ въ 7, я отправился на панихиду генерала Кондратенко. Здѣсь, на квартирахъ, во время панихиды, я обратился къ полковнику Рейсу. Онъ говорить,—выпилъ такъ, какъ вы хотѣли, но только съ нѣкоторыми нюансами. Послѣ панихиды, на которой былъ генералъ Стессель, я отправился на квартиру къ нему, но его не заслать дома и провожалъ съ полчасомъ. Отъ его супруги узналъ, что онъ, должно быть, въ гостяхъ у Фока. Отправился къ Фоку. Придя туда, я не нашелъ Стесселя, но объяснилъ причину, почему запелъ, и сказалъ, что трудно будетъ одному начальнику одновременно слѣдить за обороной такихъ обширныхъ фронтовъ. Я всегда былъ на восточномъ фронѣ, а Кондратенко на западномъ. Въ настоящее время на западномъ фронтѣ послѣ смерти Кондратенко займетъ мѣсто Надѣйнинъ, самъ же я останусь на восточномъ фронтѣ. Когда же оправится генералъ Фокъ, то онъ будетъ на обоихъ фронтахъ. На это генералъ Фокъ выразилъ полное свое согласіе и предложилъ отправиться къ генералу Стесселью и поскорѣе рѣшить этотъ вопросъ. Генерала Стесселя еще не было дома. Черезъ четверть часа онъ явился. Но когда я доложилъ, что беру оборону на восточномъ фронтѣ на себя, оставляя въ то же время функции коменданта за собою, и что на западномъ фронтѣ будетъ генералъ Фокъ, на что послѣдній выразилъ свое согласіе, то генералъ Стессель мнѣ заявилъ, что до настоящаго времени всегда предполагалось, что обороны должна быть соединена въ рукахъ одного начальника на всемъ сухопутномъ фронтѣ, такъ же какъ на морѣ въ рукахъ другого начальника, что это было въ мобилизационномъ планѣ, и до сего времени соблюдалось: быть однимъ начальникомъ—генераломъ Кондратенко, а что теперь долженъ быть генералъ Фокъ. Когда я началъ ему возражать и приводить доводы того характера и въ мотивы, которые я изложилъ генералу Фоку, то генералъ Стессель довольно рѣзко меня прервалъ, сказавъ, что онъ отдалъ приказъ и своихъ приказовъ не отмѣняетъ. Ну я, конечно, откликнусь и уйду.
подробным обстоятельствам, при которых я желал взять в свои руки оборону на восточном фронте.

Воен. Прок. А приказь о назначении Фоку 3-го декабря начальником обороны был отданный? Ген. Смирновъ. Был отданный и имется. Предел. Объявляю перерыв на 10 минут.

Заседание возобновляется в 3 ч. 17 м. дня.

Предел. Заседание Суда продолжается.

Воен. Прок. Я просил бы спросить генерала Рейса, подтверждает ли онъ объяснение генерала Смирнова.

Ген. Рейсъ. Я припоминаю, что, действительно, генералъ Смирновъ ко мнѣ заходилъ; подробностей же разговора теперь не могу припомнить. Въ то время я былъ въ лично: неспокойномъ настроении, такъ какъ все это происходило часы за 2—3 послѣ смерти генерала Кондратенко. Генераль Смирновъ просилъ меня передать, что желаетъ принять на себя руководство сухопутной обороной страны и просилъ объ этомъ доложить генералу Стесселю. Это и было мной исполнено. Но, несмотря на это, генералъ Стессель мѣхъ сказалъ, что онъ уже принятъ рѣшеніе въ этомъ отношеніи, а именно—назначилъ генерала Фока. Что касается заявлений генерала Смирнова, что онъ предлагалъ назначить меня начальникомъ обороны западнаго фронта, то этихъ словъ я не помню, но, конечно, если онъ и были сказанны, то я могъ принять ихъ только за шутку.

Воен. Прок. Извѣстно ли вамъ, что генералъ Фокъ былъ въ то время больной?

Ген. Рейсъ. Этого хорошо не помню.

Ген. Стессель. Позвольте доложить Верховному военно-уголовному суду, что все то, что говорилъ генералъ Смирновъ—правильно. Онъ ко мнѣ, действительно, пришёлъ и просилъ назначить его начальникомъ восточнаго фронта, а генерала Фока—начальникомъ западнаго. Я сказалъ, что приказъ уже отданный сейчасъ же послѣ смерти генерала Кондратенко. Состояние крѣпости было таково, что очень трудно было держать верки. Зная Фока, какъ человѣка очень храбраго, я его и назначилъ. Я генералу Смирнову сказалъ, что команданту всѣ подчиняются, зачастую же вамъ брать на себя восточный фронтъ, надо кого-нибудь другого назначить. О назначении же Рейса нечего и говорить, такъ какъ имя распоряжаться Смирновъ не имѣть никакого права; онъ былъ моимъ начальникомъ штаба, такъ что назначение его начальникомъ фронта я бы не допустилъ.

Предс. (Обращается къ дежурному офицеру). Попросите полковника Хвостова. (Обращается къ введенному въ залъ полковнику Хвостову). Потрудитесь доложить Суду, что вамъ известно по поводу назначения начальникомъ сухопутной обороны генерала Фока?

Полк. Хвостовъ. 2-го декабря, около 8-ми или 9-ти час. вечера, былъ убитъ генералъ Кондратенко. Когда привезли тѣло генерала Кондратенко на квартиру, я отправился къ команданту крѣпости и пробылъ у него довольно долго. Такъ, говорю, около 11 час. вечера командантъ крѣпости рѣшилъѣхаться къ генералу Стесселю и переговорить съ нимъ относительно назначения новаго начальника сухопутной обороны. Генераль Смирновъ хотелъ организовать это дѣло такимъ образомъ, чтобы генерала Фока назначить начальникомъ обороны западнаго фронта крѣпости, а самому принять на себя начальство сухопутной обороны восточнаго фронта, какъ ближайшаго къ команданту и болѣе знакомаго ему. Около 11 час. мы отправились къ генералу Стесселю, причемъ въ его квартиру насъ встрѣтилъ вѣстовой, который сказалъ, что генералъ спитъ и не приказывалъ будить. Мы тогда отправились къ полковнику Рейсу на квартиру. Полковника Рейса мы застали дома. Командантъ крѣпости изложилъ ему свой планъ и между прочимъ сказалъ, что былъ сейчасть у генерала Стесселю, хотѣлъ доложить ему объ этомъ, но генералъ Стессель спалъ. Генераль Смирновъ сказалъ полковнику Рейсу, чтобы онъ завтра утрою явился къ генералу Стесселю и доложилъ; такъ же онъ просилъ полковника Рейса поддержать его въ этомъ отношеніи. Полковникъ Рейсъ объѣздилъ свое содѣйствие. Послѣ этого мы уѣхали домой. На слѣдующий день утромъ командантъ выѣхалъ со мной опять отправился къ генералу Стесселю на квартиру. Генерала Стесселя не было дома. Подождавъ нѣсколько времени, мы узнали, что онъ у генерала Фока. Мы отправились къ генералу Фоку, но генерала Стесселя тамъ не застали. Генералъ Смирновъ разказалъ генералу Фоку, зачастую онъ ищетъ генерала Стесселя и о томъ, какъ онъ предполагаетъ организовать дальнѣйшую оборону крѣпости. Генералъ Фокъ, повидимому, былъ совершенно согласенъ съ мнѣніемъ команданта крѣпости и ни слова не сказалъ о томъ, что

845
приказ о его назначении состоялся. От генерала Фоку мы опять отправились к генералу Стесселью. Так как его еще не было дома, то мы его опять ждали. Наконец, генерал Стессель прибыл. Командант крепости должен ему, как он предполагал, организовать оборону после смерти генерала Кондратенко. Генерал Стессель обозрел его очень резко: „начальником сухопутной обороны назначен генерал Фоку“. Командант крепости хотел выяснить вопрос, доказать ему, на чем он основывает свое предположение, но генерал Стессель не пожелал его слушать и оборвал его: „я отдал приказ и своих приказов не мняю“. Все это было сказано в очень грубоей форме, так что генерал Смирнова оставалось только встать и уйти вон, что он и сделал. Мы отправились домой. Через небольшое время был призван приказ о назначении генерала Фока начальником сухопутной обороны.

Воен. Прок. По каким соображениям генерал Фоку был назначен начальником сухопутной обороны?

Полк. Хвостовъ. Я думаю оттого, что генерал Стессель был очень высокого мнения о военных способностях генерала Фоку.

Воен. Прок. Генералъ Фоку въ это время был здоровъ, или боленъ?

Полк. Хвостовъ. Въ это время онъ был боленъ и не выходилъ изъ квартиры, проилудился.

Воен. Прок. И долго онъ не выходилъ?

Полк. Хвостовъ. Мнѣ, кажется, съ недѣлой. Первое время онъ не выходилъ. Однимъ словомъ, когда мы къ нему прибѣгали, то онъ былъ боленъ; затѣмъ, кажется черезъ день, я опять былъ у генерала Фока, и опять онъ лежалъ въ кровати.

Воен. Прок. Какъ было принято это назначеніе гарнизономъ крѣпости?

Полк. Хвостовъ. Я не знаю, какъ было принято младшими чинами, но высшіе начальники относились къ этому назначенію весьма не одобрительно, ихъ прибѣгали къ командиру крѣпости и просили его какъ-нибудь повлиять, чтобы назначеніе генерала Фока не состоялось.

Воен. Прок. А кто именно?

Полк. Хвостовъ. Во первыхъ, генераль Горбатовский, далѣе генераль Семеновъ, кажется, даже и генералъ Ирмант.

Воен. Прок. А почему протестовали они?

Полк. Хвостовъ. Они говорили, что не вѣрятъ въ военный качествъ генерала Фока, и знали, что онъ всегда „дразитъ заводить“.

Ги. Рейсъ. Вы хорошо помните, полковникъ, что когда генералъ Смирновъ былъ у меня, то я обѣщалъ ему содѣйствовать? Этого я ему не обѣщалъ. Я обѣщалъ только доложить его желаніе генералу Стесселью.

Полк. Хвостовъ. Это возможно, я не могу этого утверждать.

Пдп. В. Бельяниковъ. Не было ли известно генералу Стесселю, что до назначенія генерала Фока начальникомъ сухопутной обороны, не было такого окопа, гдѣ бы не являлся генералъ Фоку, и что онъ бывалъ въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ?

Полк. Хвостовъ. Генералъ Фоку, дѣйствительно, позиціи посѣщалъ и бывалъ на нихъ, и мнѣ известно было, въ какихъ мѣстахъ онъ бывалъ, и въ опасныхъ мѣстахъ онъ бывалъ, только мнѣ кажется, что бывалъ болѣе для того, чтобы всѣ видѣли, что онъ бываетъ на позиціи, и этимъ снискалъ себѣ популярность.

Чл. суда. Скажите, пожалуйста, въ то время вы были начальникомъ штаба генерала Смирнова, не было ли разговора о томъ, что генералъ Смирновъ признавалъ генерала Фока не соответствующимъ назначенію на эту должность?

Полк. Хвостовъ. Да, объ этомъ разговоръ былъ. Генералъ Смирновъ былъ убѣжденъ въ томъ, что это назначеніе не принесетъ пользы, а принесетъ очевидный вредъ оборонѣ. Это онъ положительно говорилъ. Для него бѣхать къ генералу Стесселю было очень неприятно; онъ зналъ, что онъ не можетъ встрѣтить сочувственаго отношенія къ себѣ, онъ зналъ, что получитъ лишь ударъ по самолюбію, но, не смотря на это, онъ все-таки пожалѣлъ и именно потому, что признаніе назначеніе генерала Фока вреднымъ для дѣла обороны.

Чл. суда. Почему?

Полк. Хвостовъ. Хотя бы потому, что, напримѣръ, въ бою при Кинѣ-Чжоу и на передовыхъ позиціяхъ генералъ Фоку присутствовалъ въ опасныхъ мѣстахъ подъ пулями, снарядами.—это вѣрно, такъ что молодушка онъ не выказывалъ въ этомъ отношеніи, но и распорядительности тоже не было, не видно было управляющей руки.

Пдп. В. Бельяниковъ. Скажите, пожалуйста, было ли вамъ известно относительно боевъ на Зеленыхъ горахъ, гдѣ генералъ Фоку оставался стоять до самого конца, послѣ того, какъ войска подъ музыкой отходили съ позиціи, и относительно тѣхъ способностей военачальника, которыя проявилъ генералъ Фоку на Зеленыхъ горахъ?

Полк. Хвостовъ. Да, но вы забываете, что генералъ Фоку пытался съ передовыхъ позицій уйти въ крѣпость, о чемъ имѣются документы въ дальнѣй исторической комиссіи и, только по настоянію генерала Кондратенко онъ остался на позиціи. Затѣмъ вы забываете то, что генералъ Фоку, какъ только узнал
что очищенъ правый флангъ, сейчасъ-же отступили и даже приказали генералу Семенову отходить в Артуръ.

Пилл Вельяминовъ. Не известно ли вамъ, что генераль Фокъ,—что могъ бы подтвердить полковникъ Романовский,—тогда было на Зеленыхъ горахъ, продвинулся къ Дальнему и отбивался отъ японцевъ?

Полкъ Хвостовъ. Это только одна фразы, и онъ ни на чемъ не основаны... Онъ говорилъ, что и Кинъ-Чжоу возьметъ, что непремѣнно движется...

Гн. Домбровскій. Вы изволили сказать, что это одна фразы и онъ ни на чемъ не основаны. А на чемъ основано ваше предположеніе, что генераль Фокъ осматривать окопы, траншеи, только для того, чтобы снискать себѣ популярность? Какъ вы имѣете для того данныхъ?

Полкъ Хвостовъ. Потому что, когда генераль Фокъ осматривать траншеи, то онъ много разъ бывалъ тамъ, гдѣ можно было бы совсѣмъ не бывать и было мало интереса... Затѣмъ, никогда эти посѣщенія полезныхъ результатовъ за собою не влекли.

Гн. Домбровскій. Изъѣзжено ли вамъ о тѣхъ документахъ, которые я буду въ свое время привести въ который говорится, что онъ съ 3-го декабря ежедневно бывалъ на восточномъ фронтѣ въ окопахъ и давалъ указания?

Предс. Это къ дѣлу не относится.

Гн. Домбровскій. Ваше Высокопреросходительство, здѣсь находится генералъ Горбатовскій... Такъ какъ этотъ вопросъ связанъ съ вопросомъ о сдачи форта II, то я думаю, что это весьма важно, такъ какъ онъ является непосредственнымъ свидѣтельствомъ...

Предс. Не все обстоятельства можетъ подтвердить генералъ Горбатовскій, многое знаете и его преросходительство генералъ... (не слышно).

Полкъ Хвостовъ. Я долженъ сказать, что все это, что я говорилъ о генералѣ Фокѣ, относится до времени еще до назначенія его начальникомъ сухопутной обороны, такъ что это не имѣтъ никакого отношенія къ тому періоду, когда онъ былъ назначенъ начальникомъ обороны, когда онъ былъ обязанъ посѣщать траншеи... Тогда это было вполне естественно и законно.

Предс. (Обращается къ дежурн. офцер.). Просите генерала-майора Мехмандарова. (Обращается къ введенему въ зап. ген.-майору Мехмандарову). Расскажите, ваше преросходительство, все, что вамъ известно по поводу назначенія генерала Фока начальникомъ сухопутной обороны и какое впечатлѣніе произвело на васъ лично это назначеніе.

Гн. Мехмандаровъ. 2-го декабря былъ убитъ генералъ Кондратенко. Если не ошибаюсь, 4-го состоялся приказъ о томъ, что генералъ Фокъ назначается начальникомъ сухопутной обороны. Они 4-го числа, насколько помнится, былъ боленъ, 5-го числа онъ былъ на позиціяхъ и въ тотъ же день фортъ II былъ сданъ. Вотъ все, что я знаю. О впечатлѣніи, произведенномъ на меня лично этимъ назначеніемъ, я бы желалъ, чтобы судъ меня освободилъ отъ этихъ пока- заній въ виду моихъ личныхъ отношеній къ генералу Фоку.

Воен. Пред. Я думаю, что эти личныя отношенія не могутъ освободить свидѣтеля отъ показаній. Свидѣтель можетъ ограничиваться общимъ ответомъ.

Судъ, не оставляя зала, согласуется.

Предс. Желаніе ваше быть освобожденнымъ отъ показаній обосновано ли такого рода отношеніями, которыя по закону даютъ право сви- дѣтелю не отвѣчать?

Гн. Мехмандаровъ. Такихъ основаній нѣть.

Предс. Тогда пожалуйте отвѣчать на вопросы.

Гн. Мехмандаровъ. Назначеніе это вызвало разорѣчіе мнѣнія; одни были сторонниками этого назначенія, а другіе находили это неудачнымъ, въ томъ числѣ и я находилъ это назначеніе неблагопріятнымъ.

Воен. Пред. Кто находилъ это назначеніе удачнымъ? Вы не помните?

Гн. Мехмандаровъ. Напрѣмѣръ, полковникъ Кириковъ... Но мнѣстѣ съ тѣмъ генералъ-майоръ Иманъ и Третьяковъ говорили, что на нихъ это назначеніе произвело неблагопріятное впечатлѣніе, и многие другие,—сами всѣхъ не помню.

Воен. Пред. Ваше преросходительство, сказать на чѣмъ было основано то, что произ- вело на васъ такое впечатлѣніе?

Гн. Мехмандаровъ. Ваше преросходительство, вообще было очень высокоаго мнѣ- нія о генералѣ Фокѣ, но нѣсколько разочаро- валось во время его командованиемъ передовыми отрядами. На этомъ основаніи я и составилъ себѣ такое впечатлѣніе.

Воен. Пред. Какъ военачальникъ, генералъ Фокъользовался довѣріем?

Гн. Мехмандаровъ. Да,ользовался до- вѣріемъ многихъ.

Воен. Пред. А вы какъ бы сказали?

Гн. Мехмандаровъ. Въ разное время онъ производилъ на меня разное впечатлѣніе; иногда мнѣ казалось, что онъ, действительно, на своемъ мѣстѣ, иногда—наоборотъ.

Воен. Пред. Какія же основанія къ этому?

Гн. Мехмандаровъ. Именно дѣйствія на передовыхъ позиціяхъ меня разочаровали.

Воен. Пред. На какихъ позиціяхъ,—на
Волчых горах, Зеленых горах, при Кинь-Чюко?..

Гн. Мехмндаровъ. Да, именно на этихъ.
Воен. Прок. Что же, съ назначенiем генерала Фока вы стали бояться за судьбу крѣпости?
Гн. Мехмндаровъ. Да.
Воен. Прок. Я не имѣю болѣе вопросовъ.
Защ. гн. Домбровскiй. (Г.-м. Мехмндарову). Въ какомъ смыслѣ? Всѣдствiе неумѣлости или недостаточности патрiотизма?
Гн. Мехмндаровъ. Нѣтъ, пир патрiотизмъ я ничего сказать не могу... Просто мнѣ казалось, что генераль Фокъ не расчитываетъ на продолжительную оборону, не расчитываетъ, что онъ въ состоянiи вести продолжительную оборону. Ваше превосходительство, для того, чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, для этого надо прослѣдить за дальнѣйшими дѣйствiями и тогда будетъ понятно; въ противномъ случаѣ мои показания будутъ ничтѣмъ иными, какъ фразами. Это мое глубокое увѣренiе.
Защ. гн. Домбровскiй. Какъ вы сказали — умышленно или случайно онъ сдалъ фортъ II?
Гн. Мехмндаровъ. По моему—сдалъ... Это личный мой взглядъ. Когда будетъ рѣчь о фортѣ II, я подробнѣ разскажу, такъ какъ былъ очевидцемъ.
Защ. гн. Домбровскiй. Вы говорите, что многiе считали генерала Фока несоотвѣтствующимъ этому назначенiю, но были и сторонники. Кто были сторонники? начальники частей, полковники, командиры полка?
Гн. Мехмндаровъ. Да, и такiе были.
Защ. гн. Домбровскiй. Вы называли полковника Гандинура?
Гн. Мехмндаровъ. Я знаю еще Кирикова, если не ошибаюсь, полковника Голицынскаго. Я не предполагалъ, что мнѣ будутъ задавать такие вопросы. Я только знаю, что вообще впечатлѣнiе было такое, что одинъ былъ сторонникомъ, а другiе противниками.
Защ. гн. Домбровскiй. Я подчеркиваю эти фамилiи, потому что Голицынскiй былъ комендантомъ Орлиного гнѣзда, Гандинура былъ начальникомъ участка восточного фронта. Вотъ почему я просилъ васъ назвать фамилiи.
Предс. (Обращаетъ къ дежурн. офiц.). Просмотрите адмирала Григоровича.
Гн. Фокъ. Тутъ одинъ изъ свiдѣтелей заявилъ, что я отдалъ генералу Семенову приказъ, несоотвѣтствующий начальнику... На это я не хочу отвѣтить, потому что это было очень некрасивое дѣло. Семеновъ, какъ вамъ известно, ночью ушель съ позицiи, вся позицiя и вторая линия были брошены, но я все такiе хочу заявить, что этого я не продѣлалъ.

Предс. Вы сказали, можете быть, болѣе, чымъ хотѣли. (Обращается къ введеному въ залъ контр-адм. Григоровичу). Ваше Превосходительство, потрудитесь отвѣтить г. Прокурору.
Воен. Прок. Ваше Превосходительство, извѣстно ли вамъ, что-нибудь по поводу назначенiя генерала Фока начальникомъ сухопутной обороны и какъ къ этому назначенiю относиться въ крѣпости?
Адм. Григоровичъ. Когда былъ назначенъ генераль Фокъ, то общее мнѣнiе было такововъ, что крѣпость долго не продержится. Какъ фактъ, я могу разсказать слѣдующiй случая.
Генераль Кондратенко отправился на фортъ IV, 2-го декабря утромъ я получилъ извѣщенiе, что онъ убитъ (?)... Черезъ нѣсколько дней послѣ смерти генерала Кондратенко я написалъ генералу Фоку записку, въ которой просилъ его взять шанцевый инструментъ, но отвѣтъ я не получилъ, поэтому я принужденъ былъ написать объ этомъ генералу Смирнову. По приказу генерала Смирнова шанцевый инструментъ былъ взятъ.
Воен. Прок. Вы помните хорошо, что именно таково было общее мнѣнiе?
Адм. Григоровичъ. Да, именно то, что крѣпость долго не продержится.
Воен. Прок. Скажите, что вамъ известно относительно отправленiя изъ крѣпости корреспондента Ножкина?
Адм. Григоровичъ. Намѣстникъ на Дальнемъ Востокѣ приказалъ мнѣ сначала лично, а потомъ черезъ посланника Павлова установить сообщенiе крѣпости съ материкомъ. Сообщенiе это былъ устроенъ, я очень серьезно относился къ этому. Кончилось тѣмъ, что все таки нашъ секретъ былъ открытъ и все это стало известно апонамъ. Никакихъ скрытiй у насъ болѣе не имѣлось изъ съверной армiи. Генераль Стессель присылалъ ко мнѣ своего начальника штаба съ просвой отправить пароходъ въ Чифу. На это я полковнику Рейсу сказалъ, что постараюсь во всѣмъ случаѣ еще, чтобы убить устрой и обдумать это. 17-го октября я сообщилъ въ штабъ района, что въ скоромъ времени предполагается отправка посылы, а 20-го я сообщалъ туда же, что предполагается посылка по двумъ направленiямъ. Объ этомъ было всѣмъ известно. Когда 17-го числа я извѣстили генерала Смирнова, онъ по телефону мнѣ передалъ, что имѣетъ ко мнѣ особою просьбу. Я сказалъ ему, что "прѣду къ вамъ лично" и 19-го или 18-го я былъ у генерала Смирнова, который передалъ мнѣ слѣдующее: генераль Стессель прислѣдуетъ корреспондентовъ.
спонента Ножина, и приказать его отсюда убрать. Я ему сообщил, что предполагается отправка почты по двум направлениям, одна в Инку, а другая в Чифу. Первая посылка не состоялась, наконец 3-й способ удался, когда для этого была назначена команда крейсера „Всадница“. Офицеры с удовольствием взялись отправить почту и привезти нам известия из Чифу. Но 1-го ноября, в ночь, ночные офицеры говорили, что за темным временем они боится, что не будут в состоянии добраться до Чифу и поэтому колебались, продолжать ли крейсеру путь или нет. На другой день, в 9 часов утра, я увидел, что крейсер не выходит, тогда я приказал выехать на минноносце „Расторопный“. Позвольте прочесть приказ. (Читается). Относительно Ножина я могу сказать, что он действительно прибыл ко мне 23-го числа. Когда мнёх нет, дождили, я ему сказал, что „командант просил меня вас отправить“. Генерал Стессель не писал мнёх ни слова. Затем, Ножин был отправлен на другой день или дня через два. Затем началась переписка с генералом Стесселем. В этой переписке, должен сказать, я всячески старался прикрыть Ножина и сделал это исключительно для команданта.

Пиля Вельмовиль. Известно ли вам, что он как только прибыл, то сейчас же посылает телеграмму в „Русское Слово“.

Адм. Григорович. Ничего мнёх не известно.

Пр. Пов. Квашин. Самарин. Ваше Превосходительство изволили сказать, что с назначенением генерала Фока, накоторую часть офицеров предполагала, что крепость может скоро паст, что она долго не продержится; но впрочем не за долго до назначения генерала Фока случилось одно событие — падение высокой горы. В связи с этим событием не изменилось ли насколько настроение, взгляды гарнизона?

Адм. Григорович. Нет, до самых последних дней, даже до 19-го декабря.

Пр. Пов. Квашин. Самарин. Не известно ли вам слова генерала Кондратенко, что „теперь начинается агония“?

Предс. Какое иместь это отношение?

Пр. Пов. Квашин. Самарин. Адмирал сказал, что с назначенением генерала Фока появилось общее мнение, что крепость долго не продержится.

Предс. Вы защитник генерала Фока?!

Ген. Стессель. (Обращается к адм. Григоровичу). Ваше Превосходительство, получили ли вы мой приказ о том, чтобы корреспондент Ножина не держать на судах, или это относилось к адмиралу Лошинскому?

Адм. Григорович. Этого приказа вы не давали...

Ген. Стессель. Значит вам не известно, что я воспрепятствовал корреспонденту Ножина отпускать из крепости?

Адм. Григорович. Чтобы его задержать и арестовать — невыполнено.

Ген. Стессель. А чтобы не выпускать из крепости и не держать на судах?

Адм. Григорович. Такого приказа я не видал и не читал.

Ген. Стессель. Значит капитан Познякский вам не передавал?

Адм. Григорович. Он находился на "Решительном".

Ген. Стессель. Позвольте узнать, о выпуске Ножина вам просили передавать команданту крепости, чтобы вы его взяли и отпустили... Что же он вам говорил, что я его прибытно?

Адм. Григорович. Ваше Превосходительство, за три года трудно зажомнить... Говорить, что к нему относиться несправедливо и что хотят упразднить.

Ген. Стессель. (Председатель) Ваше Высокопревосходительство, я именно отдавал приказ, чтобы его не пускать на форты.

Адм. Григорович. Я мог обратить внимание только на два случая, которые, действительно имели подозрительный вид. Это, когда был забран, совершенное законно, английск пароход. На этом пароход оказался русский подданный Серебрянников. Это, конечно, совершенно справедливо... Я возмущался, потому что это было действительно подозрительно. Второй случай, — это, когда на везде вода подошли два иностранца. Когда мнёх дожди, об этом, я их приняв и спросил: "откуда вы?" — "Из Чифу, три дня в море". Смотри: чистые, выбранные английчане, или японцы... Я тогда же обратил внимание и написал полковнику Рейсу, что я возмущен, что таких людей пускать в гавань... Я приказал никого не пускать... На это было обращено внимание также со стороны команданта крепости и, если бы, действительно, он (Ножин) был подозрительным, то я бы сказал генералу Смирнову.

Ген. Стессель. Отчего же вы, отправляя почту, даже увяздели меня, что идеть почта?

Адм. Григорович. Потому, что мнюносят имел целью прорваться в Чифу, надо было пользоваться моментом, этого момента впереди предугадать нельзя было.

Воен. Прок. Что вы можете сказать по поводу назначения генерала Фокая начальником сухопутной обороны, какое впечатление произвело это назначение на гарнизон?

Анд. Лошинский. На меня это назначение произвело такое впечатление, что, основываясь на прежней деятельности генерала Фока, которая была мне хорошо известна, я был уверен, что, скорее всего, не могли попасть в неприятель.

Прил. Вельяминов. Не было ли трения между морским и сухопутным войсками?

Предс. Во первых, вы не защитили генерала Фока, а во вторых, это не имеет никакого значения.

Прил. Лошинский. Ваше председательство, вы изволили сказать, что назначение генерала Фокая вызвало неприятное впечатление. Так как вы моряк и извинное очень часто бывали в окопах на восточном фронте, где находились ваши люди, то во время тех посещений вы не замечали ли вы такой деятельности генерала Фока, которая заставила бы вас иначе смотреть на него?

Анд. Лошинский. На это я могу сказать, что на восточном фронте я не бывал, потому что я был заведующим минной обороны.

Предс. (Обращается к дежурному офицеру). Просите генерала-маюра Третьякова. (Обращается к Воен. Прокурору). Что вы имели сказать по поводу документов?

Воен. Прок. Я ничего не имел.

Предс. Гт. Защитники тоже ничего не имели?

Защитники заявили, что они также возражали не иначе.

Предс. Судьи по разсмотрению постановить свое решение, теперь же они приобщаются к делу.

Воен. Прок. (Г.-М. Третьякову). Что вам известно по поводу назначения генерала Фокая начальником сухопутной обороны и какое мнение было у него?

Гн. Третьяков. Генерал Фок был назначен посл смерти генерала Конратенко. Относительно впечатления, которое произвело на меня это назначение, могу сказать, что я думаю, что это может быть вполне оправдано, потому что я не доверию генералу Фоку. Я не считаю его способным. Это мое личное мнение.

Воен. Прок. А на основании каких данных вы составили себе такое мнение о том, что генерал Фок не способен?

Гн. Третьяков. Эти данные—многие из его распорядительных и действий, например, действий на передовых позициях и т. п.

Воен. Прок. Есть еще разделяете такое мнение?

Гн. Третьяков. Весь 5-й полк.

Воен. Прок. А изъ высших начальствующих лиц?

Гн. Третьяков. Генерал...—это я знаю. Защитники. Генерал... Так что огромное число лиц было недовольно. А кто именно
выражал свое недовольство и сожаление по поводу назначения генерала Фока?
Гн. Третьяковъ. Точно—я не могу сказать, кто именно; но, например, офицеры нашего полка—всё поголовно.
Защ. гн. Домбровскій. Полковникъ Вѣлозоръ, напримѣр?
Полк. Третьяковъ. Онъ не былъ тогда.
Защ. гн. Домбровскій. Такъ что весь вашъ полкъ былъ недоволенъ?
Гн. Третьяковъ. Это мое личное мѣніе, основанное на томъ, что я слышалъ отъ офицеровъ. Если и не всѣ были недовольны, то во всѣхъ случаяхъ громадное большинство.
Защ. гн. Домбровскій. Изъ этого громаднаго большинства я былъ слышать нѣсколько семей. Кто изъ чиновъ вашего полка былъ недоволенъ или огорченъ этимъ назначеніемъ? Вы сами изволили доложить, что вы лично были недовольны этимъ назначениемъ. Тутъ были высказаны и другія мнѣнія. Не сказали ли это лично мнѣніе на впечатлѣнія всѣхъ?
Гн. Третьяковъ. Я просилъ бы тогда спросить моего бывшаго адъютанта.
Защ. гн. Домбровскій. Вы изволили сказать, что большая, значительная часть?
Гн. Третьяковъ. Мой адъютантъ можетъ перечислить.
Предс. (Прокурору). Считается ли нужнымъ допрашивать свидѣтеля?
Воен. Проц. Нѣтъ, вопросъ болѣе не имѣю.
Предс. Гг. Защитники, вы не имѣете чего-нибудь спросить?
Защитники. Нѣтъ, не имѣемъ.
Предс. Объявляю перерывъ до 11-ти час. утра завтрашняго дня.

Засѣданіе прерывается въ 4 ч. 30 м. дня.

Стенографическую запись вели: Описаненко и Лысковскій.

Въ настоящемъ засѣданіи допрашивались свидѣтели:

Полковникъ Хвостовъ.
Полковникъ Григоренко.
Генераль-маіоръ Бѣльский.
Генераль-маіоръ Горбатовскій.
Генераль-лейтенантъ Никитинъ.

Поручикъ Гаммеръ.
Генераль-маіоръ Мехмандаровъ.
Контр-адмираль Григоровичъ.
Контр-адмираль Лощинскій.
Генераль-маіоръ Третьяковъ.
Заседание 14-ое.

15 декабря 1907 года.

Заседание возобновляется в 11 часов.

Предс. Заседание продолжается.
(Секретарь читает письмо Морского Министра от 13-го декабря 1907 г. за № 28875, о скорейшем допросе вице-адмирала Вирена и освобождении его, по служебным обстоятельствам от обязанностей свидетеля.


Кап. 2 р. ф.-Шульц. Ваше Высокопреосвящество, разрѣшите сдѣлать заявление. Будьте ли мнѣ разрѣшено съ此刻а дня, въ виду того, что начинается дѣло о сдачѣ форта II, непосредственно связанное съ обвиненіемъ, предъявленнымъ моею подзащитнымъ генералу Смирнову, принять участіе, съ此刻а дня, въ его защитѣ путемъ заявленій и допроса свидѣтелей по фактамъ, относящимся, разумѣется, только къ обвиненію генерала Смирнова? Съ чисто формальной точки зрѣнія съ此刻а декабря, со сдачией форта II, начинаются по времени факты, инкриминируемые моему подзащитному. Поэтому основательность сдачи, или неосновательность, непосредственно являются обстоятельствомъ, которое влияетъ на этотъ пунктъ обвиненія, на тѣ указанія, которые даны обвинительнымъ актомъ; поэтому я просилъ бы разрѣшения... Предупреждаю судь, что отнюдь не намѣренъ злоупотреблять этимъ правомъ и ограничусь, можетъ быть, нѣсколькими вопросами, очень немногою свидѣтельствами. Пропущу всѣкакъ разрѣшить снять съ меня то запрещеніе, которое было наложено на меня судомъ, по поводу предыдущихъ пунктовъ, разбирающихся здѣсь, и разрѣшить мнѣ принять участіе, въ предѣлахъ, предоставленныхъ защитѣ закономъ, въ процессѣ.

Заш. гн. Домбровскій. Позвольте, Ваше Высокопреосвящество, сдѣлать заявление. Я рѣшительно заявлю протестъ противъ этого, такъ какъ генералъ Смирновъ обвиняется въ бездѣйствии власти, допущенной 19 декабря; въ томъ, что, заподозривъ характеръ измѣны въ посылѣ парламентеровъ, онъ не принялъ надлежащихъ мѣръ со своей стороны. Я опять докладываю Верховному военно-уголовному суду, что на此刻а приглашали только свидѣтелей по дѣлу о сдачѣ форта II, но генералъ Фокъ обвиняется въ измѣнѣ въ измѣнѣ въ сдачѣ литеры В. Очищеніе этого укрѣпленія пункта не касается форта II и Большого Орлиного Гнѣзда. По коротко пропущу, Ваше Высокопреосвящество, разрѣшите мнѣ此刻а объяснить и это обстоятельство тѣмъ болѣе, что генералъ Смирновъ заподозривъ, обвинилъ въ измѣнѣ генерала Фокъ съ此刻а декабря; такъ что эта измѣна должна была сказаться, слѣдовательно, при очищеніи форта II. Намъ надо прослѣдить за ходомъ дѣла, чтобы видѣть на此刻а это мѣсто было основательно.

Кап. 2 р. ф.-Шульц. Позвольте заявить. Защита генерала Фока дѣлаетъ неправильный выводъ, высказываетъ неправильное мнѣніе, что генералъ Смирновъ обвиняется исключительно въ томъ, что, узнавъ 19 декабря о посылѣ парламентеровъ, онъ не принялъ соответствующихъ мѣръ. Это второй пунктъ обвиненія. Защита не виталась въ обвинительный актъ; конечно это не ея и дѣло. Но мнѣ кажется, слѣдовало бы взять и первый пунктъ, а первый пунктъ говорить именно о томъ, что съ此刻а декабря стало являться подозрѣніе въ соглашеніи. Кроме того, я долженъ оговориться и въ этомъ отношении.
Защита допускает неточность в фактах. Она указывает «неподозрительно в изъянах», об этом в оборонительном акте не говорится, и этого не говорить и генерал Смирнов. Слово «изъяна», господина, «изъяна»—не произнесено генералом Смирновым. И поэтому я просил бы вы крайней меры удовлетворить такое мое заявление: 1) что с 5 декабря начинаются приготовительные действия к сдаче форта II, и 2) о подозрительности изъяна в упоминании в оборонительном акте.

Предс. Суд обсудит ваше заявление. (Обращается к Военному Прокурору). Ваше заявление какого рода будет?

Воен. Прок. Мня кажется, что защита ошибается, ходатайствуя о восстановлении в своих правах. Защита никогда в своих правах,—в пределах закона,—такого права лишено не было.

Гн. Домбровский. Обращаю внимание Верховного военно-уголовного суда на то, что защита генерала Смирнова не может отказать в обвинении других подсудимых и является таковым образом частным обвинителем. Я должен заменить, что генерал Смирнов по обвинению форта II является в настоящее время свидетелем излишним, значить и защита его будет задавать вопросы излишние, не в пределах обвинения, предъявленного против генерала Смирнова.

Предс. (Обращается к свидетелю ген. Горбатовскому). Вы были начальником обо- роны восточного фронта?

Гн. Горбатовский. Точно так, Ваше Высокопревосходительство.

Предс. А потом, 5 декабря 1904 г. произошла сдача, оценение форта II?

Гн. Горбатовский. Так что точно, Ваше Высокопревосходительство.

Предс. Потрудитесь разказать все, что знаете по этому поводу.

Гн. Горбатовский. Слушаю, Ваше Высокопревосходительство.

Предс. Напоминаю о присяге.

Гн. Горбатовский. С самого утра 5 декабря началась усиленная бомбардировка форта II, а также и прилегающих к нему по- зиций. Около часа приблизительно произошел взрыв, при чем не только один, а их, кажется, было 30-ти, один за другим. Я об этом узнал в своем штабе, узнал и немедленно послал роту в подмогу. Первый мой вопрос к начальнику отдал подполковнику Глаголеву был о том, что за- нять ли на мной пост взрыва напольный фа- сь, прежде всего, так как в этом было все наше благополучие. Раньше напольный фась занят и сданны до нож которой степень исправлена мешками, то можно было-бы считать, что форте останется в наших руках так, как это было и раньше. На это мнение отвечали, что напольный фась не занят, что резервы, которые мною были посланы, были задержаны генералом Фоком, который в данную минуту находится тут у него в штабе. На мой вторичный вопрос после этого подполковника Глаголеву, почему же резервы задержаны, он на это мнение отвечал, что генерал Фок считает нужным раньше подготовить артиллерийским огнём атаку напольного фаса, а затем уже опять взять его открытою силой. Я лично этому очень не сочувствовал, но так как генерал Фок в это время был начальником сухо- путной обороны, был моим начальником, то волей-неволей пришлось ему подчиниться. Каких-либо иных распоряжений, я дать не имел права. Тым не менее хотя я категориче- ского приказания, может быть, не отдают, но выразил желание, что нужно все возможное сдаться, чтобы напольный фась пошалить опять обратно в наши руки. Тогда он на это отвечал, что тым не менее этого сдаться нельзя, но что может быть это удастся сдаться вечером, когда настанет темнота. Одновременно с этим, приблизительно это было часов около 3-х, я получал распоря- жение от генерала Фока. Генерал Фок сам не говорил по телефону; к сожалению, я не могу сказать, кто мной говорил по телефону, сам ли подполковник Глаголев, или кто другой, находившийся в его штабе; он мной передал, что генерал Фок рьшил очи- стить форт II и взорвать. Я лично чувствовал, что не сегодня-завтра, это должно слу- читься: другого исхода для форта II не было. Это был форт смерти: когда мня приходи- лось туда кого нибудь назначать, у каждого прочитывалось в глазах: "ты посылаешь меня на смерть". И действительно, если его и держали, то держали исключительно ради моральной стороны, так как с сидением его могло пошатнуться настроение, именно так сказать, боевой дух нашего войска. Так... Я потерял пять, Ваше Высокопревосходительство. Да! Около трех часов гене- рал Фок меня передал вот это,—что он рьшил сдаться. Как я уже доложил Вашему Высокопревосходительству, я сознавал необходи- мость этой сдачи рано или поздно, но мня было чрезвычайно горько то, что гене- рал Фок отдал это распоряжение по телефонограмме, так как мня казалось, что это распоряжение можно было бы сдаться иначе, а так как это было сданны по телефону, то всё ть, которые находились в штабе подполковника Глаголева, сладко- вательно и многие другие, могли узнать о том, что сдаться форта II уже предрешено. Это, конечно, уже на стойкость гарнизона
форта II должно было повлечь безусловно, и задержать его до глубокой ночи, может быть, стало и очень трудно. Конечно, то, что говорилось мнё по телефону, может быть в моем штабе и не было извездно, но только я громко выразил свое неудовольствие, говоря: „господин, да разве можно так-какие вещи передавать по телефону“. После этого вечером от подполковника Глаголева я получил второе заявление о том, что напольный фас не удается занять, что только стоить выйти изъ ретрансляция, как неприятель захватывает такую массу снарядов и особенно воздушными минами, что нёт такой возможности пробиться до этого фаса, не смотря на то, что разстояние от ретрансляция до напольного фаса было равное около 35-40 шагов. После этого положение форта II становилось, очевидно, все хуже и хуже. Я уже потерял веру в то, что мнё придется занять напольный фас, а с потерей напольного фаса я считал, что держаться на форт II уже было нельзя и это было равносило, так сказать, потерять его. Не помню хорошо, доложил ли я об этом командали или нёт, но у меня осталось такое впечатление, будто о всякой сдачи, о всяком шаге назад, всегда, во всякое время, пока я командовал фронтом, рыхительно обо всем, докладывал командали во время штурма непосредственно. Но гдё, и при каких обстоятельствах я ему передал, и как передал об этом, я положительно не помню. Передать ли передать своим своим отводом непосредственно на форте II, тоже сказать не могу. Но такое у меня по крайней мере убеждение, что будто-бы я об этом передал, но утверждать этого все же не могу. Около так 7 часов или быть может позже, я получаю телефонограмму от генерала Фока, что генерал Степанов приказал очистить отряд II и что нужно предпринять меры, чтобы его взорвать. Но ввиду того, что генерал Мехмандаров, тогда полковник, и начальник штаба моего отряда восточного фронта капитан Степанов, которые были посланы на Ролино Гнёздо, для того, чтобы убедиться и чтобы осмотреть, ознакомиться с положением форта II, ввиду того, повторяю, что они долучили, что напольный фас нами не занят, а что видели там только одного японского офицера и трех нижних чинов японцев, которые работали около воронки, что форт находится в таком благополучном положении, что мнё предоставилось держать его сколько угодно. Но это приказание как раз было отдано в то время, когда форт был в самом несчастном положении, по крайней мере подполковник Глаголев все время говорил мнё по телефону, что положение форта становиться все более и более критическим, что люди выбывают положительно цвьыми десятками и что форт вряд-ли удается удержать. Тогда уже приблизительно около 9 час. я решил окончательно на то, чтобы форт сдать, и письмо телефонограмму генералу Фоку о том, что я рискался воспользоваться даньным мнё разрешением очистить форт. Для этого сначала туда туда, чтобы сдать надлежащая распоряжения. Раньше чём-нибудь уехать, я передал на форт II, чтобы сейчас же приступить к закладке мин, к подрывным работам тм, что тм озаботились выноскою всех рабочих, чтобы форт был сдан безусловно до тых пор не были бы ощущены, пока все подрывные работы не будут вполне закончены. Кроме того я поехал сам лично, чтобы сдаться более подробно по этому поводу распоряжения. Раньше еще чём-нибудь окончательно, я обратился к своему начальнику штаба, капитану Степанову и к начальнику наших инженеров с вопросом, сколько времени зацают подрывные работы? На это получен был ответ, что к 3—4 час. утра работы могут быть закончены. Ставильно, я был совершен неверен, что если я выйду в 9—10 час. из своего штаба, то прибуду туда самое большее через час и работы будут, так сказать, только в начале. Прежде всего я около 11 ч. к штабу подполковника Глаголева, который находится непосредственно за Керопаткиским люнетом, а на форт II можно было попасть только через Керопаткискую стенку, или через Керопаткиский люнет, — надо было пройти мимо штаба подполковника Глаголева; подъезжая я туда и строго удивился: на меня идет целая, так сказать, куча людей в полном беспорядке. Я, удивленный, спрашивая, откуда и куда они идут. Было так приглушено от человека 40—50. Мнё на это говорить, что это люди с фorta II. Я строго тут озаботился, немедленно отдал мнё приказание вернуться назад на форт II, но тут кто-то сказал мнё, что форт II взорван и туда возвращаться уже нельзя. Вот это обстоятельство меня до такой степени поразило... Как же это могло быть, значит, на целых два часа форт был, так сказать, ранге взорван, чём сдатывало. Кроме того, специальность минному люнету сказал, что форт мог быть окончательно подготовлен к взорвыванию через час и половина. Вот в чем заключалось мое удивление, что форт был взорван. Я совершенно не удавалось тому, что он должен быть сдан, нёт, и только удивился преждевременности этого отхода гвардии. Когда мнё сказали о том, что форт
взорвань, то отъ людей я подошелъ къ подполковнику Глаголеву, который мнѣ подтвердилъ это. Тогда я не вступилъ съ нимъ въ питирательство по поводу того, почему онъ такъ рано взорвалъ, и озаботился прежде всего того, чтобы оградить, обозначить себя отъ опасности со стороны фортъ II, почему и приказалъ немедленно ветереть гарнизонъ, вернуться ему обратно на Куропаткинскій люнетъ и занять тамъ подготовленныя для этой цѣли оконы. Кромѣ того, я приказалъ этимъ оконы углубить, дабы оградить себя отъ фортъ II. Здесь, какъ разъ встрѣтился стъ штаб-капитаномъ Квачевымъ, который былъ какъ разъ командиромъ этого фorta. Я не имѣлъ права сказать что-либо въ невыгоду штаб-капитана Квачевъ, напротивъ это было очень хорошо, дѣльный офицеръ и мною даже былъ лично выбранъ, но долженъ сказать, что онъ въ этотъ моментъ вступилъ на фортъ, что рано утромъ въ этотъ именно день онъ сдался команда-гтамъ этого фorta. До 2-го декабря на фортъ II былъ командиромъ поручикъ Флоровъ: это человѣкъ беззаботной храбрості, чрезвычайно дѣльный человѣкъ; 46 дней подрядъ онъ держалъ этотъ фортъ почти въ такомъ же состояніи, въ какомъ онъ находился въ 5 числа, т. е. японцы сидѣли во рву, а въ капонирѣ раздѣляли насъ только двѣ стѣнки изъ мѣховъ; вотъ въ такомъ состояніи мы держались въ течение 46 дней, т. е. не мы держали, а поручикъ Флоровъ, а послѣ второго числа, когда былъ убитъ въ казематѣ генералъ Кондратенко и съ нимъ выѣхалъ 8 офицеровъ, то, благодаря особому благородству и счастью, поручикъ Флоровъ остался въ живыхъ, потому что онъ лежалъ въ нищемъ и эта нить его спасла, только пораняло ногу, но онъ остался въ живыхъ. И думаю, что еслибы въ это время былъ не новыя командантъ, я не говорю про штаб-капитана Квачевъ, я сказалъ, что это хороший офицеръ, а былъ бы поручикъ Флоровъ, то мнѣ кажется, что наполнный фаша своеуправленіе былъ бы нами занять и фортъ нѣсколько дней, можетъ, быть продержался бы. Послѣ поручика Флорова былъ назначенъ мною штаб-капитанъ Макунашъ. Мой выборъ остановился на немъ именно потому, что это былъ офицеръ, который находился раньше на фортѣ II въ нѣсколько былъ съ нимъ знакомъ, но онъ выбылъ очень быстро изъ строя раненымъ. Затѣмъ 4-го утромъ я обратился къ командиру 25-го полка назначить кого-либо знакомаго съ фортомъ II. И вотъ онъ остановился на штаб-капитанѣ Квачевъ. Онъ лѣчился въ госпиталѣ, но тѣмъ не менѣе я все таки приказалъ ему, если только онъ считаетъ возможнымъ, прибыть на фортъ II. И онъ это сделалъ. Я полагаю, что, когда я встрѣтилъ кучу людей, возвратившихся съ фorta II, я прежде всего наблюдалъ на штаб-капитана Квачевъ, считая, что это онъ самостоятельно сдалъ фортъ. Но мнѣ онъ показалъ записку подполковника Глаголева, въ которой тотъ ему пишетъ, что предписываетъ сейчасъ же приступить къ подрывнымъ работамъ и по окончаніи этихъ работъ оставить фортъ для взрыва его. Подполковникъ Глаголевъ я сейчасъ же послалъ распорядиться относительно того, чтобы занять Куропаткинскій люнетъ, озаботиться укрѣпленіемъ лѣваго фланга, такъ какъ оттуда намъ грозила наибольшая опасность со стороны фorta II, а также съ капонира № 2. Вотъ почему я съ подполковникомъ Глаголевымъ сейчасъ же не могъ разговориться и выяснить, почему онъ приказалъ сдать, очистить раньше моего прибытия; я этого не могъ. А пока онъ дѣлалъ эти распоряженія, онъ былъ довольно серьезно раненъ въ честь и ему пришлось оставить позицію, а черезъ нѣсколько дней его не стало. И такимъ образомъ выяснен вопросъ относительно того, почему, на какомъ основаніи онъ рѣшился взорвать фортъ до моего прибытия, мнѣ не удалось. Можетъ быть, суду нужны еще какая нибудь подробности... Да, на другой день... Я думаю еще доложить Верховному военно-головному суду, что для того, чтобы быть на фортѣ II, было два пути: одинъ для пѣхотыходовъ, а другимъ можно было дѣлать туда и вверхъ, но для этого надо было сдѣлать нѣкоторый кругъ. Я побѣжалъ туда и былъ еще тѣмъ болѣе удивленъ, что я никаго взрыва не слышалъ. Казалось-бы, что я долженъ былъ слышать какой нибудь взрывъ, а такъ какъ я взрывъ не слышалъ, то очень невозможно отнести къ тому, что дѣйствительно фортъ взорванъ, но меня убили, что онъ взорвалъ. Пришелъ потомъ еще поручикъ Адо, который самъ слышалъ и доложилъ, какъ взрывъ произведенъ и вернулся на фортъ никакой возможности нѣтьъ. За-тѣмъ на другой день утромъ мы побѣжали осмотрѣть, насколько же фортъ оказался дѣйствительно разрушеннымъ, и моимъ глазамъ представилась пятнадцать косовость къ сбѣ-восточному фронту, но въ сущности фортъ былъ далеко не разрушенъ, и японцы за эту ночь успѣли большую часть привести, превратить въ оборонительное положеніе. Я ничего болѣе не имѣлъ сказать. 
Воен. Прок. Какъ велики былъ гарнизонъ фorta II? 
Гн. Горбатовский. На этотъ вопросъ ответить очень трудно, потому что фортъ II имѣлъ одно время, въ ноябрь мѣсяцъ, въ концѣ октября, болѣе 300 человекъ. Затѣмъ
эта цифра начала очень сильно уменьшаться. В дейдействительности же постъ каждаго штурма происходили большия перемены: масса убитыхъ, раненыхъ, отсыпался резервъ, такъ что цифра измѣнялась не только по днямъ и по часамъ, но и по минутамъ даже. Это вообще быть фортъ смерти. Что-же касается до момента самаго оставления фorta, то мнѣ говорили, что тамъ осталось въ послѣднюю минуту человѣкъ около 20, но мнѣ кажется, что эта цифра не совсемъ правильна, потому что число людей, которые шли мнѣ на встрѣчу было безусловно болѣе чѣмъ 20 человѣкъ, ну, можетъ быть 40, можетъ быть и того больше.

Воен. Прок. Изъ офицеровъ кто былъ послѣдній защищавшій этотъ фортъ?

Гн. Горбатовскій. Я знаю, что тамъ былъ...

Воен. Прок. Мичманъ Виттефъ тамъ былъ?

Гн. Горбатовскій. Да, былъ, потомъ тамъ былъ прарапорщикъ Семеновъ, который находился въ морской ротѣ, ну и потомъ тамъ-же былъ артиллерийскій офицеръ Голдинъ.

Воен. Прок. Въ теченіе 5-го декабря положеніе этого фorta становилось все хуже и хуже?

Гн. Горбатовскій. Я считалъ поручика Голдина, артиллерийскаго офицера, за человѣка весьма стойкаго, и вотъ, услышавъ отъ него, что положеніе фorta становится чрезвычайно тяжелымъ, я, собственно говоря, этому довѣрія вполнѣ.

Воен. Прок. Не получали-ли вы, свидѣтель, просьбы о подкрѣпленіи отъ капитана Квача въ теченіе 5-го декабря?

Гн. Горбатовскій. Нѣть, я, напротивъ сейчасть-же, какъ только взрывъ былъ произведенъ, немедленно, послалъ роту для подкрѣпленія и, кромѣ того, приказалъ исполь- зовать своею собственной ротой, которая была въ распоряженіи подполковника Глаголева, а вотъ при самомъ усиленіи фorta, т. е., доношу генералу Фоку о томъ, что я имѣю въ виду очистить фортъ II, я одновре- менно съ этимъ, просилъ, такъ какъ резерва было мало, чтобы онъ въ свою очередь обра- тился бы къ коменданту съ просьбой назна- чить изъ коменданцескаго резерва, назначить кого нибудь на всѣмъ случаѣй, на случаѣ же- ланія японцевъ прорваться въ крѣпость.

Воен. Прок. Вы также составляли за- писку вмѣстѣ съ капитаномъ Степановымъ?

Гн. Горбатовскій. Да, я вмѣстѣ состав- лялъ записку, которую хотѣлъ передать коменданту фorta, дабы онъ въ этой послѣдо- вательности начать очищать этотъ фортъ.

Воен. Прок. Если бы тамъ былъ старый коменданту Флорову, то фортъ могъ-бы держаться нѣсколько дней?
ръшили и сейчас же послал и, или, вы говорите, покойный подполковник Глаголев по нашему распоряжению послать подпоручика Адо. Вы этого не отрицаете? Подпоручик Адо по вашему распоряжению... 

Гн. Горбатовский. Я фамилии Адо не знал, но я только сказать, чтобы все было, что необходимо для подрыва, чтобы было приступлено к работам. Зная, что работы могут закончиться к третьему или четвертому часам утра, я совершенно был уверен, что я застал форт в таком виде, в котором находился до получения этой телефоограммы.

Защ. гн. Домбровский. Вы непосредственно были на самом на этом форту II до того момента, когда рѣшили вопросъ, представляется ли необходимым взорвать или можно подождать? Вы были раньше на самомъ фортѣ?

Гн. Горбатовский. Я вообще должен сказать, что я никогда, начиная съ октября мѣсяца, не оставлял своего штаба, никогда...

Защ. гн. Домбровский. Меня интересует вопросъ, какая существенная разница, что ускоряло очистение или выводъ горстки людей перед взрывомъ, какая разница, что вы не успѣли, пришли нѣсколько позже, разъ минеръ былъ отправленъ и надо было только взорвать, какая разница, какое практическое значеніе имѣлъ то, что фортъ былъ взорванъ на два часа позже, чѣмъ вы назначили?

Гн. Горбатовский. Въ моей запискѣ, кажется, было такъ изложено, что прежде всего нужно выпустить раненыхъ, затѣмъ вывезти на сколько возможно орудія, а если это не удастся, взорвать, а замки взятъ, вывезти пулевые, все, что несется воды. Я припоминаю нѣкоторую такую подробность, какъ разъ передъ своимъ отправленіемъ на фортъ II, я отдалъ распоряженіе, чтобы фортъ былъ взорванъ и чтобы сейчасъ же приступили бы къ выносѣ раненыхъ прежде всего, такъ какъ это значило у меня въ первомъ номерѣ. На это мнѣ кто-то, я теперь не помню, говорить, что невозможно выпустить раненыхъ, что для этого потребуется чуть-ли не цѣлая ночь. Тогда я говорю: я сейчасъ прибуду лично и разберусь самъ въ этомъ вопросѣ.

Защ. гн. Домбровский. Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство, были ли орудія установлены на брустверъ фorta II?

Гн. Горбатовский. По моему на гласиѣ. Нѣть, я этого не знаю.

Защ. гн. Домбровский. Вы этого не знаете, по нашему они стояли на ретраншементѣ.

Гн. Горбатовский. Я знаю, что стрѣляли съ гласиѣ: да, это я знаю, а брустверь былъ занятъ нашими стрѣльцами.

Защ. гн. Домбровский. Помните ли вы, что генералъ Фокъ просилъ удержать брустверь нашими стрѣльцами, а вы донесли, что вы этому не довѣряете (?)... 

Гн. Горбатовский. Нѣть, ничего подобнаго не было. Дѣло въ томъ, что когда я послѣдняго около 2 часовъ послалъ туда роту резерва и спросилъ, заняты ли нами на польный фасъ, мнѣ сказали, что генералъ Фокъ воспретилъ послать туда дальнѣйшіе резервы, потому что не считаетъ это свое временнѣе, желая подготовить атаку артиллериейскимъ огнёмъ. А развѣ онъ могъ что нибудь сдѣлать?

Защ. гн. Домбровский. Значитъ, вы отрицаете то, что вамъ было предписано за нять брустверъ и удерживать?

Гн. Горбатовский. Чтобы я получалъ такое приказаніе?.. Безусловно я не получалъ такого приказанія

Защ. гн. Домбровский. А въ той же депешѣ, телефонограммѣ, въ которой вамъ предоставлялось генераломъ Фокомъ вашему усмотрѣнію время очистенія, въ этой же телефонограммѣ не значится -ли, что если японцы сами не уйдутъ, то придется взорвать, если уйдутъ, утвердиться на брустверѣ?

Гн. Горбатовский. Въ телефонограммѣ было, можетъ быть; она у меня; дословно не помню...

Предс. Вѣдь это, въ сущности говоря, не имѣть значения, въ свое время значеніе этого обстоятельства выяснится.

Защ. гн. Домбровский. Значитъ, у генерала Фока въ 7 часовъ 40 м. не было мысли объ очистеніи форта, онъ употреблялъ все возможныя мѣры для того, чтобы сохранить его за собой, но вамъ предоставили право, предоставить вашему усмотрѣнію... Затѣмъ въ 9 часовъ вы телефонировали, что вы желаете воспользоваться этимъ разрѣшеніемъ, вы рѣшили взорвать и вотъ теперь спросили минера. Какое практическое значеніе вы объяснили мнѣ,—что вы хотѣли сами руководить выносомъ раненыхъ, орудій. Такъ я понимаю? Затѣмъ, скажите пожалуйста, Куропаткинскій люнетъ... Возстановить работы на пемъ,—чье было это распоряженіе, ваша инициатива или приказаніе генерала Фока?

Гн. Горбатовский. Я буду послѣдовательно отвѣчать на ваши вопросы. Мысли объ очистеніи форта II въ сущности у него закралась давно, и особенно замѣтно, ясно онъ высказалъ ее рано утромъ или около двухъ часовъ дня, или послѣд часу, находясь въ штабѣ подполковника Глаголева, такъ что мысли объ очищеніи форта была. Я хотѣлъ задержать на нѣкоторое время...
Заш. гн. Домбровский. (Перебивает свидетеля.)

Предс. Дайте говорить, суду важно слышать свидетеля.

Гн. Горбатовский. Теперь вы желаете знать: какая разница... Ну, конечно, может быть, разница и была, была очень маленькая; дело в том, что, в такому серьезном вопросе, как сдача фorta II, м'я хот'лось лично убедиться, насколько это будет сделано выгодно для нас, потому что такой взрыв, который был сделан, он по моему, был не выгоден, это была такая сказка, работа на половину, а поэтому она была сделана на половину, это можно сказать слово накоторых свидетелей, которые мн'я объяснили тут утром, что положение форта было настолько плохое, что они не рискнули даже выйти, собраться, и что они собирали между собой как бы военный совет и решали, ждать ли меня или нет, и тогда большинство голосов склонилось к тому, чтобы ждать нельзя, но это я слышал ещё уже в Петербург, а раньше я ничего не знал.

Заш. Гн. Домбровский. Значит вы говорите, что генерал Фок кумах у том, чтобы очистить форт, а вот два зами не делали, еще когда генерал Кондратенко был жив, до 2 числа, что нам необходимо взорвать занимаемый нами участок в этой галерея?

Гн. Горбатовский. То есть в потерян? Заш. Гн. Домбровский. Да, в потерян.

Гн. Горбатовский. Генерал Кондратенко был у меня в штабе первого числа, и первого числа я по этому поводу с ним не говорил; насколько я помню, он пошел на форт II. Я хотел вмешаться с ним пойти, но он отказался от этого, говоря, что одновременно на форт II не следует нам быть вмешиваться, и поэтому он отправил меня обратно, второго же числа он пошел туда и уведомил меня только по телефону. Я просял прислать туда полковника Распевского, с которым хотел поговорить относительно того, что были структурный свободный выход газам, которые специально проводить японцы, потому что там у нас были сделаны окна туда.

Заш. Гн. Домбровский. Но все таки вы, ваше превосходительство, на мой вопрос не ответили...

Гн. Горбатовский. На этот вопрос я не могу ответить, потому что я не помню.

Заш. Гн. Домбровский. Нять, я напомню вам телеграмму в 6 ч. 45 мин. вечера, в ээлоченный для нас день смерти генерала Кондратенко. Я могу прочесть. (Читаем записку). "В случае если бы Японцы удалось овладеть всею галерсию, считаю за лучшее взорвать занимаемый нами участок."
которое я хотел сдѣлать, они не привели въ исполненіе.

Членъ Суда. Ваше превосходительство, въ своемъ докладѣ суду объ обстоятельствахъ очищенія форта II, вы между прочимъ сказали, что поручикъ Флоровъ держалъ 40 дней.

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. 48, кажется.

Членъ Суда. Въ то время, какъ форть былъ взять японцами, къ 5-му числу, онъ былъ въ такомъ состояніи: японцы занимали рвы, а напольный фасъ былъ нашъ, 5 го числа въ 7 часовъ былъ сдѣланъ взрывъ напольного бруствера. Само собою, если бы мы этотъ напольный брустверъ заняли, то, слѣдовательно положеніе фorta, бывшее къ пятому числу, т. е. до взрыва, было бы такое-же, какъ и 46 дней.

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Не совсѣмъ, конечно. Въ течение 46 дней оно не только каждый часъ, но и каждую минуту сильно ухудшилось, но эдѣсь шла очень серьезная оборона, и я могу доложить суду, что 13 ноября былъ сдѣланъ взрывъ форта II, и это какъ разъ въ то время было сдѣлано, когда команда-томъ былъ поручикъ Флоровъ, но тѣмъ не менѣѳ не въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, въ какихъ онъ былъ получитъ питаго декабря: тогда поручикъ Флоровъ оборонослъ съ одной стороны приказать всего въ немъ бросить большими количествомъ бомбочекъ и такимъ образомъ съ обѣихъ сторонъ наполь- ного фаса онъ исправилъ брустверъ; тоже самое, я рассчитывалъ, онъ сдѣлать бы и теперь, можетъ быть питаго числа сдѣлать было гораздо трудне, потому что гарнизонъ былъ значительнѣе меньше; вотъ это то новое дѣло,—если бы можно было сдѣлать, было бы сдѣлано, если бы были силы. Но главнымъ образомъ, по моему, вдь тутъ все заключается въ томъ, что минута была пропущена.

Членъ Суда. Когда вы рѣшили послать взводъ, у васъ, въ вашемъ личномъ распоряженіи, быть въ это время при сбѣ резервѣ?

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Да, у меня былъ, и опять таки у меня резервъ мѣнялся не только по часамъ, я послалъ туда цѣлую роту.

Членъ Суда. Вы о какомъ же резервѣ говорили, что вамъ отказали послать?

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Я послалъ туда роту своего штаба, и когда она тута прибыла, я спросилъ подполковника Глаголева о томъ, что занять ли, напольный фасъ прибывшимъ резервомъ. На это мѣй отвѣти, что генераль Фокъ задержалъ дальнѣйшую посылку резерва на фортъ.

Членъ Суда. Это для меня совершенно не ясно. Вы послалъ, говорите, роту, что-же генераль Фокъ эту роту задержал, или задержать тотъ резервъ, который у него былъ временно?

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Пить, онъ задержалъ часть моей роты, она туда уже пришла, и въ то время, когда она занимала фортъ II, въ это время онъ будто задержалъ часть моей роты.

Членъ Суда. Значить, генераль Фокъ задержалъ вашъ резервъ, находившійся въ вашемъ распоряженіи, если не позволялъ ему уйти на самый фортъ. Скажите, пожалуйста, теперь, былъ офицеръ съ тремя нижними чинами, вѣянавшій воронку; это когда было по времени, уже послѣ послѣднихъ вами резервов?

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Да, послѣ.

Членъ Суда. Такъ что, по вашему мнѣнію, если бы этотъ резервъ, который вы послали, занялъ бы напольный фасъ, положеніе форта или оборона форта была бы достаточно устойчивая или нѣтъ?

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Нѣтъ, мнѣ кажется, туту напольный фасъ нужно было бы занять непосредственно послѣ взрыва. Только въ этотъ моментъ, если бы удалось намъ его занять, онъ дѣстался бы намъ и вотъ въ отношеній къ остальнымъ фортамъ было сдѣлано распоряженіе, чтобы были назначены специальные люди съ мѣшками, которые непосредственно послѣ взрыва занимали брустверъ. Это, конечно, былъ не первый взрывъ, но это изъ крупныхъ былъ первый.

Членъ Суда. Вы послали туда роту человѣкъ въ 30—40?

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Да, я теперь уже не помню.

Членъ Суда. Когда пришла рота, которая была послана, чтобы поддержать, напольный фасъ можно было занять?

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Я послать эту роту сейчасъ же; но, конечно прошло довольно много времени, такъ что эта рота непосредственно послѣ взрыва напольного фаса никому образомъ занять не могла, она могла только пополнить тотъ гарнизонъ, который при этомъ взрывѣ былъ ослабленъ.

Членъ Суда. Такъ что, значить, эта рота въ соединеніи съ гарнизономъ, если бы пришла ранѣе, могла бы занять напольный фасъ. Я понимаю. Слѣдовательно, была потеря во времени?

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Мнѣ кажется, что былъ пропущенъ моментъ, вотъ почему я сожалѣю о поручникѣ Флоровѣ.

Членъ Суда. Я предложилъ бы вашему пре- восходительству вопросъ такого рода: успѣла бы рота прийти въ фортъ II до того времени, когда японцы успѣли утвердиться на фортъ?

Гн. Г. О. Р. б. а. т. о. в. с. к. й. Рота пришла раньше, тѣмъ японцы заняли брустверъ.

Членъ Суда. Почему-же она не могла занять фортъ въ соединеніи съ гарнизономъ?
Вы говорите, что это могло быть. Я хочу уснить, почему же это?

Гн. Горбатовский. Мнёв именно предавали:—посмоту что люди всё отошли, а затём весьма трудно выходили из ретраншемента и становились на напольный фас, что здесь с глазиса неприятеля были открыть такой адский огонь, что люди монетально сместались, что от одного снега выходило из строя до 20 человек сразу; вот такого рода объяснения дали мнёв потом.

Член Суда. А вы не помните, в каком часу заняли бруствер?

Гн. Горбатовский. Когда стало темно.

Член Суда. Еще один вопрос: вы в каком виду получили приказание, в виду определенного указания, или в виду разрешения?

Гн. Горбатовский. Нет, мнёв кажется так, что ген. Фоку рвшило, это было приказание, но когда по этому поводу было сдёлано мной донесение, то ген. Фоку говорить, что он предоставляет моему усмотрению,—что раз форту можно удержать, не мешает удержать его. Я считал одно... я сожалею о том, что ген. Фоку сделал это распоряжение громогласно.

Член суда. Вопросов не имел...

Заш. телеграммы.

Зас. г.н. Домбровский. Ваше Высокопревосходительство, так как обсуждение вопроса заканчивается, то я попрошу прочесть эти две телеграммы ген. Горбатовского в затым его ответ. Эта телеграмма—от 5 декабря в 7 час. 40 мин., другая в 9 час. 35 мин. в приложении 5.

Секр. Отт которого часа?

Заш. г.н. Домбровский. В 7 час. 40 мин., там заложено бумагой, написано 7 час. 50 мин. от 5 декабря.

Секр. Приложение 19, телеграмма, штабь сухопутной обороны.

Гн. Стессель. Пожалуйста погроме.

Секр. (крыт.бы). „Ген. Стессель приказал немедленно минировать казематы форта II и затым, если японцы сами не отойдут от форта, т. е. с бруствера, то гарнизон ответит из форта и взорвать казематы. Не давать утверждаться японцам на бруствере, обстреливая его из орудий и из минных аппаратов. В виду доклада кап. Степанова о том, что пред затым солдат он лично с полк. Мехмандаровым с Вольского Ордина гнезда видел на бруствере форта II только одного японского офицера и трех нижних чинов, укладывавших мешки, предоставляю Вашему превосходительству держать форт, покуда найдете это возможным. Ген. Стессель, отдавая распоряжение по моему докладу, принял такое рвённие только полагая, что другого исхода при нынешних обстоятельствах нёт. На закат солнца ко мнёв пришел матрос и доложил, что взрывом мины, брошенной японцами, вышло у нас 15 человек и размазало мешки. Ген.-лейт. Фокс“.

Телефонограмму генералу Горбатовскому, 5 декабря, принял кап. Степанов, подполк. Дмитревский.

Заш. гн. Домбровский. Обращаю внимание, что здесь не предписано быть очистить форте, а предписано минировать форте, и затым, если японцы не уйдут, отвести гарнизон. Значит, речь идет о минировании, а затым дальнейшее предоставляется ген. Горбатовскому, а затым уже сообщает тот факт, что ген. Фоку все время находился там, недалеко от форта. Здесь не предписано очистить форте, а предоставляется усмотрение ген. Горбатовского по ходу дела. А теперь прошу огласить другую телефонограмму в 9 часов 35 мин.

Секр. (крыт.) Телефонограмма 5 декабря 9 час. 35 мин. 1904 г. „От форта II доносят, что там большия потери от разрывов мины, брошёных пеприятелям. Бруствер нам занять не удалось. Поэтому я полагаю использовать полученным разрешением взорвать казематы форта и приказать гарнизону держаться до тых пор, пока наши минёры не окончат работы. Для предотвращения мокпних возникнуть неожиданностей при очищении форта, пропущу временно, пока не установится, по очищении форта, новый порядк вещей, выдержать к питательному погребу одну роту из коменданского резерва. Самъ зду сейчас к подполк. Глаголеву, чтобы на чёть отдать необходимый порядок. Прошу объ этом доложить ген. Фоку“.

Гн. Горбатовский. Принять подполковника Дмитревского.

Заш. гн. Домбровский. Докладываю Верховному военно-уголовному суду, что здесь ген. Горбатовский говорят, что считает нужным воспользоваться разрешением, затым он говорит о других резервах. Следовательно, никогда никаких указаний со стороны Фоку не было. Теперь покорнейше прошу телефонограмму в 9 час. 40 мин.

Секр. Телефеграмма ген. Горбатовскому.

(крыт.) 5 декабря в 9 час. 40 мин. вечера: „Ген. Фоку вполне согласен с мнением Вашего превосходительства относительно форта II и просить только вашего распоряжения о возможно энергичном восстановлен разрушений, произведённых японскими снарядами на Курапатинском лунете. Подполковник Дмитревский“.

Заш. гн. Домбровский. Таким образом, ген. Фоку только согласился с мнением
ген. Горбатовскаго, который высказалъ въ предшествующей телеграммѣ необходимость очистить форту; затѣмъ попрошь прочесть еще одну телеграмму, 11 ч. 55 м., тамъ же.

Се кр. Телеграмма штабу сухопутной обороны. (Читаемъ). Фортъ II нами взорванъ, лишь только послѣдній раненый былъ вынесенъ, въ 11 ч. вечера. Извѣстѣ это я получилъ одновременно съ прибытиемъ къ блиндажу подполк. Глаголева. Убыль отъ 150 до 200 человѣкъ. Относительно болѣе усиленнаго занятія Куропаткинскаго люнета сдѣлано распоряженіе. Ген. Горбатовскій. 5 декабря, 1904 г. 11 ч. 55 м. вечера.

Заш. г. Домбровскій. Обращаю вниманіе Верховаго воeno-уголовнаго суда, что ген. Горбатовскій доносить, что очищены форты лишь только послѣдній раненый былъ вынесенъ; свидѣтельское показаніе разъяснить этотъ фактъ; затѣмъ обращаю ваше вниманіе, что никакихъ указаний о томъ, что оно было преждевременно, нѣть; совершенно спокойная телеграмма, только донесеніе въ отвѣтъ на требованіе ген. Фока о томъ, чтобы принять энергичныя мѣры по усиленію Куропаткинскаго люнета; именно это распоряженіе, имѣющіе громадное значеніе, исходило отъ ген. Фока, было исполнено имъ, и ни слова, никакаго указания на то, что ген. Горбатовскій прибылъ позже, что это отразилось на событияхъ, такъ что изъ этой телеграммы видно, что самъ ген. Фокъ не предполагалъ очистить, а напротивъ, минировать и очистить по ходу дѣла; у нихъ былъ, такъ сказать, военный совѣтъ изъ самихъ защищиковъ, и они взорвали его.

Ген. Фокъ. На показаніе генер. Горбатовскаго могу заявить слѣдующее. Ген. Горбатовскій находить, что фортъ II былъ-бы удержанъ, если бы гарнизонъ, по взрывѣ его, кинулся къ брустверу, какъ онъ это рѣшилъ, но моментъ былъ упущенъ. Конечно этотъ моментъ могъ быть не болѣе 15—20 минутъ. По взрыва японцы кинулись на брустверъ и всѣ погибли. Генер. Горбатовскому не могло не быть извѣстно, что во время взрыва меня не было на фортѣ, а я былъ въ своемъ штабѣ, то есть въ нѣсколькохъ верстахъ. Бѣхать приходилось подъ самымъ сильнымъ артиллерийскимъ огнемъ, а потому въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пришлось стѣзжать съ коня и идти пѣшкомъ. Слѣдовательно, если по утвержденіи ген. Горбатовскаго время было пропущено, то оно было пропущено еще до моего прѣзда къ фортѣ, а потому я и не могъ остановить резервъ, какъ онъ свидѣтельствуетъ. Прахъ, я выслушалъ докладъ полк. Глаголева, затѣмъ все время продолжалъ стѣзжать за ходомъ боя. Въ это время бой велся исключительно артиллерійскій,— сильный, сосредоточенный огонь былъ направленъ на батарею лит. В., М. Орлинаго и оттуда на батареи къ западу. Далѣѣ ген. Горбатовскій говоритъ, что въ это самое время онъ прислалъ роту, чтобы поддержать фортъ II, она уже совсѣмъ спустилась и уже готова была двинуться, но я въ это время какъ бы помѣшалъ, и какъ будто объ этомъ ему доложилъ Глаголевъ. Я утверждаю, что этого факта не могло быть. Съ Китайской стѣнки спуститься къ форту II нельзя, такъ какъ въ промежуткѣ находится Куропаткинскій люнетъ, съ котораго только и можно спуститься къ форту. Въ это время Куропаткинскій люнетъ находился подъ ужаснымъ огнемъ, никакихъ правильныхъ движений по немъ производить нельзя было. Люди съ громаднымъ рискомъ, по одиночкѣ, одинъ за другимъ, бѣжали по нему до спуска и затѣмъ спускались по ходу сообщения. Объ этомъ такъ же доложилъ ему Глаголевъ, теперь говорить на него можно, онъ уже умеръ. Но если, положимъ такое донесеніе было и мой образъ дѣйствія генер. Горбатовскій находить правдивымъ, то, конечно, ему слѣдовало самому прийти и заявить о томъ, а то видите-ли генералъ Горбатовскій явился на фортъ только въ 11 часовъ ночи. Онъ также говоритъ, что объ этомъ онъ и по телефону не могъ переговорить со мною такъ, чтобы нашъ разговоръ окружающіе не слышали; я тѣмъ болѣе не могъ съ нимъ разговаривать по секрету и не считалъ это нужнымъ, телефонъ былъ въ блиндажѣ, кругомъ былъ ужасный огонь и постороннихъ лицъ вокругъ было всего выиграть, чтобы одному самому оставаться съ трубкой. Все это тѣмъ болѣе заставляло его явиться ко мнѣ хоть на самое короткое время. Вести секретныя разговоры такъ, что всѣ знали, что они ведутся кромѣ вреда ничего принести не могу. Я съ нимъ лично и не говорилъ, онъ и самъ говорилъ, что ему кто то сказалъ. Обстоятельства дѣла были слѣдующія. Съ 1 ч. дня я ходилъ по Китайской стѣнѣ на участкахъ отъ лит. Б. до Куропаткинскаго люнета, т. е. до того мѣста на Китайской стѣнѣ гдѣ отдѣлялся отъ нея траншея къ Куропаткинскому Люнету (около 400 шаговъ). Съ этого времени начали уже постепенно высилать резервы до самого поздняго вечера, и я не только не задерживалъ, но самъ посылалъ. Все это вы увидите когда представится передъ вами весь ходъ боя. Подъ вечеръ, послѣ заката солнца, наши батареи замолчали, тогда и огонь японскихъ батарей стихъ, они рѣдкимъ огнемъ обстрѣливали Китайскую стѣнку и Куропаткинскій люнетъ, направляя весь огонь на фортъ II. Въ это время на фортѣ былъ сущій адъ, на немъ рвались 6-дюймовые бомбы, воздушная мины и
цьель град бомбежек,— оть безпрерывных разрывовъ фортъ какъ бы горькъ. Пользуясь относительнымъ затишемъ на Куропаткинскомъ люнетѣ, я пошелъ по нему къ форту, но, не доходя шаговъ 200, остановился: иди дальше не было возможности, всѣ окопы спасены, съ сообщенія на фортъ шелъ по скату въ 35—45 градусъ и состоялъ изъ прямой трапеции, которая въ это время была до верху набита убитыми и ранеными. Теперь говорятъ, что по этому списку можно было вывести изъ фorta пушки;—меня крайне поражаетъ, что это говорить и генералъ Горбатовский, который видѣлъ этотъ списокъ, хотя и не во время самаго боя. Послѣдняія четыре сажени списка и въ обыкновенное время пушку надо было тащить съ двумя трапами. Какъ теперь вижу: посылать моряковъ, летать какъ сумасшедшіе и занимать ложементы. Подъ вечеръ вижу, что всякое сообщеніе съ фортомъ уже прекратилось, чтобы возстановить его, по телефону присылать бамбуковыя дѣгисты, которые были взяты у японцевъ 13-го ноября, по отбитіи штурма на фортѣ III. Чтобы имѣть сообщеніе съ фортомъ надо было послать охотниковъ. Моряки у насъ были отчаянныя народы. Вызвывалъ охотника, объяснялъ Георгіевскій крестъ и на дорогу собственныхъ пятъ рублей. Сообщеніе съ фортомъ я держалъ только съ помощью этихъ храбрецовъ. Одинъ сходилъ даже два раза. Послѣ заката солнца, видалъ, что всѣяное сообщеніе съ фортомъ прекратилось, я рѣшилъ, что фортъ надо очистить, пошель къ генералу Стесселю, доложилъ ему и получилъ разрѣшеніе, о чемъ сообщилъ телефонограммою генералу Горбатовскому. На это получили въ отвѣтъ, что капитанъ Степановъ видѣлъ какъ одинъ офицеръ и два японца вчера у воронку. Я, конечно этому не повѣрилъ. Достаточно взглянуть на планъ, чтобы видѣть, что занятые нами трапеци въ 30-ти шагахъ, да что могли надѣвать эти два японца, а какъ итѣ были и что дѣлали другие японцы? Но я представился, что въ руки генералу Горбатовскому, хотя онъ все время находился въ своемъ штабѣ, а я на Китайской стѣнѣ. Я не хочу этимъ сказать, что ему слѣдовало быть со мной, но какъ только генералъ Горбатовский узналъ, что я оставилъ Китайскую стѣнку ему слѣдоваю точность явился и замѣтилъ меня, а онъ явился только въ 11 часовъ. Но и это не есть законъ, онъ начальникъ всего Восточного фронта, онъ могъ оставаться на своемъ посту, тѣмъ болѣе, что онъ признается, что ожидалъ атаку на другіе фроты. Представилось, что я въ руку генералу Горбатовскому и, такъ какъ я уже послалъ приказаніе заложитъ мины, чтобы не вызвать недоразумѣній, такъ какъ я не могъ отмѣнять приказаніе генерала Стессела, то чтобы не смущать, я говорю, что генералъ Стессель отдалъ такое приказаніе только по моему докладу, поэтому вамъ не обязательно очищать фортъ. Генералъ Горбатовскій въ 7 ч. веч. получилъ это приказаніе, а въ 9-ть отвѣтилъ, что всѣдствіи донесеній съ фorta онъ убѣдился, что фортъ держать нельзя и приказать взорвать фортъ когда заложить мины. Значитъ онъ ужъ въ 9 ч. сдѣлалъ разпоряженіе о взрывѣ, надѣсясь, какъ онъ сказалъ, пріѣхать на фортъ въ это время его взрыва. Но какъ только было получено разпоряженіе, люди тотчасъ стали заглаживать мины. Эксперты сказали генералу Горбатовскому, что мины можно заложить только къ 3 ч. утра. Если мины оказались готовыми уже въ 11 ч. веч., то въ томъ никакой моей вины не можетъ быть. Эксперты могли ошибиться или какая либо другая обстоятельства были причиной, что взрывъ произошелъ не въ 3 ч., въ его приготовленіе, а безъ него. Но суткиѣ въ томъ, что онъ самъ считалъ необходимымъ взорвать фортъ и увѣдомилъ объ этомъ меня, сославшись на то, что онъ пользовался данными ему разрѣшеніемъ.

Предс. (Обрачаясь къ Стесселю, пожертвовавъ свой обѣйненіе). Пожалуйста.

Ген. Стессель. Еще, когда живъ былъ ген. Кондратенко, это было послѣ 12 ноября, я приказалъ, чтобы фортъ II и III были подготовлены къ взрыву, потому что положеніе этихъ фортовъ было такое, что въ конце концовъ они со всѣми гарнизономъ были взорваны, какъ и было на временномъ укрѣпленіи № 3, 17 декабря. Мое разпоряженіе извѣстно было и ген. Смирнову. Я находилъ нынѣшнимъ подготовить всѣ, и говорилъ, чтобы была сдѣлана закладка своевременно, но вотъ человѣкъ, который могъ это сдѣлать, 12 декабря былъ убитъ, тогда какъ мое разпоряженіе было сдѣлано въ ноябрѣ мѣсяцѣ; затѣмъ, когда стало такое положеніе фorta II, 5 декабря, ген. Фокъ доложилъ мнѣ. Я и говорю: разъ такое ужасному положеніе, что люди гибнутъ сотнями, что на фортѣ введена сотня человѣкъ, а остается черезъ нѣсколько минутъ человѣкъ 20, всѣ орудія подбиты, такъ извѣстно исполнитъ то само, о чемъ было сдѣлано разпоряженіе, то есть, прежде всего вѣсть гарнизонъ изъ фorta, затѣмъ заложить заряды и, когда все это будетъ готово, взорвать фортъ, казематы, такъ какъ я полагаю, что въ фортѣ важнѣшее только казематы. Но казематы фorta II были разрушены тою бомбардировкою, которая совершалась въ продолженіе ноября и декабря мѣсяца. Одной изъ бомбардировокъ былъ второго числа на фортъ II убитъ ген. Кондратенко. Разумѣется, уже это впечатлѣніе, что убить начальникъ сухопутной обороны на
обороти II, что комендант всë переранены один за другим, убèдили меня в том, что теперь настало время уничтожить этот форт, потому что капрон фorta II был в ноябре взят, редут, который был от него вдвоё, был взят в августе месяца, так что он собственно никого не обстреливал и никому не способствовал, короче говоря, он держался, как форт, на котором только люди гибли и который обстреливал мётность, впереди лежащую, но никому не соёствовал в обороне. Уничтожить гарнизон, когда и так людей мало, уничтожать орудия на форте, — все это не способствовало дальнейшей обороне, и я решил взорвать форт. Таким образом, мое приказание было еще отдано в ноябре месяца о том, чтобы все подготовить к взрыву, прежде чем наступит момент, т. е. когда уже эти главными бетонные сооружения пришли в такое положение, что их невозможно было оборонять. Приказание относительно взрыва, т. е. выход гарнизона, было сделано пропорцику Семенову, который, ведя в форт человека 60, почти никого уже не вывез из фorta.

Воен. Прок. Таким образом, вы приказали генералу Фоку очистить и взорвать форт?

Гн. Стессель. Я приказал очистить своевременно, потому что он должен быть в каком-то положении форт находится, и я считал, что очищение фorta будет полезным, так как гарнизон фorta можно употребить в другом месте, но это был уже не тот гарнизон, который был ранее и там уже ни одного человека не оставалось из тых, были все новые люди. Это не были люди, введенные для обороны этого фorta.

Воен. Прок. Значит, о безнадежном положении вы знали 4-го декабря и в тот же день лично отдали распоряжение.

Гн. Стессель. Лично.

Воен. Прок. Минуя коменданта? Почему?

Гн. Стессель. Минуя коменданта, так как я не считаю это нужным. Штаб ген. Горбатовского соединился телефоном с комендантом, разумеется, они все могли сообщить коменданту, и также потому, что я собственно не имел надобности.

Воен. Прок. Начальник сухопутной обороны подчинен коменданту?

Гн. Стессель. Начальник сухопутной обороны был назначен мной; разумеется он, как и всë начальники сухопутной обороны, подчинялся мнё, потому что я был начальником, и это было нормальное положение, потому что это установле но намёстником до войны.

Воен. Прок. Я больше вопросов не имею.

Чл. суда, г. бар. Остен-Сакен. Ваше превосходительство, субординация существует?

Гн. Стессель. Существует.

Чл. суда, г. бар. Остен-Сакен. Тогда нужно было действовать через коменданта. Если вы очистили форт, вы нарушили свою субординацию, отдав ген. Фоку приказание, не сообщив предварительно коменданту.

Гн. Стессель. Время было такое, ваше превосходительство, что некогда было объ этом и думать.

Член суда. Вот я и хочу именно это объяснить.

Гн. Стессель. В силу того, что мнё некогда было заниматься этим.

Чл. суда, г. бар. Остен-Сакен. Нельзя же было совсем устранить коменданта...

Гн. Стессель. Я считаю, что я начальник; это во многих случаях в своей служб многе дёлали так. Мало ли старших начальников, которые, отдав приказание словесно, не сей час же сообщают. Я полагаю, что раз ген. Горбатовский получил приказание ген. Фока, так он мог ему сообщить.

Член суда. Может быть вам обстановка не позволяла?

Гн. Стессель. Да и обстановка не позволяла, потому что ген. Фоку привыкать и раздавать какое положение на форт; сей час же я отдал дальнейшее приказание: вывести из фorta людей, убрать их на другой участок и уничтожить каземат и все, что возможно, на форт.

Прес. Объявляю перерыв до двух часов.

Заседание прервано в 1 час дня.

Стенографическую запись вели: Кобрановъ и Лысновскій.

Заседание возобновляется в 2 час. пополудни.

Предс. Заседание продолжается.

Зап. гн. Домбровскій. В приложении 19 имъется телефонограмма отъ 15 декабря 5 час. 15 м. вечера. Воть она намь и нужна.

Въ этой телефонограммь, въ послѣднемъ пункта, категорически сказано, чтобы безъ вдома коменданта ничего не предпринимать. Это я подчеркиваю. Въ виду важности ея я
покорнѣйше просьшу огласить эту телеграфгуму. Несмотря на то, что генералъ Фокъ не былъ обязанъ, онъ тѣмъ не менѣѣ требовалъ, чтобы ничего безъ коменданта не предпринимать. Онъ не дѣлалъ распоряженія объ охраниніи форта. Говорятъ, что онъ раньше не спросилъ разрѣшенія на то коменданта, своего непосредственнаго начальника. Это будетъ ясно изъ послѣдняго пункта телеграфограммы, и прочтеніе ея крайне необходимо.

Прѣд. с. Крѣпость можно сдѣлать безъ коменданта?

Защ. г.н. Домбр вскій. Нѣть, не крѣпость, а одинъ изъ укрупнленныхъ пунктовъ. Крѣпость нельзя.

Прѣд. с. Все нельзя, а по частямъ можно?

Защ. г.н. Домбр вскій. Тутъ было распоряженіе старшаго начальника. Это вопросъ строго юридическаго. Въ своевременное онъ будетъ освященъ.

Прѣд. с. Гдѣ находятся документы?

Защ. г.н. Домбр вскій. Я указалъ. Въ этой же книгѣ, тамъ отмѣчено: телеграфограмма отъ 15 числа, 5 ч. 15 м. вечера.

Прѣд. с. Какого мѣсяца?

Защ. г.н. Домбр вскій. Декабря. Тамъ въ одномъ изъ пунктовъ прямо говорится: „по пропущеніе объ этомъ должить коменданту и безъ его указанія ничего не дѣлать“. Эти телеграфограммы приложены къ дѣлу, онъ характеризуютъ положеніе вещей.

Воен. Прок. Послѣ того, какъ будетъ спрошенъ ген. Смирновъ, я ничего не имѣю противъ прочтения телеграфограммы.

Защ. г.н. Домбр вскій. Но тогда я прошу прочесть и отъ 4-го числа.

Прѣд. с. Раньше ген. Смирновъ потрудится разъяснить, когда онъ получилъ извѣстіе о томъ, что приказано оставить форте II.

Гн. Смирновъ. Относительно форта II я, если мнѣ позволено будетъ, доложу, въ какомъ состояніи находился артиллерія, инженерная его оборона къ 5 числу, ко времени сдачи.

Прѣд. с. Нѣть, потрудитесь отвѣтить прямо на вопросъ.

Гн. Смирновъ. О сдачѣ форта II я получилъ извѣстіе отъ начальника моего штаба уже въ глубокую ночь, приблизительно около часа, или между часами и дѣвьной.

Прѣд. с. Что вы желаете сказать о состояніи форта? Вы видѣли форте незадолго до сдачи?

Гн. Смирновъ. Я былъ на немъ въ послѣдній разъ 14-го октября.

Прѣд. с. Время довольно отдаленное. Воен. Прок. Кто вамъ доложилъ объ охраниніи форта II?

Гн. Смирновъ. Начальникъ моего штаба. Воен. Прок. Ночью?
призналъ. Я считалъ, что это есть спеціально тактика отступления. Пьтъ разъясненій, которая дать мнѣ ген. Фокъ я усмотрѣлъ, что эта тактика ген. Фокъ, соединилась въ данномъ случаѣ, вопла, такъ сказать, въ союзѣ съ вождѣтами ген. Стесселя и Рейса относительно конца крѣпости, и, чтобы паразизовать это, я сейчасъ-же признался за составленіе дѣйствія главнокомандующему, въ которомъ я выражалъ, что при этихъ условіяхъ я, собственно говоря, коменданту быть уже не могу. Я позволю себѣ просить разрѣшенія присутствовать мою дѣлу, такъ какъ она характеризуетъ составленіе, въ которомъ я тогда находился, что я думалъ тогда и о чемъ просилъ. Дѣло слѣдующаго содержанія: „Главнокомандующему арміей и флотомъ. 2 декабря убыть ген. Контрентенко. На его мѣсто генераломъ Стесселемъ назначенъ ген. Фокъ, хотя я просилъ, чтобы Фокъ былъ вручень только западный фронтъ, отъ какого противника находится еще въ версть, а на себя хотя, кромѣ комендантовъ, принять еще непосредственно обязанности начальника сухопутной обороны восточнаго фронта, гдѣ на фортъ II, фортъ III и укрѣпленіе 3-мъ не призывать сидитъ уже на брустверахъ. Перымъ дѣломъ начальника обороны было распоряженіе, основанное на данномъ ему непосредственно ген. Стесселемъ указанія—возвратъ казематы фортъ II и очистить послѣдній. Сдѣлано это было помимо меня, даже объ этомъ меня не уведомилъ и не спрашивая ни моего, ни совѣта обороны заключеніе, вопреки выраженію ранѣе моему по этому предмету мнѣнію. Систематическое игнорирование ген. Стесселемъ моихъ правъ коменданта крѣпости, въ особенности по части административной и госпитальной, практикуется съ октября мѣсяца, и хотя престижъ мой подрывался постоянно разными распоряженіями по крѣпости помимо меня, но сама оборона мало страдала, вслѣдствіе полнаго согласованія съ моими взглядами начальника сухопутной обороны, Контрентенко, начальника артиллеріи и начальника инженеровъ. Въ настоящее время, когда столь важный вопросъ, какъ сдача форта, рѣшень помимо меня и, по моему мнѣнію, въ ущербъ дѣйству оборонъ, я просилъ о подтверждении ген. Стесселю моихъ правъ коменданта крѣпости согласно положенія объ управлении крѣпостями съ воспрепятствованіемъ выѣзда только или же о снятия съ меня всякой отвѣтственности за послѣдующую оборону крѣпости и сложеніе съ меня обязанности коменданта”. Вотъ дѣло, которая явилась моимъ кredo, гдѣ я поясняю обстановку, гдѣ я прошу того или иного разрѣшенія вопроса относительно дальнѣйшей обороны крѣпости, оставивши
Воен. Прок. Не послѣдовавъ-ли затѣмъ, спустя нѣкоторое время, приказъ по укрѣплённому району, которымъ бы очищеніе форта II представлялось въ совершенномъ другомъ видѣ, и если такой приказъ былъ 14 декабря, то какъ вы полагаете, чѣмъ онъ былъ вызванъ?

Гн. Смирновъ. Приказъ такой послѣдовавъ. Онъ основывался на донесеніяхъ штабскаго-капитана Квачта, затѣмъ на донесеніяхъ нѣкоторыхъ офицеровъ, бывшихъ на этомъ фортѣ, и на представленіи послѣ всѣхъ донесеній подполковника Глаголева, начальника участка, непосредственно генерала-лейтенанта Фоку, а уже послѣднимъ—генералу Стесселю. Въ этомъ приказѣ два раза объявлялось благодарность генералу Фоку за сдачу фorta II, т. е. въ смыслѣ того порядка, въ которомъ совершенно было отступленіе, или, вѣрнѣе, отходъ гарнизона съ фorta II. Я полагаю, что генералъ Фокъ, увидѣвъ не только свое негосударство, но и мою рѣзкую замѣчанія, выговоръ, который я сдѣлалъ, желаю, такъ сказать, представить дѣло въ томъ видѣ, какъ онъ это понималъ, онъ эти представленія сдѣлать непосредственно генералу Стесселю, и такъ какъ генералъ Стессель былъ вполнѣ солидаренъ съ нимъ относительно сдачи фorta, то, мнѣ кажется, потомъ и послѣдовавъ этотъ приказъ, который такъ страннымъ редактированъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ я даже не понимаю, глѣ, собственно говоря, кончается описаніе дѣйствій подполковника Глаголева и глѣ начинается описаніе дѣйствій самого генерала Стесселю. Я бы просилъ огласить этотъ приказъ.

Защ. гн. Домбровскій. Разрѣшите попросить генерала Гorbатовскаго дать разясненіе, докладывать ли онъ о томъ, что генералъ Фокъ не исполнилъ приказанія и безъ его вѣдома сдалъ фортъ II?

Предс. Генералъ Гorbатовскій, потрудитесь отвѣтить.

Гн. Гorbатовскій. Я доложилъ Верховному военно-уголовному суду, что я не помню того момента и тѣхъ условій, при которыхъ я докладывали, такъ что утверждать въ данномъ случаѣ не могу, но мнѣ припоминается, что не было такого случая, чтобы я чего-либо серьезнаго не докладывалъ коменданту. Если было это исключеніе, то это была или моя вина, или просто, благодаря той обстановки, въ которой я находился въ тотъ день: мѣстѣ быть, я забылъ. Но я думаю, что я объ этомъ передала, и, насколько мнѣ кажется, это было передано предъ мной отправленіемъ на фортъ II, приблизительно около 9 1/2—10 часовъ.

Защ. гн. Домбровскій. Генералъ Гorbатовскій въ комиссіи генерала Роопа показалъ, что объ этомъ было сообщено по телефону коменданту крѣпости, и точно также генералъ Смирновъ на предварительномъ слѣдствіи сказалъ въ комиссіи генерала Роопа, что въ 11 часовъ, послѣ высадки съ фorta этой горсточки людей, было ему известно. Выше высокопроисходящіе, покорнѣйше прошу спросить генерала-лейтенанта Смирнова, известно ли ему было, когда онъ составлялъ денѣщу главнокомандующему, что это было сдѣлано не по распоряженію генерала-лейтенанта Фока, а по инициативѣ самого генерала-майора Горбатовскаго, которому генералъ-лейтенантъ Фокъ предоставлялъ руководствовать сооружено съ обстоятельствами, а уже генералъ Горбатовскій, воспользовавшись лишь предоставленнымъ ему правомъ, распоряжался сооружено условиомъ и ходу событий. Извѣстно-ли ему это было, когда онъ написалъ свое донесеніе?

Гн. Смирновъ. Мнѣ это было невѣдомо. Но вѣдь нельзя смѣшивать первостепенное со второстепеннымъ. Выводъ съ фorta, какъ я объяснилъ, ослабилъ насъ въ моральномъ отношеніи, и я этого не сочувствовалъ. У насъ тоже былъ одинъ случай, когда на казнѣ во время бомбардировки уведена была часть людей назадъ для избежанія большихъ потерь. И тѣмъ-же это окончилось? Тѣмъ, что японцы, вѣдь неперерывный огонь, подви-нули своихъ охотниковъ, которые заняли главную часть этого казнѣ, а когда мы начали вводить туда войска, то уже наткнулись на такой огонь, что казнѣ долженъ былъ быть оставленъ. Вслѣдствіе этого я не сочувствовалъ ослабленію гарнизона. Наконецъ, я долженъ доложить, что на фортѣ II, въ казармахъ, въ которыхъ находился гарнизонъ, нижній этажъ былъ укрѣпленъ, накрытъ землей настолько, что даже предохраняли, какъ я считаю, отъ 11-дѣйковыхъ бомбъ. Они разрушили офицерскіе казематы и кухни, но не было случая ихъ проникновенія въ солдатскія казармы. Значитъ, исходя изъ этой точки зрѣнія, гарнизонъ, конечно, можно было бы держать больце, что было бы, безъ сомнѣнія, действительно неудобно, но тѣмъ не менѣе не невозможно. Что касается заявлѣнія генерала Горбатовскаго, то я долженъ доложить, что, начиная съ первого штурма, генералъ Горбатовскій всегда мнѣ сообщалъ о какихъ нибудь выдѣльныхъ эпизодахъ на своемъ фронтѣ. Но въ данномъ случаѣ было такое, что послѣднее донесеніе, которое я получилъ отъ генерала Горбатовскаго, было около 3 часовъ. Это донесеніе было такого рода, что наши часовые занимаютъ брустверъ и что вообще все относительно благополучно. Въ это же время я получилъ съ моего наблюдательного пункта донесеніе, что пальба стихаетъ, и действительно, я самъ это могъ
слышать, так что с 4 часов вечера до самой сдачи бомбардировка была очень слабая. Это можно видеть даже из тёпл донесений, которые мы имеем здесь в материалах. Надо иметь в виду, что я не придаю значения этим взрывам, так как два взрыва уже были неудачны. У нас взрывы до того времени не были, и они не производили какого-нибудь особенного впечатления, чтобы считать положение вещей опасным. Я даже получил известие, что у нас на северной стороне бруствера, и японцы перестали лезть. Я считаю положение дальше не тревожным. Наконец, надо принять во внимание, что в артиллериизском отношении положение 2-го форта было очень выгодное. Если взглянуть на тё батарей, которые здесь поддерживали по неприятелю огонь, Заредутую батарею и батарею скорострельных орудий, которые стояли там, где на ней был Армстронговы пушки, то относительно форта 2-го артиллерийская оборона была очень выгодная. И я всегда рассчитывал, что противник, идущий наступлением, будет отбить и будет нести потери, как он их несет до последнего времени, а эти потери были в 4—5 раз больше, чем у нас. Вот почему я и желаю удержать.

Пипп. Вельяминов. Ваше превосходительство, я желаю быть уведомлен, был ли генерал Кондратенко согласен на ожидание Высокой гвардии?

Ген. Смирнов. Генераль Кондратенко находился тогда на западном фланге, в штаб-квартире Ирмана и на тыловом пункте (7). Это было ночью, после сна атаки, терпеливых неудач; он обратился ко мне по телефону и сказал, что по его мнению делать удерживать Высокую гвардию нет возможности. На это я ответил, что в настоящее время я признаю нужной еще одну попытку и обещал ему дать самых крылатых людей, именно Байкаев, десант с „Валан“, которых я считаю самыми надежными—всех героев на подбор. Я их снабдил восточном фланге и послал эту роту. Эта рота произвела последнюю контр-атаку, но атака не удалась. Тогда же он соединился по телефону и сообщил мнение результаты последней атаки. Я ему указал на то, чтобы отвести все войска, поставить на застроенную нами линию и остановить десант на Чайной горе сторожевым порядком. Последнего он не выполнил. Он говорил, что не может, не разъяснив, быть уволен.

Заш. г. Домбровский. Я покорнейше прошу прочесть тё два документа, на которые я указывал, а по прочтении их разрешите один вопрос генералу Горбатовскому.

Воен. прок. Я ничего не имею.

Секр. Записанный разговор по телефону между генералами Фоком и Горбатовым 15 декабря 1906 года. (Читается).

Разговор по телефону.

„Ген. Фок. Я считаю, необходимым, во чтобы то ни стало, отбить ретраншемент 3-го форта, и это возможно.

Ген. Горбатовский. Ретраншамент уже не существует, гарнизон держится в казематах.

Ген. Фок. Что же вы думаете дёлать?

Ген. Горбатовский. Я посажу полубатарею моряков (у меня осталось в резерве только две роты моряков) в поддержку гарнизона, чтобы сделать отчаянную попытку выбить японцев с моста бывшего ретраншамента. Если эта контр-атака не удалась, то я думаю, что нам в форт III дёлать уже нечего. Пойдем же резерв, когда ожидая атаки японцев на другую стороны; я не считаю возможным.

Ген. Фок. Куда же вы предполагаете отвести гарнизон форта III?

Ген. Горбатовский. Надо занять сады лежащие горы и держать Китайскую стенку правее форта, а стенку левее форта придется очистить.

Ген. Фок. Вполне согласен с вашим мнением, но прошу вас объ этом доложить коменданту и без его указаний ничего не дёлать.

Ген. Смирнов. Позвольте дать объяснение. Дело в том, что здесь упомянуто „без доклада коменданту“. Мне доклад был действительно сделан генералом Горбатовым, который послал ко мне начальника своего штаба капитана Степанова. Но в то время, как капитан Степанов ко мне хлыл—это было сделано в виду того, что генерал Горбатовский опасался сообщить мнение общему офицерам по телефону, чтобы это не стало известным по крепости, а генерал Семенов состоялся своё маленькое собрание, о чем есть указание в показании генерала Никитина, и там прошение была сделана этого форта, и раньше, чёмы капитан Степанов ко мне прибыл, распоряжение о сдаче форта III явно было дано. Если даже генерал Фок и не был на этом совещании, то он, во всяком случае, знал об этом разрешении.

Заш. г. Домбровский. (Обращается к генералу-майору Горбатовскому). Ваше превосходительство, вы давали в комиссию генерала Роопа показание, что форты III—й были очищены с разрешения коменданта крепости?

Ген. Горбатовский. Насколько я помню, я дал такого рода показание, что не с разрешения коменданта, но что я доложил об этом, так как получил такого рода распоряжение, но теперь не помню, что разрё-
шить-ли коменданту, или только я ему докладывать; согласился-ли он с моим докладом, или я лично приказаль,— я этого теперь не могу сказать. Но, насколько я теперь припоминаю себе, коменданту всегда очень сильно противился какой-либо сдача, и в данном случае скорее, что я докладывал.

Защ. гн. Домбровский. Ваше высокопревосходительство, в виду того, что это обстоятельство очень важно, а генерал Горбатовский на предварительном свидании в комиссии генерала Роopa дал по этому поводу очень категорически показания (они находятся в томъ 3-мъ, на страниц 306), то, согласно закону, в виду запамятования этого обстоятельства свидетелем, прошу прочесть эту часть показаний. В этомъ показаниях прямо сказано, что фортъ III-й очищень по разрежению коменданта крѣпости.

Воен. Прок. Ваше высокопревосходительство, вы были допрошены на предварительном свидании в комиссии генерала Роopa?

Гн. Горбатовский. Я былъ в комиссии генерала Роopa.

Воен. Прок. А на свѣдѣніи, произведенномъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ Быковымъ были?

Гн. Горбатовский. Нѣть.

Защ. гн. Домбровский. У меня всѣ документы. Они присланы къ документамъ в комиссии генерала Роopa на предварительномъ свидании. Комиссія генерала Роopa, какъ комиссія, собиравшая свдѣнійный материалъ, была свдѣнійной комиссіей.

Воен. Прок. Противорѣчія я не усмотрѣваю. Генералъ Горбатовскій теперь дополняетъ то, что было имъ показано раньше. Онъ заявляетъ, что онъ докладывалъ коменданту, что фортъ III очищенъ. Судѣ могутъ не считаться съ тѣмъ, что онъ не былъ на предварительномъ свиданіѣ.

Прес. (Обращаясь къ генералу-лейтенанту Домбровскому). Читать только мѣста, касающіяся этого обстоятельства?

Гн. Домбровский. Да, на оборотѣ 305 страницы.

Секр. (читает указанныю часть показанія ген. Горбатовскаго).

Защ. гн. Домбровский. Тутъ вы изволили слышать: "получилъ разрѣщеніе коменданта", я не имѣю права просить оглашенія показанія генерала Смирнова. Но, вѣроятно, онъ не будетъ отрицать, что онъ показывалъ, что когда пришелъ капитанъ Степановъ отъ генерала Горбатовскаго, то онъ сообщилъ объ этомъ по телефону генералу Рейсу и ждалъ распорженій. Значитъ, онъ въ принципѣ не возражалъ противъ очищенія фorta III; генераль же Горбатовскій категорически утверждаетъ, что фортъ былъ очищень по распорженію коменданта генерала лейтенанта Смирнова.

Гн. Смирновъ. Позвольте мнѣ отвѣтить. Я все не могу понять. Мы говоримъ о фортѣ II, а защитники говорить о фортѣ III. Этотъ эпизодъ будетъ разбираться позднѣ.

Защ. гн. Домбровский. Дѣло въ томъ, что генералъ Смирновъ, говоря о фортѣ II-мъ, все время ссылался на принципъ, что въ принципѣ-то одинъ и тотъ же. Вотъ почему я говорю объ этомъ. Я прошу прочесть телеграмму генерала Фока, посланную въ 10 час. 50 мин. 5-го декабря.

Секр. Телеграмма генерала Горбатовскому о генерала Фокъ. 5 декабря 1904 года 10 часовъ 50 минутъ днѣ (читаетъ). "Ген. Стессель былъ у меня и одобрилъ имѣть на фортъ II гарнизонъ 140 чел. Успѣль ли коменданту форта исполнить это мое распорженіе?"

Защ. гн. Домбровский. Верховный военно-уголовный судъ можетъ убѣдиться, что генералъ Фока не игнорировалъ распорженій коменданта...

Прес. Вы напрасно занимаете вниманіе суда.

Защ. гн. Домбровский. Позвольте, ваше высокопревосходительство...

Прес. Пожалуйста, достаточно.

Воен. Прок. Пожалуйста, приказъ 14 декабря 1904 года.

Секр. Приказъ по укрѣпленному району 14 декабря 1904 г. № 961 (читаетъ).

были принуждены сесть за траверс и казематы; мост был сломан, положение стало отчаянным: не нанося врагу существенного вреда, приходилось или, выведя защитников, взорвать форте и сохранить геройский гарнизон для дальнейшей борьбы с врагом, или сидеть и ждать, когда уничтожат всякий: я приказал генерал-лейтенанту Фоку вывести гарнизон и затем взорвать форт, так как подготовить к взрыву — дано было уже приказано. Всё распоряжение генерал-лейтенанту Фоку было отлично выполнено, гарнизон в полном порядке выведен, Коропаткинський лунет обнесен и когда всё было подготовлено, форт взорван и в наши герои-защитники от взрыва не пострадали. Изъятого штабс-капитана Квача видно, что в этот трудный период для форта поведение г.г. офицеров и нижних чинов, было геройское, так же, „Кваченской Крепостной Артиллерией поручик Голядин руководил лично стрельбой; оставшись только с 2 нижними чинами, сам наводил орудия и в несколько раз удачными выстрелами картечью сбрасывал всяких апоссевцев в ров. Однажды, когда группа апоссевцев в нескольких человек сбрасывался на гребень бруствера, он скомандовал орудия стрелять, сам схватил винтовку и на моих глазах уложил первого же апоссевца, который во весь рост показался на бруствере.

Михань Витгефт, придан на форт со своими мориками в поддержку гарнизону и получив от меня указания, где на бруствере поместить своих, лично расставлял вских мориковых, указывая им задачу, лично руководил бросанием бомбочек, в то время, когда одна из пироксиллиновых бомб попала в бруствер и разрушила его, убив около 15 человек, когда люди, оглушённые, бросились на бруствера, он своим приёмом, (вскочив сам на бруствер), задержал вских, возстановил полный порядок, и под его наблюдением бруствер был быстро заделан.

26-го В. с. стрелкового полка подпоручик Витгенский, руководил по моему приказанию обороной горизонта, и несмотря на убедительный враг по редутам, он все время находился на горизонте и даже лично указывал цели морсы, который стрелял из 37-ной пушки по японским окопам перед лунетом Коропаткина и разрушил их до основания. 25-го В. с. полка зауряд-прорщик Ивань Колесовъ в то время, когда одна из пироксиллиновых бомб попала в то место бруствера, где стоял пулевет и завалила его мешками, он несмотря на то, что сам был придавлен и сильно ушиблен, быстро вскочил, прекратил общее замуштевательство, приказал вытачивать пулевет, лично помогая в этом стрелкамъ, а пулеветчикамъ приказалуть же его очистить, что и было исполнено, так что в короткий промежуток времени пулевет был поставлен на свое место и начал опять действовать.

Командир 3-й роты 7-го запасного батальона зауряд-прорщик Трофимь Барановъ и его младший офицер Михайль Корсуковъ, выдержали свою храбростью, все время находясь на брустверах, руководили бросанием бомбочек; оба ранены, оказались ятны на перевязочный пункт, а ограничившие перегиокой фельдшера, вернулись обратно на бруствер и ушли только тогда, когда форт был всеми оставлен.

Саперный офицер штабс-капитань Апо пришел на форт приблизительно через 1/2 часа после получения записки. Материалы для взрыва казematов были присланы на форт еще засветло; часть фугасов, ко времени прихода штабс-капитана Адо уже была заложна нижними чинами и осталось заложить только два фугаса“.

Подполковник Глаголев во 2-й записке пишет: „эти выдающиеся подвиги должны быть в памяти у каждого. Геройское поведение офицеров дало возможность спасти гарнизон форта“.

С благодарностью вспоминаю погибшего подполковника Глаголева, приню свою душевную благодарность коменданту форта штабс-капитану Квачу, поручику Голядину, миханном Витгефт, подпоручиком Витгенским, зауряд-прорщикам Колосову, Баранову и Корсукову и саперной ротой штабс-капитану Адо за своевременную исполнение работ на форт. Прошу немедля отбыть с представлением о награждении сих достойныхъ офицеров по их заслугам. Нижним чинамъ форта № 2 за всю ихъ геройскую службу объявляю мое спасибо и представить немедля по 5-ти человеческихъ фугасовъ на роту для награждення знакомъ отличия военного ордена. Нынѣ мы утверждаемъ на Коропаткинскомъ лунетѣ и положение нашего гораздо улучшилось.

Г. Стесель. Разрѣшите, ваше высокопревосходительство, доложить. И сейчасъ считаю это подвигомъ со стороны вскихъ чиновъ, которые были на фортѣ II, а потому я объявляю этотъ приказъ. Эти люди, не имѣя ничего, дрались до послѣдней возможности. Теперь я знаю по японскимъ источникамъ, что на этомъ фортѣ, ваше высокопревосходительство, въ этотъ день велась атака цѣлию двумя полками японской армии подъ начальствомъ одного изъ самыхъ храбрыхъ японскихъ генераловъ. Я знаю, что этотъ генералъ по ихъ же описанию повернулъ нѣ которыхъ людей назадъ въ ихъ глазахъ онъ
усмотрил боязнь и заменил их других батальоном. Я знаю, ваше высокопревосходительство, что в японской армии взятие форта II считалось актом отличного подвига. Как тогда, так и теперь, я считаю оборону форта II подвигом со стороны наших нижних чинов и гг. офицеров и вот этим героизмом и объявляю мое благодарность и преданность их к наградам. А генералу Смирнову теперь говорят, что я не имел право это делать. Я имел право, я должен был это сделать. Ваше высокопревосходительство, позвольте еще доложить, что я, впрочем, не совсем ясно отвечаю на вопрос о субординации. Я, собственно говоря, полагаю, что субординация в её нам известьна. Я полагаю, что раз я отдаю приказание, то подчиненный мне, прежде чьм исполнить мое приказание, должен сообщить своему начальнику. Если генерал Фоке сообщил генералу Горбатовскому, то генерал Горбатовский, как подчиненный непосредственно не мне, а генералу Смирнову, и должен был ему донести. Я знаю генерала Горбатовского, как человека пунктуального, и полагаю, разумеется, что он донесет своему начальнику, коменданту крепости. Когда я был начальником суходунской обороны—не в 1904 году, а в 1903—3 гг.,—тогда на меня, как на начальника 3-й стрелковой бригады, была возложена суходунская обороны и я подчинялся коменданту. Я считаю, что начальник суходунской обороны подчиняется коменданту. То же относится и к генералу Фоке. Фоке приказал начальнику отдел, непосредственно ему подчиненному, генералу Горбатовскому. Зная его, я был уврен, что он донесет генералу Смирнову.

Гн. Стессель. Он их сообщил об этом коменданту через своего подчиненного.

Ч. Суда. Сам ли он доложил?

Гн. Стессель. Я этого не могу знать.

Ч. Суда. Я спрашивал по закону он обязан был это сделать сам?

Гн. Стессель. Не могу знать.

Ч. Суда. Я больше ничего не имю.

Воен. Прок. Этот приказ за № 961 подтверждает, что приказание об обложении форта II было приведено в исполнение генерал-лейтенантом Фоком.

Гн. Стессель. Я собственно, до сих пор, оставался в том убеждении, что я с самого начала по высочайшему повелению оставался главным начальником крепости, а генералу Смирнову за разыскание наместника были даны права по хозяйственной части.

Прео. Судь это слышал. Дежурный офицер, попросите свидетеля генераль-майора Мелхимадарова (Он встречался с ведомством в зале генерал-майора Мелхимадарова). Ваше высокопревосходительство, тут рассуждают об обставлениях ощущения нашими войсками форта II. Потрудитесь разказать, что вы знаете по этому поводу?

Гн. Мелхимадаров. Штурму японскому обыкновенно предшествовала сильный артиллерийский огонь, и этого шаблона они упорно держались, так что это до нёготорой степени давало нам возможность подготовиться. Но в день 5-го декабря, в день падения форта II-го, странные было, что даже с 8 ч. утра никакого огня не было. Так длилось, примерно, до 11 часов утра. Часов в 11-ть началась артиллерийская концерна, которая то усиливалась, то ослаблялась. Между часом и двухом—я это помню хорошо, во всёмком случае, позже часа, может быть, в половине второго, был сильный артиллерийский огонь. Оказало, что в это же время произошел взрыв. О причинах этого я только потому узнал по телефону. Это был сигнал для артиллерийского боя. Мы только получили телеграфограмму о том, что произошедший взрыв, а затем, в дальнейшем мы ничего не зная. Видя, что нужно это самому изслёдовать, я тогда пошел на Большое Орлиное Гнездо. Мы со мной пошел и капитан Телепанов. Это было около 3 часов дня. С Большого Орлиного Гнезда весь форт II был виден как на ладони, по воздушному пространству не ближе 250 саженей. Вот, что я видел. За ретранслям камнем стояло несколько (4, 5, 6, не больше) человеческ, а за изза мозгом стояли орудия, которыми командовал (не размечено). Я просто о чётко до сумерек. При этом я хорошо еще помню, что подполковник Телепанов мк указал на 5—6 японцев, которые лежали около образовавшейся воронки. Виноват, я забыл сказать, в каком виду мнё представлялся форт II. Я должен сказать, что впечатление было сверху (!), потому что Орлиное Гнездо—очень высокое место. Поэтому впечатление может получить иное, чёткое в действительности. Воронка была, но, на мой взгляд, небольшая. Какт мнё показался затхлым, с правой или с влажной стороны были мешки. Затем, как мнё казалось, линия огня имела неправильную форму, но это я объяснил тем, что весьма возможно, что послеп взрыва часть земли приняла неправильную форму. Я лично видел лишь 4—5 человечек, которые лежали
немало от воронки. Мы простой час или полтора. Шель сильный артиллерийский и ружейный огонь. По, признаюсь вам, с нашей стороны попыток занять бруствер не было видно. Одно время, я не знаю когда, но только незадолго до ухода с Большого Орлиного Гнезда, я видел 2—3 человека, которые несли мешки. Увидев это, я сейчас пошел к себе в штаб Восточного фронта, чтобы приказать открыть огонь по брустверу. За тым, вечером получилась телефонограмма от команданта форта II, капитана Квята, что он удерживать форт не может. Я за редакцию не ручаюсь, но за смелость ручаюсь. При этом, находились полковник Стефанов, и генерал Горбатовский, он с нами жил в одном блиндаже. После взрыва генерал Горбатовский посылал распоряжение, как он сам говорит, о том, чтобы то бы то ни стало выбить японцев. На эту телефонограмму был получен ответ, что теперь невозможно, что надо ждать, а вечером они попробуют. Затем, уже вечером получилось такого рода приказ. Так вот я докладываю, что с нашей стороны не было попыток, по крайней мере, не было видно. Потом я слышал от подвигах мичмана Ивановского, что, хотя он был и достаточно, бросился даже за ретрансляцию, но так как он прибыл туда с 5—7 человеками, а нужно было около 30, то, без достаточного людей, он этой попытки не повторил, но поздно вечером он все-таки сделал новую попытку. В это время он был встречен сильным артиллериейским огнем и не дошел до бруствера. Из этого я прихожу к заключению, что положение было очень трудное, удержать было трудно, но невозможно. Чтобы не быть голословными, я предусловлюшательство приемлем, а именно, день 13-го ноября японцы произвели штурм самый грандиозный, начинная с литеры "В" до укрепления № 3. В этот день тоже был взрыв, но, очевидно, слабый. Японцы не успели ворваться. Штабс-капитан Флеров (раненый, когда убили генерала Кондратенко) сам вечером пробрался к японцам с 10—рунтовыми пироксиловыми шашками. Произошел страшный взрыв, японцы на месте оставили 64 ружья и, конечно, ушли оттуда. Вот почему я говорю, что ввести оснований утверждать, что форт II нельзя было удерживать. Затем, надо иметь в виду, что были случайные обстоятельства, влияния во время сентября штурма Высокой горы. Окапы были заняты наполовину японцами, наполовину нами. Держаться, говорили, не было никакой возможности. Однако в течение 5 минут, благодаря прекрасной стрельбе, все эти 2 или 3 баталюны, как бараны, летать вниз, а вечером разбились сближаясь при помощи мин, которые были бро- шены лейтенантом Полтраком. До декабря месяца японцы не могли произвести хорошего штурма, так что это обстоятельство меня приводит к заключению, что быть может, у них не было людей. Удержать форт было трудно, но невозможно.
Воен. Пров. Ваше превосходительство, когда форт II был очищен? 
Гим. Мехмандаров. Я сам там не был, но мнее казали, что около 11 часов вечера.
Воен. Пров. Как земля был взорван? 
Гим. Мехмандаров. Мне так передавали.
Воен. Пров. Не знаете ли, кто приказал очистить форт? 
Гим. Мехмандаров. Мне говорить на Большом Орлином Гнезде генерал Горбатовский, что он будто бы разговоривал с генералом Фоком; о чем, — я не знаю. Он говорила, что странно, как можно передать по телефону такая вещи...
Воен. Пров. Какие вещи? 
Гим. Мехмандаров. Я не помню.

Предс. Объявляю перерыв на 10 минут.

Заседание возобновляется после 10-минутного перерыва.

Предс. Заседание продолжается.
Гим. Фок. По поводу показаний генерала Мехмандарова я хотел отметить следующее. Он предполагает, что форт II потому можно было еще держать, что в сентябре месяца мы в более трудном положении отбыли Высокую гору. Это значит только то, что теперь нас не спасает тот успех, который мы имели в сентябре, что обстоятельства изменились, и ничего не подвластным. Поэтому нельзя говорить, что в сентябре мы отбили Высокую гору, а вот в октябре, вы себя, чтобы Высокую отдали теперь...
Предс. Мы не вынесли такого убийства.
Гим. Мехмандаров. Генерал Фок сравнивает время сентябрьского штурма со временем декабрьским. Но, впрочем, генералу Фоку известно, что владение этой горой
имело огромное моральное влияние. Къ этому я прибавлю, что къ Фоку II по моему, неимѣлъ материального значенія, но моральное значеніе его было громадное и, еслибы мы удеръжали Фокъ постѣ такихъ неблагоприятныхъ условій, то это сильно подвижествовало бы на войска.

Ген. Фокъ. Генераль Мехмандаровъ не былъ тамъ, а я былъ. Какое же значеніе могутъ иметь суда для суда его показанія?

Предс. Это дѣло суда. (Обращаясь къ введеному свидѣтелью полковнику Хвостову). Скажите, пожалуйста, что вамъ известно относительно очищенія Фоку II?

Пл. Хвостовъ. Въ моментъ очищенія Фоку II не было никакого суда, и тѣ свѣдѣнія, которыя, я доложу Верховному военно-уголовному суду, я получилъ изъ штаба крѣпости, куда сходились всѣ извѣстія со всѣхъ пунктовъ крѣпостной обороноятійной линіи. Я и буду говорить, какъ я вывелъ изъ этихъ данныхъ заключеніе.

Предс. Присягу вы принимали?

Пл. Хвостовъ. Точно такъ. Около часа дня произошелъ взрывъ бруствера. Вскорѣ послѣ этого генераль Фокъ поѣхалъ къ Фоку II, и съ одной лишь близайшихъ вершинъ онъ наблюдалъ за тѣмъ, что происходило на фортѣ и какъ производится обстрелъ этого фортѣ. Затѣмъ, онъ послѣдствіе чина на фортѣ узналъ о положеніи дѣла. Этотъ нижній чинъ былъ, кажется, моражъ. Онъ возвратился я доложу генералу Фоку, что фортъ сильно обстрѣливается неприятельскимъ огнемъ и минами и что, вообще, держаться на фортѣ очень трудно. Послѣ этого, генералъ Фокъ приказалъ тому-же нижнему чину, или другому чину на фортѣ передать, чтобы онъ держался, пока заложимъ мины для взрыва фортѣ, а когда будетъ готово, они могутъ отойти. Отданно это приказаніе, генералъ Фокъ поѣхалъ къ генералу Стесселя доложить о всемъ происшедшемъ, и генералъ Стессель утвердилъ рѣшеніе генерала Фокъ объ очищеніи фортѣ II. Объ этомъ генералъ Фокъ передалъ генералу Горбатскому. Послѣдній протестовалъ, говоря, что фортъ можетъ еще держаться, что дѣло не такъ плохо, какъ кажется генералу Фоку, и что онъ, генералъ Горбатскій, самъ посѣтитъ туда попосмотрѣть, въ чемъ дѣло. Генералъ Фокъ сказалъ тогда генералу Горбатскому: „если вы находитъ возможнымъ удержать этотъ фортъ, то я вамъ дамъ это право и отмѣню мое распоряженіе“. Генералъ Горбатскій поѣхалъ сей часъ же на фортѣ II. Часовъ около 10 или въ 11 часовъ, подъѣхавъ къ фортѣ, онъ увидѣлъ, что съ него уже уходятъ послѣдніе люди. Фортъ былъ очищенъ до прибытія генерала Горбатскаго.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется мнѣ очищеніе форта по тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя я имѣлъ. Я долженъ еще сказать, что о фактахъ сдачи фортѣ II коменданту узнать, кажется, поздно вечеромъ, а я ему доложилъ, генералъ Фокъ объ этомъ ничего ему не сообщилъ. Затѣмъ, на другой день утромъ я пришелъ съ докладомъ къ коменданту крѣпости. При мнѣ туда же пришелъ генералъ Фокъ. Онъ началъ съ того, что я явился по случаю назначенія начальникомъ художественной обороны. Коменданту прямо обратился къ нему довольно рѣшно: „Ваше превосходительство, какъ же это вы сдали фортъ, не спросивъ моего согласія и даже не уведомивъ меня?“ Генералъ Фокъ началъ говорить, что они это сдѣлали съ разрѣшеніемъ генерала Стесселя. Тогда комендантъ крѣпости сказалъ Фоку: „я назначенъ Высочайшей властью комендантомъ крѣпости, и вы не имѣете права безъ моего вѣдома сдавать фортъ“. Генералъ Фокъ началъ говорить: „виноватъ, и я не успѣлъ, я не успѣлъ, я думалъ, что вы уѣхали на дачный мѣсто, были тамъ и не нашелъ васъ“. Коменданту отвѣтилъ онъ: „я не мѣюсь своего мѣстительства въ зависимости отъ обстрѣла, я живу здесь съ начала осады“. Генералъ Фокъ нѣсколько разъ извинился, и на этомъ разговоръ кончился. Затѣмъ перешли къ разбору другихъ дѣлъ.

Воен. Прок. Во второй разъ генераль Фокъ послалъ того же, или другого нижнаго чина?

Пл. Хвостовъ. Это я не могу сказать.

Воен. Прок. Затѣмъ онъ послалъ второго?

Пл. Хвостовъ. Сказать, чтобы держались, пока подготовятъ фортъ ко взрыву, а потомъ могутъ отступить.

Воен. Прок. Въ время подготовку было назначено?

Пл. Хвостовъ. Не было назначено.

Воен. Прок. Но можно изъ этого усмотрѣть, что въ то время генераль Фокъ думалъ очистить фортъ?

Пл. Хвостовъ. Они, очевидно, рѣшили это.

Воен. Прок. Во 2-й часъ дня?

Пл. Хвостовъ. Да. Однимъ словомъ, онъ рѣшилъ послѣ доклада.

Воен. Прок. И потому посылали два раза?

Пл. Хвостовъ. Чтобы подготовить и продержаться, пока пройдетъ взрывъ.

Воен. Прок. Изъ этого вы усмотрѣваете, что въ то время генераль Фокъ рѣшилъ очистить фортъ?

Пл. Хвостовъ. Да, я такъ полагаю.

Воен. Прок. А потому онъ поѣхалъ къ
генералу Стесселю, и послѣдній утвердилъ его распоряженіе? 
Пл. Хвостовъ. Я думаю, что такъ. 
Воен. Прок. А не наоборотъ? 
Пл. Хвостовъ. Мы кажется, что генералъ Фокъ самъ распорядился, а генералъ Стессель утвердилъ это распоряженіе. 
Воен. Прок. Не говорилъ ли генералъ Фокъ чего-либо объ очищеніи? 
Пл. Хвостовъ. Они говорили, что очищеніе форта даже подниметъ духъ защитниковъ другихъ фортовъ и нижнихъ чиновъ, потомъ что они будутъ знать, что въ тяжелую минуту началство ихъ не забудетъ. 
Воен. Прок. Это вы сами слышали? 
Пл. Хвостовъ. Самъ слышалъ, у коменданта. 
Заш. ги. Домбровскій. Полковникъ, вы сказали, что генералъ Фокъ находился на горѣ, не помните ли на какой горѣ вы видѣли его? 
Пл. Хвостовъ. Я тутъ докладывалъ суду, что я не былъ тамъ. 
Заш. ги. Домбровскій. А если сказать, что онъ находился въ бландинѣ подполковника Глажолева, гдѣ начинается обращеніе къ Куропаткинскому лунету у Китайской стѣны, вы не будете оспаривать, что онъ тамъ находился? 
Пл. Хвостовъ. Вполнѣ возможно. 
Заш. ги. Домбровскій. Значитъ, въ ближайшемъ разстояніи, не далеко отъ форта, такъ что въ самомъ обстрѣливаемомъ мѣстѣ. Такъ что вы говорите, что онъ въ первый разъ послалъ матроса, во второй разъ послать, кажется, нижній чина передать, что форту будетъ минированъ и чтобы продержались до вечеря, а затѣмъ будетъ сдѣлано распоряженіе. Скажите, изъ какого источника вы это знаете? 
Пл. Хвостовъ. Я теперь не помню, мнѣ сообщали, телефонограммы передавались, можетъ быть даже въ числѣ телеграмъ что нибудь подобное есть. 
Заш. ги. Домбровскій. Такое важное обстоятельство... Вѣдь вы говорили о такихъ вещахъ, что онъ послалъ черезъ нижнаго чина предупрежденіе продержаться до вечеря, что потомъ форты будутъ минированы. Не было ли въ штабѣ какихъ-нибудь документовъ, на которыхъ, какъ говорите, вы осно- вываете свои свѣдѣнія? 
Пл. Хвостовъ. Я не помню было-ли такое довѣреніе, можетъ быть было, мнѣ говорили объ этомъ. Но только мнѣ это очень врѣзалось въ память, что генералъ Фокъ черезъ нижнаго чина послалъ. 
Заш. ги. Домбровскій. Можетъ быть, вамъ врѣзались тоть фактъ, что говорили о разрѣшеніи? 
Пл. Хвостовъ. Я посмотрю въ документахъ, можетъ быть я тамъ и найду, я не подготовленъ къ показаніямъ и въ документы не смотрѣлъ. 
Заш. ги. Домбровскій. Вѣдь вы сами заявили, что генералу Горбатовскому было предоставлено право держать фортъ по усмотрѣнію, по обстоятельствамъ дѣла. 
Пл. Хвостовъ. Совершенно вѣрно. 
Заш. ги. Домбровскій. Эту телеграмму вы имѣли? 
Пл. Хвостовъ. Имѣлъ. 
Заш. ги. Домбровскій. А вотъ про ту, которая была послана черезъ нижнаго чина, вы говорите, можетъ быть есть, можетъ быть нѣть. 
Пл. Хвостовъ. Не знаю, не знаю... 
Кап. 2 р. ф. Шульцъ. Позвольте, полковникъ, можетъ быть вамъ извѣстно, какъ и когда возникла мысль о минированіи своихъ фортовъ на случай взятія ихъ японцами и какъ относился къ этой мысли комендант крѣпости. Я не говорю о телефонограммѣ отъ 5 числа генерала Фока генералу Горбатовскому, но передъ тѣмъ не возникла ли уже эта мысль? 
Пл. Хвостовъ. Нѣтъ, заразѣ было сдѣлано распоряженіе о минированіи фортовъ, и оно не исходило отъ коменданта; наоборотъ, комендантъ протестовалъ противъ этого и находили, что это вредно отзывается на духѣ гарнизона фортовъ. Но, если не ошибаюсь, было даже предписаніе объ этомъ, письменное распоряженіе о минированіи фортовъ. 
Кап. 2 р. ф. Шульцъ. Отъ кого исходило это распоряженіе вы не знаете? 
Пл. Хвостовъ. Отъ генерала Стесселя, изъ штаба рывона, и насколько мнѣ помнится генералъ Кондратенко не очень сочувствовалъ этой идѣй. 
Кап. 2 р. ф. Шульцъ. Въ какомъ мѣсяцѣ это было, можетъ быть вы помните? 
Пл. Хвостовъ. Это раньше было, значительнѣе раньше. 
Кап. 2 р. ф. Шульцъ. Я больше не имѣю вопросовъ. 
Пап. Вельяминовъ. Какая телефонограммы отъ его предводительства генерала Горбатовскаго получались вамъ въ этотъ день? 
Пл. Хвостовъ. Не помню. 
Пап. Вельяминовъ. Относительно положенія фортовъ докладывали ли онъ коменданту? 
Пл. Хвостовъ. Онъ говорилъ, что онъ объ всемъ считалъ своей обязанностью доводить до свѣдѣнія коменданта. 
Пап. Вельяминовъ. Какая же свѣдѣнія были въ этотъ день отъ генерала Горбатовскаго? 
Пл. Хвостовъ. Совершенно не могу припомнить. Какъ же я могу припомнить, когда
донесений бывало в несколько десятков, иногда и сотен...
Пдп. Вельяминов. Было ли донесение объ объяснений форта?
Пл. Хвостов. Было, — от генерала Горбатовского было.
Пдп. Вельяминов. В каком часу приблизительно, не помните?
Пл. Хвостов. Часов в 11-ть, не ранее.
Зач. гн. Домбровскій. Но форт был минирован генералом Кондратенко?
Пл. Хвостов. Да, еще при генералѣ Кондратенко.
Предс. (Дежурному офицеру). Подполковника Степанова попросите.
Гн. Фок. Я только обращаю ваше внимание на то, что полковник Хвостов, какъ теперь, такъ и въ предыдущие дни о Нангалинѣ говорить объ опасности, и какъ все это сопряжено, гораздо, что я стоялъ не на Китайской стѣнѣ, а на какихъ-то сопряженяхъ...
Предс. Смышляев, Ваше Превосходительство.
Гн. Фок. Также на счетъ разговоровъ моихъ съ командованиемъ тутъ все говорить, что очень строгий выговоръ командантъ сделалъ.
Предс. И строгий, и милостивый.
Гн. Фок. А что, въ разговоръ съ командованиемъ я говорилъ, что жаль, что у васъ въ академіи психологии не изучаются, что показываетъ, что у васъ никакого такого служебного разговора не было, а былъ просто обмѣн мнѣній.
Предс. (Обрашается къ подполковнику Степанову). Подполковникъ Степанов!
Пдп. Степанов. Такъ точно, Ваше Высокопревосходительство.
Предс. Присягу принимали?
Пл. Степанов. Такъ точно, Ваше Высокопревосходительство.
Предс. Потрудитесь разказывать, что знаете по поводу очищенія нами форта II.
Пл. Степанов. Обстановку нужно разсказать нѣтъ?
Предс. Въ общихъ чертахъ, ближайшая подробность.
Пдп. Степанов. Фортъ II въ конце ноября находился въ тяжеломъ положеніи, благодаря, конечно, своимъ недостаткамъ, въ виду того, что имѣть большое мертвое пространство. Японцы уже давно присосались къ нему и это былъ первый фортъ, на который повели они ближайший атаки. Когда они вошли въ мертвое пространство, то форть былъ почти уже въ ихъ рукахъ. Затѣмъ они повели атаки, разбили капионъ и начались штурмы. Цѣльный месяцъ тянуться эти бои. Штурмы за штурмомъ наши части отставляли эти подземные галереи. Здѣсь было много подвиговъ храбрости, о которыхъ я не могу распространяться. Затѣмъ они совершили переходъ черезъ ровъ, и въ ихъ рукахъ уже былъ брустверъ. Потомъ они повели минную войну. Въ конце ноября положеніе форта настолько ухудшилось, что генералъ Кондратенко часто сталъ навѣщать нашъ штабъ, гдѣ я былъ начальникомъ штаба, и также фортъ II. Очевидно, что и 2 декабря его пріѣздъ былъ вызванъ тѣмъ, что въ этомъ здѣсь японцы начали выкурывать газами нашихъ часовъ: черезъ 2—3 минуты приходилось ихъ выносить и смѣнять новыми. Генералъ Кондратенко рѣшилъ такія трудныя задачи на самомъ мѣстѣ, желая ознакомиться съ обстановкой и доложить объ этомъ ближайшему начальству, получивъ освѣщеніе обстановки, и затѣмъ принять то или другое рѣшеніе. Шалы 11-ті дойдёвая бомба увела генерала Кондратенко въ могилу, а также и рѣшеніе этой задачи ушло съ нимъ туда. Послѣ этого со- мѣнной относительно участія форта II уже по моему мнѣнію не было. Фортъ II находился въ тяжеломъ положеніи и я могу привести такой примѣръ: однажды пріѣхалъ къ намъ генералъ Кондратенко, тутъ въ это время былъ инженеръ штабъ-капитанъ Зеленинде и между прочимъ разказывалъ мнѣ о томъ тяжеломъ положеніи, въ которомъ форть находится; онъ говорилъ, что форть не нуженъ для насъ, что онъ ниже окружающей мѣстности, что форть уносить много людей. Я его слушалъ и молчалъ. Мне было видно, что этотъ человѣкъ, очевидно, предпочиталъ свой конецъ и старался доказать, такъ сказать, необходимость его оставленія. Генералъ Кондратенко стоялъ сбоку, обернулся, посмотрѣлъ и ничего не сказалъ. И тутъ послѣ смерти генерала Кондратенко уже, по моему мнѣнію, попытки не могло быть, какой разрѣшить судьбу форта II. Рѣшено было, очевидно, сопротивляться. Я понимаю очень хорошо, что 4-го декабря я донесъ, что форту конецъ, это значило, что японцы должны надавить только копну и фортъ взлетѣть. Я думалъ въ то время, что на мою телеграмму послѣдуетъ какой-нибудь ответъ, но ответа ни откуда не послѣдовало. Слѣдовательно, надо было рѣшать эту задачу, какъ всѣкую другую. Наступило 5 декабря и въ часъ 35 минутъ донесли о томъ моментѣ, котораго я давно ждалъ, что фортъ взорванъ, и я это сейчасъ же телефонограммой сообщилъ въ штабъ крѣпости; затѣмъ сталъ наводить справки, какъ же собственно произошелъ взрывъ, и черезъ нѣсколько времени выяснилось, что взрывъ не очень великъ; донесли, что наши часы находятся на брустверѣ. Въ это время по телефону было получено известіе, что генералъ Фокъ, начальникъ
сухопутной обороны, прибыл на форте II. У нас в штабе обыкновенно был такой обычай, что когда приезжал старший начальник, то кто-нибудь следовал за ним. Генераль Горбатовский по телефону просил, прикажет ли его превосходительство сопровождать его; на это был получен ответ, что этого не нужно: "Вы оставайтесь на месте, так как могут быть атаки с другой стороны". Затем надо было разъяснить, что собственно там дается. Я помню, что туда вышли роты резерва; рота, насколько помнится, была морская, но теперь оказывается, что не вся рота была, а четверть роты, кажется, человек 60. Во всяком случае, я очень хорошо помню, что я говорил с начальником отряда, подполковником Глазовым, и никак не мог понять, как может он давать какие-то уклончивые ответы. Это офицер был прекрасный и вдруг он говорит, что резерва нет и спрашивает очень трудно, что он не надеется на этот день. Затем донесений стало меньше и меньше. В это время я увидел полковника Михманорова, который был у нас начальником артиллерии и собирался идти на Большое Орлиное Гнездо. Я обратился к нему, не разрешителен ли он мне пойти с ним. Мы оба пошли на Большое Орлиное Гнездо. Когда я шел (хотя это было в тьму Большого Орлиного Гнездо), кругом падали руканы и артиллерийские снаряды, брань и фугасные бомбы. Позже теперь, я полагаю, что это сообщение, которое как-то мне казалось очень хорошим, уже не так хорошо. Во всяком случае мы благополучно добрались на вершину и взошли туда. Там был комендант Большого Орленого Гнездо, подполковник 14-го полка Галицинского и артиллерийского капитана... Мы спросили, где роты, и они смотрели. Я подумал такое впечатление, что форт II, очевидно, имел несколько взрывов, оказались потом три, но один был недавний. Последний был удачный: образовалась воронка, но не особенно глубокая. С этой стороны взрыв не образовал воронки, и только снес наш брукстевер и разметал мешки. Я присматривался сначала, но не мог разобрать, что это такое за темный пятна, но потом уже разобрать, что это были наши мешки. Наших часовых в то время на брукстевере не было, а дальше за ретраншементом стояло человек 15 наших нижних чинов, прикрытых сарическим шлемами, и из ряда, кто постригается. Гласно фюрта был переполнен апопи, которых головы я видел. Японцы все время вели беспарестанной рукойный огонь по фурте Член суда. Артиллерийский был...
Гн. Фокъ. Я изъ самой Китайской Станики, я былъ между лет. Б. и Курафатинскимъ люнетомъ, вотъ я только тутъ ходить, въ огня, а сонки—это значитъ внѣ огня, и тамъ около меня были люди, матросы, резервъ матросовъ, какъ мнѣ помнится около легко Б., оттуда я и посылали.

Предс. Прощу свидѣтелей задержаться немного.

Воен. Прок. Вы первый разъ посылали матросовъ?

Гн. Фокъ. Нѣсколькихъ. Я не могу помнить, можетъ быть сошлись посылали потому, чтобы получили свѣдѣнія. Я сейчасъ подхожу къ ихъ землянкѣ или блиндажу, у нихъ телефонъ тутъ-же былъ, я и говорилъ въ присутствіи всѣхъ.

Предс. Просьбайтесь полковника Дмитреевского. (Обрашается къ нему.) Что вамъ известно по поводу очисленія нами фортъ II, potrzeбество разказывать. Вы гдѣ были тогда?

Пил. Дмитреевский. Я былъ въ это время въ штабъ дивизіи; въ штабъ сухопутной обороны, въ это время...

Предс. Въ городѣ?

Пил. Дмитреевский. Такъ точно, Ваше Высокопревосходительство. Насколько мнѣ помнится, послѣ взрыва японцами фортъ II генераль Фокъ въ сопровожденіи своего ор- динара поручика Кондратьева повѣжалъ на направленію данного фorta. Былъ въ такъ называемомъ блиндажъ полковника Науменко, т. е. въ мѣстѣ пребыванія начальника участка, откуда наблюдалъ непосредственно за боемъ и откуда дѣлалъ распоряженія. Болѣе точно не знаю.

Воен. Прок. Какъя распоряженія были сдѣланы генераломъ Фокомъ по очисленію фorta II?

Пил. Дмитреевский. Не помню. Ваше Превосходительство, совсѣмъ ничего не помню.

Воен. Прок. А вы въ это время гдѣ были, при генеральѣ Фокѣ находились?

Пил. Дмитреевский. Нѣтъ, я находился одинъ въ штабѣ дивизіи.

Прис. пов. Не чавъ въ. Скажите, пожалуйста, въ штабѣ были донесенія о положеніи фorta II?

Пил. Дмитреевский. По всей вѣроятности были, ..., по всей вѣроятности были, но я не могу сказать точно какія, я не могу помнить.

Предс. Дежурный оффицеръ, попросить полковника Грігоренко (Обрашается къ военкому полковнику Грігоренко). Объ очисленіи нами фorta II потрудитесь разказать, что знаете.

Пил. Грігоренко. Я только знаю, что около 7 часовъ вечеру, когда стало темно, по телефону менѣ вызылъ капитанъ Степановъ изъ штаба генерала Горбатовскаго и сообщить, что положеніе далѣе на фортѣ II таковы, что надо уже внести на фортѣ II заряды и подготовить его къ взрыву. Въ нѣсколько времени до этого былъ приказъ генераль-адъютанта Стесселя коменданту крѣпости, а коменданту крѣпости далъ мнѣ предписаніе подготовить къ взрыву фортъ II. Я лично былъ большимъ противникомъ собственноручно подготовить фортъ къ взрыву. Эмъ согласился, и коменданій фorta, согласно мнѣ, сказать, что не позволить внести мои заряды на фортъ, такъ какъ это вредно относится на духъ защитниковъ фorta. Я съ этимъ согласился, и заряды держалъ въ запасѣ въ питательномъ пунктѣ около батареи литеры A, недалеко внизу, въ лощинѣ. И вотъ когда я получилъ отъ капитана Степанова такое сообщеніе, что уже нужны эти заряды, я сдѣлалъ распоряженіе въ минную роту штабскаго арсенала Адо и приказано ему отпраатиться на этотъ фортъ, внести заряды, приготовить все къ взрыву. Когда капитанъ Степановъ, согласно мнѣ, прибылъ, мы подлежащій участкомъ, откуда наблюдалъ непосредственно за боемъ и откуда дѣлалъ распоряженія. Болѣе точно не знаю.

Воен. Прок. Кто приказалъ очистить фортъ?

Пил. Грігоренко. Я при этомъ не при- сутствовалъ, не могу точно доложить, но вышелъ заблаговременно, что приказано генераль Фокъ, который на другой день былъ по этому поводу у генерала Смирнова. Какъ разъ случайно и я въ это время былъ довольно рано утро, съ докладомъ; кажется, былъ и полковникъ Хвостовъ; и вотъ генераль Смирновъ въ самой рѣзкой формѣ выразилъ порицаніе генералу Фоку за сдачу. Генераль Фокъ призналъ свою вину цѣлкомъ и сказалъ, что на будущее время въ подобныхъ случаяхъ будетъ всегда просить разрѣшеніе коменданта крѣпости.

Воен. Прок. Это былъ частный разговоръ, не болѣе.

Пил. Грігоренко. Я понялъ, что генера- ль Фокъ явился съ докладомъ.

Воен. Прок. Не думаешь, что это было частный обмѣн мнѣній?

Пил. Грігоренко. Не думаю, потому что коменданты выразили въ рѣзкой формѣ, что пока они коменданты крѣпости, до тѣхъ поръ генералъ Фокъ подчиненъ ему и долженъ испрашивать его разрѣшенія.

Воен. Прок. Когда вы сами были на фортъ въ послѣдній разъ?
Плк. Григоренко. Не помню,—кажется, последний раз вечером, 2-го декабря.

Воен. Прок. В каком положении был форт II 5-го декабря?

Плк. Григоренко. 5-го декабря не видел, не могу сказать. Уже 6-го декабря я смотрел на этот форт с Большого Орлинаго Гнезда или Малаго Орлинаго Гнезда.

Воен. Прок. Что вы увидели?

Плк. Григоренко. Я видел бруствер. Мое мнение, так как он был целиком, было самое простое. Мы увидели, что была разрушенна. Затем вход в бруствер был сохранился. Но села, которые были видны, так как эта земля была троекратная.

Воен. Прок. Можно ли было еще удержать форт послеставно 5-го декабря?

Плк. Григоренко. Это еще нет ответа. Воен. Прок. Нет, не удержать.

Плк. Григоренко. Я знаю, что не удержать. Я докладывал, я там не был.

Воен. Прок. Ну, смотря по тому, что вы увидели на следующий день 6-го декабря, судя по этому виду?

Плк. Григоренко. Я так не могу сказать. Но форт на меня произвел внезапное особенно разрушенное.

Воен. Прок. Какое впечатление произвело ощущение фorta на гарнизон?

Плк. Григоренко. Судя по тем разговорам, которые я слышал, довольно скверное.

Защ. г.н. Домбровский. Подкновение, скажите, вы слышали, что этот форт был ощутим по расположению генерала Горбатовского?

Плк. Григоренко. Всегда слышал, что по расположению генерала Фока.

Защ. г.н. Домбровский. Вы знаете, что генерал Фоки подарил этот вопрос разрешению генерала Горбатовского?

Плк. Григоренко. Впервые слышу.

Защ. г.н. Домбровский. Капитанъ, я послал его вами, ему было дано указание приготовить мину для взрыва?

Плк. Григоренко. Я говорил по телефону, а меня просили из штаба капитана Степанова; я послал с въездом и с согласием командира.

Защ. г.н. Домбровский. В каком часу это было?

Плк. Григоренко. Мне кажется часов в семь; было насколько помнится, темно.

Защ. г.н. Домбровский. Так как это было рано 9 часов?

Плк. Григоренко. Втроем рано; а около 11 часов, насколько ми не помнится, я собрал по телефону, что заряд заложен и форт готов к взрыву.

Ген. Фоки. Я вижу постоянно слышал то, что взрывы японцы не произвели большого разрушения, вот из свидетельских показаний. Между тем, из сочинений всех иностранцев, которых переводили на русский язык, можно видеть, что взрывы не были как уже велики, как ожидали, но были очень сильны и, именно, благодаря силе взрыва, и была неудача японцев. Если бы взрыв был менее сильным, то они были немедленно взвали форт. Японцы сдѣлали ошибку, так как, как только послѣдовал взрыв, от этого наше усиліе, въ то время, какъ взрыв былъ небольшой, мы обратились къ этому каменем. Но несмотря на японцев и на счастливое наш, ось столба была не перенесена, такъ насколько не насколькихъ, всѣ эти 140 человѣкъ, какъ въ форт, остались въ брустверахъ, а все обрушилось на японцевъ. Это и произвело страшное сильное моральное впечатлительное на японцевъ и они дали намъ возможность сохранить храненіе.

Прес. Ваше Превосходительство, это не может быть для суда доказательством.

Ген. Фоки. Я говорю, что разрушение было, это факт, если бы его не было, не сказали бы гласно.

Защ. г.н. Домбровский. У меня есть фотографическій снимокъ этого взрыва, это весьма характерно, может быть захотѣли бы взглянуть.

Прес. (Обращаясь къ секретарю.) Будьте любезны получить и показать намъ. (Къ введению въ залѣ стабис-капитану Квятцу.) Присутствующие? (Въ пропятствующие.

Шт.-кап. Квятц. Такъ точно. Ваше Высокопревосходительство.

Прес. Вы были послѣднимъ командиромъ фorta II?

Шт.-кап. Квятц. Такъ точно. Ваше Высокопревосходительство. Я былъ въ августѣ въ октябрѣ, я былъ съ 5-го августа по 5-е декабря на фортѣ II за исключеніемъ того времени, когда былъ раненъ и лежалъ въ больницѣ. По приказанию генерала Стефана я былъ назначенъ на фортъ 5-го августа и фортъ II хорошо зналъ.

Прес. Потрудитесь разсказать, что происходило 5-го декабря.

Шт.-кап. Квятц. Наканунѣ, 4-го я полу-
чить записку от полкового адъютанта еще в больницу отправиться немедленно на сле- дующий день на форт II. 5-го декабря я явился к начальнику участка подполковнику Глаголову, который мнёй вкратце сообщил о положении форта и сказал о том, что форт этот к ночи обязательно должен быть устроен, оставлен нами.

П р е д с. Ещё утром?

Шт.-kap. Кvatцъ. Точно так, утром до 9 часов утра. Причем говорил, что до этого времени форт во что бы то ни стало защищать и не уступать. Я ему в краткой записке сообщил о положении форта. Придя на форт, где был только один офицер, я сделал свое и утром изменился, о всем, что видел, сообщил подполковнику Глаголову. Последствия этого около часа я заметил, что работа противника по ведению минь закончилась и ждал с минуты на минуту взрыва. Около часа постав- ляли оглушительный взрыв. Мы отошли. Я мог таким образом использовать тот пулемет, который был на нас. Гарнизон остался человек 20, хотя было иногда до 400. Итак, поставленный оглушительный взрыв и правая половина фorta, вход типичем самаго канонира на бруствер, свела, не образовав воронки. Вся эта масса съёла и вслед за этим появилась другая группа японцев человек 50—60, но без офицера. Они были истреблены огнем пулета. Вслед за этой появилась другая группа в таком же количестве. Но тут же поставлен второй взрыв по силе одинаковый с первым. Вторая группа не достигла своей цели. Третий взрыв был незначительный, а ванчать во- ронку она не было никакой возможности, так как не было минов и людей оставалось человек 20. Обо всем этом я доложил под- полковнику Глаголову, в ответ на что получил от него записку, которую прочел разъя- шение прочесть. (Читаем). Первая записка под- полковника Глаголова: „Команданту форта II. Генерал Горбатовский приказываю категори- чески занять передний бруствер, что можно сдаться с послевсем метатиками“. Всле- д за этой запиской пришел мичман Вит- гефт с моряками, человек 30. Я приказал Витгефту занять передний бруствер, что он и исполнил, начав пробираться на передний бру- ствер, но так как нельзя было занять прямо с фронта, то надо было зайти с того или другого фланга. Но в это время японцы стали бросать какая-то минь, футою до 20, которая разбивалась на части и производила оглушительный звук, а затым страшное разрушение. Этими снарядами немедленно изъ людьми Витгефта было убито человек 17—18, точно не помню, так как с оставшимися людьми не было никакой возможности занять бруствер,— с 12 человéками там было не удовольствия. Последнего этого пришлось десять рот наши полка, человéк в 20. Они опять вторично бросясь, но результаты были тё же самые, опять такая же убыль и занять бруствер не было никакой возможности. Последовательной, резерва у меня... как только такого не было, поэтому я категорически за- претил, хотя Витгефт и рвался снова итти на передний бруствер. Последнее этого я получи- чил записку от подполковника Глаголова, это было около 3—х часов дня, что высся- дились бомбочки и фугасы и что к тому же времени будет подведен резерв, чтобы дать возможность заложить снаряды, взорвать их, и особое распоряжение генерала Стесселя: держитесь до последней возможности, с тем- нотой приходят провода будут подведены фугасы. В этой записке еще раз напомина- вала, чтобы держаться. Когда начало тем- ноту, японцы бросались в несколько разъ, но отдельными группами, каждый раз человек 10—12, терпели поражение и все-таки ре- зультатов никаких не достигли.

Чл. суда. Когда это было?

Шт.-kap. Кvatцъ. Это было до наступления темноты. Когда уже совершенно стемнело, было замыто, как они перерывали че- рез передний бруствер. Наши в несколько раз бросали в них бомбочки, пока он не был вышл. А вышли он в самое короткое время. Орудий, помнится, никаких не было, оставалось всего 18 картечей, больше ничего, пулемет был совершенно подбит, так что приходилось действовать исключительно ру- жейным огнем и бомбочками. Близилось к ночи,—это было наивно это в 9, мож- же быть позже,—пришел на форта штабс- капитан Адо и доложить, что он прислан для того, чтобы взорвать форт. Я объ этом знать, но так как категорического прика- зания я не получил, то сказать: теперь при- готовьте минь, но взорвать я вам разрешу, как только получу приказание. Через полчаса я получил записку: команданту II форта. „Пришу немедленно распорядиться очище- ние, держаться до конца выносяк раненых и закладки фугасов“*. Это уже категориче- ское приказание от подполковника Глаго- лова, непосредственного моего начальника. Тогда я приказал закладывать фугасы, ко- торые и были заложены этим офицером. Штабс-капитан Адо доложил, что было в общей сложности 9 минь заложено, какой силы были заложены—делать не могу. Я приказала распорядиться о выноске раненых, которых было очень много. Убитых и ра- ненных было до 200 в общей сложности. Раненых, может быть, половина. Я нёсколько
разъ просил, писал записки о том, чтобы м'я прислали санитаров, но на вс' мои за-
писки отв'ея не было, и раненые оставались тамъ. Н'которые раненые выносились на вин-
товкахъ, н'которые раненые, бол'ше тяжело,— на шинеляхъ; носиликъ никакихъ не было. Ко-
нечны я приказалъ солдатамъ разложить по карманамъ, чтобъ и было сд'яно. Поручичъ Голинъ вынулъ замокъ отъ орудия, мичманъ Витгефтъ—отъ пулеметовъ. Убитыхъ оставили тамъ, ихъ было человекъ 200, а со мною ушло съ форта 21 челов'къ только. Я при-
казывалъ мичману Витгефту, когда мы будемъ отходить съ горки, чтобы дать знать о томъ, чтобы противу бикфордовъ шнуру черезъ мость, чтобъ до врыва можно было отойти ротамъ. Мичманъ Витгефта взялъ на себя сд'янять это вм'ст съ штабомъ-капитаномъ Адо. Они отходили посл'едними. Я хотелъ немедленно доложить подполковнику Глаго-
леву, что приказаніе его исполнено и, когда проходилъ отъ форта, встрѣтилъ генерала Горбатовскаго, который остановилъ меня и сказалъ: „очень жаль, что день тезоименито-
ства Государь омрачился, я долженъ отдать васъ подъ судъ“. Я генералу Горбатовскому доложилъ, что я не самъ оставилъ фортъ, а по категорическому приказанію отъ своего непосредственнаго начальника и показалъ ему записку уже въ ближайшъ, на что мн' гене-
ралъ Горбатовскій сказалъ: „Ваше счастіе, что въ вашихъ рукахъ находится эта записка". Этимъ д'ло и кончилось. Потомъ вм'стѣ под-
полковника Глаголева, который былъ убитъ и которому мн' не пришлось объ этомъ до-
ложить, былъ назначенъ подполковникъ Лебединскій. Спустя полчаса онъ вызвалъ меня и сказалъ, что, уходя, мы не взорвали моста. Я немедленно приказалъ это сд'ять нрапор-
щика Колосову, и онъ съ двухъ матросами до 12 часъ мость разрушили.

Воен. Прок. Въ какомъ часу былъ взор-
ванъ фортъ?

Шт.-кап. Кватцъ. По послѣ 9-ти, между 10-ю и
11-ю.

Воен. Прок. Когда вы взорвали мость?

Шт.-кап. Кватцъ. Ночью.

Защ. гн. Домбровскій. Скажите пожалуй-
ста: вы хот'ли сообщить генералу Горбатовс-
кому лично... вы не посылали генерала Горбато-
вскому записку, въ которой просили его прибыть на фортъ?

Шт.-кап. Кватцъ. Положение форта было такое, что я не могъ не написать, я про-
сили, чтобы онъ прибылъ на фортъ, далъ мн' руководящая началь, непосредственной
указанія, какъ мн' быть.

Защ. гн. Домбровскій. Тутъ было такъ трудно сов'тывать. Генераль Горбатовскій
былъ одинъ или два раза?
Лейт. Виттефельт. Такъ точно, Ваше Высокопревосходительство.

Предс. Потрудитесь рассказать, что вамъ извѣстно относительно 5-го декабря на форту П.

Лейт. Виттефельт. 5-го декабря, около 12 часовъ дня, въ то время какъ я находился въ землянкѣ, въ которой я жилъ, началась бомбардировка всеми возможными калибрами. Сейчас же я, конечно, отправился во главѣ своей роты, вышель къ ней и отправился въ блиндажъ подполковника Глаголова, такъ какъ пришелъ въ состояніе и передалъ мнѣ приказаніе. Когда я проходилъ, въ это время онъ стоялъ въ блиндажъ и крикнулъ мнѣ, чтобы я отправился немедленно на Куропаткинскій люнетъ, что я сейчасъ же и исполнилъ. Придя на Куропаткинскій люнетъ, положилъ тамъ свою роту у Китайской стѣнки, вида того, что за домъ былъ сильный огонь, а самъ отправился осмотрѣть положеніе дѣла и узнать гдѣ находится коменданта люнета: поручикъ Падейскій. Бомбардировка продолжалась. Я ожидалъ, что когда японцы прекратятъ бомбардировку, то сейчасъ же пользуясь на штурмъ въ этомъ мѣстѣ. Черезъ полчаса, не помню точно, я услышалъ взрывъ форта II, почти непосредственно послѣ этого минуту черезъ 5—10 съ запаской пришелъ поручикъ (не слышно), взять съ собою взводъ и отправиться на фортъ II для поддержки. Оставивъ несколько человѣкъ на люнетѣ вмѣстѣ убитыхъ и раненыхъ, въ виду того, что потери были значительными, а съ остальными 60 человѣками отправился на фортъ II; сообщеніе было совершенно разрушено, такъ что послѣдніе слышали достаточное количество людей. Фактъ тотъ, что довелъ 80 съ небольшими человѣкъ—такъ 35—38. Придя на фортъ, я немедленно вступили подъ командованіемъ штабс-капитана Кятца; онъ мѣръ приказалъ возложить на меня защиту ретраншементъ. Я вышелъ осмотрѣть положеніе дѣла и увидѣлъ, что брустверъ совершенно уничтоженъ: тамъ остались только два кусочка—съ лѣвой стороны и съ правой. Японцы въ это время ушли ближе ретраншементъ; черезъ некоторое время они повторили свои атаки, которые были отбиты. Стали опять идти на фортъ, но тутъ же были сметены съ бруствера ружейными и пулеметными огнемъ. Послѣ этого перестали атаковать и продолжали только орудійный огонь. Приблизительно часа въ 2 дня, около 2—3, штабс-капитанъ Кятц передалъ мнѣ приказаніе выбить японцевъ изъ бруствера. Такъ какъ въ моемъ распоряженіи въ настоящее время было 32 человѣка, я раздѣлилъ ихъ на 2 отряда: одинъ въ 10 человѣка рѣшилъ направить вдоль пра-ваго бруствера, а другой—въ 20 человѣкъ вдоль лѣваго. Люди были вооружены бомбочками. Я на то располагалъ, что найдя въ блиндажу и брустверу и бросивши всѣ бомбочки, можно произвести панику и занять брустверъ. Въ случаѣ, если бы дѣло оказа-лось удачнымъ, тогда я рѣшилъ выбивать ихъ и складывать въ ровъ. Когда я приказалъ за выполненіе этой задачи, то получилась такая картина. Едва мы вышли шаговъ на пять, какъ попала въ насъ мина (пожалуй, что японцы пе-редѣ тѣмъ открыли огонь) около 21/4—3 пудовъ широкоснаряда. Вотъ эта мина попала въ щедрый моихъ людей. Послѣ взрыва я увидѣлъ, что изъ всего моего отряда осталось 3 человѣка. Послѣ этого я не могъ идти на штурмъ и съ ними выѣхать отступили. Положеніе форта сдѣлалось гораздо хуже: въ гарнизонѣ уже оставалось около 30 человѣкъ нижнихъ чиновъ; потому я прибылъ унтеръ-офицеръ и дос-ложилъ, что японцы подходятъ, собираютъ привести атаку. Штабс-капитанъ Кятц приказалъ вывести всѣхъ людей, оставивъ всего двухъ часовъ, что и было исполнено. Такъ какъ всѣ артиллеристы были уничто-женны, за исключеніемъ одного или двухъ, то дѣйствовала только оставшаяся морская пуш-ка. Скоро японцы были отражены, гарнизонъ вернулся обратно на ретраншементъ. Послѣ этого стакъ приходится отъ генерала Горбатовскаго, черезъ подполковника Глаголова приказаніе, чтобы брустверъ былъ очищенъ отъ японцевъ, но этого не было никакой возможности сдѣлать, такъ какъ людей не хватало, о чемъ штабс-капитанъ Кятц сообщилъ черезъ моря. Послѣ этого пришло подкрѣпленіе: 10-я рота 25-го полка въ количествѣ 30 человѣкъ; но и эти люди остались убитыми, какъ и всѣ остальные. Эта рота пришла съ наступленіемъ темноты, и штабс-капитанъ Кятц приказалъ мнѣ принять подъ свое командованіе и съ этими людьми произвести вторичную атаку; какъ только стемнѣло, я хотелъ опять привести попытку, но до поры до времени подвѣ-жалъ людей. Огонь усилился. Приблизительно каждые пять минутъ прилетавши мины производили страшное разрушение. Когда наступила темнота я согласно приказанія штабс-капитана Кятца двинулся, но только что успѣлъ привести людей къ ретраншементу, какъ въ ретраншементъ попала мина осколками которою убилъ всѣхъ моихъ людей—остался одинъ стрѣльо и еще кажется одинъ матросъ, но онъ былъ раненъ, причемъ самый я получилъ пакраину по голышѣ и много мелкихъ ранъ. Я собственномъ съ этой минуты плохо соображалъ въ теченіи получаса, сидя, склонивъ голову, но все-таки помню, что кто-то куда-то бѣ-жалъ. Оцѣнившись, я увидѣлъ, что всѣ на мѣ-стахъ и отбиваютъ атаку. Въ 7 часовъ стало
мнё ясно, что форть не может дольше держаться, потому что ретраншемент стал развиваться. Держаться на немь дольше не было никакой возможности, тым болгве, что люди утомились, что к 7 часам оставалось человёкъ 20—не больше. Тогда штабс-капитанъ Квятцъ послал донесение съ просьбою выслать еще войскъ, но долгое время резервъ не приходилъ. Раненыхъ было столько, что они занимали все помещения. Казематы настолько были наполнены ранеными, что многие довольно долгое время лежали безъ перевязки. При такомъ положении, конечно, не могло быть и речи о томъ, чтобы вышибать японцевъ, и штабс-капитана Квятцъ, хотя, может быть и возможно было еще произвести попытку, мнё рашительно запретить это. Онъ сказалъ, что не хватать людей, что въ действительности такъ и было, потому что было всего человёкъ 30. Наконецъ, послѣ многократныхъ просьбъ пришелъ прапорщикъ Семеновъ и привелъ полуроту. Ему было приказано сейчасъ же отправиться на фортъ, но при входѣ его на фортъ онъ былъ контуженъ японской миной. Онъ сдѣлалъ людей въ распоряженіе штабс-капитана Квятца и въ своей задержался, чтобы отдохнуть; когда онъ пошелъ обратно черезъ 20 минутъ изъ всѣхъ людей, которыхъ онъ привелъ,—72 человёкъ—оставалось 9: 83 человёка были уже выбыты! Въ виду такаго сильнаго огня штабс-капитанъ Квятцъ послалъ еще донесение, въ которомъ указывалъ на состояние форта и просилъ генерала Горбатовскаго прислать убѣдительныя лично въ положении дѣла. Черезъ не сколько времени послѣ этого пришель отвѣтъ какой-то—я не могу сказать какой. Штабс-капитанъ Квятцъ мнё сказалъ, что резерва намъ больше не будетъ прислано, такъ какъ Глаголевъ высказался, что резерва больше нѣтъ. Одновременно съ этимъ пришла записка подполковника Глаголева, въ которой было указано, чтобы мы держались до утра по возможности. Но скоро послѣ этого подполковник Глаголевъ прислалъ другую записку, въ которой просилъ держаться до тѣхъ поръ, пока не будутъ вынесены раненые, пулеметы, пока не будутъ снятъ замки отъ орудій, вообще, пока фортъ не приготовятъ къ взрыву. Между прочимъ взрывъ подготовился уже съ перваго декабря. Генералъ Фокъ рѣшилъ этотъ фортъ въ скоромъ времени очистить, поэтому подготовительныя работы уже начались. Къ 5-му декабря они уже были закончены, такъ что къ вечеру, когда отдано было приказаніе приготовить къ взрыву, осталось только заложить фугасы и засыпать ихъ. Фугасы были заложены. Послѣ этого, часовъ этакъ въ половинѣ 10-го, пришелъ на фортъ поручикъ Адо, которому было приказано приготовить все къ взрыву. Когда онъ осмотрѣлъ фугасы, то онъ нашелъ, что фугасы были приготовлены къ запалу только бикфордовымъ шнуромъ, что поэтому придется заранее всю взрывою остаться на фортъ. Когда онъ измѣрить бикфордовъ шнуръ, оказалось, что его хватить на полминуты горѣнія. Приблизительно въ 11 часовъ, въ четвергу 12-го, на форту все было готово къ взрыву: разноимѣнныя всѣ были вынесены, можно было замокъ изъ пушки, вынесены цѣлыми пулеметы, 7 снарядовъ китайской пушки, потому около 5000 оставшихся патроновъ, провизия, консервы. Въ виду того, что все было приготовлено, штабс-капитанъ Квятцъ рѣшилъ приступить къ взрыву форта, такъ какъ въ прислыд резервовъ было отказано, ничего не оставалось, какъ распорядиться взрывомъ. Штабс-капитанъ приказалъ мнё и я распорядился слѣдующимъ образомъ: такъ какъ генерала форта возможно было убить съ трудомъ, въ виду того, что японцы начали пошевелываться, то приходилось заранее выводить частями. Послѣ заранія бикфордова шнура мнё было приказано по извѣстному сигналу—не помнитъ теперь—зажечь бикфордовъ шнуръ и сейчасъ же бѣжать. Когда мы все приготовили, поручикъ Адо побѣжалъ въ присѣтъ съ пами; генералъ было всего 18 человѣкъ, остались изъ штурмов; мы уѣхали отъ послѣ зажиганія шнура такъ шагомъ 100—150 не болгве, какъ начали взрывы форта. Сколько ихъ было точно не могу сказать, но во всякомъ случаѣ не меньше 3—4; взрывы были довольно слабые, но одинъ изъ нихъ былъ настолько сильный, что поднялъ большой красный столбъ и полетомъ больше куски, повидимому бетона. Послѣ этого я, считая свою работу выполненной, отправился къ ближайшему подполковнику Глаголеву, чтобы получить дальнѣйшія распоряженія. Вотъ, прийдя къ подполковнику Глаголеву, я напелъ тамъ штабс-капитана Квятца и генерала Горбатовскаго, которому я доложилъ о томъ, что задача, возложенная на меня, вполнѣ исполнена. Но все-таки оказалось, что отступая, мы упустили изъ виду одну важную вещь, это не взорвали мостъ. Вспомнивъ объ этомъ штабс-капитанъ Квятцъ немедленно же послалъ прапорщику Семенову съ охотниками взорвать этотъ мостъ, и черезъ полчаса мостъ этотъ былъ взорванъ.
Лейт. Витгефтъ. Около половины 12-го, но точно не помню, потому что тогда не было у меня часов.

Воен. Прок. Вы послѣдним ушли?

Лейт. Витгефтъ. Послѣднимъ.

Воен. Прок. А нижнихъ чиновъ сколько было съ вами?

Лейт. Витгефтъ. 18 нижнихъ чиновъ.

Воен. Прок. Фортъ II-й могъ еще держать?

Лейт. Витгефтъ. Могъ, какъ и всякое другое мѣсто,—если бы туда каждый часъ приходило по 40—50 человѣкъ резерва, то можно было удерживать хотя и гдѣ.

Воен. Прок. Такъ что при условіи, если бы приходили на фортъ каждый часъ резервъ?

Лейт. Витгефтъ. Форта уже не было, а было только мѣсто форта.

Защ. гн. Домбровскій. Скажите пожалуйста, вы не знаете, генераль Фока приказалъ туда записку съ матросомъ?

Лейт. Витгефтъ. Онь приказалъ матросу.

Защ. гн. Домбровскій. О чемъ, какъ?

Лейт. Витгефтъ. О чемъ, я не могу сказать, потому что самъ былъ въ ретраншементѣ завѣдывать обороной.

Защ. гн. Домбровскій. Не было ли сообщенія, распоряженія отъ генерала Фока, чтобы держаться только до вечера, и затѣмъ фортъ будетъ взорванъ?

Лейт. Витгефтъ. Тоже не могу сказать опять по той же причинѣ. Штабсъ-капитанъ Кватцѣ получилъ, показалъ эту записку, я ее прочелъ, но не обратилъ вниманіе на подпись.

Защ. гн. Домбровскій. Скажите пожалуйста, какое впечатлѣніе на васъ и на другихъ вашихъ товарищей произвело назначеніе генерала Фока начальникомъ сухопутной обороны?

Лейт. Витгефтъ. На меня произвело благоприятное впечатлѣніе; конечно послѣ смерти генерала Кондратенко я считаю, что генералъ Фокъ могъ быть слѣдующимъ кандидатомъ.

Защ. гн. Домбровскій. А ваши товарищи какъ относились къ назначенію генерала Фока?

Лейт. Витгефтъ. Генерала Фока очень любили почти всѣ молодые офицеры и всѣ нижние чины.

Защ. гн. Домбровскій. Не замѣтили ли вы какого-нибудь индифферентизма генерала Фока къ форту II-му и того, что онъ какъ бы произвелъ жалѣніе успороть его слѣду?

Лейт. Витгефтъ. Я былъ слишкомъ маленькимъ человѣкомъ, чтобы наблюдать за этимъ, а дѣлалъ только свое дѣло. Относительно же того, что гн. Фокъ посылалъ на фортъ записку вамъ можетъ сказать свидѣтель лейтенантъ Максимовъ.

Пдп. Вельяминовъ. Вы помните, со 2-го по 5-е число сколько человѣкъ потребовала оборона фorta II?

Лейт. Витгефтъ. Вся оборона фorta II за это время стояла, какъ я слышалъ, отъ 500 до 570 человѣкъ.

Прѣдс. Садитесь, свидѣтель.

Воен. Прок. Вы, подполковникъ Степановъ, записку подполковника Глаголева не узнаете?

Пдп. Степановъ. Если бы я могъ посмотреть на нее?

Прѣдс. Подлинность этихъ записокъ можетъ быть удостовѣрена при полученіи ихъ любыхъ документовъ.

Защ. гн. Домбровскій. Я покорнѣнѣе прошу разрѣшить поставить одинъ вопросъ капитану Кватцу. Скажите пожалуйста, капитанъ: вы показывали генерала Горбатовскому эту записку, давали читать, или только показывали издалека?

Шт.-кап. Кватцъ. Одну показывать, держа въ рукахъ.

Защ. гн. Домбровскій. И онъ прочиталъ ее?

Шт.-кап. Кватцъ. Такъ точно, выше проводительство. Я еще эту записку показывалъ г.-м. Костенко, когда я ходилъ за соѣмтомъ.

Прѣдс. (Обращаюсь къ ген. Домбровскому.) Есть у васъ сомнѣнія?

Защ. гн. Домбровскій. Нѣтъ.

Прѣдс. Тогда я велѣю проразить къ дѣлу эти записи. Обьявляю перерывъ до 11 часовъ утра понедѣльника.

(Засѣданіе прервано въ 5 ч. 15 м. вечера.)

Стенографическая запись вели: Осисаренко и Кобрановъ.

Въ настоящее засѣданіе допрашивались свидѣтели:

Генераль-маJORъ Горбатовскій.
Генераль-маJORъ Мехмандаровъ.
Полковникъ Хвостовъ.
Подполковникъ Степановъ.

Полковникъ Дмитріевскій.
Полковникъ Григоренко.
Штабсъ-капитанъ Кватцъ.
Лейтенантъ Витгефтъ.

382