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/)
Льтопись и описание города Киева,
составил
Николай Закревский.

ЧАСТЬ I.

Льтопись.

На сих города косище вдоль Бжы, ныне город целым быть, и прже многи бьк вьздикины ныть.

Нестор.

Сь 4-ми литографированными рисунками.

МОСКВА.
Въ Университетской Типографии.
1858.
Изъ II-й книги "Чтеній въ Императорскомъ Обществѣ истории и древностей Російскихъ при Московскомъ Университетѣ."

Печатать позволено,

съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ, Москва, Июня 17 дня, 1858 года.

Цензоръ П. Фонк-Крузе.
ПРЕДИСЛОВИЕ.

Кievъ не можетъ сослаждаться въ древности съ Аѳнами, ни въ огромности съ Пекиномъ; въ немъ антикварией не найдеть развалинъ Пальмиры, и путешественникъ не увидеть пирамидъ Египта, изумляющихъ своею огромностью. Онъ не былъ повелителемъ свѣта, какъ Римъ, не былъ законодателемъ вѣтренной моды, какъ Парижъ: но, несмотря на все это, Киевъ есть священное достояніе Русскихъ! Это есть мѣсто, откуда Христіанская Религія распростерла благотворные лучи по всему небосклону Русскому. Это есть колыбель просвѣщенія для потомковъ Славянъ, служившаго и вторыми Аѳнами для насъ. Кратко, Киевъ, знаменитый величиемъ и несчастіями, есть краса въ исторіи нашего отечества, есть лучшей бриліантъ въ вѣнѣ нашихъ Государей!

Съ подобными мыслями, въ теченіи многихъ лѣтъ, составлялъ я Лѣтопись и Описаніе города Киева, моей любезной родины. Въ 1836 г. напечаталъ я небольшое сочиненіе: «Очеркъ истории города Киева»; тогда обстоятельства не позволили мнѣ издать это сочиненіе въ большемъ объемъ. Можетъ быть, и теперь нѣкоторыепрекнутъ меня за краткость, или за способъ изложения первой части сего сочиненія, то есть, Лѣтописи. Но вотъ и мои доказы: я не занимался описаніемъ рода постройки и наружности древнихъ зданій и памятниковъ, которыхъ, впрочемъ (выключая письменъ и саркофаговъ Десятинной церкви, Софийской мозаики, Надгробія Ярослава I-го), въ Киевъ вовсе нѣтъ, или почти нѣтъ; не занимался обычаами, одѣлъю нашихъ предковъ, древними деньгами и проч.,
и проч., потому что все это есть дело археолога. Обращая внимание на исторических места, я упоминал только о происшествиях, но не описывал их; ибо это обязанность историка прямопосредственного. Указывая на грамоты и бывшия права Кievлянъ, я не распространялся вообще о правъ, на примъръ, Магдебургскимъ; не разви- вальнъ его началъ, происхожденія, слѣдствія и т. п.; это есть при- надлежность правовѣда. Я оставался върнымъ своей цѣли, то есть, имѣлъ въ виду судьбу города, а не судьбу людей. И такъ въ Лѣтописи представилъ я собраніе главнѣйшихъ событий, въ поряд- кѣ лѣтъ расположенныхъ, и показалъ общій очеркъ судьбы города, а вкоторый подробности отнесъ къ частному описанію Кieва, или ко второй части сего сочиненія. Чувствуя, что въ этой книгу ученый читатель найдетъ довольно недостатковъ. Но любовь къ истинѣ была главнымъ путеводителемъ. Прошедшее описывалъ я по краинему разумной, а настоящее такъ, какъ видѣлъ и пони- малъ. Впрочемъ, я держусь совѣта знаменитаго Шлесера: «Не на- добно,»—говорить онъ, — «совершенно ни на комъ утверждаться, а испытывать и доказывать. Не вѣрь вообще ни чьему слову, слѣд- ственно, и моему!»

Находить недостатки весьма легко, но не легко трудиться. И потому, предоставляя ошибки мои исправить людямъ добросовѣст- нымъ, имѣющимъ образованный умъ и благородное сердце, заклю- чая это предисловіе и я словами почтенаго моинаха Лаврентія:

«Оцѣн и бра́тья! оже са гдѣ буду описанъ, или переписать, или не дописать, утите, исправникъ Бѣл дѣла, а не клѣните. Слышите Пакла апата гlossen: не клѣните, но благословите!»

НИКОЛАЙ ЗАКРЕВСКІЙ.

РЕВЕЛЬ.

1858 го́да.
ЛЮТОПИСЬ
ГОРОДА КИЕВА.

ПЕРИОД ПЕРВЫЙ.

Онь неизвестных времен основания города Киева до торжественного принятия ею онома Христианской Религии, или до 988 года.

§ 1. Начало Киева скрывается в тумане отдаленных веков. Если мы встречаем в классических историях указания на Днепровских страны, то они столь неудовлетворительны и баснословны, что критик ничего достоверного из них извлечь не может. «Въ съдой древности, писает Геродотъ (книга IV) страна за съверными берегами Понта Эвксинскаго была обитаема Скифами. Борисоглебъ, только Нильу и Дунай уступающий, доставлялъ имъ съ избыткомъ рыбу; они имѣли для царей своихъ кладбище (близь Киева), знакъ употребленія саунѣ и уже занимались хлѣбопашествомъ, но имѣли обычаи жестокіе и приносили людей въ жертву.» — Соотечественникъ ихъ, Анахарисъ, за желаніе ввести лучшіе обычаи, былъ убитъ ими. Во время Филиппа Македонскаго (въ 360 г. до Р. Х.) Скифи были названы Сарматами, распространявшимися по обѣмъ сторонамъ Карпатовъ (Діодоръ. Кн. II.).

§ 2. Напоминая повествованіе Византийцевъ, коимъ и Преподобный Несторъ воспользовался, скажемъ, что около 40 лѣтъ по Р. Х. Св. Апостолъ Андрей былъ на необитаемыхъ горахъ Киевскихъ, предвѣщалъ на оныхъ основаніе знаменитаго града и водрузилъ крестъ, то есть, онъ проповѣдывалъ тамъ Христіанство. «И придетъ въ устье Днепрскаго, оттоль пойдетъ по Днѣпру городъ, и по пры-


**Автограф**

ключю приду и ста подъ горами на березъ. Заутра вставъ и речь къ сущемъ съ ними ученикамъ: Видите мѣ горы сіе, яко на сихъ горахъ возсіешь благодасть Божія, имайте грѣхъ велики быти, и церкви многія Божь въздвигнути имать. Въцѣдѣ на горы сіе, благослови я, и поклонихся Божу, и слѣзъ съ горы сего, вѣдяже послѣ него вѣсть Киевъ» (Лаврент. по изд. Апостол. Ком. 4. Книг. 8.)


§ 3. На горахъ Киевскихъ, какъ и на сценѣ всей тогдашней Европы, народы были известны подъ многими названіями. Историки говорятъ о Сарматахъ, даже о Готахъ, Антахъ и потомъ о страшныхъ Гуннахъ. Древнее Греческое названіе Борисевъ (т. е., текущий отъ сѣвера) смышлялось Сарматскимъ (по мнѣнію Татишева, а за нимъ и Берлинскаго; см. Кратк. Опис. города Киева. Сбѣл. 1820 с. 4), Донъ и Днѣпръ, и сдѣлалось известнымъ въ конце втораго столѣтія. Можетъ быть Птолемеевъ Аазоріумъ былъ не что иное какъ Киевъ, славившийся на окрестныхъ жителей подъ именемъ Запорожцами и это подаетъ возможность думать, что Киевъ гораздо древнѣе того времени, въ которое повѣшніе историки (Д. Лугошъ, Стрыйковской) опредѣляютъ его основаніе,— Наконецъ Славяне, вытѣсненныя изъ Дунайскихъ странъ, по словамъ Нестора, какимто Волоками, разсѣялись по Россіи и Полынѣ. Полынѣ, одно из многочисленныхъ племенъ Славянскихъ, поселились на равнинахъ и горахъ, сопровождающихъ правый берегъ Днѣпра, и дали начало Киеву. Они управлялись обычами отцевъ своихъ, уважали женскій полъ; имѣли кроткій нравъ, для большей безопасности, жили обществами, и стояли на большой степени образования, чѣмъ Радимичи, Вятичи, Свѣрѣне и другія племена Славянъ.

§ 4. Объ основаніи города Киева Несторъ сообщаетъ намъ слѣдующее преданіе: Щекъ и Хоривъ (а по другимъ спискамъ) Хоревъ со старшимъ братомъ своимъ, Киевъ, выстроили городъ, и, можетъ быть, сдѣлили укрѣпленное мѣсто надъ Борисевымъ возвий (между теперешними Трехсвятительскіою и Андреевскою церквами), называвъ оное, въ честь послѣдняго, Киевъ. Къ сѣверо-
наду поселился отъ него Щекъ на горѣ, извѣстной подъ именемъ Щековищи, или Славицы. Хоревъ обиталъ вверху по Днѣпу, на высокомъ и кругомъ берегу онаго, названномъ Хоревищемъ, а потому Вышгородъ. Лыбедь, сестра ихъ, занята мѣсто въ югоzapаду отъ Киева, при рѣчкѣ, названной по имени ея Лыбою, гдѣ послѣ лежало село Предславеніе. Противъ Боричева въ старину былъ чрезъ Почанну и Днѣпы перевозъ, называемый Киевымъ, почему нѣкоторые почитали Кия перевозникомъ; но самъ Несторъ, опровергая это мнѣніе, пишетъ, что мужь сей началъствовать въ своемъ родѣ, отличался умомъ, знаніями и искусствомъ. Поляне и Горяне добровольно повиновались ему, темыны окрестныя лѣса доставляли важную добычу въ звѣрной ловлѣ, и онъ, какъ сказываютъ, ходилъ въ Константинополь и былъ честнымъ Царемъ Греческимъ. Кия, равно его братья и сестра скончались въ Киевѣ; но родъ его наслѣдовалъ владычество надъ симъ городомъ и Полянами.

Выключая имени Хоревища, котораго уже болѣе не слышно, всѣ другихъ и теперь часто повторяются въ народѣ; но новѣйшіе историки думаютъ, что эти названія, неизвѣстно отъ чего произшедшія, вѣроятно подали поводъ къ вымышленію басни о трехъ братьяхъ и сестрѣ ихъ. Несторъ не могъ ручаться за истину столь отдаленнаго обстоятельства, имѣ только слышаннаго и разсказанинаго безъ какой хронологической связи съ послѣдующими. Судьба почти всѣхъ знаменитыхъ древности городовъ при началѣ ихъ одинакова. Начало ихъ теряется въ невѣстности и украшено баснями-словными преданіями, дабы тѣмъ болѣе питать любопытство народное. Стоитъ только вспомнить о началѣ Авинь, Рима, Капелена, Константинополя (Reisen in Europa und im Morgenlande, von I. Berggren. Leipzig. 1827. I. 91) и другихъ городовъ, даже самой Москвы (Щербатовъ стр. 198. Опроверженіе Елагина. стр. 180): то и существование основателей Киева дѣлается сомнительнымъ.

Приимк. 1. Есть много басенъ объ основаній города Киева, находящихся въ нашихъ летописяхъ, и отчасти предложенийъ Карамзиновыхъ (Т. I. стр. 71 и 282), но не стоитъ упоминать объ нихъ; впрочемъ, я вписываю вкратцѣ нѣкоторыя мнѣнія объ этомъ: Дугогошки и Стрыйковскій приняли, по недоразумѣнію, слово Горы за города, думали, что вѣстіо одного города, было четыре, т. е., Киевъ, Щековища, Хоревичъ и Лыбедъ. Стрыйковскій пишетъ (кн. XI. гл. 5), что Киевъ основанъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, въ 430 г. по Р. Х.; это опредѣленіе времени чрезвычайно неосновательно. Шлецеръ (Несторъ

Примѣч. 2. Кромѣ города Киева, древней Днѣпровской столицы, находились еще, сколько известно, до предѣнія Несторова и другихъ. Имена Кия и Киева, какъ видно, были изъ числа употребительныхъ между племенами Славянъ, обитавшихъ, кромѣ Россіи, и въ другихъ Европейскихъ земляхъ; какъ то: 1) Киевъъ поля при Днѣпрѣ, 2) Кийсъ при Дунаѣ, или Несторова Киецевъ, 3) Kyow's That въ Померы, 4) Kiewe въ Мекленбургъ, 5) Kijowъ въ Чехахъ, 6) Kiinet въ Познанѣ, 7) Kiob-haven (торговой городъ) Копенгагенъ, 8) Кия островъ, 9) Кий рѣчка въ Архангельской губерніи. 10) Киева село Костромск. г. 11) Киеевъ рѣчка Калужск. г. См. Очеркъ Истор. города Киева. стр. 9.

§ 5. Племена Славянскія, какъ и всякия другихъ, еще издревле не жили между собою въ мирѣ. Киевляне, съ тѣмъ окрестными Полками, претерпѣвали нападенія отъ Дрѣвлянъ, обитавшихъ въ лѣсахъ Волынскихъ, и отъ другихъ сѣдѣнихъ единоплеменниковъ. Вѣроитно, зависѣть въ большемъ выгодѣ въ общественномъ быту первыхъ была причиною этимъ грабительствѣ; но Славянъ, ведя междоусобныхъ дракъ и ослабляя себя взаимно, были не въ состоянии противиться чуждому сильнѣйшему врагу. Появились Авары, или Обры, а за ними въ концѣ VII, или въ началѣ VIII столѣтія, въ сильные Козары, которые Киелянъ и другихъ племена съѣдѣли своими данниками.—Баснь, что Киевляне приносили дань побѣдн—
ГОРОДА КИЕВА.

§ 6. Храбрые Варяжские витязи и друзья, Аскольдъ и Дира, под- 
стрекаемые тогдашнимъ обиженствиемъ странствующихъ рыцарей,
иншущихъ счастья, или приключений, а можетъ быть и недовольные 
Рюрикомъ, выпросились у него къ Царюграду. Собравъ нѣсколько 
отважныхъ мужей отъ рода своего, они отправились изъ Новагорода,
и, во время путешествія, на берегу Днѣпра увидѣли Киевъ (864 г.);
свидѣнъ обстоятельство, что основатели его уже давно не сущес-
твуютъ, и что жители платятъ дань Козарамъ (Хазарамъ), завла-
дѣли этимъ городомъ, какъ должно думать, силою оружія.

§ 7. Чрезъ 18 лѣтъ эти витязи были коварно умерщвлень Ве-
ликимъ Княземъ Олегомъ (882 г.). Тѣмъ Аскольдовъ погребено на
высокомъ, стрёмистомъ берегу Днѣпра, который получилъ назва-
ніе Аскольдовой могилы, гдѣ въ Несторово время былъ Ольгимъ
дворъ и стояла церковь Св. Николая, нынѣ кладбище съ каменно-
ю церковью того же Угодника за Пустынно-Николаевскими мона-
стыремъ. Прахъ Дира покойится на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ на Стар-
ромъ Киевѣ монастырь Св. Ирины, къ югу отъ Софійскаго собора.

§ 8. Олегъ, обладающій Кевомъ, назвалъ его материю городъ 
Русскихъ, дабы, имѣя въ немъ свою столицу, удобнѣе распростра-
нять владѣнія; съ этихъ поръ Киевъ сдѣлался мѣстопребываніемъ
Русскихъ Князей. Но между тѣмъ, какъ Олегъ побѣждалъ Древ-
лінгъ, Радимичей и Свергъ, чрезъ Днѣпръ, возлѣ Аскольдовой
могилы, переправлялись Угры (Мадьяры, Венгры), шедшіе изъ Ли-
бедии въ Паннонію (899 г.). Могила Аскольдова долго, по этому
обстоятельству, называлась Угорскімъ уроцищемъ.

§ 9. Въ правление Игоря Христіанство распространилось даже
между его воначальниками, и для Исторіи города Кіева достойно
уваженія, что Игорь 945 г. съ языческую дружиною, для под-
твержденія договора съ Греками, клялся во храмѣ Перуна оружіемъ
и золотомъ, положая къ ногамъ этого идола цѣны свои, обручі(колоцъ) и мечи обнаженные; Христіанскіе же его ратоборцы кля-
лись предлежащимъ честьнымъ крестомъ въ Соборной церкви Св.
Илія (на Подолѣ), вѣроятно, древнѣйшей въ Кіевѣ.

§ 10. Осада Печенговъ угрожала жителямъ столицы жестокою
участію; но героискій поступокъ неизвѣстнаго молодаго Кіевлянина,
и хитрость Претича, полководца Святославова, спасли Кіевъ отъ
ныгибели (968 г.).
§ 11. Въ 980 г. Киевляне увидѣли подъ стѣнами своими Владимира, Князя Новгородского, съ войскомъ. Блудъ предательски совѣтовалъ Ярополку удалиться въ городъ Родну. Киевляне, оста- вленные князьемъ, принуждены были отворить ворота городскіе и учинить присягу въ вѣрности Владимиру. Удаливъ отъ се- бя опасныхъ помощниковъ, Варяговъ, Владимиръ воздвигъ нѣсколько кумировъ, между коими отличался, на Боричевомъ утесѣ, деревян- ный истиканъ Перуна съ серебряною головою и золотыми усами.

§ 12. Завоевавъ нынѣшнюю Галицию и Ливонію, Владимиръ, въ благодарность за побѣду (983 года), хотѣлъ воздать богамъ своимъ честь особенную—принести имъ въ жертву человѣка; но совѣту своихъ Бояръ и Старцевъ велѣлъ бросить жребійежду отроками и дѣвичами Киевскими. Судьба, какъ для испытания, назначила юношу, прекраснаго лицемъ и душею, Варяга, исповѣдывавшаго, съ отцемъ своимъ, Христіанство. Это были, сколько намъ извѣстно, первое и, къ счастью, послѣдніе мученики Христіанскіе въ Киевѣ языческомъ. Церковь наша чтить ихъ святыми, подъ именемъ Теодора и Иоанна. Память ихъ празднуется 12 Июля. — Къ этому времени историки относятъ одну трагическую сцену въ загородномъ домѣ Рогиѣды, на берегу Лыбеди, гдѣ въ Несторово время было село Предславиев.

§ 13. Множество Миссіонеровъ разныхъ исповѣданий спѣшить въ Киевъ, 986 г. И каждый, сообразно Вѣрѣ своей, обѣщалъ или грозилъ Князю Русскому, однако честолюбіе Владимира, хотя увѣ- реннаго лично и черезъ пословъ своихъ въ превосходствѣ Христіан- ской Религіи, не допустило показаться предъ Византиею въ видѣ капюшагося грышника. Онъ собралъ многочисленное войско, что бы вооруженною рукою принять учение неземное, и пошелъ къ Греческому Херсонесу или Херсону.
ГОРОДА КИЕВА.

ПЕРИОД ВТОРОЙ.

ОТЪ ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИНИЯТИЯ ВЪ КИЕВѢ ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГІИ ДО РАЗРУШЕНИЯ ЕГО БАСТИЛІЙ; ОТЪ 988 ДО 1240 ГОДА.

§ 14. Государь побѣдитель былъ побѣжденъ Христіанствомъ; и потому, вместо дани, онъ взялъ отъ Корсуня сосуды церковные, мощи Папы св. Клиmenta и Фива, его ученика, двѣ статуи и четыре бронзовые коня; также, вместо плѣнниковъ, онъ привелъ съ собою несолько Духовныхъ и Анастаса, помогшаго ему овладѣть Херсономъ. Воодушевленный новою религіею и горя желаніемъ создать всѣхъ подданнныхъ своихъ участниками благодати Христовой, онъ спѣшилъ въ Киевъ (988 г.). Великому торжеству предшествовало истребленіе кумирии, конъ были изрублены или сожжены. Перунъ, привязавъ къ конскому хвосту, везли по Боричеву, были тростны и свернули въ Почаеву. Авторъ Синодикса, пользуясь народнымъ преданіемъ, прибавляетъ, что идолопоклонники, видя поруганнаго Перуну, несомаго волнами реки, слѣдовали за нимъ и, проливая слезы, вызывали къ бренному истукану: Выдьбай нашъ Господину Боже, выдьбай (выпиливая)! Около шести верстъ ниже Подола струи Днѣпра принесли идола къ берегу, и мѣсто это названо Выдубичи, гдѣ теперь Выдубицкій монастырь; однако жъ Христіане утопили идола, привязавъ къ нему тяжелый камень.

Прибавление. Гнѣзль продолжается, что Митрополитъ Киевскій Михаилъ въ память того, что Архистратигъ Михаилъ, низвергнувъ никогда сатану съ неба, помогъ изгнать его и съ горы Днѣпровской, выстроилъ церковь св. Михаила въ Выдубицкомъ (Синодик. 73. Берлинскій 48. Описание Киево-Софійскъ. Собора 60.). Но монастырь этотъ извѣстенъ только со времени Всеволодъ 1070 г. Также должно разумѣть и о Золотоверхомъ-Михайловскомъ монастырѣ, который будто бы основанъ тѣмъ же первымъ Киевскимъ Митрополитомъ Михаиломъ, но о которомъ Несторъ упоминаетъ только подъ 1108 г., вопреки Степенному Книгѣ «Синодикису. 73. Берлинскій (85 и 175) фоскливаетъ: «И такъ устроеніе сего монастыря гораздо древнее Лавры!"
§ 15. Въ присутствіи Греческаго священства (о Митрополитѣ Несторѣ, вопреки новѣйшимъ, ничего не говорить), совершенно крещеніе народа въ Поканѣ.—На томъ мѣстѣ, где стоялъ Перунъ, Владиміръ выстроилъ церковь св. Василия (имя, принятъе имъ при крещеніи).

§ 16. Тамъ, где пострадали первые мученики за Христіанство, заложилъ Владиміръ каменную церковь въ честь Успенія Богородицы (989 г.), извѣстную въ нашемъ Литопись подъ именемъ Десятинной, оконченной подъ надзоромъ Цареградскихъ Архитекторовъ въ 994 г. и бывшей подъ вѣдѣніемъ Анастаса Корсулина-на. Въ продолженіи своего правленія Великой Киевъ соорудилъ церковь св. Василия въ Вышгородѣ и, вѣроятно, другую Петропавловскую на Берестѣ. Завелъ въ столицѣ училища для юношества.

§ 17. Во время Святополка I (1017 г.), при безпрерывныхъ политическихъ буряхъ и междоусобіяхъ, сильный пожаръ встроилъ до 700 церквей въ Киевѣ и большую часть города.

Причина. Каранашъ находить это число невѣроятнымъ. Татищевъ поправилъ: «на домоевъ до 700.»

§ 18. Во время Ярослава I. Киево-Подольъ началъ заселяться, Ска- вика на всемъ своемъ пространствѣ покрылась жилищами; Киевъ сталъ въ три раза болѣе против прежней своей величина. Госу- дарей сей хотѣлъ столицу свою, въ разсужденіи обширности, богатства и великолѣпія, сравнять съ Византіею: воздвигъ Дворецъ, Монастыри Св. Георгія и Ирпины, возобновилъ Десятинный храмъ. Софійская церковь (и теперь обширнѣйшая въ Россіи), Ограда, Зла- тыя Врата выстроены и названы по примѣру Цареградскихъ. И поддѣльно, самые современные Литописцы подтверждаютъ это; вотъ слова ихъ: Дитмаръ, Епископъ Межиборскій, родившійся 976, а умер- шій 1018 г., пишетъ: «Чрезвычайно же сильный городъ Киева (Киева), по убѣжденію Болеслава потрясается частыми нападеніями Полемскихъ (Polenii,) неприятелей и уменьшается сильными пожарами; но защищается своими жителями... Онъ (побѣдитель) надѣется найти тамъ несказанное множество денегъ. Въ этомъ большомъ городѣ, составляющемъ столицу оного государства, находится болѣе четырехъ сотъ церквей и восемь морговъ. Но неизвѣстное число народа, состоящаго, какъ и весь оный городъ, изъ стекающихся отъ всѣхъ бѣглыхъ рабовъ, особенно изъ быстрѣй и много Петиниевъ (Petinegis, Печеньги?) вредящихъ Даниевъ (Danis), доселѣ противоборство- вало въ другихъ побѣдѣло.» (Dithmarus restitutus Chronicon. in Leib- nittii Scriptor. rerum Brunnuicisium Hanoverae 1707, Т. I. p. 426. —
ГОРОДА КИЕВА.


§ 19. При Ярославѣ Великомъ получили начало свое знаменитый въ Летописцахъ нашихъ монастырь Киево-Печерскій. По визгову этого Государя приходили 1051 г. въ Киевъ три Греческия пьяца со семействами и научили Русскихъ Демественному пѣнію.

§ 20. Промышленность и мануфактуры процвѣтали въ нашей древней столицѣ, которая не уступала ни одному изъ тогдашнихъ первыхъ городовъ Европы. Но Киевъ имѣлъ судьбу Ахена; площади неусыпныя трудовъ Ярослава были истреблены слабыми или малодушными его преемниками, подобно тому, какъ изчезли громади дѣла Карла Великаго при его потомкахъ. Слава Киева была сопряжена съ жизнью Ярослава. Умирая, онъ унесъ съ собою въ гробъ счастіе Киева и могущества Россіи. Государь сей скончался 19 Февраля, 1054 г., въ Вышгородѣ, тцю его покорено въ Софийскомъ храмѣ.

§ 21. При преемникахъ Ярослава система удѣловъ и междоусобія потрясала Россію. Со смертію сего Государя началась огромная трагедія, продолжавшаяся около трехъ столѣтій и повершая отечество наше въ безсилиѣ. Неустройства имѣли также влияніе на нравы жителей столицы, обогащенныхъ промышленностью; особенно во время Изяслава I, Днѣпровская столица была подобна Кару. Въ 1069 г. Болеславъ II помогъ Изяславу вторично возобновить на престолѣ Киевскій. Несторъ, описывая это обстоятельство, говоритъ, что благочестіе не соврѣмствовали его соотечественниками начало упадать; мѣсто опаго заступили пиршества и игры; любезность и самая безхарактерность тогдашнихъ жителей были камнемъ преткновенія для Поляковъ, которыхъ тайно и убивали.
§ 22. Въ княжении Всеволодъ И Киевская область и сама ястолица претерпѣли многія бѣдствія. Отъ безрѣстныхъ, неслыханныхъ жаровъ всѣ растенія и нивы изсохли, лѣса въ болотистыхъ мѣстахъ воспламенялись сами собой, работы сельскихъ жителей остановились, голодъ, болѣзни, морѣ свирѣпствовали во многихъ областяхъ. Въ 1092 г., отъ 14 Ноября до 1 Февраля, умерло въ Киевѣ 7,000 человѣкъ (около ста въ день; количество умершихъ опредѣлено по числу проданныхъ гробовъ). Къ этому присоединялось землетрясеніе. Напуганное воображеніе и сумѣрье людей вызывало многія чудеса. — Въ это время начали появляться въ Киевѣ Евреи.

§ 23. Преемникъ Всеволода, Святославъ, взялъ легкомыслія заключилъ въ тенишцу посланниковъ Полоцкихъ (1093 г.), предлагавшихъ дружбу, и долженъ былъ вести съ этими народомъ войну, имѣющую горестную послѣдствія, по причинѣ несогласія Русскихъ Князей, стоявшихъ подъ Киевомъ; Янъ и другой вельможи тщетно старались примирить ихъ. Полоцы, эти всегдашніе враги Русскихъ, продолжали убійства и грабительства (Iюля 23) подъ самовъ столицею, на уроницѣ Желані; въ 1095 г. разорили Юрьевъ, городъ на берегу Роси, коего жителей поселить Святославъ ниже Киева на Витачесовъ холмъ, получившемъ послѣ названіе Святопольчъ городъ. — Неприятеля сожгли 24 Мая (1096 г.), Княжеский домъ на Берестовѣ. Немного спустя Великій Князь торжествовалъ побѣду надъ Полоцами, и съ честностью на Берестовѣ предала землѣ тѣмъ Тугоркане, своего тестя (отъ того послѣ Тугорканова могилы), потерпѣвшего жизнь въ этомъ сраженіи; между тѣмъ другой Полоцкій Князь, Бонякъ, осадивъ 20 Июня столицу, привелъ жителей ея въ тревогу, сжегъ Красный дворъ Всеволода на Выдобичахъ, сады и нѣсколько домовъ на Оболонѣ, монастырь Стефанова и деревянный Германечъ. Ночью, вкладывая двери у обители Печерской, онъ истреблялъ все огнемъ и мечемъ, воскликая: «Гдѣ есть Богъ ихъ? Да помогетъ имъ!» Но едва узнали войны съ Полоцами, какъ начались новые раздоры и брани между Князьями. Съѣзда на совѣтъ возлѣ Киева (при рѣчѣ Золотой и озерѣ Долобскомъ), бывшее въ 1098, 1101, Июня 30, и 1102 годахъ имѣли послѣдствіемъ, что Полоцы были нѣсколько разъ совершенно разбиты и наказаны усмирены.

§ 24. Правленіе Святослава не могло осчастливить Киевлянъ. Историки называютъ этого Государя лицемѣромъ. Онъ выстроилъ
Города Киева.

(1108 г.), Златоверхо-Михайловский монастырь на Старом Киеве, часто брали у духовенства благословение, между тем не стыдясь торговать солью; для собственной прибыли позволяя умножаться и усиливаться Жидам в Киеве, которые захватили в свои руки всех въятей промышленности и брали чрезвычайные проценты. Смерть Святополка (1113 г., Апрель 16), представила случай мягменным гражданам к своеобладию. Они ограбили домъ Тысячаго, именемъ Путяты, и взяли на себя всю Жидовъ, бывшихъ въ столицѣ. Но прибытие Владимира Мономаха, преемника Святополковъ въ Киевъ восстановило спокойствие. Для прекращения вихримства Евреевъ они дали законъ о ростахъ.

§ 25. Въ книжение Святополка жилъ въ Печерской обители скромный шефтъ Несторъ, мужъ безсмертный, по справедливости названный отцемъ Русской Исторіи. Къ сожалѣнію мы имѣемъ объ немъ слишкомъ скучный извѣстія, не зная въ которомъ году и гдѣ онъ родился и когда умеръ. «Теодосиевъ же (слова Нестора подъ 1051 г.), живущій въ монастырѣ и правляющій добродѣтельное житель и черническое правило (т. е., Студийское), и приимающій всякую приходящую ко нему; къ нему же и авъ придѣлъ худый и недостойный рабъ и приять мя, льть же сущу семидесяты отъ рожденія моего.» Слѣдовательно, ежени Несторъ, пришедъ 1073 г. въ монастыръ, былъ 17 лѣтъ, то долженъ родиться въ 1056 г. Когда церковь была отстроена и освящена, то Нестору, бывшему уже диакономъ, поручено было (1090 г.) отыскать мощи Св. Теодосія, которые на другой день (14 Августа) и перенесены въ соборъ. (Лаврентіевская лѣтопись стр. 69 и 90. Т. I, Полного Собрания Русскихъ Лѣтописей. С.—II.—Б. 1846). Вотъ все, что Несторъ разказываетъ о себѣ. Гдѣ его смерти также нельзя с точностью не означать. Въ Патерикѣ сказано: «позже же лѣта двояна.» И, пожалуй, было 60 лѣтъ, почему онъ и долженъ жить еще по крайней мѣрѣ въ 1116 г. Карамышъ же думаетъ, что онъ скончался въ 1111 г. Мощи его почиваютъ въ Ближнихъ пещерахъ.

Несторъ оставилъ: 1) нѣсколько жизнеописаній Святыхъ (въ житіи Св. Теодосіи), вошедшихъ въ составъ Патерика Печерскаго, съ сочиненіями Св. Симона, Епископа Владимировскаго и Поликарпа, монаха Печерскаго, и 2) Лѣтопись Русскую или Временникъ. Сочинение это весьма важно не только для Истории Русской, но и для всехъ народовъ сберной части Европы до XII вѣка; безъ этого драгоцѣнаго памятника мы бы ничего не знали о началѣ нашего отечества и о
первобытных народах, населявших его. Преподобный Нестор начинает Летопись свою Космографию, говорить о разделении земли между Новыми съяными и доходить до Вавилонского столпотворения, которое, однако ж, скоро оставляет, постепенная ко вступлению в историю своего отечества. Тут доставляет онъ очень полезными и совершенно новыми известия о многих народах, обитавших тогда в России, прежде нежели соединились они подъ одну державу; означает ихъ земли, отличая точно Славянскія племена отъ финскихъ. Также исчисляет смѣжные и отдѣленные Европейские народы, какъ тогда известны они были въ Киевѣ. О переходахъ Славянъ въ древнихъ временахъ говорить много го такого, чего пѣть ни въ одномъ Византийскомъ историкѣ. Послѣ этого приступаетъ къ своей Исторіи. Начало своего государства взял онъ очевидно изъ невѣрного предания: образъ происхожденія онаго, по его изложенію, имѣетъ въ себѣ пѣть очень естественное; но все его льточисленіе, почти до самаго Вѣрмы, невѣрно или слишкомъ сомнительно. Начало Несторовой Летописи совершенно сходно съ сочиненіями Зонара, Кедрыка или другихъ Византийцевъ, у которыхъ они заимствованы. Несторъ также ссылается (Лаврент. стр. 6, Софийск. 8, Никоновск. 10, Кенігсб. 12 и пр.), на Георгія; «славятъ бо Георгія егъ Летописанымъ. И. И. Строевъ (въ Н. 11, Съверн. Архива и Труд. и Летопис. Общес. Ист. и Др. Росс. Ч. IV, кн. I), известилъ о древнемъ переводѣ сего Георгія Амартола или Гамартола, т. е., греческаго, (астроноса, редактора, грамматика). Сходство между Летописью Георгія Грушина и начальными иллустами нашего Нестора совершенное; почему Графъ Румянцевъ предполагаетъ поручить учению Г. Газе, издателью Альб. Диконова, издание и сего Византийца. Посему, кажется, начало такъ называемой Несторовой Летописи (отъ царствования Михаила до XI вѣка) составлено было почти собственными словами Византийцевъ. Первый подлинник или образецъ сего изложения, безъ сомнѣнія, дошелъ до насъ изъ Болгаріи, той самой страны, откуда Россія получила и первые переводы Правиль Св. Отецъ и Св. Писаніе. Къ сему образцу Преподоб. Несторъ въ продолжатель его привокушили всѣ которыя известія, сохраненные по преданию, равно иржно свѣдѣнія о внутреннемъ положеніи Россіи. Въ слѣдствіе сего обстоятельства начата переписчики въ разныхъ мѣстахъ Россіи дополняли сним изложенія современными известіями. Ходъ сей былъ самый естественный и полезный для сохраненія событий и прошествій, къ
Города Киева.

Отечественной. Исторіи принадлежащих (Обозрение Коряч. Книги. Роззвалина. М. 1829. пррим. 1—3).

Слуг повествования Нестора не похожъ на Византийский, но на библейский: онъ заставляетъ действующія лица говорить самихъ, точно, какъ въ историческихъ книгахъ Ветхаго Завѣта. Часто кстати и не даетъ приводить изреченія изъ Библіи и дѣлаетъ небожныхъ размышленій. Языкъ въ сей Лѣтописи Церковный или Древле-Славянский, съ соблюдениемъ всѣхъ правилъ Славянской Грамматики (сравн. Лаврентьевскую Лѣтопись), но отозвующійся сильною влияніемъ слова народнаго, т. е., языка Велико-Русскаго, что произошло, вѣроятно, отъ переписчиковъ (Шевьревъ). — Еще и до сихъ поръ не отысканъ оригиналь Лѣтописи, который, вѣроятно, уже и не существуетъ болѣе; мы имѣемъ только копіи, или списки. Очевидно, что они, при всѣхъ разностяхъ, проистекаютъ изъ одного источника, т. е., изъ подлинной Лѣтописи, изъ оригинала. Разнословіи происходятъ отъ переписчиковъ. На почтеннаго Нестора бросались всѣ; начали перемѣнять его слогъ, выкидывать слова, прибавлять, сокращать, вводить свое, толковать; простоту изуродовали многословіемъ, повествованія завалили разсужденіями. Будущему времени предоставлено собрать всѣ списки его Лѣтописи и слѣдѣть изъ нихъ одну сводную, а ученой критикѣ отыскать истинный текстъ опой, дабы избавить читателя отъ обмановъ. — Подобныхъ списковъ находится въ нашемъ отечествѣ довольно число; но лучше, по словамъ Карамзина, суть два древнѣйшіе: Лаврентьевская и Троицкая: ихъ называютъ Греческимъ словомъ хартеями, т. е., писанными на пергаментѣ.— Не смотря на 50 найденныхъ въ Россіи разныхъ списковъ, содержащихъ въ себѣ собственно Временникъ Несторовъ, сочинитель оного во многихъ названъ въ началѣ только черноризцемъ Єодосіевъ Печерскаго монастыря, а въ одномъ (Болынскомъ, принадлежащемъ Хлѣбникову) въ заглавіи поставленъ имя Нестора. Почему чѣмъто и сомнѣвались. Но что Несторъ, занявъ начало отъ Византійцевъ, переведенныхъ въ Болгарію, былъ действительно сочинителемъ первой Русской Лѣтописи, то мы, кромѣ общаго мнѣнія, укорененного всѣками, имѣемъ доказательство отъ начала XIII вѣка. Смотр. рукописные Патерикъ, гдѣ Поликарпъ, монахъ Печерскаго монастыря, извѣстный отъ 1215 до 1226 г., заключаетъ житіе св. Агапита, цъ словами: «акоже блаженный Несторъ въ Лѣтописцъ написасть» (Карамз. Т. И. прим. 132.—Кубарева о Патерикѣ. Жури. Мин. Народ. Просв.
Окт. 1838). Во время Поликарпа, жившего послѣ Преп. Нестор спустя сто лѣт в одномъ и томъ же монастырѣ, предание о Несторѣ должно быть еще очень свѣжимъ и вѣроятно, что Поликарпъ пользовался его подлинною Лѣтописью.

Хотя и много было изданій Несторовой Лѣтописи по различнымъ спискамъ, но какъ издатели не имѣли понятія о критикѣ исторической, то всѣ эти изданія были безуспѣшны; лучшее до сихъ поръ изданіе Нестора есть Шлегера, на Нѣмецкомъ языкѣ, подъ названіемъ; Nestor, Russische Annalen in ihrer Slavischen Grundsprache, Verglichen, übersetzt und erklärt von August Ludwig Schlözer 5 Theile in 8, Göttingen 1802—1809; очень хороший переводъ сделалъ Языкновъ: Несторъ. Русская Лѣтописи на древнемъ Славенскомъ языкѣ, сличенный, переведенный и объясненный Августомъ Шлегеромъ, переводъ Н. Языкновъ. Сб. 3 части in 8—no. 1809—1819. Съ появлениемъ этого свода начался у насъ новый периодъ критики исторической. До 1846 г. въ Археографическую Коммиссію поступило 168 списковъ Лѣтописей, изъ которыхъ Временникъ Нестора оказался въ 53; опять древнейший (лаврентьевскій) сличенъ и изданъ въ первомъ томѣ Полнаго Собрания Русскихъ Лѣтописей. Сб. 1846 года.

Прибавленіе. Павелъ Строевъ, одинъ изъ первыхъ знатоковъ Русскихъ древностей, не врѣтъ, чтобы Лѣтопись Несторова существовала. Вотъ словаго его: «§ 5. Много писано (въ новѣйшее время) о Несторѣ, монахѣ Киево-печерскомъ, Лѣтописателѣ; но критика не довольствуется гипотезами. Да и где Лѣтопись Несторова? Уже ли въ Сборникахъ позднѣйшихъ вѣкъ, въ коихъ она будто бы образуются начало (до 1110 или 1116 г.)? Подобное мнѣніе, доселѣ всеобщее, указываетъ только на отсутствие критики въ нашей Исторіи. Но болѣе можно сказать о Василіи, Сильвестра и другихъ, будто бы, продолжателяхъ Нестора. Но монаху Нестору конечно принадлежать: житіе Св. Соѳодосія, и сказаніе о князьяхъ Борисѣ и Глѣбѣ. Первое вошло въ Патерикъ, второе встречается въ Сборникахъ. Позднѣйшія поправки слишкомъ ярны». (Журн. Мин. Нар. Прос. Февр. 1834) — Подъ эгидою Качановскаго съ его новѣйшими мнѣніями, или лучше сказать сомнѣніями, касательно Несторовой Лѣтописи образовалась школа противниковъ, изъ коихъ знатнѣйшіе: Сенковскій, Перемышляевскій, Сергій Строевъ подъ именемъ Скрошева и другихъ.

См. 1854 г. Библіот. для Чтеніи. Т. I.—Ученыя Записки Московск. Университета.—Сынь Отечества № 49, 50. и проч. Многія возра
Городъ Киевъ.

...достойны внимания. — Но поборники Несторовой летописи: М. Поводинь (Несторъ. М. 1839), Бунтовъ (Оборона Льтописц. Спб. 1840) и другие своими сочиненіями заставили скептиковъ умолкнуть.

§. 26. Въ XII столетіи Киевъ и южная Россія подверглись безпокойствамъ бѣдствіямъ. Бездѣліе и великие засулы часто истребляли посеяны. — Въ 1124 г. сильный пожаръ, продолжавшийся съ 23 Июня два дня, обратилъ въ пепель большую часть столицы, особенно нагорную ее сторону, монастыри, около 600 церквей и всю Жидовскую улицу; были также два землетрясения и солнечное затмѣніе, явленіе эти приводило къ ужасу. — Между тѣмъ продолжался безпрерывный рядъ кровавыхъ дракъ между удѣльными Князьями, и рѣкъ бѣдствій столицы; нечастная мать градовъ Русскихъ безпрестанно переходила изъ рукъ въ руки, бѣднѣла и уничтожалась. — Въ 1139 г. Всеволодъ II Ольговичъ опустошилъ Конопревъ конецъ, въ 1145 г. великій пожаръ истребилъ половину Киево-Полоцкъ.

§. 27. Приобрѣтъ междоусобій и превратности счастія можетъ служить трагическая участь Игоря II Ольговича, Великаго Князя Киевского. Происшествіе это въ отношеніи Исторіи Кіева подаетъ намъ поводъ во второй части сего сочиненія обратить вниманіе на слѣдующія мѣста: Туроа божница, Надово озеро, Шеловъ боркъ, Глѣбовъ дворъ, Бабинъ тюрьма, Новгородская божница, Мостъ въ многія другія.

§. 28. Изяславъ также не могъ спокойно сидѣть на тронѣ. Будучи побѣженъ Георгіемъ Владимировичемъ, спасся бѣгствомъ, а противникъ его занялъ Кіевъ (27 Авг., 1149 г.), но и Георгій принужденъ былъ опять оставить Днѣпровскую столицу, которая въ теченіи трехъ лѣтъ семь разъ переходила изъ рукъ въ руки; наконецъ Изяславъ удержался на Великомънѣжескомъ престолѣ, расположился во дворцѣ Ярославовомъ, дѣлалъ торжества въ Кіевѣ, назначалъ ристаніе, на злѣ Георгію, который тщетно осаждалъ въ 1151 г. столицу и долженъ былъ со слѣдомъ возвратиться и ждать другаго случая. При сихъ происшествіяхъ, по указанію Льтописей, должно обращать вниманіе на слѣдующія мѣста: Львовскія или Жидовскія врата, Жидовская улица, Огороды, Лядскія врата, Витачевъ бродъ, Долобское озеро, Черторія, Золота, Львебъ, Дорожчины, Заурий.

§. 29. Изяславъ III Давидовичъ (1157 г.), желая владѣть спокойно, уступилъ многие области и остался повелителемъ одной Кіев—
ской. Но никаких уступок не могли предупредить раздоров и войн, а между тем они ослабили симь власть Великих Князей, и доскональное это сделалось пустым наименованием; ибо вся западная Россия имела уже Государей независимых, а Княжество Суздаляское безпрестанно возрастало. Счастливое положение и торговля еще поддерживали знаменитый Киев, но не долго. Изяслав, изгнанный из Киева Галицким Князем Ярославом Владимировичем, не мог равнодушно перенести потери престола; усиленный множеством Полоцким, он перешел Днепр возлі Вышгорода и по Оболони достигъ Подола, оградвшегося высокимъ тыномъ горы Скачки до Почаевы. Полоццы во многихъ мстахъ разрубили ограду, ворвались въ улицы и истребили все огнемъ и мечемъ (1161 г.). Киевляне съ Берендями во ужасъ искали спасения за стѣнами на горѣ, возлі Златыхъ вратъ (на Старомъ Киевѣ).

§ 30. Во время Мстислава Изяславича Киевъ испыталъ первое ужасное разореніе, и придомъ отъ своихъ соотечественниковъ, единовѣрцевъ. Причиною сему полагаютъ коварство Болыря, послорившихъ Мстислава съ союзниками; но главною причиною было властво беже Андреево, который уже давно смотрѣлъ съ негодованіемъ на первенство Киева. Онъ отправилъ многочисленную рать, которая, подъ начальствомъ одиннадцати Князей, со всѣхъ сторонъ тихо шла къ Киеву, а неосторожный Мстиславъ ничего не вѣдалъ. Два дня оборонялись Киевляне мужественно, въ третий союзники взяли Киевъ приступомъ (1169 г., Март. 8.), чего не бывало дотолѣ. «Любители, говорить Исторіографъ, къ стыду своему забыли, что они Русские; въ теченіи трехъ днѣй грабили не только жители и дома, но и монастыри, церкви, богатый храмъ Софійский и Десятинный; поки- тали иконы драгоцѣнныя, ризы, книги и самые колокола.» Обитель Печерская также пострадала. Мстиславъ ушелъ на Волынь, а Андрей отдалъ Киевъ брату своему, Глѣбу; но этотъ городъ на всегда утратилъ право называться столицею отечества. Глѣбъ и его преемники уже зависѣли отъ Боголюбскаго.

§ 31. Съ этихъ поръ бѣдиюшая столица Днѣпровская безпрестанно была предметомъ нападеній, грабежей и даже разбоевъ, производимыхъ Князьями. Такъ въ 1170 г. изгнанный Мстиславъ нападалъ на Киевъ; а въ 1171 г. Владиміръ Мстиславичъ Доро- бужскій овладѣлъ было городомъ; въ 1174 г. Святославъ Черниговскій ограбилъ дворецъ Княжескій; въ 1176 г. Романъ Смолен-
скій захвата незавидныя престолъ Киевскій, но вскорѣ былъ вы-
тѣснить Святославомъ, а сей въ 1180 г. Рюрикомъ, который такъ
же принужденъ былъ уйти. Оть неустройства и раздоровъ между
Киевскими въ это время не было въ Киевѣ 10 лѣтъ (1183 г.)
Митрополита, домъ коего и часть храма Софійскаго были истреб-
лены пожаромъ. Древняя жать городов Русскихъ не успѣвала ле-
чить глубокихъ ранъ своихъ, наносимыхъ ей междоусобиѣями Кня-
зей. Но самый чувствительный ударъ потерпѣла она отъ безра-
суднаго и жестокаго Рюрика I Ростиславича. Желая возвратить себѣ
престолъ Киевскій, справедливо отнять у него Романовичъ, Княземъ
Галицкимъ, онъ, не жалѣя ни казны своей, ни отечества, на-
нѣлъ Полоццевъ и съ союзниками осадилъ столицу (1204 г.), кото-
рую 1-го Генваря взыялъ приступомъ. Полоццы и Русскіе опусто-
шали дома, всѣ монастыри и церкви; не оставили ни одного со-
sуда, ни одной иконы съ окладомъ, нохили драгоцѣнныя одеж-
ды Св. Владимира, Ярослава и другихъ Князей, которые на на-
мѣть себѣ вѣшили оныя въ храмахъ. Полоццы умерцвляли стар-
цевъ и недужныхъ, молодыыхъ и здоровыхъ оковывали цѣнными и
толпами гнали въ плѣнъ. Знатные люди, юныя жены, священи-
ки, монахи, слѣменъ, все было жертвою иѣ неистовства. Одна-
ко жъ купцы чужестранныя защищались въ каменныя церквахъ
столь мужественно, что Полоццы принуждены были довольствоваться
только ихъ товарами. Городъ пылалъ; во всѣхъ мѣстахъ раздава-
лись стонь раненыхъ и умирающихъ. Днѣпровская столица никоя-
да еще не испытывала столь ужасной участи. Андрей Боголюб-
ской, ограбивъ и разоривъ столицу, оставили, по крайней мѣрѣ, жи-
tелей свободными. Всѣ добрые соотечественники, самые отдѣлен-
ные, говорить Лѣтописецъ, оправдывали несчастіе Киева. Мало по
малу онъ опять сталъ населяться жителями, комъ спаслись отъ меча
враговъ или работы; но городъ этотъ дважды разоренный, поте-
рялъ навсегда свое прежнее величіе и богатство.
§ 32. Спустя тридцать лѣтъ послѣ сего разоренія, Изяславъ
Мстиславичъ Галицкій, при помощи Михаила Черниговскаго и на-
нятыхъ Полоццевъ, напалъ на Киевъ и отдалъ его на разграбле-
ніе (1234 г.). Вѣдные граждане откупились деньгами отъ свирѣпо-
сти варваровъ. Владиміръ и жена его были схвачены и отведены
въ плѣнъ. Изяславъ, взявъ себѣ древнюю столицу, обложилъ да-
нѣю всѣхъ иностранцевъ, въ ней пребывавшихъ. Вѣроятно, съ это-
го времени Князья Галицкіе начали называть себя и Киевскими.
Приложен. Гизель пишет несправедливо, что Иллєславъ былъ выгнан отъ Киева Ярославомъ, а этотъ Владимиръ Рюриковичъ (Синопси. Киевъ. Изд. 2, 1825, стр. 86). Также ошибка въ Описании Киево-Володимирскаго монастыря. (Киевъ. Изд. 2, 1834, стр. 21), что и Ярославъ Новгородский грабилъ съ Полюцами Киевъ.

§ 33. Наконецъ судьбы Всеволодича подвергли Россию тяжкому испытанию; съ 1237 до 1239 года она обагрилась кровью сыновъ своихъ; развалины Москвы, Рязани, Владимира, Козельска, Чернигова и многихъ другихъ городовъ дымились; а жители, отведенныя Татарами въ пленъ, сталяи въ оковахъ и завидовали мерзьвымъ; ибо Князь Иванъ, южной Руси, бывъ равнодушными свидѣтелями всѣхъ сихъ бдствій, думали только о выгодѣ собственнаго вла- столюбія. Едва Ярославъ II Всеволодовичъ удалился изъ Киева, что бы возобъя на престолъ брата своего, Георгія, Великаго Князя Владимировскаго, павшаго въ сраженіи съ Монголами на берегу рѣки Сити, какъ Михайло Черниговскій уже успѣлъ занять древнюю столицу (1238 г.), оставивъ въ Галичъ сына Ростислава. Князю сего удалось только два года господствовать въ Киевѣ; потому что Батый уже давно слышалъ о знаменитомъ сѣмѣ градѣ, о его богатыхъ монастыряхъ, обширной промышленности и готовился на- нести ему послѣдній ударъ. Онъ послалъ внука Чингиса Хана, именемъ Мангу, осмотрѣть Киевъ. Летописцы говорятъ, что Мангу, увидѣвъ его въ 1240 г., съ лѣвой стороны Днѣpra, не могъ на- дивиться красотъ сего города, живописно расположеннаго на вы- сокомъ и крутомъ берегу величественной рѣки. Высокія здания, блестящія главы многихъ храмовъ, возвышающихся между зелеными рощами, исполнинская бѣлая стѣна съ вратами и гордыми башня- ми, опоясываяшая верхній городъ, и напоминаяшему счастливые дни Ярослава Мудраго, произвели сильное впечатлѣніе на кочующихъ дикарей. Мангу отправилъ пословъ къ жителямъ столицы, думая, что слухъ о побѣдахъ на Калѣ, Сити и разорении знамѣнитыхъ городовъ уже устрашили Киевлянъ и заставятъ ихъ безмолвно принять подданство. Но величудіе не слѣдуентъ внушающими богато- вой осторожности; видя, какъ другіе Русскіе, защищая гибнующее отечество, охотно шлили съ мечемъ въ рукахъ, и почитая себя старшими сыными онаго, Киевляне съ гордостію отвергли предложени Мангу, умертвили его пословъ и клялись пролить кровь свою за отечество. Такъ дѣйствовалъ народъ, а Князь Михайло Всеволодовичъ думалъ иначе; предвидя мѣстъ Татарь, онъ бѣжалъ


Города Киеv.

въ Венгriю. Но и въ самой опасности ськался охотникъ на Кieвский престоль. Ростиславъ Мстиславичъ, внуk Давида Смоленскаго, завладѣл столицей. Даниилъ I Галицкiй, свѣдая о семъ, вѣхалъ въ Кievъ и задержалъ Ростислава, какъ пѣпника. Впрочемъ, Даниилъ, вида страшное ополченiе Монголовъ, не могъ надѣяться на свою малочисленную, хотя и храбрую, дружину и, подобно Михаилу, рѣшился искать спасенiя у Короля Венгерскаго, препоручивъ защиту и судьбу Киева Боярину Дмитрию. Къ сожалѣнiю Кieвляне въ тѣ минуты, когда приближалось несчастье, не видѣли среди себя ни одного Князя, которой раздѣлять бы труды ихъ и грозившую участь.

Периодъ Третiй.

Отъ разоренiя Кieва Батылемъ до возвращенiя сего города подъ Российскую державу, отъ 1240 до 1667 года.

§ 34. Ударивъ роковой часъ и ужасное войско Монголовъ, какъ громоносная туча, со всѣхъ сторонъ облегло древнюю столицу России. Доминиканскiй монахъ Иакинъ Одровань, очевидецъ гибели сего города, пишетъ (Bergeron. Traité des Tartares. р. 27), что снѣтъ крики враговъ, ревъ волнъ и верблюдовъ, скрытъ огромный обозъ и ржанiе коней едва дозволяли жителямъ слышать другъ друга въ разговорахъ. Одинъ Татаринъ, взятый въ пѣпъ, объявилъ, что самъ Батыль стоялъ подъ стѣнами Кieва со всѣми воеводами Монгольскими. Нѣкоторые изъ нихъ уже извѣстны были своими побѣдами, какъ Бастыръ, покоритель Болгаріи Казанской и Княжества Суздалскаго; Судай Багадуръ, завоеватель Нiучей Китайскихъ; другiе были знатны по родству съ великимъ Ханомъ, какъ Гаюкъ сынъ, Мангу и Вайдаръ внуки его. Сей пѣпникъ сказывалъ о Батылевой рати единственно только то, что ей вѣтъ смѣты. Но Кieвомъ начальствовалъ рѣдкий герой, котораго никакая опасность устрашить не могла. Вrата Лядскiя, къ коимъ прымыкали дебри, представляли врагамъ удобнѣйшее мѣсто для приступа; не смотря на отраженiя со стороны Кieвлянъ, день и ночь дѣйствовали здесь стѣнобитнымъ орудiя и ускольз обрушить ограду.
Жителям осталось защищать грудью свой город и свободу; начаилась ужасная борьба, стреляли огненными воздуходувками, кошья трещали и ломались; но отчаянное сопротивление уступило силе, и к вечеру Татары овладели городскою оградою. Дружина храброго боевого Димитрия принуждена была отступить к Десятинной церкви, которую она ночью укрепила высоким забором. Здесь воины и граждане, искавшие спасения в своих драгоценных имуществах и церковных утварях, собрались на защиту святого города, и никто не думал о переговорах: и воины и граждане ринулись великолуко умереть за веру и отчество, а не умолять лютого Татарина о пощаде Димитрия, исходя крепость от раны, еще вымывая власы своими, добровольно поцелуем уступить совершенную победу врагам, и своим привезом воодушевлять соотечественников. Наконец настало 6-е Декабря (1240 г.). Монголы, отдохнув на развалинах городской стены, возобновили сражение и разрушили брежную и посланную ограду Русских; остервенение Киялягии не могло уже удержать многочисленных врагов; которые, устаяв, путь своим трупами, достигли до храма Богоотца. Здесь схватили Димитрия и привели к Батью. Страшный предводитель Монголов, удивляясь необыкновенной храбрости боярни Русского, даровал ему жизнь. Уже Татарам никто больше не сопротивлялся; несколько дней яростно истребляли они все огнем и мечем; такую же участь имела и Печерская обитель; множество народа Киевского надеялось защититься в стенах сего монастыря и мужественно оборонялось, но все было тщетно. Монголы, сокрушив тараками стены монастыря, умертели большую часть людей, иных в пламен взяли; осевремели святые Богородицы, пошпили всх сокровища, сняли златокованый крест с главного купола, а самую церковь разломали до основания кельи и ограду монастырскую. В Киевском Синодике (стр. 87) сказано, что первообрееяное строение Лавры красотою и величием превосходило новейшее. Великолепный храм Десятинный, вероятно, весь назначался монголами, а разрушенные храмы и подволоки, разрушенные и разоренные, повсюду получившиеся от мечей Татар и монголов, покрылись от них и усогласились с весенний цветами, ибо весна пришла к цветущему монастырю.
Города Киева.

§ 35. Михаил, Князь Киевский, долго бывал отъ Татаръ изъ земли въ землю, ограбленный Немцами близь Среды (Неймаркъ въ Силезіи), возвратился въ Киевъ и жилъ на островѣ противъ развалинъ сей древней столицы (1245 г.), которую Батый отдалъ Ярославу II Всеволодовичу, Князю Судальскому, а Михаилъ удался въ Черниговъ и вскорѣ былъзвѣрски убитъ въ Татарскомъ станѣ. Разоренный до основанія, Киевъ почти десять лѣтъ былъ безъ жителей, и только по временамъ осѣщивались люди навѣдываться въ опустошенное место. Между тѣмъ Литовцы и Татары безпрестанно грабили область Киевскую. Среди пожары, около 1249 г., стали появляться бѣдныя хижины, и робкіе жители, для защиты отъ всѣдящихъ набѣговъ Татаръ, срубили на Старомъ Киевѣ деревянный островъ, а на Подолѣ огородились палисадникомъ. Чиновники Батыевы управляли городомъ.

§ 36. Митрополиты Кириллъ III (1250 г.), и потомъ Максимъ принуждены (1299 г.) были оставить Киевъ и удалиться во Владимиръ на Киевъ; также Киевский Вельможа, Родіонъ Несторовичъ (предокъ Квашніыхъ), вызванный Іоанномъ Калитою, перешелъ къ нему и увелъ съ собою 1700 дѣтей Боярскихъ. — Самые Князья Галицкіе, посвятивъ титулъ Кіевскихъ, не заботились болѣе о семъ городѣ.

§ 37. Спустя 80 лѣтъ, послѣ разоренія Батыева, бѣдныя Кіевъ овладѣлъ Князь Литовскій Гедиминъ и изгналъ Татаръ, 1320 г. На мѣсто господствовавшаго тамъ Русскаго Князя Станислава, оставили Намѣстника, племянника своего Миндова Гольшанскаго и ввелъ въ 1321 г. Католическаго Епископа Гейкхита (Нарушевичъ). Истор. Нар. Польск. 1786 г. Т. VII. 43.). Такъ повѣствуетъ Стрыйковскій; но по Новгородской летописи Нова Иоанна (Полн. Собр. Русск. Лѣтоп. 1841. Т. III. стр. 76 ) еще и въ 1331 г. господствовалъ надъ Кіевомъ Русскій Князь, по имени Теодоръ, съ Ханскими Баскаками; а Грекороссійскіе Митрополиты жили въ Вольнин.
§ 38. По смерти Ольгерда, Князя Литовского, управлять Киевским Удельным Княжеством сына его, Владимира, 1381 г. Правитель сей, бывший Греческого исповедания, дал право восстановленному Доминиканскому монастырю, собирать панихидную (поминовенную) пошлину с хлеба. Но в 1395 г. Витовта, изгнав из Киева Владимира, отдал эту столицу брату его, Скиригулу, вскорости отправленному ядом. Потом Витовта отдал Киев Иоанну Борисовну, Князю Ольшанскому, как своему Наместнику. В это время начались гонения Католического Духовенства на Киевлян и других Православных за Веры.

§ 39. К притеснениям Католиков присоединилась и война честолюбивого Витовта с Ханом Тимуром-Кутлуком, 1399 г.; невинные Киевляне должны были заплатить Хану 3,000 рублей серебром Литовским, а с монастыря Перецарского взяли онъ особо 30 рублей. Вместо Ольшанского, падшаго на войну, править столицею Ольелько, князь Слуцкий.

§ 40. Эпигей, будучи врагом Витовта, разорил многих Литовских областей, и хотя тщетно осаждали укрепленный Киевский замок, но отбили и сжег всё церкви в этом городе и Перецарскую Обитель, 1416 г. Взяв в плен несколько тысяч жителей, такъ, что с того времени, по сказанию Польского Историка, Длугоша (Histor. Polon. Кн. XI. стр. 375 и 409), Киев опустел совершенно. Во это же самое время Витовта, недовольный Фотием, Митрополитом, жившим всегда в Москве, велъ избрать в Киевское Митрополичье Григория Саблака, и тымъ отдалъ Православныхъ Южной России отъ Духовного общества съ своими единоверцами Московского Княжества.

§ 41. Въ началѣ XV вѣка в Киевѣ утверждена была постоянная Католическая Епископія; выстроены Католическая и Армянская церкви, 1433 г.; а въ 1455 г. Казимиръ IV-й далъ повелѣніе не только Православныхъ церквей новѣй не строить, но и старыхъ не почивать; однако, не смотря на это, Кн. Симеонъ Александровичъ, Намѣстникъ Киевскій, воздвигъ въ 1470 г. Великую Перецарскую Церковь, до тѣхъ поръ лежавшую въ развалинахъ. Княжество Киевское превращено 1471 г. въ Воеводство, зависящее отъ Литовцевъ, Князья кончъ посылали въ Киевъ своихъ Воеводъ, мало заботясь объ устройствѣ сего города; гоненія Польскихъ дворянъ и духовенства за Веры возрастали. Между тѣмъ, Малороссіяне, искавшие убѣжіща отъ тирановъ своихъ, находили
Глава 42. Впрочем, незначительная укрепленная деревня столицы не могла спасти ее от нового разорения. Менги - Гирей, Хан Крымский, в угодность Великому Князю, Иоанну III, чтобы вредить Казимиру, Королю Польскому, пришел осенью 1482 г., со многочисленными конными толпами в Малороссии, взял и опустошил город и Печерский монастырь. К этому времени относится одно странное место о городе Киев в книге: Descriptio Sarmatiiarum, Доктора Медицины и Краковского Каноника, Матвея Маховского (умер. 1523 г.). Вот оно: «В 18 милих от города Киева (Киев) находится Xiovi, древняя Русская столица; что она была великолепной и подлинно царственным городом, показывают то самые развалины и памятники, видимые в куче обломков. И теперь еще на около лежащих горах видны следы церквей и запустевших монастырей; сверх того много пищеры, в которых находятся древнейшие гробницы, а в них тьма еще неизвестна. Я слышал от достоверных людей, что дневны редко сохраняют там пчёломудрие долгие семь лет. Причины тому, сказывали мнем, различны; но я ни одной из них не нашел удовлетворительно. Купцам хотя и позволяют иметь с ними постельные связи, но уязвить с собою не можно; ибо, если кто увезет по-мань будет, тот лишится имения и жизни, если не будет снесен милосердием Государя. Есть также закон, по которому изъятие чужестранцев купцов, если который из них также умрет, остается царю или его наместнику (droit d’aulinaire), что наблюдается также и в разсуждении Татарь и Турок, умирающих в Хиови. Подъ Хиови есть гора, чрез которую купцам должно пронзать с трудом; ежели повозка, перебираясь через нее, изломается каким-нибудь случа́ем, то вещи, на ней находящейся, берутся в казну. Все это разказывал мне Доктор Алберт Гастольд, Виленский Палатин и Наместник Литовский.» (Мислер Collectio Scriptorum Polonicorum. Варшава, 1761, in Fol. T. I, стр. 218. См. Несторъ. Августа Шелецера. Т. II, стр. 742.) — Обстоятельство о повозках многородных купцов, привезжавших в Киев по торговле, объясняется Уставной грамотою Вел. Кн.
Литовского, Александра Казимировича, от 14 мая, 1499 г., в которой, между прочим, сказано: «Теж и повелел нам (т. е., Великому Князю Александру) Пань Юрей Пашенов (бывший прежде воеводою Киецким), что жь которым купцам, коль обут съ Киева и возы свои товаром тяжко накладывать (для того, чтобы как можно меньше платить таможенную пошлину, которая собиралась по числу возов), для мяты, никто бы возовъ меньше было; и въ котораго куша возъ поломится съ товаромъ, на одну сторону по Золотын ворота, а на другую сторону по Почину рѣку (рѣку Борычеву), яко тотъ возъ съ товаромъ биривали на Воеводу Киевского (дабы тогда отдавали купцовъ отъ уменьшения пошлины и отъ охоты дѣлать возы огромными); и мы и тое врядили по старому, какъ и передъ тымъ бывало.» (Акты, относящ. къ Истор. Зап. Россіи. Т. И. Спб. 1846. N. 170).

§. 43. Въ начале XVI столѣтія участь Киева, столь долгое время на развалинах своихъ стоявшаго, началъ улучшаться: Воеводы стали возобновлять Лавру и другія разоренные церкви, также строили и нужные укрѣпленія. По повелѣнію Казимира собираемо было до 20,000 народа изъ Помежпривскихъ и другихъ областей Западнорусскихъ для населенія сего города. 1503 г. Кн. Литовский, Александр Казимировичъ, увозвил жителей отъ воинскихъ тягостей. Сигизмундъ I, грамотами 1516 и 1544 г., пожаловалъ Киевоподольскимъ гражданамъ право вольныхъ Имперскіыхъ городовъ по Уложенію Оттонову, или Магдебургскому; въ 1545 г., апрѣля 15, освободилъ жителей отъ мытова и торговаго пошлинъ. Такимъ образомъ въ Киевскомъ гражданствѣ появился новой порядокъ, нужденный для Руси, и устраивать все то изъ прежнихъ узаекеній и обычаевъ, что было несходно съ этимъ Нѣмецкимъ правомъ. Также и обители Киевскія стали получать грамоты и привилегіи отъ Королей Польскихъ. — На Люблинскомъ Сеймѣ въ 1569 г., наконецъ, удалось Пакамъ и Магнатамъ утвердить Конституцію, начавшееся еще съ Ягайла 1386 г. соединеніе Литвы съ Польшей. Киевскій Воевода и Кастелянъ (Комендантъ) получили мѣсто и голосъ въ новоучрежденномъ Государственномъ Совѣтѣ. — Въ законахъ Польскихъ, для сего изданныхъ, изъяснено, что Княжество Киевское возращено (restituitur!) Коронѣ Польской. Жители Киева обоихъ Вѣровспомѣнаній пользуются всѣми своими привилегіями и допускаются ко всѣмъ чинамъ и должностямъ (урядамъ, urzędы); въ сдѣствіе сего упразднено Statutum Regni de genere ducali. Для судопроизводства
Города Киева.

Предоставлены Статьи Литовский. О сих правах для Киеvлянъ ходатайство было Константинъ II, Кн. Острожский, и Александъ Черторыйский (Острожский, Нънсенькй, Вьльский. См. Geschichte der Ukraine. Engel. стр. 69). Киеvъ обязанъ былъ платить 800 коп. грошей годовой подати; но какъ копа, определенная Статью, содержала въ себѣ 60 грошей, или 15 злотыхъ, а одинъ злотый равнялся 60 Русскимъ копѣйкамъ, то Киеvляне платили тогда по 7,200 руб. въ годъ. — Въ 1570 г., Сигизмундъ II далъ православно шляхетство выборными Киеvскимъ мѣщанамъ, а Сигизмундъ III, около 1588 г., предоставилъ это право однимъ Россианамъ, за исключениемъ ихъ армянъ. Жидовъ же повелѣть выслать изъ Киева. — До 1649 г. Магистратъ имѣлъ 47 королевскихъ привилегий, которыми утверждались гражданами различныя отличия, земли, право суда, свободы отъ воинскихъ повинностей, правъ винной продажи; Киеvляне съ 1619 г. вносилъ въ году подать три тысячи Полскыхъ злотыхъ, или 18,000 руб. — Почти все эти права и вольности содержатся въ Жалованной грамотѣ Государя Царя Алексѣя Михайловича, данной жителямъ города въ 1654 г., июля 16; права эти суть: 1) Киеvляне, купцы и люди, отдѣляютъ торговать сухимъ и водяннымъ путемъ, уволены. И Мы, Великій Государь, ихъ пожаловали, позволили имъ въ нашихъ Царскаго Величества Черкасскихъ городѣхъ торговать безпошлино жъ. 2) Склады всѣхъ купеческихъ и приѣзжихъ товаровъ даны Киеvу, а пошлину съ товаровъ съ приѣзжихъ гостей, и не съ мѣщанъ Киеvскихъ указали Мы, Великій Государь, имать на Насъ, Великаго Государя. 3) Съ питья, съ пива, и съ меду, и съ вина, и съ горла, съ полковъ сѣстныхъ товаровъ и съ лавокъ и съ торгъ со всего и съ войсковыхъ и пивоваренъ, съ перевоза, что на Днѣпръ, и съ двора гостинаго, съ вѣсу; съ тѣхъ со всѣхъ доходовъ Киеvские мѣщане давали во всѣ годы Воеводъ Киеvскому по три тысячи золотыхъ Полскыхъ, и Мы, Великій Государь, за тѣ доходы, за которые напередь сего давали Воеводы по три тысячи золотыхъ, указали Киеvскимъ мѣщанамъ давать въ Нашу Царскаго Величества казну ежегодно безпреводно, а тѣмъ вышепомянутыми доходами по прежнему быть на городѣ Киеv на Ратушу. 4) Киеvские жъ мѣщане отъ службѣ ратныхъ увольняются, да они жъ отъ вины, тако жъ и отъ заповѣдѣй, что Воеводы Киеvские на городѣ изымали, за то, чтобъ лѣтомъ огня въ домѣхъ въ ночи не держали, увольнены жъ, и въ обоемъ имъ, Киеvскимъ
мощанамъ, не ходить, а въ городъ себя оберегать, а съ отнемъ сидьти въ вечеру и въ ночь съ береженьемъ. 5) Кто Киевлянъ заочно кого обложить, и тотъ обложеный самъ вправдется, и на-казанію или свободъ вправдание самъ собою учнитъ, Мы, Великій Государь, про такихъ винныхъ указали ссыкать по тому же Войту и Бурмистрамъ, и сыскаютъ подлинно, тѣхъ винныхъ людей и объ нихъ сыски отсылать къ Нашимъ Царскаго Величества Боярамъ и Воеводамъ, которые, по Нашему Царскаго Величества указу, въ Киевѣ будуть, и проч. (Собрание Государствен. Грамотъ и Договоровъ. Т. III. Москва. 1822, стр. 524). — Разсмотрѣніе Магде-бургскаго права, коимъ руководствовались жители нѣкоторыхъ го-родовъ Малороссии, могло бы показать подлинный гражданскій быть тогдашнего Киева; но это отвлекло бы насъ отъ предположеній цѣли; сверхъ того; предметъ сей принадлежитъ къ Исторіи Нѣ-мецкаго Права, а не къ Исторіи одного какого-либо города.

§ 44. Но это множество грамотъ и привилегій, даруемыхъ Польскими Королями Киевлянамъ, не могло доставить благоден-ствія городу; ибо, по причинѣ различія Вѣрноповѣданія и языка, Киевъ для Польскихъ Властелиновъ всегда былъ чуждымъ, и нуж- ды Русскихъ не трогали ихъ; перемѣны, вводимыя Поляками, ве- ли за собою только обезсиліе въ Киевѣ старорусской Русской жизни; особенно фанатизмъ Уніатовъ и Католиковъ употреблялъ всѣ средства къ обращенію въ Унію; а въ противномъ случаѣ преслѣдовали Православныхъ. Патріархъ Константинопольскіе были безсильны, представительство Русскихъ Царей не вмѣнили, нѣкоторые даже изъ паствырей, какъ Мирополить Михайла Раго-за, Ипатій (въ свѣтскихъ Адамъ) Поцѣй, Кириллъ Терещкій и нѣсколько другихъ, прельстясь мирскими выгодами, переходили (1590—1599) на сторону Уніатовъ и соблазняли Православныхъ. Уніаты захватили почти всѣ монастыри въ свои руки, а въ 1604 г., Королевскимъ указомъ отдана Католическому Киевскому Бискупу часть Киево-Печерскаго, за каналомъ, къ горѣ Щековицѣ, подъ коей находился и Дворецъ Бискупский; а Бискупъ, въ слѣдъ за тѣмъ, отнялъ у Магистрата и все пространство съ дворами до Иордан-скаго озера, присовокупивъ къ нему и все урошище Кожеляхъ. Зем- ли сіи носили тогда название Бискупщины. Урядники его заняли змокъ на Кудравцѣ, принадлежавши Православнымъ Мирополите- тамъ, и вступили въ управлѣніе всѣми Миропольскими угодьями.— Среди сихъ смятеній, Цареградскій Патріархъ, Іеремія, на возврат-
города киев.

номъ пути изъ Москвы (1588 г.), заѣхалъ въ Киевъ, где основалъ онъ на Подольѣ церковь Богоявленія и при ней школу для обученія дѣтей. Школа сія обращена была въ послѣдствіи въ Академію, древнѣйшую и знаменитѣйшую въ Россіи.

§ 45. Хотя Киевъ мало по малу населялся, особенно Киево-Подоль, но и эта часть города въ половинѣ XVII столѣтія представляла еще только безпорядочное селеніе. Живший въ это время монахъ Печерскаго монастыря, Авраамій Каллофойскій, называетъ Подоль жалостнымъ и едва ли достойнымъ древнѣйшему имени. Мы имѣемъ любопытное описание Киева сихъ временъ, сочиненное Боиланомъ, Французскимъ инженеромъ, жившимъ въ Украинѣ семнадцать лѣтъ (1632—1648 г.), въ службѣ Польскихъ Королей, Сигизмунда III и Владислава IV. Вотъ оно: «Кievъ, называвшійся прежде Кицовымъ, есть одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Европейскихъ: это показываютъ и слѣды прежнихъ окоповъ его, и развалины церквей, и древнія гробницы Государей. Изъ старинныхъ храмовъ донынѣ уцѣлѣло только два, — въ воспоминаніе временъ прошедшихъ,—Софійскій и Михайловскій; отъ прочихъ же остались одни развалины, изъ коихъ замѣчательны полуразрушенныя стѣны храма св. Василя, вышиною отъ 5 до 6 футовъ, покрытыя Греческими надписями: сіи надписи вырѣзаны болѣе, нежели за 1400 лѣтъ (?) предъ симъ на альвебраѣ, но время почти совершенно ихъ сгладило. Въ развалинахъ открываютъ гробницы многихъ Русскихъ Князей.

«Храмы Софійскій и Михайловскій построены по древнему образцу. Вѣкъ перваго прекрасенъ, съ которой стороны на него ни посмотрѣшь; стѣны его украшены мозаическими изображеніями и картинами, составленными изъ разноцвѣтныхъ, блестящихъ, подобно стеклу, камешковъ, столь искусно подобренныхъ, что сіи картини трудно отличить отъ живописныхъ, или отъ обоевъ; сводъ выведенъ изъ глиняныхъ горшковъ, наполненныхъ и оштукатуренныхъ гипсомъ. Въ этомъ храмѣ находятся памятники многимъ государствамъ; при немъ живетъ архимандрить. Храмъ св. Михаила называется также Златоверхомъ Михайловскимъ, потому что покрытъ золоченой жестью; здѣсь показываютъ мощи великомученицы Варвары, принесенной, какъ говорятъ, во время войнъ Никомидийскихъ.»

«Древній Киевъ построенъ на горѣ, которая съ одной стороны возвышается надъ Борисеномъ, текущимъ при подошвѣ ея. Между горою и Днѣпромъ лежитъ Новый Киевъ,—городъ малолюдный,
заключающий в себя от 5 до 6000 жителей. Он имеет в длину, по течению Борисоева, 4000, а в ширину, между рёкою и горою, 3000 шагов; обнесена деревянными стенами с бастионами и окопаны ничтожными рвом в 25 футов шириной; видом похож на треугольник. Зимой новый Киева лежит на вершине горы (какой?) и повелевает нижним городом; но Старый Киев повелевает и самым зимком. — Католики имют в сем городе четыре храма: Кафедральный, Доминиканский на рынке, Бернардинский под горою и с недавнего времени Езуитский. Ольги Езуиты поселились между Днепром и Бернардинами. Жители Греко-российского Врописповедания владеют десятую храмами. Один из них с Университетом или Академией, известный под именем Братской церкви, лежит близ Ратуши, другой построен под замком, если не ошибаюсь, во имя Св. Николая, остальные разселяны по всему городу; названий их не помню.

«Вся улицы Киевских, исключая трех, довольно красивых, суть ничто иное, как кривые, неправильные, кривые переулки, образующие ряды набиршит. Город разделяется на две части, из коих одна называется Епископским городом; в ней находится Кафедральный храм; а другая, заключающая в себе католическую и Греческую церкви, — Мщанским. Жители производят довольно значительный для Украины торг хлебом, мясою, воском, медом, салом, солёной рыбой и проч. Имют Епископа, Воеводу, Кастеляна, Старосту и Войта; четыре суда: Епископский, Воеводский или Старостинский, Войтский и Ратманский. Домы выстроены по Московскому образцу, рядами, довольно низко и обыкновенно в один ярус, (покрыты соломою, изредка тесом и ограждены плетнем). Вместо свечи, Киевляне жгут лучину, которая так дешева, что за однин дубль можно купить опой бош, нежели сколько нужно для освещения длинных зимних ночей. Приготовление пищи, свадебные и другие обряды показуются для всх столь же смешными как и продажа печных труб на рынке (впроятно плетенные из прутьев, коп посол вымазывают глиною; такия и теперь в употреблении по деревням в Малороссии). Но здесь получили начало свое мужественные витязи, Козаки Запорожские, за- закаленные в битвах.»

* Дубль — монета в два денария.
ГОРОДА КИЕВА.

«На полмиле ниже Киева лежит селение Печеры с большим монастырем, в коем обыкновенно живет Митрополит, или Патриарх; близ монастыря под горою находятся пещеры, родь подкоповь, в которых покоятся мощи. Против сего монастыря находится другой женский; монахини, числом до ста, занимаются вышиванием и, посвящающим обитель их, продают искусную работу. Они пользуются свободою выходить из монастыря, когда им угодно; прогуливаются в город, носят платье черное и, подобно Католическим монахам, ходят по парно. Мне помнится, что я видел не которых монахинь столь прекрасных, что и в Польше встрéчал не много подобных красавиц.

«Между Киевом и Печерами, на горе, обозначенной Дніпромъ, лежит монастырь Николаевский. Монахи употребляют в пищу только рыбу; впрочем, имьют право выходить из обители и посещать знакомых.» (См. Description d'Ukraine и проч. Par le Sieur de Beauplan. A Roiien. 1660 anno. Edit. 2-de.—Описание Украинь, или Областей Королевства Польского, лежащих между предѣлями Московских и Трансильвании; сочиненіе Ельсана Я Бассера де Болнана, переведъ съ Французскаго О. Устрияевъ. Сб. 1832. (8). — Есть этой книги еще Полскій перевод: Ciekawe opisanie Ukrainy Polskiej i rzeki Dniepru и проч., издалъ Нымцевичъ въ III томѣ его книги Zbiór Pamiętnikow o dawniej Polszcze. Варшава 1822 г.

§ 46. Область Украинскихъ Козаковъ простиралась отъ пороговъ Дніпровскихъ до Сожи, отъ Ворсклы до Дніпра, и подъ именемъ Брацлавского, Киевского и Черниговскаго Воеводства, съ 1569 г., принадлежала Польшѣ. Воинственные сыны Украины, со временемъ введенія Уніи, были въ великому волненіи. Короли и Паны Польскіе старались, на перекоръ своимъ торжественнымъ грамотамъ и договорамъ, присвоивать земли въ Малороссіи, угнетать низшія сословія, вводить Жидовъ, Евнутовъ. Католическіе монахи, подобно наводненію рѣки, наполняли Украину, а Уніаты разными средствами примыкали Православное духовенство признать Папу главою. Малороссіи, особенно обитавшіе на правой сторонѣ Дніпра, гордые Католики, убѣгали въ Запорожскую Сѣчъ, или въ Русскія владѣнія, населяя пять полковъ: Ахтырскій, Харьковскій, Сумской, Изюмскій и Острогожскій; оставшися же въ Польских областяхъ терпѣли, или бунтовались. Поляки, въ началѣ своего, часто разоряли и самый Киевъ. Такъ, попущеніемъ Воеводъ, 1621 г., бы-
лиц разграблены и опустошены монастыри, церкви и новозаведенные Братское училище. Народ, с древнейших времен проникнутый Русским духом, пламенно любящий родину и Всю, часто с оружием в руках защищал права свои, но всегда возобновлять союз с Речью Посполитой, а она не замедляла снова тирать Козаков, объявляя их бунтливыми и осуждала в рабство. Поляки обманом захватывали многих Гетманов и других начальников Козаков, отвозили их в Варшаву, где предавали ужасным казням; отнимали у Козаков все права, каких даровал им Стефан Баторий; земли перешли в руки Польских помещиков, а деньги в руки Жидов; в Судах власть вассалов переодевала явная несправедливость; городя лежали в развалинах; больше всего страдала Православная Церковь. Наконец, в 1638 г., Сейм постановил Конституцию: Козаков, Украинаских сравнив с Польскими мужами, и назначил для управления ими Комиссаров с неограниченным правом живота и смерти. Быстрыя Малороссия достигла крайнего предела; но в это время возстал герой Хмельницкий и создал счастливую эпоху в истории своего народа.

§. 47. Гетман Зиновий Богдан Михайлович Хмельницкий, предводительствуя Запорожскими Козаками, с 1648 г. до смерти своей, вел кровопролитное и жестокое войны с Польшею за притеснения Православных в Волын и импиях, и это обстоятельство в последствии освободило Киев от иго Польского; но прежде сего Кив должен был много перенести: Хмельницкий одержал сперва падь Поляками при Желтоводах, потом подъ Корсунем, знаменитой победы, а при Константинове разбили и все остальные их войско, в Киеве же разорили всѣ Католические монастыри и церкви. Устроенные Поляки начали 1649 г. в Переяславле договариваться о миру; но как эти условия не утверждены Королем, то возгорлась опять война, и самъ Король подъ Эдемъ съ Поляками въ Киевъ. Послѣ сих успѣховъ Козакаго оружія возобновленъ и заключен договоръ, въ августѣ, 1649 г., съ Польшею на весьма выгодных условияхъ для Православныхъ. Но все это сдѣлано только на бумагѣ, и ничего не исполнено; послѣ, съ 1651 г., началась война, которая, однако же была неудачна для Козаковъ. Въ это время, при приближеніи Князя Януши Радзивила, Гетмана Литовского, предводительствовавшаго Поляками, Митрополита Сильвестра Коссовъ, Архимандрита Печерскій, Иосифа Тризна, Адама Кисель, Воевода Киевскій, члены Маги-
Города Киева.

Страта съ гарнизономъ оставили Киевъ. Граждане просили пощады, представляя, что они никогда не имѣли съ Козаками связей, на-противъ помогали многимъ дворянамъ и доставляли имъ убѣжище. Но Киевъ былъ занятъ Польскими войсками; жители обезоружены, а городъ, 16 и 17 августа, большою частью выжженъ и разоренъ. Это варварство произошло, какъ свидѣтельствуютъ Летописи Украин-ская, изъ мѣщія и страхъ; ибо Хмельницкий приближался къ Киеву съ Козаками; а Польскіе историки утверждаютъ, что это случилось случайно. Въ первый день столько шестьдесят домовъ, на другой одинъ шляхетскихъ болѣе двухъ сотъ; исколѣсь церквей, въ томъ числѣ св. Василия, построенная Владиміромъ I; св. Василия, въ во время язычества находилась капище Волоса, бога скотовъ; соборная Пресв. Богородицы, каменная. Ратуша, лавки, пивоварни, хлѣбны и вина, домъ господинъ и многія другие зданія стѣкались жертвою огня. Но соборъ Католическій и костелъ Доминиканскій остался невредимы, хотя пламя касалось и собой, потому что Поляками было погушено. Гетманъ Запорожскій принужденъ былъ заключить невыгодный договоръ съ Польшей; между тѣмъ видя съ соболѣ-зованіемъ угнетеніе своего народа, возбновить непріятельскія дѣйствія и выиграть всѣхъ Польскіхъ помѣщиковъ изъ Украины; а Поляки, соединясь съ Крымскимъ Ханомъ и Султаномъ, хотѣли уже занять всю Малороссию. Въ этихъ смутныхъ обстоятельствахъ герой обратился къ Царю Русскому. Хмельницкий не могъ ожи-дать отъ Татаръ и Турокъ постояннаго покровительства. Украина, по географическому своему положенію, лежащая между тремя сильными державами, при аристократическому правленіи не могла остатся самостоятельною; а потому Гетманъ, по одинаковости языка и Ре- лигіи, предпочелъ соединиться съ Царемъ Русскимъ, Алексѣемъ Ми- хайловичемъ, и въ 1654 г., генваря 17 дня, въ Киевѣ (который уже былъ занятъ Русскими) совершенна была, въ присутствіи на- канцаго Киевскаго Полковника, присяга въ Печерскомъ монастырѣ. Первымъ Воеводою Киевскимъ изъ Русскихъ былъ Князь Кура- кинъ, который поправилъ и разпространить укрѣпленія около Стараго Киева. Жители платили 600 рублей серебромъ въ годъ по- дати (Энгель, стр. 166 — 176. Пасторій, стр. 205. Истор. Мал. Росс. Б. Каменскаго. Изд. 2. Т. I., стр. 307. Опис. Киевск. Софіи. Болховитинова., стр. 182).
§ 48. Но Украина и Киев не долго пользовались трудами Хмельницкого; ибо, со смертью сего знаменитаго Гетмана (1657 г.), вновь начались военные бури и новья бедствия, коих причиною были взмущения, Гетман виго́вский. поляки опять (1660 г.) заняли Киев, однако вскорости были изгнаны из него Русскими войсками; в 1661 и 1663 г. осаждали, и все тщетно; въ это вре- мя защищал городъ князь боряти́нскій; впрочемъ, безпрестанныя набѣги и опасности продолжались до 1666 г. Наконецъ, послѣ безполезныхъ покушений возвратить себѣ Киевъ, утомленные вой- ною неприятеля начали вести мирные переговоры съ Россіею.

ПЕРИОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Отъ возвращенія города Киевъ подъ Россійскую державу до нашихъ временъ, отъ 1667 до 1848 года.

§ 49. Начавшаяся съ 1666 года мирные переговоры между Россіею и Польшею кончились перергіємъ на 13 лѣтъ надъ рѣ- кою Городцею, въ деревнѣ Андріевской 20 генв., 1667 г. Симъ договоромъ возвращены Польшею Россія навсегда Смоленскъ со всѣми на лѣвой сторонѣ Днѣпра Сѣверскими и Черниговскими города́ми; Днѣпъ признанъ границею между Россіею и Польшею. Киевъ уступленъ Россіи только на два года, и около сего города владѣть землею не больше, какъ на мило; будущую же судебу его долженъ рѣшить вѣчный миръ, имѣющій быть чрезъ два года по- слѣ сего заключеніемъ. Однако же еще съ 1667 г., или со вре- мени Андріевскаго договора, Киевъ уже не отдыхъ, а остался на- всегда за Россіею. Ибо бывшимъ мирнымъ договоромъ 17 марта, 1670 г., съ Польскимъ Королемъ, Михайломъ Вишневецкимъ, положено спорные пункты (къ коимъ и Киевъ принадлежалъ) рѣшить будущимъ договоромъ, назначеннымъ въ 1674 г. Между тѣмъ на- слѣдникъ Алексѣй Михайловичъ, Царь подходра III Алексѣевичъ, для продолженія мира съ Польшею, возобновлъ переговоры съ Королемъ Иоанномъ Собиескимъ и 3 августа, 1678 г., между прочимъ, положено: Андріевскій миръ продолжить до 1693 г.; въ продолженіи сего времени обѣ стороны стараться о заклю-
ГОРОДА КИЕВА.

чения военного мира, а в вознаграждение за Киев и Смоленск Царь Алексей Алексеевич обещался Королю дать 200,000 руб., и уступить города Невель, Себеж и Велиж. Но по последнему договору 14 апреля, 1686 г., Царем Иоанном V и Петром Алексеевичем, с Польшею Киев возвращен навсегда России, Польское Правительство отказалось от всех притязаний на сей город. В это время Собеский воевал с Турками, но увидев, что без помощи Русских он не может противостоять врагам своим, посему отправлены были Гржималятовский и Огинский в Москву с предложением мира и военного возвращения для России всей Украины, Киева и Смоленска. 6 мая вблизи мир был подписан Боярником Шперетневым в Яворе, с условием, чтобы за уступки Польша получиала половину миллион золотых. Собеский, бывший в Лове, зарядил, когда должен был каяться и подписывать сей договор (Engel. Geschichte der Ukraine 282. Ewers. Gesch. der Russen, 414). И так, наконец, Провидение возвратило Русским их древнее и священное достояние; но для Украины сих времен были самыми несчастными; она была театром кровопролитных войн между Козаками, Татарами, Поляками и Русскими. Стало быть Киев, начиная с 864 г., существовал 376 лет, как самостоятельный Русский город, бывший столицей Руси 287 лет; потом находил он 80 лет под игом Татарским, а по освобождении от него, пробыл 236 лет, сперва Княжеским, потом Воеводским городом Западно-Русского Великаго Княжества Литовского; после того он в продолжении 98 лет принадлежал Польше. Так прошло 803 года его исторической жизни, до присоединения его вновь под державу Русскую.

§ 50. При избрании Гетмана Могоревича Киевляне избрали Царя Алексея Михайловича следующих привилегий: статья 4. «Их же были мещан Воевода не судить; а судиться им по своим правам в Ратуше; общей приговором кому не полюбится, и тому ехать к Москве. 6. Киевским бы мясником и рыбниковым торговать в Нижнем Городе (на Подоле), на старинном вест; а Русским бы людем торговать в Верхнем Городе (на Старом Киеве), и не с ними ввест. 8. Перевозы были у них преж сего на Днепр, при Ратуш; чтобы и нын в том ж без; но Великой Государь указал перевозам быть по раздельу на двое, при Свяжей Изб и при Ратуш.» (Ист. М. Росс. Б. Каменск. II. 256, 272).
§ 51. Между тем и при Русских Воеводах до начала XIX столетия, в продолжении почти 150 лет, Киев был бедным городом; тесным, грязным, выставленным фанником улицы оставались по прежнему; визионе, в безпорядке выстроенные, дома, бедные крамици не изменили жалкого вида; обшеполезных предприятий и заведений о домоустройстве, фабрик и заводов не было. Старый Киев оставался в своих древних земляных валах. Подоль по прежнему огражден был деревянными ствонами с башиами и окапывался рвом. Главным украшением места в это время было Андреевское Отделение Старого Киева, (а не Замок на горе Киселевке, как указано в Обозрении Киева, стр. IX). В сей крепости, сосредоточивалось главное военное и гражданско управление Киевом.

В 1669 г. Царь Алексей Михайлович приказал укрепить почти в Малороссии посредством добровольного найма и выдавая половину урядной цфны из Великороссийских доходов, а с 1674 г., начали принимать письма в Киеве, Нежине и Батурине.

Здесь предлагается современное Описани Киева в 1682 году, в сокращении: "Старый Киев на высоких горах, обнесен кругом земляным валом с башиами, разделяется на две неравные половины, на меньшей город и на большей. Меньший город (т. е., древнейшая часть Старого Киева, или нынешнее Андреевское Отделение Старого Города), составляет собою главную Киевскую крепость, в окружности на 126 сажень и имеет следующие ворота: 1) Киевская, ведущая на Подол с железной решеткой, 2) Николаевская, 3) Трехсвятительская, 4) Михайловская и 5) Софийская (теперь Батюшевы) с деревянною башнею; двое соседних ворот с подъемными мостами. Вокруг сей крепости, с наружной стороны к валам примыкают следующие бастионы (выводы): 1) Киевский перед воротами того же имени, 2) Вознесенский, 3) Трехсвятительский, 4) Воеводский, 5) Михайловский,

* По благосклонности Г-на Профессора, О. М. Бодянского, я воспользовался бумажной рукописью XVII в., на 60 четверт., принадлежащим Императорскому Московскому Обществу Истории и Древностей Российских, под № 104-м, Отд. I-e. В числе разных статей сей рукописи находятся, от 14 до 54 листа, точная и весьма любопытная оффициальная "Роспись Киеву, во 190 году," изрядно скорописью. (См. сию статью в "Чтениях Императорского Общества Истории и Древностей Российских", при Московском Университете (году четвертый, 1848 г.)."
ГОРОДА КИЕВА.

6) Софийский, 7) Наумовский къ Кожемякамъ, 8) Петровский, 9) Претеческий и 10) Рождественский (противъ Десятинной Церкви). Въ семь Меньшеемъ Городѣ находятся двѣ каменные церкви, одна Рождества Пресвятаго Богородицы Десятиналь, съ деревянною трапезою, а другая, на Житному дворѣ, ветхая во имя Треть Святителей; во всей не 9 анбаровъ (махагейновъ) съ хлѣбными запасами. Приказная Изба (Аояк Главнаго Управлія); близъ нее 6 погребъ съ денежною казною, порохъмъ (шелемъ) и огнестрѣльными снарядами; 5 анбаровъ (Арсенала) съ пушками, 9 домовъ для помѣщенія Воеводъ, Окольничихъ, Боjarъ, Дьяковъ, Полковниковъ, двухъ Священиковъ и Войта, 1 кузница, 1 ручная мельница, и 4 колодца 8—10 сажень глубиною.

«Большій Земляной Городъ въ Старомъ Киевѣ, (т. е., нынѣшня Софійское, Михайловское и Печерское Отдѣленіе Стараго Города), содержится въ округлости 2039 сажень 2) аршина, а съ башнями, бастіонами и поперечными валами 2127 саж., и имѣетъ слѣдующія ворота: 1) Михайловская, 2) Крещатицкая, 3) Архангельская, 4) Печерская, 5) Золотыя: сіѣ двое воротъ съ железными решетками, подъемными мостами и канатами, 6) Всесвятская, и 7) Львовская съ железною рѣшеткою. Здѣсь находятся бастіоны: 1) Крещатицкій, 2) Печерскій, 3) Троицкій, 4) Новый, 5) Поперечный, 6) Золотоворотскій, 7) Георгіевскій, 8) Сергіевскій, 9) Всесвятскій, 10) Львовскій, 11) Криловскій и 12) Николаевскій, близъ Петровскаго.

«Въ томъ же большемъ городѣ Софійскій монастырь, ограда деревянная. Церковь каменная во имя Св. Софіи, съ шестью престолами: 1) Рождества Пресвятаго Богородицы, 2) Архистратига Михаила, 3) св. Апостолъ Петра и Павла, 4) Благовѣщенія; а во второмъ ярусѣ: 5) св. Николая и 6) св. Апостола Андрея Первозваннаго; трапеза деревянная, съ церковью св. Георгию Стратилата. — Златоверхо-Михайловскій монастырь, въ немъ церковь каменная во имя Архистратига Михаила и три придѣла: Входъ въ Іерусалимъ, Введеніе во Храмъ Пресвятаго Богородицы, и св. Великомученицы Варвары. — Дворы въ семь части суть: Подворье Печерскаго монастыря, данное опомнѣ въ 1675 г., для осаднаго времени, 19 домовъ для Генераль-Майора, Стольниковъ и Полковниковъ; 1 пороховой заводъ, 1 Кружечной, и 1 Почтовый дворъ съ 41 лошадью, мельница въ гранской, 338 домовъ, въ коихъ живуть оффициры, подьячіе, рейтары, стрѣльцы Московскіе и солдаты; изъ
числа сих домовъ 122 покрыты дранцами, лубками и тростникомъ. Въ обоихъ Отдѣленіяхъ Стараго Киева, т. е., въ меньшемъ и въ большемъ въ 1682 г. находилось: 134 пушки, 57,855 разныхъ ядеръ, 53,871 граната, 15 бомбъ, 8,743 пуда пороха, 4,07 т. пуда свинца и проч.

«Нижній городъ (Киево-Подоль), где живеть Воить съ мѣщанами, огражденъ заборомъ. Отъ Киселевской горы до Крещатиковой башни 1,530 сажень; ворота здѣсь 1) Кожемякия, противъ горы Скачки, 2) Йорданскихъ (близь Юрковицы), и 3) Воскресенскихъ (гдѣ?). Церковь двѣнадцать; онѣ всѣ деревянныя и суть слѣдующиа: 1) Богоявленская, съ Латинскою Школою, 2) Воскресенская, 3) Борисоглѣбская, съ трапезною церковью Иоанна Предтечи, 4) св. Пророка Илии, 5) св. Николая Наберажнаго, 6) св. Николая Доброго, 7) св. Василия Великаго, 8) Рождества Христова, 9) и 10) свв. Флора и Лавра; синѣдвѣ церкви въ Дѣвичемъ монастырѣ, 11) и 12) двѣ церкви во имя Преображенія Господня. Въ Нижнемъ Городѣ считается 635 домовъ мѣщанскихъ и Козацкихъ. На Днѣпрѣ употребляютъ три порома перевозныхъ. Въ 1681 г. черезъ Днѣпръ, Черторою и побочный заливъ былъ наведенъ мостъ на 96 байдакахъ и 39 платокъ, длиною 552, шириной 4 сажени.

«Киево-Печерскій монастыръ съ Мѣстечкомъ (Печерско) лежитъ на высокихъ горахъ. Отъ, такъ называемыхъ, Печерскихъ воротъ въ Старомъ Киевѣ (на Крещатикѣ, по старой Ивановской дорогѣ), черезъ поля (мимо деревни Присутственныхъ Мѣсть), до каменного столба, что противъ Пустынно-Николаевскаго монастыря, 180 сажень. Каменный сей столбъ стоитъ среди поля, на немъ образъ Святителя Христова Николая Чудотворца (Вотъ происхожденіе названія церкви св. Николая Славы). Предъ Печерскаго монастыря находится Мѣстечко и Пасадъ (теперь здѣсь, близь Арсенала, домъ Коменданта и проч.), а на Пасадѣ живутъ Печерскаго монастыря и иныхъ монастырей подданные, которые отъ воинскихъ людей изъ деревень и изъ сель избѣгавъ, посеялись.» А на Пасадѣ церковь каменная, во имя Преображенія Господня, (теперь въ крѣпости). Около Печерскаго монастыря учиненъ валъ (крѣпость), во 187 (1679 г.), по приказу Гетмана Ивана Самойловича, и проч. Вокругъ Печерскаго Мѣстечка слѣдующіе ворота: 1) Киевская башня, отъ упомянутаго выше столба въ 440 саженихъ, 2) Васильковскія, отъ Киевской башни 123 саж. 3) Пятницкая противъ Звѣринца и Неводницкаго перевоза 360 сажени; от-
ГОРОДА КИЕВА.

селё до Вылубницкаго монастыря, чрезъ буракъ и гору 330 саж. Въ Вылубницкомъ монастырѣ церковь каменная, во имѣ Чуда св. Архистратига Михаила. Оть Пятницкой башни и воротъ идеть валь до угла надъ Днѣпромъ, содержать 200 саженъ; отъ сего вѣста, вдоль берега Днѣпра и бураками и горами до Киевской башни, около 300 саж., неогорожено. Всего около Печерскаго монастыря и Мѣстечка валами, бураками и горами 1313 сажень. Въ Печерскомъ монастырѣ церковь каменная, большая Успенія Пре- святія Богородицы. Противъ сего монастыря находится Вознесенскій дѣвичій монастырь, въ немъ деревянная церковь Вознесенія Господня. На торговой площади въ Печерскомъ Мѣстечкѣ находятся четыре деревянные церкви: 1) Преподобнаго Іоанноса, 2) Воскресенія Господня, 3) св. Мученицы Параскевіи, и 4) Рождества Господня, въ Выноградномъ городѣ. Дѣвѣ пещеры, къ рѣкѣ Днѣпрѣ въ горахъ, где опочиваютъ Преподобные Отцы Печерскіе. Надъ церковью, ближнею отъ монастыря, пещерою церковь деревянная Воздвиженія Честнаго Креста Господня; сія пещера называется Антоніевою. Надъ другой пещерою церковь построена вновь каменная, во имѣ Преподобнаго отца Іоанноса." Доселѣ «Росписи киеву.»

Въ 1686 году, по ходатайству Гетмана Самойловича, Костан-тинопольскій Патріархъ, отъ котораго зависѣла дотолѣ Митрополія Киевская, согласился на ея подчиненіе Московскому Патріарху престолу, и чрезъ то возстановилось церковное единство Православной Руси. Въ это время и Киевская Академія была уже въ славѣ; многие изъ ея питомцевъ были знамениты въ Россіи и Польшѣ. Хотя въ то время война Хмельницкаго Киево-Братскія Академія вновь разорена Поляками, но заведеніе это, при стараніи высшаго духовенства, какъ фенникъ, опять (1673 г.) возникло изъ пепла съ новой силой; ученіцы стали множаться; но какъ на содержаніе всѣхъ ихъ не доставало уже монастырскихъ доходовъ, то заведеніе было доброятный сборъ подааній. На сія, однако жъ, сборы содержались только ученіцы, жившіе въ Бурсѣ и при Братскомъ монастырѣ; прочіе же бѣдныя, коихъ было гораздо больше число, жили по приходскимъ церковнымъ школамъ, и за исправленіе въ тѣхъ церквахъ Божіей службы получали отъ прихожанъ пособія пищему и дровами, и сами чрезъ то навыками церковному уставу и порядку служебь. А въ тѣхъ приходахъ, гдѣ лучше было имѣ содержаніе, ученіцы и студенты заводили и пѣвческіе
партесные хоры. Сверх всего малыя дети ежедневно подъ окнами у гражданъ испрашивали пищу въ обѣдненное время пѣніемъ стиховъ: «Миръ Христовъ да володятся въ сердцахъ вашихъ, за молитвами отецъ нашихъ» и проч. Такое испрашивание называлось «миркованье». Студенты же по вечерамъ испрашивали такъ же образомъ съ пѣніемъ при воротахъ разныхъ кантовъ, что называлось «спѣканье». Иногда, по вечерамъ, для ночующихъ на житной площади торговщихъ, пѣли они кантъ, сочиненный въ честь святыхъ и иконъ чудотворныхъ, Богоматери Ахтырской, Кандзиновской и проч. Во время праздника Рождества Христова отборные студенты и ученики ходили по домамъ со Звѣздами, съ Вертепомъ или Райкомъ, представляя имъ куклами Рождество или Воскресеніе Христово; но послѣ сихъ представлений предоставили церковный монастырь, а всѣ то предавали диалоги, драмы и говаривали позрвательныя рѣчи. Въ вакаціи лѣтнія, составляя изъ себя артели, ходили они по разныя губерніямъ и Свободскимъ полкамъ для сбору подаяній, пѣвали по церквамъ приходскімъ службѣ, а по домамъ разныя кантъ, также говорили рѣчи, представляя диалоги, комедіи, трагедіи и проч. Сихъ хожденій назывались «лепешющими» а многіе и оставались въ самихъ путешествіяхъ, нанимаясь въ домашніе учителя и другихъ должностей. Ибо они занимались въ училышѣ и выходили по произволенію; и будучи изъ разныхъ состояній и народахъ, имѣли полную свободу возвращаться въ отечество, или куда угодно, даже за границу. Нѣкоторые, по оставленіи училища, пѣную почти жизнь свою странствовали въ Польшѣ, Венгрии и на Востокѣ Одинъ только Бурсакъ обязанъ быть пребывать до окончанія курса наукъ. Лучшіе студенты и ученики, по выбору и назначению Академіи Префекта, имѣли пропитаніе отъ шляхетныхъ достаточныхъ детей, жившихъ по квартирамъ, нанимаясь у нихъ въ инспекторы надъ ученіемъ и поведеніемъ; такою назвалъ себя «кондитеше». Сихъ инспекторовъ отъ заживали съ учениками своими въ домы ихъ, а иногда, съ дозволенія начальства, оставались у нихъ на годъ и болѣе, съ обязательствомъ представить ихъ успѣшнымъ. Въ донесеніи Свят. Синоду 1773 г. отъ Митрополита Гавриила Кременецкаго сказано еще, что Ректоръ Киевской съ нѣкоторою братіею жилъ и въ Москву для испросленія милостыни на свое училище. Таково было содержаніе по мужу Киево-братскаго училища, не имѣвшаго еще никакой помощи отъ Правительства. — Но

§ 52. Эта же не бесполезно упомянуть о завѣдении въ Киевѣ первой Типографіи и о первыхъ печатныхъ книгахъ, относящихся къ Исторіи сего города. Еписей Плетенецкій, Архимандритъ Печерскій обители, по смерти Шляхтича, Оѳодора Юрьевича Болобана изъ Стратина, купилъ его типографію и перенесъ ее въ свой монастырь. Первая книга, въ малую четверть листа, была издана въ 1616 г., Часословъ въ Божомъ св., мѣнный пощущій и дневную службу. — Вторая книга была: Визеруневъ ціоі (образецъ добродѣтелей) Превельбнаго въ Богъ Его милости Г. Отца Еписей Плетенецкаго, и проч. въ 1618 г. Книга сія, въ которой ясно описана
история учреждения типографии в Печерском монастыре, рѣшительно опровергается бывшее, ни чѣмъ недоказанное, мнѣніе, будто бы Константинъ Ивановичъ Князь Острожскій подарилъ Лаврѣ лицы буквъ и снаряды въ 1531 г., когда еще въ самомъ Острогѣ не было типографіи. Впрочемъ, въ Киевѣ были и временные типографіи: такъ въ 1626 г., Тимоѳей Александровъ въ собственной типографіи напечаталъ Часословъ; а при Михайловскомъ монастырѣ мастеръ Спиридонъ Соболь напечаталъ въ 1628 г. Литиаріевъ, серѣди цвѣтніка Софромія, Патріарха Иерусалимскаго; въ 1629 г., Октоэдрия, а въ 1630 году, на Подолѣ, при домѣ Тетевинъ, Апостолъ Тетевинъ, серѣди Дьячія и Посланія св. Апостола, и пр. Но важны для насъ первое появленіе Патерика Печерскаго, которое было издано на Польскомъ языкѣ: Епископъ Сильвестръ Коссовытй: Патерикъ, або Животы съ Оусовъ ПІецарскіхъ, въ Киевѣ, въ Drukarnie s. Lawry Pieczarskiew. Roku 1635. Сей Польский переводъ такъ схожъ съ текстомъ, изданнымъ послѣ на Славянскомъ языкѣ: въ первомъ нѣчто прибавлено, другое опущено, но вообще сокращено, и во многихъ мѣстахъ есть и разнорѣчиѳ; видно, что Сильвестръ держался подлинника болѣе, чѣмъ позднѣйшее издатели. Между тѣмъ Печерскій монахъ, Аѳанасій Калынковскій, издалъ на Польскомъ языкѣ любопытное описаніе своей обители и чудесъ, бывшихъ въ оной и въ обѣихъ Пещерахъ. Вотъ заглавіе книги: Тератографія, lubo Cuda... w Monast. Pieczars Kim.... z Drukarni Kijowo-Pieczarskiew. Roku 1638, in 4, съ тремя чертежами, изображающими: а) Строеніе Лавры съ частью города, б) Дальнѣхъ, и в) Ближнихъ Пещеръ. Наконецъ, спустя 26 лѣтъ послѣ перваго на Польскомъ языкѣ изданія Патерика, напечатаны, въ Печерской Типографіи, въ листъ полный Славянскій Патерикъ при Архимандритѣ Иппократѣ Гизелѣ, съ полнотипажами и съ прибавленіемъ житій: Нестора Летописца, Симона Епископа и Полніарна, сочиненія которыхъ вошли въ составъ Патерика. Жизнеописанія сихъ мужей собраны послѣдній бывшими отцами въ 1661 году. Въ 1838 г. вышло 17-е издание сей книги, которая, хотя весьма распространена, однако только съ недавнаго времени мы нынѣ объ ней основанное свѣдѣніе, сообщенное Алексѣемъ М. Кубаревичемъ. См. двѣ статьи его о Патерикѣ Печерскому въ Журн. Минист. Народн. Просвѣт. 1838 г., Октябрь, и 1840 Июнь, также Чтенія въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей Российской, годъ 2-й, 1847, № 9-й. — Еще можно замѣтить, что въ
1674 г. вышло первое издание Киевского Синопсиса, соч. Иконо-
кентия Гизели. Книга сия, пользуясь долгое время в школах, какъ учебникъ Русской Истори, незаслуженнымъ уваженiemъ.

§. 53. Тиеславие вушинило Гетману Ивану Мазепѣ украсть Киевъ зданіями для Братскихъ школъ и нѣкоторыхъ монастырей. Козац-
кие Полковники, подражая Гетману, также строили церкви, колокольни, трапезы, ограды, золотили куполы, иконостасы; на каж-
dой вещи оставляли свои гербы, надписи, а по заведенiямъ пор-
треты; и все это не приносило городу существенной пользы. Со временъ Петра I Воеводы переменованы въ Генераль-Губерна-
tory. По устроенымъ Печерской крѣпости определены въ Киевъ Команданть и Инженерный Генераль. Набожность, или тиеславие, добродушнѣ, или политика Князей, Государей и Гетмановъ наполняли архивы Магистрата и монастырей грамотами и привилегія-
ми, но для просвѣщенія жителей и улучшенія города было очень мало сдѣлано. Сверхъ того, Киевляне претерпѣли въ короткое вре-
мя нѣсколько разъ бѣдствія, а именно, съ марта 1710 г. до ген-
варя 1711 г. продолжавшіяся въ Киевъ моровая язва опустошила городъ, а въ скорости налетѣвшая саранча и оставшейся за Пе-
рогами, приверженные къ Мазепѣ, Козаки разорили Киевскую Украiну. Съ 1713 г. Турки, опять открывшіе войну противъ Рос-
сии, добѣгали почти до Киева, что продолжалось до 1716 г., по-
сему Гетманъ Скоропадскiй съ войскомъ своимъ безпрестанно дол-
женъ былъ охранять Киевъ. Въ 1718 г. погорѣла вся Печерская Лавра и весь Подоль съ церквами. Послѣ, столкъ многихъ несчаст-
nыхъ, приключенiй, древняя Днiпровская столица не могла скоро оправиться. Не смотря на подтвержденiе Петромъ I въ 1710 г. и Елизаветою Петровною 1743 г. * прежнихъ привилегій, дан-
ныхъ Польскими Королями, городъ сей улучшался медленно, и только со временемъ Екатерины Великой начинается новая, счастливая, эпоха для Историі города Киева.

§. 54. Въ 1770 и въ слѣдующемъ году величайшее число жите-
лей Киева было жертвою моровой язвы.— Коллежский Совѣтникъ, Докторъ Медицины, Иоаннъ Лерке, очвидный свидѣтель бѣдствія Киева, оставилъ намъ въ дневникъ своеимъ любопытное описа-
nie города того времени и его бывшаго несчастія. Мы предлага-
емъ это описание съ небольшими сокращенiями:

* См. сю замечательную грамоту въ Историi Малой Россiи, Бантъша
Каменскаго, первого изданiя. T. IV, стр. 281.
Автопись

Знаменитый город Киев выстроен на берегу реки Днепра съ Польской (правой) стороны, на высоких песчаных горах; положение его невыгодно, ибо онъ состоит изъ трехъ городовъ. Новый и Старый городъ представляют собою важный крѣпости. Третій, Подольъ, въ трехъ верстахъ отъ Нового, находится внизу, на берегу Днѣпра, имѣетъ 1½ версты длины и ⅛ ширины. Изъ одного города до другаго должно ходить черезъ высокая горы и глубокія долины, что сопряжено съ величайшими неудобностями, особенно въ дождливую погоду, или во время заморозковъ. Новая Печерская крѣпость заложена Петромъ I въ 1709 (?) г., она невелика; цѣлую половину ея занимаетъ собою великанъ и прекрасный Печерскій монастыръ, а вблизи онаго, нѣсколько ниже, два меньшія, именно Антоніевскій и Теодосиевскій; здѣсь-то находятся пещеры или подземные ходы, въ которыхъ столь много Святыхъ оночиваются. Другая половина крѣпости застраена великими деревянными домами для Губернатора, Генералитета и Комманданта. Въ ней находится также и нѣсколько церквей, Канцелярія (Губернскаго?) и Провіантскій магазейнъ. Внѣ крѣпости покрытая дорога окружена палисадами, подъ глазомъ проведены мины; потомъ находится обширная площадь, простирющаяся до Старой и Новой Слободы; обѣ принадлежатъ Печерской обители. Слободы эти устроены безпорядочно и состоятъ изъ малыхъ домовъ. Николаевскій монастыръ лежитъ въ старомъ предмѣстіи, вдоль высокаго берега, и половина улицы до самого поля принадлежитъ оному, ибо живущие на этомъ мѣстѣ платятъ поземельную дань сей обители. Что же находится противъ улицы, до долины, принадлежитъ Печерской Лаврѣ. Почти всѣ перекулы имѣютъ направленіе въ долину (Киевскую). Здѣсь живутъ прислужники монастырскіе, артиллеристы и солдаты въ разбросанныхъ домахъ. По причинѣ высокаго берега очень трудно носить воду изъ Днѣпра, и желающіе должны очень далеко внять подъ крѣпость послѣдать за оною. Впрочемъ, есть нѣсколько колодѣй. Городъ имѣетъ три заставы: Печерскую, Васильковскую и Неводницкую. Внизу, вдоль самаго Днѣпра, проведенъ валъ и ровъ, продолженный вокругъ предмѣстія до Старой Крѣпости, которая лежитъ гораздо выше Печерской, на вершинѣ горѣ, а внутри имѣетъ четыре отдѣленія съ вала и рвами. Однихъ Майоръ опредѣленъ свѣдчнимъ Коммандантомъ, подъ начальствомъ котораго находятся также два гарнизонныхъ батальона и 60 человѣкъ Губернской конницы; прочее население состоитъ изъ бѣдныхъ жителей.
Во Старой Крепости находятся два достопримечательных монастыри, Святейшего и Михаиловского. В первом живет Митрополит в великолюбивом дворце с хорошою мебелью. Соборная церковь имеет на хорах 15 алтарей, кои всх прекрасно устроены. Михайловский весьма любопытен по причине гроба св. Варвары, лежащего под балдахином, на коем висит много подаренных, изъ серебра сделанных, сердец, рукъ и ногъ. Къ сторонѣ Подола, на горѣ, стоятъ прекрасная церковь, посвященная св. Андрею; она выстроена по желанию Государыни Елизаветы Петровны. Въ концѣ Нечерского Предмѣстія находится, по причинѣ глугоаго буерака или долины, узкая дорога (Кремлярийская), но ея нельзя мнѣнять, ил она собою соединяет всѣ три города. Колѣ скоро поднимешься на неѣ, то увидишь площадь, съ полверстъ величиной, и на ней великой и красивой Императорский дворецъ, на каменномъ фундаментѣ, выстроенный по повелѣнію Императрицы Елизаветы; нозади этого дворца разведенъ превосходный садъ; въ вершинѣ части она находится аленъ; потомъ должно по многимъ ступенямъ спуститься внизъ до двухъ оракульныхъ и виноградниковъ. Здѣсь великое множество плодовитыхъ деревьевъ. Къ концу сада опять поднимается на гору, съ которой видишь весь Подоль. Садъ этотъ есть почти единственное мѣсто для гулянія. Мимо его идетъ клѣтая дорога на Подоль, лежащий подъ Старою Крепостью. Противъ дворца, на лѣвой сторонѣ, въ большомъ каменномъ здании Нечерского Архимандрита Зосимы, была помѣщена военная Госпиталь. Тамъ же есть и славная роща. Урочище это называется Кловомъ. Недалеко отъ сего мѣста лежитъ клѣтая дорога (Ивановская улица) въ Старую Крепость. Подоль есть обширный городъ и лучшая часть Киева; онъ населенъ почти купцами, у которыхъ можно найти всякіе товары. Между этими купцами есть и богатые люди. Они имѣютъ свой Магистратъ на правахъ Магдебургскіхъ. Ихъ главный Президентъ называется Воѣйтъ, что у насъ Vogt; пользуются разными правами; за торговлю пивомъ и виномъ вносятъ въ казну 500 рублей, и солдатамъ даютъ квартиры у себя. Здѣсь три раза въ годъ бываютъ ярмарки, продолжающіяся по 14 дней; въ это время пріѣзжаетъ купечество изъ отдаленныхъ странъ. Считываютъ до 20,000 жителей. Церквей около 20, монастырей четыре; два изъ нихъ замчательны, именно Братскій, въ которомъ находится, такъ называемый, Университетъ. Студенты сего заведения посѣщаютъ коллегиумъ (уроки), не платя ни-
чего. Такъ предполагают Латинскій, Немецкій и Французскій языки, Богословіе, Философию, Риторику, Географію и проч. Изъ этнъ студентовъ, также и изъ Черниговской Семинаріи, получаетъ, съ 1754 г. Медицинская Капелларія довольно число каждый годъ для обучения Врачебному искусству и Хирургіи и для определенія при госпиталяхъ. Пятнадцать человѣкъ изъ сихъ студентовъ послалъ Правительствующій Сенатъ въ 1760 и 1761 г. на казенномъ жалованіи въ Лейденъ и Страсбургъ для усовершенствованія въ медицине. Другой монастырь Флоровской-Давпчикъ, въ которомъ много известныхъ русскихъ дамъ. Городъ Подоль окружены по лѣвую руку высокой и длинной горою, возлѣ которой стоить много небольшихъ домовъ; съ правой стороны широкая рѣка Днѣпръ, затопляющая весною нижнюю части многихъ домовъ. Дѣвь улицы вымощены пластинами, прочія весьма безпорядочны и столь тѣсны, что въ по- возкѣ ездить не можно. Аптекарь Бунге, добрый человѣкъ, довольно достоинъ. Каѳедрныхъ домовъ очень мало. Магистратъ не даетъ приглашенія права на гражданство, дающіе имѣть собственныя дома. Но здѣсь прерываю и описаніе сего города, о которомъ въ послѣдствіи найдется нѣкто-что упомянуть, потому что я должень былъ въ Киевѣ провести десять мѣсяцевъ (Лерке пріѣхалъ въ Киевъ 14 октября, 1770 г.). Разсказы о моровой язвѣ въ Киевѣ были очень различны; но самое вѣрное есть то, что одинъ купецъ, прибывший изъ Полы, въ конце августа, въ домъ свой, находившійся на Подолѣ, вскорѣ заболѣлъ и умеръ; его родные были первыми жертвами моровой язвы. Многіе въ сосѣдствѣ заражались и скоро умирали. Никто изъ бывшихъ тамъ медиковъ и хирурговъ не видалъ еще этого бича человѣчества. Они должны были свидѣтельствовать болѣзненныхъ и умершихъ, и въ рапортахъ доносили, что болѣзнъ эта есть не что иное, какъ гнилая горячка съ пятнами и нарывами. Я читалъ ихъ свидѣтельства. Между тѣмъ моровая язва на Подолѣ увеличивалась. Никакихъ предохранительныхъ мѣръ еще не предпринимали, народъ имѣлъ свободное сообщеніе; многіе ходили и на Печерское предмѣстіе. Но когда зло сдѣлалось уже значительнымъ, то Губернаторъ послалъ изъ Госпиталя Доктора Митрофанова съ несколькими хирургами и командою, состояющею изъ 50 солдатъ на Подолѣ, и въ половинѣ сентября огналъ городъ. Тогда всѣ открыли глаза, но уже было поздно; ибо чрезъ сообщеніе въ городѣ, бывшее до сихъ поръ на рынкѣ и въ церквяхъ, Miasma столь укоренилась, что не бы-
ГОРОДА КИЕВА.

47

до никакого спасения. Народ уходил из города через горы, или через реку, в близк лежащих деревнях и заражал живущих там. На Подоле с каждыми днями становилось хуже; между тем жители видели, что дома оценивать, а умерших от язв вывозить, стали угонять больных; мертвыми же тайно носили на двор в садах, или ночью от 10 до 20 трупов выбрасывали на улицу перед чужими дворами, дабы тем скрыть заразу в особенном доме. Мало по малу больные были открыты, а оставшихся здоровых отсылали на один остров Днепра в карантин. Зараженных отправляли в особый лазарет, где вск почти умирали, частично от того, что они не в первый день болезни стали лечиться, или, по причине великой тесноты, часто лежали вместе, от чего испарения еще больше усиливают язвы больных. Утверждают, что на Подоле до 15 ноября уже умерло около 6,000 человек, но Митрофанов оценил городовое меньшее число. Большая часть умерших была из простого народа. Вои и Магистратские чиновники жили на дачах; другие подражали их примеру, особенно студенты, которых было 1,000, и кон разошлись по домам и заражали жителей окружных городов и сел; они могли всегда уходить через горы, или через Днепр. Потом собрались народ шед Магистратом и стали бунтовать; ему не понравились меры предосторожности, особенно, что посылают здоровых на остров; также хотели свободного сообщения, но посл теснительно, а карантин отвели вен города, в Кирилловском монастыре, на что духовенство не прежде согласилось, пока не получило Указа от Святейшего Синода. На Днепре стояли идти люди: это заставило перевезти людей из острова; около 300 человек, будто бы выдержавших карантин, отпущены на домах, других развели по пустым жилым, которые остались от умерших; однако, против этого протестовали, дабы зло еще больше не распространялось, и потому последних отправили в Кирилловский монастырь. Не смотря на это, многие больные люди поселялись в домах, в которых хозяева вымерли от моровой язвы; но за новое хозяйство они долго пожалели. Дети и беременные женщины очень редко умирали. Когда от 5 до 15 ноября был порядочный мороз, то многие думали, что моровая язва уменьшилась, но это не помогло, потому что люди, находящиеся в теплых комнатах вместе с больными, также легко заражались, как и во вре-
мъ теплой погоды. Большая часть зараженныхъ страдала Bubonis-
bus и Petechialis, но меньшая Carbunculis; многие умерли въ про-
dолженіе 24 часовъ и безъ сихъ признаковъ. Во второй половинѣ
мѣсяца число больныхъ уменьшилось, а къ концу-декабря въ
мной день ни одного не было; отъ 5 января 1771 года въ
Старомъ Городѣ и Печерскѣ не слышно было ничего объ мо-
ровой язвѣ. Въ лазаретахъ, для сего устроенныхъ, оставалось
еще нормальное количество больныхъ, изъ коихъ многие умерли,
но мало по малу около 800 человѣкъ выздоровѣло; умирали
же болѣе женщины, нежели мужчины. На Подолѣ, гдѣ от-
крылась моровая язва, она не прежде февраля стала примѣтно
уменьшаться. Начиная отъ Рождества Христова, въ продолженіи
шести недѣлѣ, былъ великий морозъ, который служилъ однимъ изъ
главныхъ средствъ уничтоженія этого страшнаго яда; або съ
этого поры онъ не действовалъ столь глубитительно; сверхъ того
очень строго наблюдаемо было, чтобы жители свои вещи и шатье
разводили, окружали и мыли. Однако жъ, не всѣ это дѣлалъ;
нѣкоторые даже воровали изъ зараженныхъ домовъ вещи и зака-
пывали, какъ это по веснѣ открылось.

Не смотря на то, что я безпрестанно находился въ занятіяхъ,
старался противиться моровой язвѣ и уничтожать ее, и почти каж-
dный день осматривать зараженныхъ, я никогда не прикасался къ
нимъ, не маслянавилъ ихъ пульса, напротивъ часто окружалъ,
провѣривалъ дома свое платье и постель; раза два въ день жегъ
несть, которую я употреблялъ и въ лазаретахъ и, такимъ обра-
зомъ, остался неприкосновеннымъ. Въ Софийскомъ монастырѣ умер-
ло болѣе 50 монаховъ, а изъ пѣнныхъ и прислужниковъ болѣе 70.
Напротивъ того Михайловскій монастырь остался невредимъ, по-
тому что эта обитель заперлась и съ городомъ не имѣла никако-
го сообщенія.

Нижѣ Печерской крѣпости, въ Завѣрницѣ, деревнѣ, принадлежащей
Лаврскому монастырю, и лежащей между горами въ глубокой до-
линѣ, моровая язва причиняла великое опущеніе, но при всемъ
tомъ многие выздоровѣли безъ всякой помощи. Козакамъ было при-
казано окружить Завѣрницѣ, дабы изъ него никто не могъ въ
gородъ пробраться; въ этомъ состояло все пособіе. Майоръ Шпѣ-
новъ предпочиталъ всѣ мѣры предосторожности, въ стремлѣніе всѣ
то, что могло по веснѣ при теплой погодѣ принести новую опа-
сность. Многие Киевляне отдавали свои пожитки под сохранение в церкви и монастыря. Шипов велел этв вещи отобрать и сжечь. Священники не хотели выдать, представляя, что имение отдано умершими еще до морового поветрия, и что оное имение можно вывезтивать и окруживать; но все тщетно: Шипов сжег не только вещи, но и могиле дома на Подоле. Чтобы пресечь перебой через реку, велел онледки жителей запереть на цѣляхъ и запечатать; изъ сего исключенны только монастырския. Такъ мѣры нужно бы было предприимать Губернатору въ началѣ опасности, а не позволять тысячамъ убѣгать изъ города; теперь же это было излишнимъ; ибо на другой сторонѣ реки проведены были кордонъ. При этомъ я не могу умолчать о той свѣтѣрной глупости, которую допустилъ Губернаторъ въ началѣ моровой язвы. Одинъ военноплѣнный Турецкий офицеръ объявлялъ ему, что онъ можетъ избавить Киевъ отъ эпидеміи, если ему возвратить свободу. Этотъ Турокъ написалъ нѣсколько записокъ на своемъ языкѣ, слѣдующаго содержанія: «Великий Мугамедъ! На сей разъ помилуй ты Христа и спаси ихъ отъ моровой язвы, ради избавления нашего изъ мѣла!» и проч. Записки эти были принязаны къ шестамъ и потомъ выставлены на колокольнѣяхъ въ Киевоподолѣ; но все напрасно; язвы болѣе и болѣе свирѣпствовала; священники низвергли шесты съ записками и проклинали сие предприятие, а чернь предвидѣла въ этомъ много дурнаго. Мугамедъ и свою Турциею не можетъ избавить отъ моровой язвы, которая тамъ каждый годъ такъ ходячница есть; но между тѣмъ упомянутый Турокъ изчезъ.—

Во время эпидеміи три главныя части города не имѣли никакаго сообщенія; только изъ незаряженныхъ домовъ могли люди выходитъ по билетамъ для купли сьѣстныхъ припасовъ. Наконецъ, 30 марта Старый Киевъ былъ открытъ. Въ марѣ вѣдѣ казалось благополучно; казареты и карантинны снова пусты и 17 марта появленіе моровой язвы снова ужаснуло жителей. Старый Киевъ былъ, по причинѣ этого несчастья, опять очищенъ. Число умершихъ отъ моровой язвы въ Киевѣ, по показанию дневныхъ репортовъ, простирается почти до 4000 человѣкъ, хотя нѣкоторые число это увеличиваютъ.

Теперь я намѣрень возобновить разсказъ свой о Киевѣ. Декабря 15 дня, прошлаго года, поѣхали я пещеры и въ нихъ гробы Русскихъ Святыхъ, находящихся возлѣ Софійскаго монастыря, такъ названные по Софіи, первому (?) Святому. Вблизи Антоніевскѣй
монастырь, наименованный по св. Антонию, где также находятся гробы, которые я посещал весной видел. Оба пещеры выкопаны на горке высокого берега; глубокая, усаженная деревьями, долина разделяет их. От великой Печерской церкви до обеих пещер устроена крытая дорога. Игумений дал нам в провожатые одного монаха, который снабдил каждого из нас в передвижении зеленой войском-той свечкой. Потом отправились мы в подземный ход, вышнюю в сажень, сводом крашенным, а полом вымощены кирпичем. Ходы эти устроены не из камня, но выкопаны в твердой земле красновато-бурового цвета; стены столь же красные, как бы из кирпича, впрочем, можно их скоблить, как это нежелательное делать, без особой и смешной, с водою, принимаемых против всех болезней. Многие такая углубления закрыты извозками. Мы шли около 70 или 80 саженей, то на право, то на лево. С обеих сторон в углублениях стены поочередно монастырей, в гробах, но они покрыты, и крохи рук никого не видно; набожные путешественники обыкновенно ловят эти монастыри, кои имют в центре темно-желтый, и сухи; кости и кожа нестачны. В пещерах нет душителей, но между тьм воздух совершенно чистый; гробы стоят открыто; на стенах изображено большими буквами на бумаге имя каждого Святого; там их обретаются в этих пещерах до 700 лет; они почти все из Печерского монастыря; но есть несколько телес князей и монахов, принесенных из других мест. Некоторые из этих отпеваний были в удивительно малых келиях, где и скончались; келии эти заделаны, оставлено только малое четверогольное отверстие, в которое богомольцы кладут небольшую монету. В некоторых местах показывают главы, на блюдах, покрытые стеклянным покровом. Главы эти по времеям истощаются благовонное миро, которое я действительно приметил по жидкости на стекле. В этой пещере находится 47 Святых. Мощи начальника и основателя оной, архиепископа (?) Богословия, давно уже перенесены в великую Соборную церковь и положены возле алтаря (?) в серебряной раке, также и святого Антония (?). — Теперь, по святости места; не позволяют никого, более погребать в пещерах, где даже и три церкви находятся в которых, по известным праздникам, совершается богослужение. Объ этих Святых есть печатное описание в листах с изображениями, называемое Патерик; недавно вышло новое изданье этого, коего один экземпляр
ГОРОДА КИЕВА.

и мнц подарены. Другие, или Антониевы, пещеры посвящены я въ июнѣ. Они также устроены какъ и первыя, но просторнее еще глубже въ город и содержатъ болѣе святыхъ Мощей; имѣютъ два входа; при одномъ изъ нихъ находится богато украшенная церковь, сооруженная какимъ — то богатымъ купцемъ (?). Оба упомянутые не большое монастыри съ ихъ игуменами или начальниками зависятъ отъ Киевской Лавры. Она владѣетъ важными и богатыми помѣстями въ России. Теремненный архимандритъ, Зосима, происходитъ изъ дворянской фамилии. Братія сама избираетъ архимандрита, который утверждается Императрицею. Въ монастырѣ находится болѣе 200 монаховъ, также Типографія и много художниковъ, какъ то, живописцы, рѣзчиковъ, столяровъ и проч. Я никогда не виделъ столь прекрасной, великолѣпной и богатой церкви, какъ великая Лаврская. Архимандритъ, очень обходительный человѣкъ, пригласилъ меня несколько разъ къ себѣ Генералитетъ, Духовенство и другихъ почетныхъ людей на завтракъ, весьма вкусный, но всѣ кушанья были постныя. — Со стороны Днѣпра, по причинѣ горъ, Киевъ представляетъ прекрасную картину; множество церквей дѣлаютъ этотъ привлекательнымъ. Почти при каждомъ домѣ находится садъ съ вишнями, сливыми и орѣховыми деревьями. Апрѣля 18 начали деревья цвѣти; по спустя три дня вышли снѣгъ, который очень много повредилъ. Здесь случаются часто громовые грозы; особенно 22 июня была безъ дождя самая сильная и ужасная. Если случится проливной дождь, то вода, подобно рѣчекъ, течетъ по улицамъ; ибо они, по причинѣ горъ, круты, но скоро высыхаютъ. „Итому, когда долго не бываетъ дождя, пыль отъ зды до того увеличивается, что при маломъ вѣтрѣ мѣтъ возможности глазъ открываетъ. — Въ долинахъ возла Стараго Киева растетъ много кустарниковъ дикихъ розъ (шиповникъ, по Малороссійскѣ Шишпина), орѣхника, арбуза и проч. Строевой лѣсъ и дрова для отопленія больше частно отправляются въ Киевъ по Днѣпру въ плотахъ. Березовый дрова рѣдки; все сосовые или ольховыя. Въ заключеніе, замѣчу еще, что Киевскія горы состоятъ, большею частью, изъ желтоватой глины, содержащейся по мѣстамъ, особенно возла Стараго Города, песокъ, столь бѣлый, какъ снѣгъ, и столь мелкий, какъ мука; огъ не имѣетъ никакихъ кристаллическихъ крупицокъ, не болѣе похожихъ на пыль. — Въ окружности растеть много шелковыхъ деревъ; заведаны два шелковыхъ фабрики, изъ конука одно находится на Старомъ Киевѣ и принадлежитъ какому-то Русскому кушу. — 1771 года, июля 5. дня, по полудни въ 5 часовъ.
оставил я Кiev. Днвярь перешёл я на порог; потому что мостъ былъ еще не наведенъ; вблизи каштаны, смотрѣвшия за кордоны, не задерживая, подписалъ пашпортъ и пропускъ меня.


§. 55. Судьба гражданъ сего древняго города въ конце XVIII столѣтія во всѣх отношеніяхъ стала улучшаться и охраняться мудрыми учрежденіями Правительства. Въ 1787 г., съ генваря 29 до 22 апрѣля, пребывала Императрица Екатерина II въ Кievѣ, и это посвященіе Екатаринѣ имѣло на сей городъ благодеѣльное вліяніе. Окончились безчисленныя и разорительныя тяжбы за имѣнія и привилегіи; возникли фабрики и промышленность; ободренные Кievляне сдѣлались предпріимчивѣ въ торговлѣ, слѣдственно, и за житочныѣ; число жителей годъ отъ году стало увеличиваться; Государыня утвердила новый планъ для города, которыій намѣревались украсить зданіями; но, среди ихъ надежды и улучшеній, лучшая часть Кieва испытала гордую участь: величайшій пожаръ превратилъ ее въ развалины. Это бѣдственное обстоятельство дѣлаетъ почти эпоху въ Исторіи сего города и заслуживаетъ хотя краткаго описанія.

§. 56. Пожар Кieвскій.—Июля 9 числа, 1811 г., восходящее солнце предвѣщало тихий лѣтній день; мнѣгія тысячи Кievлянъ дѣлали дозволеніе и спокойствіе, при пробужденіи своемъ, любуясь пріятною погодою, не предвидѣли, что слѣдующую ночь проведутъ безъ крово и почти пропитанія. Въ девять, или десять, часовъ утра раздался первый роковой набатъ съ колоколами въ Воскресенской церкви. Любопытные устремились къ тому мѣсту, гдѣ впервые всѣхъ пожаръ; это было, какъ мнѣ казказивали, на пространствѣ между Житнымъ Торгомъ и упомянутую церковью. Но изумленіе объяло жителей, когда они почти въ одно время услышали со всѣхъ колоколовъ несчастное извѣстіе, и тогда же увидѣли страшный огонь въ четырехъ, или пяти, противоположныхъ концахъ города!—Куда бѣжать? Кому帮忙ать?—Всякий обращался къ своему жилищу. Это обстоятельство было поводомъ, что многие послѣ утверждавали, будто бы, при началѣ пожара, Полячицъ удалось схватить сѣмьско Жидовъ, Поляковъ и даже Французовъ, поджигавшихъ дома Кивлянъ посредствомъ зажженного труда, скоропалительныхъ свѣчей и другихъ удобно возгорающихся веществъ. Я не знаю, справедливо ли это мнѣніе, или нѣть. Но и естественные случаи
Были причиною чрезвычайно скорого распространения пожара Киевского. Тогда было лето жаркое и сухое; слѣдовательно, деревянные кровли домов легко взяли паром отъ падающихъ искръ; усилившийся пламень нарушил равновѣсие атмосферы и произвелъ бурю, которая разносилъ искры, головны на величайшее пространство и распространяла пожарь съ такою скоростью, что въ продолженіи трехъ часовъ Киевоподоль представился огненнымъ моремъ; кто не успѣлъ преждевременно спастись, былъ по тѣснымъ улицамъ, не могъ уже съѣсть выхода и сковался жертвою вѣтроной стихии; многие погибли въ погребахъ, или церквахъ; такъ нѣсколько монашества, недавно уйдя въ большой церкви Флоровскаго монастыря, задохлись отъ дыма. Староевѣнный валъ, отъ Андреевской церкви до угла Михайловскаго монастыря надъ Крещатикомъ, былъ усѣянъ нѣсколькими тысячами жителей Стараго Города и Печерска, которые отъ нихъ могли удобно смотрѣть на несчастіе своихъ собратель, потому что помощь человѣческая была тогда тщетна. Пламенныя волны, переходя отъ одной части нижнаго города до другой, сильно вѣтеръ, разносящий всю сторону горящія доски, густой дымъ, падение домовъ на пространство трехъ верстъ и отдаленный крикъ спасающихся—все это представляло зрѣлище необыкновенное и ужасное.—Дворъ напитъ былъ наполненъ множествомъ солдатъ и черью въ лохмотьяхъ. Эти Ванды казались весьма озабоченными. Минуло шесть лѣтъ, слѣдовательно, я не могу быть наблюдателемъ; однако, замѣтила, что эти люди отбивали замки у нашихъ чулановъ, выносили въ банкахъ варенье и тутъ же ели, вынимая руками, а посуду въ дра- кѣ разбивали; тоже было съ напитками; словомъ, въ нѣсколько минутъ кладовая и погреб совершенно опустѣли. Потомъ принеслись за вещи. Услуживость ихъ простиралась до того, что у насъ ничего не осталось бы, если бы отецъ мой не успѣлъ спасти нѣкоторыхъ вещей. Съ трудомъ могли мы пробираться въ кривыхъ и узкихъ улицахъ, загроможденныхъ мебелью, людьми, экипажами. Со всѣхъ сторонъ огонь и дымъ, шумъ и крикъ, пронизанный въ ужасъ. Наконецъ, мы достигли до Днѣпровскаго берега и на Оболони остановились. Тутъ необыкновенное множество вещей было въ величайшемъ безпорядкѣ разбросано на пескахъ; люди суетились, нѣкоторые были даже полуодѣты; общая горесть царствовала въ этомъ станѣ разоренія; иные горько плакали, смотря на гибель города и буйство пламени, котораго видѣ въ время ночи казался еще ужаснымъ. Почти три дня горѣло; окрестныя мѣста Кіева съ восточной
сторонъ (Козелъ на 70, Нѣжинъ на 150 верстъ, даже Роменъ) были покрыты густымъ дымомъ. Июля 10 дня Киево-Подоль пред- 
ставлялъ уже смрадныя, горячия, или дымящиеся развалины. Улицы 
не лазя было распознать; а тлѣніе бревна и вещи въ ямахъ и пог- 
ребахъ, засыпанныхъ землею и золою, дѣляли опасною всякую по- 
пытку ходить по пожарищу. Прекрасные монастыри, Греческій или 
Петропавловской, Флоровскій и Братскій съ Академіею и классами, 
одиннацать каменныхъ и шесть деревянныхъ церквей съ колокольни- 
ями, Лаврское подворье и другія церковные зданія были жертвою 
пламени. Библиотека Братской Академіи въ этомъ пожарѣ утратила 
также много книгъ. Монахи Братскаго монастыря и учителя были 
на ихъкоторое время помѣщены на Старомъ Кievѣ въ Софиискомъ 
Архіерейскомъ домѣ, а въ нѣкоторыхъ погорѣвшихъ покояхъ 
оставался только Ректоръ. Флоровскій монастыръ размѣщенъ были 
въ Николаевскомъ монастырѣ, а монахъ онаго переведены въ Лав-
ру.— Вскорѣ Правительство опредѣлило 200,000 рублей на от- 
стройку Братскаго и Флоровскаго монастырей. — Почти весь Пое- 
доль выгорѣлъ, то есть, самая лучшая его часть, а небольшая 
сѣверная за канавою — Царе-Константиновская, Введенская и Во-
лошская улицы—уцѣлела. Нѣсколько времени жители принуждены 
были оставаться на обширной Оболони и имѣть въ шала-
шахъ; между ними жиль и Протоіерей Леванда, знаменитый про- 
повѣдникъ Киевскій, потерпѣвшій равную участь со своими соот- 
чественниками. Когда опасность миновала, Киевляне стали навѣ-
дывать свои домы и обстривать; въ это время, по причинѣ величайшаго требованія, строевой лѣсь чрезвычайно 
вадорожать. Хотя отъ Правительства и многихъ частныхъ лицъ 
въ Россіи было значительное всепомощствованіе, но отъ пристра- 
стія непосредственныхъ раздавателей оно доставалось не очень 
обычно. Большая часть жителей едва могла находить пропитание. 
Отецъ мой продавалъ послѣдняя вещи за безцѣнокъ, чтобы сколько- 
ко нибудь обостриться; онъ съ горемъ пополамъ покрылъ свой 
погребъ и провелъ съ семействомъ зиму въ этомъ сыромъ подзем- 
лѣ; не умѣлъ перенести своего несчастія и умеръ отъ печали.
§ 57. Улучшеніе города. — Послѣ разорительного пожара въ 
1811 г., и Отечественной войны въ 1812 г., требовавшей многіхъ 
потерь, городъ не могъ скоро извлечь безчисленныхъ потерь 
своихъ; однако, мало помалу, съ 1815 по 1830 г., онъ сталъ улуч-
шаться. Вмѣстѣ тѣсныхъ и кривыхъ улицѣ, проведены широкія и 
прямая, выровнены и усажены мостовые, возведенны многія вда-
Вече; особенно религиозное чувство жителей торжествовало в исправлении и украшении церквей, опустошенных пожарами; увеличено число Учебных Заведений, улучшены круг действия древней Духовной Академии и, наконец, удалены Жиды из Киева.

§ 58. Нынешнее состояние города (1830 — 1848). Следя за всеми перемещами Киева в продолжении 181 года, прочешем о его присоединении под Русскую Державу, нельзя не заметить, что временем наибольшего преобразования и возрастания его было царствование нынешнего Государя Императора. Щедротами сего Монарха много сдѣлано для улучшения и украшения древней материи городовъ Русскихъ. — 1831 г. исправлены Печерская крѣпость; 1832 г. украшенъ Государевъ садъ и окончательно переведена всѣ Могилева Главная квартира первой Армии. Съ прибытіемъ Главнаго Штаба, Генералитета, Интендантства, Адъютанта и прочих Комиссій, Кіевъ получилъ новую жизнь, которую наиболѣе разнообразно квартирирование полковъ, собраніе войскъ на смотры, неоднократное посѣщеніе Монарха и всѣй Царской Familieи. 1834 г. генваря 7-го дня Высочайше утверждено положеніе объ устройствѣ Киева. Того же года, въ 15-й день іюля, открытъ и Университетъ Св. Владимировъ, въ память Великаго Просвѣтителя Россіи; открытъ Вторая Гимназия, Дворянскій Пансионъ, Дѣвичій Институтъ, учреждено Заведеніе Минеральныхъ водъ и начато исполненскіе укрѣпленіе города. 1835 г. Именнымъ Указомъ отъ 8-го марта уволены отъ царскихъ податей на три года поселявшіеся купцы и выстроившіе дома; торговля получила новое развитіе и привлекла много иностранцевъ. 1837 г. проведены на Старомъ Киеѣвѣ новья улицы, и эта часть города теперь перестроена; населена новая часть Лыбедская; возведены огромныя Казармы и Госпиталь; въ семь же году, марта 17-го дня, учрежденъ при Университетѣ Св. Владимировъ Музей древностей. 1840 г. Высочайше повелѣло Кіевскую Губернію, какъ издревле Русскую по происхождению, правамъ и навыкамъ, подчинить вполнѣ силѣ и дѣйствію Русскихъ Гражданскихъ Законовъ. 1842 года окончена и освящена Десятинная Церковь. На Днѣпрѣ появились два парохода. Вообще, въ течение послѣдняго періода времени совершилось много и дурныхъ важныхъ обстоятельствъ; но объ нихъ будетъ упомянуто въ Второй Части. Мы можемъ замѣтить только, что состояние города до 1811 г., или до пожара, было совсѣмъ другое въ сравненіи
Автобиография

съ нынешними; что, выключая нѣкоторых мѣстъ, теперьшний городъ есть совершенно новый, въ измѣненномъ и украшенномъ видѣ.

Такъ протекло тысячиѣтіе. Герой, устрашавшій гордую Византію, Законодатели, искусные Воеводы, могучіе Тиуны и шумный народъ на торговыхъ площащахъ — все изчезло! Отдаленные вѣки все покрыли таинственною завѣсою, сквозь которую только любознательное око съ трудомъ проникаетъ. Исторія, въ которой война, къ стыду человѣчества, составляютъ любопытнѣйшую часть, самая Исторія не все описываетъ. Пропадшіе вѣки представили удивительный рядъ явлений, игру счастія и бѣдствій, примѣры величества и коварства. Милліоны лицъ выступали на сцену и выставляли въ области Киевской, но они преданы завѣсью; между тѣмъ только нѣкоторыя имена убийца съ проклятіемъ и имена величественныхъ людей съ удивленіемъ и благодарностью передаются изъ одного вѣка въ другой. Не цѣлая масса народа была причиною важныхъ обстоятельствъ политическихъ: они совершались по мановенію одного человѣка. Киевъ озарился Ре- лигіею Христіанской по убѣжденію Владимира Святаго; Ярославъ I-й разширилъ и украсилъ себѣ городъ. Впрочемъ, несчастіе, постигнувшее его, какъ и все Государство, произошло отъ собственной вины. Никогда не были бы страшны для Россіи Татары, если бы не было несчастной системы Удѣловъ, гибельнаго образа престолонаслѣдія и отъ того кровопролитныхъ междоусобій. Князя теряли уваженіе, народъ сражался не за родину, самая любовь въ ней охладѣвала при безпрестанныхъ браняхъ и бѣдствіяхъ. Распры Удѣльныхъ Князей погубили Отечество! Батый только воспользовался случаемъ, наложилъ всеразрушающую руку на Киевъ и сбер его съ лица земли. Градъ себѣ населія вновь, ожила и цымѣлъ тихо цвѣтѣть; но, въ несчастіе, человѣчество идетъ къ лучшему, состоянію обыкновенно путемъ тяжаго испытанія. Предкамъ нашимъ дорого стоять возвратъ древней столицы и циньше оной благоденствіе! Киевъ, болѣе двадцати разъ бывшей добычей пламени и столько же разъ осажденной, взятый приступомъ и разоренный, есть для насть мѣсто классическаго. Сколько великихъ событий явилось въ стѣнахъ его; сколько много крови и слезъ пролито на землю эту! Теперь Киевъ, какъ сѣдовласный старикъ, величественно возвышаетъ чело свое, увѣнченное лаврами безсмертия и прославленные лучами святости.
Льтопись и описание
Города Киева,
Составил
Николай Закревский.
Часть II.

Описаниe.

Из сих городъ косимь вѣсть Бѣліе,
имать градъ князь быти, и прики моихъ его
въ тъмномъ имать.

Несторъ.

Съ 4-мъ литографированными рисунками.

Москва.
Въ университетской типографіи.
1858.
ОПИСАНИЕ

ГОРОДА КИЕВА.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.

§ 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА.

Знаменитый в свете и древнейший в России город, Киев, находится в Малороссии, в западной части ея, в теперешней Киевской губернии, на правом берегу реки Днепра, почти на половине течения оной; подъ 50° 26' и 53° северной широты и 48° 13' и 21'' восточной долготы от первого меридiana на островъ Ферро (Собственно Государевъ Садъ и Дворецъ). Должный день здесь бываетъ 16 часовъ 11 минутъ и 30 секундъ. — Климатъ сего города, какъ и всей Малороссии, по географической широты своей, не только можетъ называться здоровымъ, но даже и благословеннымъ; изобиліе плодовъ земныхъ служить тому яснымъ доказательствомъ.

§ 2. ВЪ ПОЛИТИЧЕСКОМЪ ОТНОШЕНІИ.

До начала XVIII столетія Киевъ былъ управляемъ Воеводами, Окольничими и Стольниками. Петръ I-й учредилъ въ 1708 г. Киевскую Губернію, къ которой причислена была вся восточная Малороссія и значительное пространство средней Россіи, всего 36 городовъ, а съ приписными 56; но сія обширная губернія въ 1775 году, была упразднена, и въ 1782 г. открыто Надѣльнічество къ которому причислено 11-ть а потомъ 8 Малороссійскихъ уездовъ (покѣтовъ) по лѣть.
§ 3. ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА.

Природа разделяла Киев на три части: на Старый город, Печерск и Подол. По полицейскому управлению Киев разделялся (1837 г.) на шесть частей, как: 1) Печерская, 2) Дворцовая, 3) Лыбедская, 4) Старокиевская, 5) Подольская, и 6) Площадная. Кварталы отдельных частей суть: Куреневский, от села Куреневки и Звиринецкий, от меньшей крепости на Печерске. — Первая часть занимает Печерск с селом Звиринцем и крепостью до Государева Дворца и Клоша. Вторая, Дворцовая, заключает в себе Государева Дворец, Клов и Крестатик; сия часть, кроме Государева и Кловского Дворца, начала застраиваться с 1790 г., по плану Киева, утвержденному Императрицею Екатериною 1787 г. Третья, Лыбедская, между Лыбедью и Старым Киевом; эта часть образовалась с 1834 г., когда жителям Печерска повелено переселиться свои дома на это место; сюда перенесена также и деревянная Владимирская церковь. К четвертой принадлежит Старый Киев и Подольское между горой угол горшечников и ковшевников, или на языке Малороссийском Гонки и Кожемяки до горы Скачки. Пятая часть занимает Киево-Подоль до церкви Святой Константин; прочее пространство или Площадь с Кирпичовским монастырем составляет шестую часть. Каждая из этих частей составляет по два квартала; к 6-й принадлежат еще два особенные, как: село Преварка, Куреневка и Сырец; сии пределы причислены к 1834 году.

§ 4. СТАТИСТИКА ГОРОДА КИЕВА.

Пространство нагорной и низменной земли, занимаемой городом, в квадратных верстах, содержать 64 версты, или около 4842 десятин. Самая большая длина от северозапада на юго-восток по течению Днепра (считая от пределов Преварки до устья Лыбедин) 15 верст, ширина от 2½ до 5 верст; в окружности с окрестными частями 42 вер. — На одного человека средним числом по 60 квад. саж; но иные части, как то Печерская, по 9, Подольская по 14, а в Лыбединской по 260 кв. саж, на одного человека.
Приложение. Правительство каждый год публикует статистические записки о С-Петербурге и Москве. Не имея подобных официальных записок о Киеве, не может, к сожалению, ничего подобного поместить в этом Описании. Разве прибавить, что в С. П. Б. Академическом календаре на 1841 г. показано за прошедший в Киеве число жителей 44683 души; церквей 52, домов 4645, улиц 13, фабрик 48.

Киевский Гражданский Губернатор, Фундуклей, в своем превосходном и великолепном Обзорнике Киева во отношении к древностям, сь 62 рисунками и чертежами (Киев, 1847 г.) пишет (стр. XV): «Населенность Киева постоянною ею жителями простирется нынѣ свыше 50 тысяч душ обоего пола. Кроме того, здесь проживает, для промысла и работы, разнаго состояния людей болѣе 6 тысяч; да постоянно квартрирующихъ чиновь военного вѣдомства свыше 154 тысяч, кромѣ полковъ, приходящихъ сюда каждое лѣто для лагерей и крѣпостныхъ работъ. Многолюдство Киева въ зимнее время увеличивается на месяц създа на Контракты, при чемъ собирается и ярмарка, продолжающаяся съ 15-го Генваря по 1-е Февраля. Но несправедливо большой приливъ народа къ Киеву бываетъ въ лѣтнее время, ибо тогда со всѣхъ концовъ Россіи стекаются сюда богомольцы, которыхъ число простирается въ годъ отъ 50 до 80 тысяч. — Число учащихся обоего пола въ Киевскихъ учебныхъ заведеніяхъ, свѣтскихъ и духовныхъ, простирется свыше 4-хъ тысяч. — Православныхъ церквей въ Киевѣ каменныхъ 24, деревянныхъ 12, и еще 32 церкви въ 7 монастыряхъ, да 7 церквей домовыхъ при разныхъ заведеніяхъ. Домовъ каменныхъ 303, а деревянныхъ 5714. — Торговыхъ площадей въ Киевѣ теперь 8, — какъ было и въ 11-мъ вѣкѣ, при Ярославѣ. Кроме ярмарокъ Контрактовой, въ Киевѣ сбирается еще 5 небольшихъ ярмарокъ, съ предметами сельской промышленности. Главная торговля Киевская производится по прежнему, на Подольѣ, гдѣ находится и Гостинный каменный дворъ съ 52 лавками. Типографія въ Киевѣ 5.»
§ 5. РОСПИСЬ ЗДАНИЯМЪ И ПУБЛИЧНЫМЪ МѢСТАМЪ ВЪ КИЕВѢ.

ГОРОДСКІЯ ЧАСТИ.

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Печерская.</th>
<th>2. Дворцовая.</th>
<th>3. Дьяковская.</th>
<th>4. Старокиевская.</th>
<th>5. Подольская.</th>
<th>6. Плошская.</th>
<th>Итого</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Академія Духовная, каменная съ церковью Богоявленія</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Аптека казенныхъ и партикул.</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Арсеналъ каменный</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Артиллерійскій дѣловой дворъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ваѣ торговыхъ каменныхъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>— — — дѣревянныхъ</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Библейскаго Отдѣленія, мѣсто собрания въ Лаврѣ съ 1817 г.</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Воинъ окотскихъ</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Больничный городской домъ деревянный</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Бурса (Семинарія) каменная</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Будокъ нахтвахтерскихъ</td>
<td>9</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Военно-Сиротскаго Отдѣленія, домъ деревянный</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Воспитательный Домъ, деревян.</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Врачебная Управа</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Выездовъ изъ города</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Гимназія; одна въ Кловскомъ каменномъ Дворцѣ</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Госпиталь Военный</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Гостинныя Дворовъ каменныхъ</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Дворецъ Государевъ съ каменными фаянсами и Гауптвахт.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Дворовъ и подворьевъ монастырскихъ и церковныхъ</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Дворянской Комиссіи домъ деревянный</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Дворянскій Конвиктъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Дикастериі Духовная каменная</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Домовъ обывательскихъ каменныхъ</td>
<td>125</td>
<td>13</td>
<td>7</td>
<td>29</td>
<td>115</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>— — — — — дѣревянныхъ</td>
<td>1598</td>
<td>152</td>
<td>300</td>
<td>957</td>
<td>1203</td>
<td>438</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### ГОРОДСКИЕ ЧАСТИ.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1.</th>
<th>2.</th>
<th>3.</th>
<th>4.</th>
<th>5.</th>
<th>6.</th>
<th>Итого</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Печерская</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Дворцовая</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Дамасковская</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Строжевская</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Пустая</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Евангелическая церковь деревянная</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Еврейских Синагог деревянных (до 1828 г.)</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Заведение искусственных Минеральных вод, в Государевом Саду</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Заводов изразцовых</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Каретных</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Кирпичных</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Кожевенных</td>
<td></td>
<td>29</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Колокольный</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Котельных</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Милых</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Свечных</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Шелковый</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Шляпный</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Заробочий дом деревянный с суконной фабрикою</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Инвалидов дом каменных</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Инженерный дом деревянный</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Институт Благодати девиц</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Казарма и богадельня каменные</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Колодец</td>
<td></td>
<td>20</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>Комитета Попечительный о Тюмах</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Комиссариатское Депо, дом каменный</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Контора Коммерческого Банка</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Контора первоначального заведения транспорта</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрактовый дом, каменный</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Конопель казенных деревянных</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Крепости с разн. строениями</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Кузница</td>
<td></td>
<td>20</td>
<td>6</td>
<td>11</td>
<td>14</td>
<td>5</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>Лаборатория</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ГОРОДСКИЯ ЧАСТИ.</td>
<td>1. Петербург.</td>
<td>2. Дворцовая.</td>
<td>3. Литейская.</td>
<td>4. Строгановская.</td>
<td>5. Подольская.</td>
<td>6. Площадь.</td>
<td>II. всего.</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Лавокъ въ Гостинныхъ Дворахъ городскихъ и частныхъ во-</td>
<td>46</td>
<td>5</td>
<td>136</td>
<td>187</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>обще, каменныхъ........................................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Лавокъ деревянныхъ..................................</td>
<td>146</td>
<td>11</td>
<td>400</td>
<td>50</td>
<td>607</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Магазиновъ Провиантскихъ, одинъ каменный на Подоль.</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Магазинъ городской каменный.</td>
<td>50</td>
<td>33</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Магистрать (Городская Дума каменная.)................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Медовыя и пивными броварей (пивоварень)............</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мельницъ плотинныхъ.................................</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>—— вътрарныхъ..........................................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Монастырей мужескихъ................................</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>—— женскихъ............................................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мостовыхъ каменныхъ..................................</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мостовъ...............................................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Нагорныхъ въездовъ...................................</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Общихъ квартиръ воспитанниковъ Учебныхъ Заведений</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Пансионовъ мужескихъ казен.</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Пансионовъ частныхъ...........</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Переулковъ...........................................</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>33</td>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Питейныхъ домовъ деревянныхъ</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Площадей...............................................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Пороховыхъ погребовъ...............................</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Постоянныхъ дворовъ деревян..</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Почтовой Конторы домъ камен.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Присутственныхъ Мѣста, корпусъ каменный...........</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Приходскихъ Училищъ, 1 домъ каменный ..........</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Римско-Католическаго, Св. Александра каменная на Креста-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>тиковъ церковь.......................................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Римско-Католическій Домини-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>канскій монастырь.................................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### ГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1. Тверская</th>
<th>2. Дорогомиловская</th>
<th>3. Дыбковская</th>
<th>4. Староконвевская</th>
<th>5. Подмосковная</th>
<th>6. Прохоров</th>
<th>И всего</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Садовь, казенныых</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Семиария Духовная</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Смирительный Дом</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Святий Соборъ, съ каменнымъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Архиерейскимъ домомь</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Старообрядцычныхъ часовыы деревянныыхъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Сумашедшихъ домъ каменный</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Театръ городской на Крещатикѣ</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Типографія Лаврская, каменная</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Типографій вообще</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Трактировъ и винныхъ погребовъ, каменныхъ</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>—— деревянныхъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Тюрьмы Остроговъ и Кордегардій</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Улицы</td>
<td>15</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>13</td>
<td>17</td>
<td>12</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Университетъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Управа Ремесленныыхъ Цеховъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Учащихся обоего пола</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4560</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Училище Землемѣровъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Уездныхъ Училищъ</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Файансовая фабрика, въ Межгорь</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Фонтановъ каменныыхъ</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Церквей монастырскихъ и приходскихъ каменныыхъ</td>
<td>14</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>15</td>
<td>4</td>
<td>41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>—— приходскихъ деревянныыхъ</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Цеховъ домовъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Школа Военно-Сиротскаго Отд.</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Школы церковныыхъ деревянныыхъ</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>6</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Шлагбаумовъ съ караудлинами</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
§ 6. АЗАГОРИУМЪ.

Это древнее, неразгаданное, слово, находящееся на произвольной карте Египетского Георгия Птолемея, жившего около 151 г. по Р. Хр.; Берлинский (Оп. Киев. ст. 5) думает, что Азагорий, который у тогдашних жителей, может быть, назывался Заорий, был не что иное, как Кие. Впрочем, на Ландкарте Птолемея был еще означен город Амикос, стоящий на повороте Днепра, по левую его сторону, вероятно, при впадении Десны в Днепр. Но это все только предположения.

§ 7. АКАДЕМИЯ.

а) Братский монастырь, б) Богоявленский соборъ, в) Конгрегационая Благовещенская церковь, г) Трапеза, д) Классы, е) Бурса, ж) Новая Академия, з) Семинария.

По примеру Католическихъ Польскихъ училищъ открыл Константинъ, Князь Острожский, въ своей столице подобное заведение. Спустя нѣсколько времени и Киеяне основали у себя, возлѣ бывшей уже церкви Богоявленія Господня, школу. Патріархъ Константинопольский, Иеремія II, которыйъ вздѣлъ въ Москву за милостыню, на возвратномъ пути, въ 1589 г., черезъ Киевъ, далъ благословеніе на заведеніе этого училища, для содержанія кого было назначено особое Братство и опредѣлены маєтности, какъ видно изъ купечей записи Киевского жителя,
Академия § 7.

Андрей Обухова, 1694 г.—Школа эта сгорела, и жена Маршалка Мошорского, Анна Гуровичева, пожертвовала в 1615 г. для школы свой дом со всеми постройками, находившейся на месте нынешнего Братского монастыря, при чем изъявила желание завести общество монахов для обучения детей; подчинив их начальству Исаака Копинского (бывшего в послѣдствіи Митрополитомъ Киевскимъ), и обществу двора; сверхъ того учредила при этой школѣ гостиницу для приходящихъ чужестранцевъ Греческаго исповѣданія. Школа эта называлась Братствомъ, а не монастыремъ, и въ ней юношество было обучаемо только Латинской Словесности, какъ пишетъ Сильвестръ Коссовъ въ своей Апологіи. Въ 1620 г., возвращавшеся изъ Москвы черезъ Киевъ, Иерусалимскій Патріархъ Софронъ, грамотою отъ 26 мая, подтвердили это заведеніе, раздѣливъ на старшее и младшее братство и введя обучение Греческому и Польскому языкамъ, а монастырь нанесъ Ставропійцу, уволило отъ зависимости епархіальнаго Митрополита. Но это заведеніе еще въ началѣ своего было уничтожено Казанскимъ и Уніатами, а военныя бури вовсе разорили его. Гетману Петру Коношеновичу Сагайдачному обязанъ Братскій монастыръ со школою (1622 г.) своимъ возобновленіемъ, а въ 1629 г. получена для этого заведеніе и грамота отъ Короля Сигизмунда III. Но и тогда Братство это еще не названо монастыремъ. Въ 1632 г. Печерскій Архимандритъ Петъ Могила вознамѣрился завести въ Лаврѣ особое училище: но, уступивъ просьбами Митрополита Исаака Копинскаго, Гетмана Ивана Петрищика и старшина Запорожскаго войска, присоединилъ свое новое заведеніе въ Лаврѣ къ Братскому и принялъ званіе старшаго брата и защищника этого училища. И подлинно, никто столько не оказалъ благодарности Кіевской Академіи, какъ этотъ знаменитый и великодушный Меценатъ: «Братская Академія, воспитавшая для всей Россіи знаменитыхъ просвѣщенныхъ и добродѣтелей Пастырей, Государственныхъ чиновниковъ и во всѣхъ состояніяхъ отличныхъ гражданъ, есть безсмертнымъ его памятникомъ.» (Слова Митроп. Евгений). Онъ выстроилъ каменное зданіе въ Братскомъ монастырѣ, гдѣ былъ Трапеза (съ церковью Св. Князей Бориса и Глѣбы; а во второмъ этаѣтъ помышляется Академическая библіотека), и нѣсколько деревянныхъ для помышленія учащихъ и учащихся; для бѣдныхъ учениковъ завелъ особую бурсу, и снабдилъ ихъ своимъ содержаніемъ; далъ въ пользу Братскихъ школъ нѣсколько Лаврскихъ вотчинъ; учредилъ порядокъ классовъ до Философіи и Богословія, и по примѣру иностраннъъъ школъ диспуты. Завелъ библіотеку и типографію; послѣдняя, однако же, скоро соединена была съ Лаврской; и на все это испросилъ подтвержденію Владыслава IV Короля Польскаго грамоту, въ которой Братская школа на-
звана *Русская*, а не Академиею; а при смерти Петръ Могилъ завѣщалъ своей Коллегіи еще нѣсколько вотчинъ, вещей и денегъ. За сімь благоуханія Академія долгіе именовала себя *Киево-Могилянское*. Но по смерти этого мужа Академія начала приходить въ упадокъ, и война съ 1648 г. Козаковъ съ Поляками была причиною совершенаго опустошенія. Нѣсколько попытокъ духовенства и Гетмана Витовскаго возстановить Братскія школы, по причинѣ политическихъ переворотовъ, были тщетны. Уже ректоръ Варлаамъ Ясинський съ 1669 г. началъ возобновлять Братское училище; выхлопоталъ у Короля Михаила Вишеневецкаго двѣ грамоты на возобновленіе монастыря со школами и на подтверждение оному владѣнія монастырскими и училищными до сего времени имѣніемъ и волостями; въ 1673 г. стараніемъ Ясинскаго классы были открыты, а ученики стали умножаться; но доходы монастырские были ограничены; много бѣдныхъ учениковъ оставалось безъ всесторонняго ученія; они питались добротнымъ подаяніемъ; младшіе академісты ежедневно, во время обѣда, а студенты по вечерамъ, пѣли стихи и пѣли подъ окнами жителей Киевскихъ, исправляя, такимъ образомъ, пустоту; во время же вакацій играли духовныя драмы. Первый жалованійный окладъ полученъ былъ грамотою Царя Петра и Иоанна Алексѣевичей отъ 11 генв., 1694 г., состоящей въ 50 рублеймъ и 50 четверткахъ хлѣба; но жалованье это до 1786 г. возрасло до 8,400 рублей. Грамотою Царя Петра Алексѣевича 1701 г. училище Братское названо *Академіею*. Между тѣмъ Гетманъ Мазепа въ 1693 г. выстроилъ въ Братскомъ монастырѣ огромный каменный Вогоявленскій соборъ съ предѣловъ Св. Иоанна Крестителя, и каменныя школы, надъ коимъ въ 1735 г., появленіемъ Митрополита Раввилла Заборовскаго выстроены, по плану архитектора Шейдена, второй этажъ съ Тосканкой колоннадою и пристроена конгрегационна Благовещенская церковь. Прибавлены классы Евремскій, Греческій, Немецкій, съ 1753 и Французыскій. А въ 1783 г. Митрополитъ Арсений Могилянскій построилъ особую къ берегу Днѣра Бурсу. Въ 1780 г., февр. 28, Академія лишалась важнейшаго своего сокровища, многочисленной бібліотеки, состоящей изъ рѣдкихъ печатныхъ и рукописныхъ книгъ и грамотъ, собранныя въ продолженіи 150 лѣтъ. Въ это время до 1783 г. Киевская Академія славилась своими публичными диспутами, которые были торжественно совершаемы. До сего времени обучали Еленскому, Славянскому и Латинскому языкамъ, Байумейстеровой Філософіи и Догматамъ Вѣры. Берлинскій (стр. 23) воскликаетъ: «Тѣмный путь къ Геликону! Ученій монахи неправильно разумѣли по Латини и говорили проповѣди Украинско-Польскимъ наречіемъ, а Русскаго почти не знали. 1785 г. Митрополитъ Самуилъ преобразовалъ его заведеніе и прибавилъ классы Математики.
История, География, Рисованиен и Русского языка. При составлении Штатов (1786) Братский монастырь упразднен, и в 1799 г. он был окончательно упразднен. В 1811 г. строительный пояс исчез, и монастырь исчез. Выклюка Академической Библиотеки и Библиотеки. Но в последующие времена все монастырские здания возобновлены. В 1817 г. Киевская Академия обращена в Семинарию, а в 1819 сентябре 28 дня, была торжественно открыта по новому уставу Академии; первым ее Ректором был Архимандрит и Профессор Богословских наук Моисей Платоновъ-Богдановъ.—Гетмань Сагайдачный, по преданию, был побежден за алтаремъ пресвятой Богоматери и за алтаремъ нынѣшней церкви въ 1747 г., побежденъ патриархъ Епифаний Барский.—Въ Братской церкви примѣчательны образъ Богоматери, бывший въ древней Вышгородской церкви; и два креста: Троицкая Патріархъ и Эпифаний Сагайдачный.—Къ сочинениямъ о сей Академіи принадлежат: 1) Старицкій и Новин. Периодическое изданіе Герарда Миллера. Спб. 1773. — 2) Древняя Россией. Вилюевка. Изд. 2. Т. XVI.—3) Истор. Россійск. Иерархій. Т. I. — 4) Описан. Киевск. Союз. Прибавл. стр. 208. — 5) Исторія Киевской Академіи со времени основанія ея до настоящаго времени, соч. воспитанника ея, Іеромонаха Макарія Булгакова. Спб. 1843 г.

§ 8. АНДРЕЕВСКІЙ ВЗВОЗЪ

есть одинъ изъ древнейшихъ, но и самый неудобный, по причинѣ крупныхъ. Близь него, въ 1212 г., Мстиславъ Романовичъ, князь Смоленскій, выстроилъ Церковь Возрождения св. Креста, посвященъ этотъ взводъ назывался Крестовоздвиженскимъ. Въ половины XVII столѣтія (1646) подъ него находился, на горѣ Уздын-Альпинъ, замокъ, выстроенный Полками. Но въ посѣдствіи этотъ взводъ, мимо дороги, между горами Уздын-Альпинъ и Киселевкою, ведущей со Старого Кіева на Покровъ, получила название Андреевского взвода, потому что воинъ не построенъ въ 1744 г. Церковь. Св. Апостолъ Андрей. Въ 1832 года Антиковаремъ Лохвицкимъ были на Андреевскомъ взводѣ произведенъ поиски, но объ нихъ обстоятельно будетъ упомянуто, говоря о Крестовоздвиженской Церкви.

§ 9. АНДРЕЙ, СВ. АПОСТОЛА ПЕРВОВЗВАННAGO, ЦЕРКОВЬ,

Крестовоздвиженская. (По всѣмъ соображеніямъ былъ въ древности на семь мѣстъ Теремной Княжий Дворецъ). — Что предание Несторово, что св. Апостолъ Андрей (40 г.), на горѣ Кіевской водрузилъ крестъ, какъ знаменіе будущаго обращенія Кіевлянъ къ Христіанству, Мстиславъ Романовичъ выстроилъ, въ 1212
году, вблизи сего места Крестовоздвиженскую церковь; но она была в 1240 году, разорена, а в последствии времени забыт и место ея. Императрица Елизавета Петровна, в бытность свою в Киве, в память св. Апостола Андрея, благоволила, своеручно, в августе, 1744 г., заложить основание церкви, выстроенной по плану Архитектора Граафа Растrellи, знаменитого по постройках в Петербурге Смольного монастыря, Зимнего и Царскосельского Дворцовых и других великолепных зданий, во вкусе Рококо (Rococo) вкука Людовика XV, Короля Французского. В Кивском Губернском Правлении хранится следующий подлинный указ Имп. Елизаветы: «Указъ Нашему Генералу в кievском Генералу Губернатору Леонтьеву: На строение в киве церкви св. Апостола Андрея Первозванного и нашего дому повелеваем вамъ отпустить Брегадиру Власьеву истаможенныхъ в кабачкахъ и другиыхъ зборовъ Киевской Губерний до двадцати тысячъ рублевъ. Ейясаветъ. — 8 июня 1749 г. в тропическомъ походе вселе большихъ мятинъ» — Андреевская церковь прекрасной, легкой Архитектуры; ея въ нейшее великолепие вполне соответствует внутренней простоте и изяществу; но по елини она возышается на сверхъ в вилу Старо-Кивского крѣпостнаго бастиона, и, слѣдовательно, одною только южной стороной примыкает къ земляному валу, то для прочности имѣеть фундаментъ почти вполонъ столько же глубокой, сколько высока самая церковь. Съ западной стороны въ этомъ фундаментѣ устроенъ жилищъ мѣста для казармы, впрочемъ, по причинѣ сырости, необитаемы. Церковь эта имѣетъ въ вышию 20 сажень 2 1/2 аршинъ, а съ фундаментомъ 27 сажень. Храмъ съ Коринского Ордена. Гладкія колонны и дорожчатыя пилястры на въ нейшей сторонѣ зданий имѣютъ капители, литые изъ чугуна, теперь уже совсѣмъ покрыты золотомъ, что увеличивало великолѣпие. Еще въ 1820 г. я могъ примѣтить остатки позолоты. Высокій, вызолоченный иконостасъ въ нѣсколькѣ этажей со многими рѣзными фитилями также во вкусъ Рококо; образа иконостаса, писанные на холстъ, хорошей Итальянской живописи, рѣзной балдахинъ надъ престоломъ, церковный утварь, стекляное паникадило, упомянутыя капители, квадра—все это пришло изъ Петербурга. Знатоки особенно хвалить запрестольный образъ Тайной Вечери, писанный на деревѣ.— Церковь эта освящена авг. 19 дня, 1767 г., Митрополитомъ Арсениемъ Могиланскимъ. Издѣли она кажется какъ бы висящимъ надъ Киво-Подоломъ и представляетъ въ видѣ прелестный, а на паперть ея зритель видить въ эту часть города у ногъ своихъ и наслаждается однимъ изъ самыхъ обширныхъ и прекрасныхъ видовъ Кивскихъ. Къ сожалѣнію, никто въ Кивѣ изъ архитекторовъ не сдѣлалъ подражанія этому храму при
АНДРЕЕВСКИЙ (ЯНЧЕ) ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ.

§ 11. АПТЕКИ.

В Кие во-Полоть, возл я церкви Покрова, находится большое казенное заведение сего рода, в 1830 г. бывшее подъ надзоромъ Циммермана. Заведение это снабжаетъ аптеки полковъ, расположенныхъ въ Южной Россіи. На Печерскъ, возл я Государева Сада, находится еще одна казенная аптека Приказа Общественнаго Призрѣнія. Изъ частныхъ аптекъ два находятся на Печерскѣ, два на Полоть. Все онѣ принадлежитъ Нѣмцамъ.

§ 12. АРСЕНАЛЪ.

Это заведеніе есть одно изъ самыхъ огромныхъ въ Россіи. Коменназовское зданіе оного, въ два этажа, украшено рустиками и отличается величественною простотою. Планъ его изображаетъ почти равносторонний квадратъ, коего каждая сторона около 100 сажень длиной. Арсеналъ этотъ, находящийся въ крѣпости, противъ Западныхъ врата Печерскаго монастыря, заложенъ въ 1784 г. на мѣстѣ существовавшаго до 1712 г. Флоровскаго Вознесенскаго дѣвицкаго монастыря, который переведенъ въ Кие во-Полоть, а построенная въ 1705 г. каменная церковь бывшею шумную, матерью тогдашнаго Гетмана Мазепы, еще оставалась до 1798 г. Архитекторомъ при построеніи Арсенала былъ Инженерный Генералъ Карлъ де Шардонъ.

§ 13. АРТИЛЛЕРИЙСКІЙ ДВОРЪ.

Къ сему фортifikационному дѣловому двору съ жильемъ принаслѣдуетъ еще Артиллерийскій конюшніи съ караульною и находятся въ Печерской части, за Новою Сдободою, близъ Военныхъ Госпиталей, и расположены въ городѣ; они заведены около 1804 г.

§ 14. АСКОЛЬДОВА МОГИЛА.

а) Угорское урошище, б) Ольминъ дворъ, в) Церковъ св. Николая, г) Дворецъ и Врата Угорскія, д) новая церковь св. Николая, е) Кладбище.

Подъ 882 г.: «И пришлю (Олегъ) подъ Угорское и пришлю ко Аскольду и Дирову, глаголъ... И несокъ (точно Аскольдова) на гору и косергова и на горѣ, еже (мѣсто) ея нынѣ зоветь Угорское, кдѣ нынѣ Ольминд дворъ. На той мѣстѣ постави Олма церковъ сялтаго Николу.»—... Подъ 898 г.: «Идоша Угермило Кие въ горою, еже ея нынѣ зоветь Угорское, пришедшее къ Дивору, стаянъ въ пожащимъ» (Лавр. 10). — Шведоръ (Несторъ Т. 2. с. 236) пишетъ:
Аскольдова могила § 14.

«Олег, взявши взвыв по Днепру, должен был пристать у того места, на котором теперь стоит Подоль, ибо сия часть города, по течению речки, выше Старого Города (Киева) и Печерского. Название в «Киев урочища Угорского уже ничезав, но это слово есть имя неприятельное, происходящее от слова гора; У есть предлог и значить у горы, а возвратить слово оно было бы тоже, что и Подоль (лежащей при горе). А как урочище Плоское лежит еще выше Киева-Подола, то оно и должно быть древнее Угорское.»—Остроумно, но несправедливо. Таковое объяснение, странное в глазах Киелиц, навязывает Шайкеру, потому что он никогда не бывал в Киеве и даже, как он говорит (стр. 233) никогда не видел плана этого города; знает нашу древнюю столицу только по недостаточным рукописным изъяснениям, присланым в 1765 г. из Киевской Губернской Канцелярии в ответ на заданные вопросы С-Петербургской Академии Наук. Ничего ниже (стр. 392) он сам противоречит себе: «Впрочем, должно думать, что Венгры разставили свои вежи не под самым Киевом; Олег весьма не потерпел бы сего; в том же адее (то есть, на Подоле, или Плоском) ныне довольно места «для польского войска, как племя замышляет Волынка» (стр. 195), который знать местоположение Киева.»

Аскольдова могила есть древнейшее и до сих пор сохранившееся между жителями Киева название одного урочища, которое есть не что иное, как часть высокого и стремительного правого берега реки Днепра и уступ Печерской горы. Урочище сие находится по течению реки, выше Киева-Печерской Лавры, отстоя от оной к югу на одну версту; оно лежит почти под самым Пустышко-Николаевским монастырем и по течению же Днепра, ниже Подола, отстоя от него к югу на две версты. Мы, Киевляне, по непрерывному преданию, Аскольдовой могилой называем и Угорским урочищем, которое находится по течению Днепра, ниже и Старого Киева, отстоя от него на югосторонних версты на полторы. Гизельь, безстыдно обманутый Дугошем, а особенно Стрыйковским, хотя и часто в своем Синопись (первое издание 1674) говорить небылицу, но для местоположения Киева важный писатель, ибо жил в этом городе. Он говорить тоже. Кроме сего см. Патерник Печерский, аник 35. Патерник, сочинение Косова, Киев 1635 г. Тератургима, соч. Калиновского, Киев 1658 г.

Примечание. Церковь св. Николая, бывшая в 1110 г. на Аскольдовой могиле, не есть древнейшая, как в которой за это выдают опус (Берлинский Опис. Киева 46). История пишет только, что она в его время стояла на Аскольдовой могиле, которая называлась также и Угорским урочищем, или Ольминским двором; а когда построена, неизвестно (Справ. § 15. Пустышко-Николаевский монастырь). Не Оль—
ник, какъ стопъ въ Синопскомъ (стр. 25), во Ольминъ дворъ. Ольма папъ Але-ма была, първою, знатный человѣкъ въ древнемъ Киевѣ. Такъ льмалъ Кармванъ (Т. I. прямѣн. 295), по Максимович (Киевлянъ Т. I. стр. 52. и Обозрѣ-Киева 8) догадывается, что хотя позднейшимъ Литописцамъ и приписаны построе-вие церкви ср. Николая Ольмы, однако първою кажется показаніе Киевскаго Синопсиса (см. 19), что церковь сія была построена Ольгой: да и самое названіе Ольминъ дворъ, едва ли не ошибочно писано вмѣсто Ольминъ дворъ, и проч. Въ XI г. встрѣчается существовавшій уже женскій монастырь, измѣненный въ свѣдущимъ столѣтіі въ мужской. Объ Угорскомъ уроженцѣ и оъ Аскольдовой могилѣ Беринскій помѣстилъ неудовлетворительную статью въ журналахъ: "Уголь", 2. Анастасевича на 1811 годъ (Т. I. майск., № 5, стр. 354.) Они пишутъ: (Отп. Киев. 137) "Среди "бывшаго взвода, по которому Аскольдъ на гору внесли и которымъ Угры "восхиряли, еще примѣнять въ отвагости удалялись на Днѣпръ." (!!)

Въ Платоновской Литописи упоминается объ Угорскихъ Вратахъ и просто объ Угорскомъ, и именно подъ 1146 г.: "И пошли (на кня-женіе) Игоря (II) въ Киевъ, идя съ вѣломъ (Киевлянами) подъ Угоръ-скихъ;" подъ 1151 г., во время нападенія Георгія Суздальскаго, на Киевъ Илляславъ II, защищая городъ, кромѣ Русскихъ войскъ, разставлялъ Тор-ковъ такъ: "а Коеуеве и Тори и Песенды тула стѣна отъ Золо-тымъ Воротъ по тѣмъ городомъ до Лядскихъ Воротъ, а оттуда оли и до Клюна и до Берестоваво и до Угорскихъ Воротъ и до Днѣпра" далѣе подъ тѣмъ же 1151 г.: "Илляславъ же (побѣдивъ Георгія Долгорукаго) съ Вятеславовъ вѣдѣ въ Киевѣ, Вятеславъ же на Величалѣ дверь, а Илляславъ подъ Угорскимъ." Наконецъ, подъ 1161 г. Илляславъ III Давидовичъ съ помощью Полоццевъ взялъ Рос-тиловъ въ Киевѣ: "Половцы обѣздаху обѣ городы, проскакуютъ спол-пий... и побѣгомъ Беренѣевъ къ Угорскому, а другимъ къ Золо-тымъ Воротомъ." (стр. 22, 60, 66 и 90.) Изъ приведенныхъ мѣстъ видно: 1) что слова "Илляславъ сѣдѣ," т. е., жить подъ Угорскому, предполагаютъ на семь уроженцѣ Кижескій дворецъ; 2) особенно изъ пѣрваго текста подъ 1151 г. ясно, что древня, и нынѣ подъ тѣмъ же именемъ известная, Аскольдова могила, и пр., Несторова показа-няя подъ 882 и 898 г., даже и до конца XII столѣтія была именуема также и Угорскими; разсмотрѣть планъ города: отъ Золо-тымъ Вор-отъ въ промежуточное городище были до Лядскихъ на Крецатыкъ, потомѣ оттуда до Клюна, где теперь первая Гимназія и до Берестоваво, т. е., до церкви Спасской въ Печерской крѣпости и до Угорскихъ Во-ротъ и до Днѣпра; по Аскольдовой могилѣ, лежащей на крутомъ берегу Днѣпра; и, наконецъ, 3) изъ предыдущаго видно, что на Угор-скомъ находился Врача городище, подобно Замѣтнымъ, Жидовъ-скимъ, Лядскимъ и пр., а подъ Угорскимъ Кижескій Дворецъ; но гдѣ именно они существовали, сего теперь рѣшительно опредѣлить не
возможно, особенно, если они были деревянные; по крайней мере мы знаем, что все это было на Аскольдовской могиле, которая, отстоя от Киево-Подола на два версты, и отделялась от оного горами, по крупинь своей, не представляет никакой возможности к населению; да и в Льтовисках объ этом, кроме дворца книжеского, ничего не говорится; с чего же взять Карамзин (II, 266) Угорское название Нижею частью города? — В 1808 г. на месте деревянной построена каменная церковь во имя Св. Николая, возле которой отведено кладбище.

§ 15. БАВИНИ ТОРЖОК.

Лобное место. — К публичным мстам принадлежало еще Лобное или Торговое место. Льтовиски упоминается объ нем в XI столетии; но само собою разумеется, что оно было, и притом весьма значительно, при Владимире I, и гораздо раньше. Можно с некоторых достоверности предположить, что торговая площадь была возле Десятинной церкви. В 1069 г. В. К. Изяслав И, боясь вторичного мятежа, перевел свой торг с Киево-Подола. Подъ 1147 г., при описании убийства Игоря II: «Володимерь (брат Изяслава II) вольца Игоря во дворе матеря своего, запоръ ворота, а Игоря пусти на кожоковы свьи... А Игоря повъздьше за возволоконь и ско- зовь Бабинь торжекдо до Св. Богородицы (Лавр. 158).» Въ Ипатиевск. Лит. (стр. 34) нѣсколько иначе и подробнѣе: «Игорь вниде во дворь Мстыславль... и волоконь (Игоря) съ Мстыславля дюора тес- зовь Бабинь торжехождь на Княжь дюору» но нть словъ «до Св. Богородицы» т. е., Десятинной церкви. И такъ, древнее Лобное место или Бабин торжокъ (толкучи разъюкъ?) находилось между Мстыславлямъ и Княжескимъ Ярославымъ (въ послѣдствіи Воротислава и Чудина) дворами и Десятинной церковью (Сравни. § 38).

§ 16. БАВИ ТОРГОВЫЯ.

Отъ глубокой древности Русские были великіе охотники до бань; вотъ слова Преп. Нестора: «И иере (Св. Апост. Андрей, возвращавшийся изъ Россіи въ Римъ), видѣлъ (у Славянъ) бани древни, им пережигъ нашем умилым, и розволокнутся назвъ и облѣ- ются касомъ успѣнными (щелоками?), и возмут на ея прудъ младе, бытпей салы полыма, едва слѣзутъ вѣчны, и облѣжатся водою студеню, и тако оживутъ. И то вь- крате по всѣ дни (Лаврент. 7).» Наибольшее число торговыхъ бань находится въ Киево-Подолѣ; двѣ въ Плоской части, четыре въ Подольской, нерядная въ Крещатикъ уронцицъ; но лучшія изъ
Глава 17. Братчики ворот.

их, собственно, древнейших врат. Они находились в валу, древние, может быть, в каменной (Ярославовой) стене, ведущей от Десятинной церкви (находящейся на Старом Киеве, в найменьшем Андреевском Окладе) до Софийского Собора. Они были, вероятно, в виде башни; огромная форма кирпичной, множество материала и необыкновенный способ постройки, видимый в двух оставшихся стенах до 1798 года, свидетельствовал о глубокой древности их. С того времени разорения города Татарами известны они в народе под названием Братчики, но некоторые именуют их и Миниховыми; потому что этот Град с 1732 по 1757 год не имел укреплений Старого Киева. Между воротами к Софийскому Окладу находился в древности чрез овраг мост (Сравн. § 90).

Глава 18. Богословский.

(Николаевское - Иорданский) дневничий монастырь. Самая отдаленная южная часть Киева-Подола есть Плоское. Здесь, у подошвы горы, находится деревянная церковь Святителя Николая. С с 1616 года заведена была при Святой церкви дневничий монастырь, названный Иорданским, в саду и носит чудесное свидетельства, что никто, бывший в Палестине, потерял свой серебряный ковш в рядах Иорданы, а приехавши в Киев, нашел его в колодце, находящемся вблизи выше описанной Николаевской церкви. Отец Борецкий, бывший игуменом Золотоверхо-Михайловского монастыря, выстроил в нем церковь Святого Господа в 1621 году и при ней завел женский (Богословский) монастырь, в коем престарелый его супруга была первою игуменьей; но этот Богословский монастырь, по указу Петра I, переведен в 1712 году на Плоское и соединен с Николаевским, имел другую деревянную церковь Святого Господа. Сей соединенный монастырь, по состоявшемуся в 1786 году, Духовным Штатам, уничтожен и остался зачатым, пока существовали в нем монахини. Потом церковь Святого Николая обращена в приходскую.

На погостъ сего упраздненного монастыря существуетъ нынѣ деревянная приходская церковь во имя Великомученика Димитрия.

§ 19. Вольница.

Городская деревянная съ садомъ находится винъ городъ, между Новою Слободою, Паниковщиною и Лыбедью. Она заведена около 1805 г. городскимъ обществомъ, и нѣсколько человекъ больныхъ и увѣчныхъ находятъ въ ней пристанище. Вблизи этой больницы, въ 31 день июля, 1837 г., заложено великолѣнное Университетское здание.

§ 20. Борисоглѣбская церковь.

На Подолѣ, Рождества Св. Иоанна Предтечи. — До 1802 г. была на этомъ мѣстѣ Католическій князь или монастырь, на общирномъ фундаментѣ коеаго выстроена деревянная Борисоглѣбская церковь; въ 1682 г. возлѣ нее была трапеза съ церковью Святаго Иоанна Предтечи; въ 1691 г. выстроена, на мѣстѣ прежде бывшей деревянной, каменная Рождества Св. Иоанна Крестителя; но въ 1790 г. (такъ стоить въ Описании Киев. Соф. стр. 179), или въ 1699 г. (какъ пишеть Берлинскій, Опис. Киевъ, стр. 107) церковь Борисоглѣбская стояла; утвърдъ ея присоединена къ церкви Св. Иоанна Крестителя, въ которой устроено и престоль Св. Мучениковъ Бориса и Глѣба. Въ 1811 г. эта церковь, во время общаго пожара, вся выгорѣла, но послѣ возобновлена. Вблизи сей церкви, по древнему преданию, происходило крещеніе Киявлянъ въ Почаевъ, при Св. Владимировъ (Синопсисъ стр. 50).

§ 21. Брянч.лавъ и Косычка дворы.

Погребъ. Подъ 1867 г., при Изяславъ I: «Людье Киеевстви прибѣгаша Киеву, и старажча вѣе на торгповцѣ (въ Киево-Подольѣ), наказа людье корзину на Воеводу на Косычку; и дохода сѣ вѣка на Гору (на Старый Киеѣв; они шли не нынѣшнимъ ввозомъ Андреевскимъ; ибо онъ проротъ въ позднѣйшее время; но дорога съ Подола на Старый Киевъ или Городъ (Гору) была прежде чрезъ теперешнее Кожемякъ и Гончары по натуральному орту, который нынѣ на Сторомъ Киеѣвъ засыпаютъ; или по Боричеву ввозу), и прихода на дворѣ Косычковѣ, и не обрѣти его, стапа у двора Брянчлавль (разумѣется ли подъ сымъ именемъ отецъ Полоцкаго Князя Веслава? — Послѣдній тогда сидѣль въ темницѣ Киевской), и рекоша.... и раздѣлся на двое (на право и на лѣво); половина ихъ идѣ кѣ вѣкъ погребу (т. е., по направленію къ Софійскому Собору), а половина ихъ идѣ по мосту (бывшему предъ древнѣйшими, нынѣ Батыевыми, воротами (см. § 17),
ВАРЯЖСКИЯ ПЕЩЕРЫ.

Возле теперешних Дальнихъ пещеръ, къ кону, они примыкаютъ. Хотя объ нихъ Льтописецъ не упоминаетъ, но они должны быть весьма древни и, впрочемъ, состояли жилища первобытныхъ обитателей страны Киевской. Они совершенно одинакового качества съ Лавровскими и суть продолженіе ихъ; во многихъ мѣстахъ завалились. Въ Патерикѣ (листъ 159), въ житіи Теодора и Василія, упоминается объ нихъ такъ: монахъ Теодоръ нашелъ въ пещерѣ своя многостоние сребра и сосудовъ драгоцѣнныхъ, хотя съ онымъ утѣы, но раскившись въ этомъ мѣстѣ, зарыты ихъ оный въ землю. Мстиславъ сынъ Святополка II Изяславича (1093 — 1113) узналъ объ этомъ, требовалъ отъ Теодора сокровища. «Еще при жизни св. Антонія слышалъ я, отвѣтствовалъ Теодоръ, что въ этой пещерѣ хранится древня Варяжская и Латинская драгоцѣнности, изъ коихъ и я много видѣлъ; но Богъ отнялъ у меня память, и я теперь не знаю, гдѣ они скрыты въ ино.» Кальюсскій, въ своей Тератургіи, говоритъ, что рассматриваемы нами пещеры получили названіе свое отъ Варяговъ, которые, имѣвшія здесь свой притонъ, производили разбой по Днѣпру. Сие преданіе, или можетъ быть только предположеніе, имѣетъ очевидное правдоподобіе (Срав. § 112. Берестово).

§ 23. ВАСИЛИЯ СВ. ЦЕРКОВЬ.

а) Жилище Киля на Борисеѣ, б) Перуновъ храмъ, в) Василья св. церковь, г) Чертова Березица и д) Трехсвятительская церковъ. — Родъ ея постройки. — Поискіи.

а) Жилище Киля или Киля на Борисеѣ. «Сдѣлалъ Киля на городѣ, где намѣ оуводъ Борисеѣ (Лавреи,)» слѣдовательно, по словамъ Льтописца, древнее Борисове было мѣстомъ, гдѣ жилъ первый (баснословный) основатель города Киева; по мнѣнью, также неосновательному, Стръйковскаго, въ 430 г. по Р. Христовѣ. «И послѣдняя древняя людскіе мужи, числомъ 20 въ лоды къ Ольдѣ, пристанъ подъ Борисеѣ-
б) Перуновъ храмъ. Въ послѣдствіи на этомъ мѣстѣ былъ храмъ верховнаго божества, Перуна; но время основанія онаго намъ неизвѣстно. Въ 980 г.: «И ната книжни Володимеръ вѣа Киевъ единъ, и поставилъ кумиря на холмѣ вѣа двора теремнаго: Перуна древня, а главу его сребрену а ус златопъ... и сѣвернимъ кроюли земля Руска, и холмопь... На томъ холмѣ нынѣ церковъ стоить св. Василя (Лиан.)». По Владимиру, поставивъ новый кумиръ Перуна (на мѣстѣ прежняго?), хотелъ почтить его даже принесениемъ въ жертву человѣка, какъ объ этомъ, подъ 983 г., Преп. Несторъ въ своей Летописи упоминаетъ.

в) Василя св. церковь. По принятіи Христіанства Владимировъ, возвратясь изъ Корсуна, въ 988 г., низвергъ Перуна: повелъ рубили церкви и поставилъ по мѣстопи, идже стоять кумиръ. И поставилъ церковь св. Василя на холмѣ, идже стояла кумиръ Перуна (Лиан.). Имя Василя получилъ Владимира I при крещеніи.

Примечание. Въ Воскресенскомъ спискѣ выдумано обстоятельство, что первая, Владимира I построенная, церковь въ Киевѣ, была освящена 26 ноября, во имя св. Георгія, а въ Степеней книгѣ, во имя Мученика Турова (!).

g) Чортово Беремище. Гизель, въ своемъ Синопсисъ (стг. 54), передалъ преданіе, сохранявшееся между Киевлянами: «Идола едва выкопа въ мѣстѣ съ горы утолши въ Днѣпръ, ближе его нещадно... и откуда дорогу ту съ горы низже монастыря Золотоверхого Михайловскаго (на реку Днепръ Чортово Беремище, си есть, тьмъ счать).» — Названіе это принадлежит древнему Боричеву возвозу и горѣ, на которой стояла церковь св. Василя. Это преданіе и до сихъ поръ сохранилось у простаго народа (Берлин. 66,133,190). Церковь св. Василя, стоявшая близъ двора Теремнаго, была первоначально деревянная (слово рубили подаетъ къ тому поводъ думать), и первая изъ этихъ, которая создала Владимировъ I. Въ XII вѣкѣ была она каменная, но не известно, кому должно принадлежать построеніе ею; ибо 1184 г. сорушилъ одну Святославъ II Всеволодовичъ, по Ипатіев. Лѣт.: «Сожечена быть церкви св. Василя, яже стоить въ Киевъ на Велицѣид Дворъ (стг. 128)» а въ 1198 г. другую Рюриковъ I Ростиславичъ: «созда В. Кн. Рюриковъ церкв. св. Василя въ Киевѣ на Волоцѣд Дворъ (по той же Лѣтоп., стг. 152). Церковь эта, въ 1246 г., подверглась общему разоренію отъ Та-таръ. Еще въ 1646 г. Болданъ видѣлъ ея остатки: уцѣлили только два полуразрушенныя стѣны, вышиною отъ 5 до 6 футъ, покрытые
Василия святаго церковь. §. 23.

Греческими надписями. Более четырех сотъ лъть церковь эта лежала въ развалинах, потому была исправлена (въроятно Петромъ Могилою 1632—1647) и приписана къ Братскому монастырю, отъ котораго тамъ опредѣлень былъ строитель съ братіею для служенія. Полскій Кор. Владиславъ IV, 1638, май 12, 1640, іюн. 7, Казимиръ 1650, фев. 20, Михаилъ Корибутъ 1670, окт. 10, утвердили во владѣніе Братскому монастырю мѣста церкви Крестовоздвиженской и Троекрестительской. (Опис. Софіи 210. Приб. 211); но по истребленіи пожаромъ, около 1660 г., она опять запустѣла и приписана потомъ къ Михайловскому монастырю.

Въ оффиціальной „Росписи Киева“ 1682 г. она названа Троекрестительскою, вѣтою церковью; вокругъ нее были Житній дворъ и 9-ть анбаровъ съ хлѣбными запасами (Срав. Ч. I. §. 51, стр. 57). Въ такомъ положеніи находилась эта церковь до 1690 г., и въ старинныхъ Смѣтныхъ и Городовыхъ книгахъ описана слѣдующимъ образомъ: „Церковь каменная Трехъ Святителей, въ длину во основании со олтаремъ 7 саженъ, внутри отъ западныхъ дверей до олтаря полчетвере сажени, олтаръ въ длину 3 саж. съ аршиномъ, посерединѣ тое церкви и олтаря 4 саж. съ аршиномъ; на той церкви главъ и сводовъ нѣтъ, обвалились и во многихъ мѣстахъ стѣны разсыпались.“ — Впрочемъ, Цари Иоаннъ и Петръ Алексеевичъ, и Московскій Патріархъ, Адрианъ, между прочими правами и привилегіями, отдѣли, Грамотою отъ 28 сентября 1694 г., Киевскому Митрополиту, Варлааму Іспашскому, и запустѣвшую древнюю церковь св. Василия подъ вѣдомство Киевской Митрополии.

д) Трехъ Святителей церковь. Около 1690 г., въ обвалившейся церкви св. Василия поддѣланы были хлѣбные анбары; но въ 1695 г. приступлено къ возобновленію ея (Мал. Дьякъ. Кол. Арх. Ист. Мал. изд. 2. Т. III. стр. 239); она посылена вновь во имя Трехъ Святителей. Въ помянутомъ прошломъ столѣтіи при ней находился мужескій монастырь, что видно изъ вѣдомости о монастыряхъ Киевской Епархіи 1756 г. (Опис. Киев. Софіи. Приб. стр. 245) и изъ плана Киева 1745 г. (Обозрѣнія Кiever. Фундуклей. 24). Въ 1783 г., а по другимъ 1787 г. приписаны къ ней бдный приходъ. Зданіе этой каменной церкви до нынѣ оставалось, очевидно весьма древнее, особенно узкое оконо съверной стѣны въ притворѣ олтаря; въ святѣ съ откосами вышнюю 5 арш. 9 верш., а шириною 1 арш. 1 верш. Она была складена изъ тонкихъ четверугольныхъ кирпичей, на толстой известковой съ толченнымъ кирпичемъ подмазкѣ. Длинною, кромѣ новой, уже пристроенной, панорть 25, ширинюю 16 арш. и 10 верш. со стѣнами; вышнююю 14 арш. 7 вершковъ; а верхъ ея стѣнъ съ карнизомъ и по стѣнамъ пиластръ, также окнѧ, сдѣланы уже новыми. Въ 1826 г. Анненковъ возобновлялъ эту церковь. Подробнее описываетъ ее Самойловъ: Киевъ въ началѣ своего существо-
введения церковь § 24.

введение. М. 1834.—Много сделано было поисков волхв этой церкви Г-юо Турчаниновою и другими любителями древностей. Так, в 1812 г., при смотре крепостных будегаров, открыта была очень глубокая круглая яма (Вернер. 67, 180). В 1837 г., в открыть сей церкви дялять пойск Г. Анненкова, но находка состояла в одном старом кирпиче и нескольких кусках стенок. В 1838 г., в 20 шагах к Съверо-западу от церкви, открыта глубокая пещера с отдальными ходами в разные направления, которые, впрочем, оканчивались завалами. Она выкопана в твердом глиннистом песчанике и имеет совершенное охощество с Лаврскими. По освидетельствовании сей пещеры, вход в нее вновь засыпан (Журн. Мин. И. Цр. Апр. 1838).

§ 24. введение во храм в пресвятых богородицы церковь.

а) Волосово капище, б) Церковь Св. Власия, и в) Введенская.

а) Волосово капище. Киево-Подолье, особенно Оболонь, издревле были выгодным местом для пастушества, на которое Киевляне выгоняли скот свой. Возле дороги, ведущей из Старого Киева на этот луг, во время морозопоконства жители выстроили капище, находившееся вблизи теперешней деревянной церкви Введения Богородицы, и посвятили его богу Волосу, покровителю хозяйства и домашнего скота. Берлинский говорит (Опис. Киева, стр. 110 и 192), что это обстоятельство доказывается документом 1696 г., находящимся в архиве Городской Думы. В документе семь есть выписка, коей слогIdx показывает, что оно заимствовано из какой либо древней рукописи.

б) Власий Св. церковь. В означенном документе сказано, что на месте капища Волоса, по приятии Християнства, выстроена была церковь Св. Власия, которая в 1651 г. встроена пожаром. Сходство имени и, сверх всего, да сих пор сохраняющееся обыкновение прослушиваться прибывать к помощи Св. Власия во время скотокий больных, подтверждают это обстоятельство. Можно также еще заметить, что теперешняя Введенская улица в среднем времени называлась Былдогонной, от слова bydo, рогатый скотъ. Близость Оболони, впрочемъ, была причиной, что божица Волосова была устроена в таком отдаленном разстоянии от города. Впрочемъ, Несторъ объ этомъ ничего не говоритъ, къ сожалению же Берлинскому, при своем Описании, не приложил списка какого документа, на котором онъ основывается. Следовательно, это обстоятельство еще остается доказать.

в) Введения Пресвятая Богородицы, выстроенная деревянная церковь, находящаяся на съверном углу Киево-Подолья, возль Введен-
ской улицы, выстроена в 1718 г. каким-то Львовцем. Церковь эта мала; при ней тоже деревянная колокольня; оба строения незавидной архитектуры.

§ 25. ВИТЯЧЕВЪ БРОДЪ И ХОЛМЪ.

а) Светопольч город, б) Неводницкая пристень, в) Перевозъ Киеvской, г) Мостъ черезъ Дніпро.

Подъ 1095 г.: «Половцы же не идоща за Росью (рекою); Гюргевци же выйдеша, и идоща Киеvu. Светопольч же повелъ ру- бяти городъ на Витячевъ холму, аб свое имя нарекъ Свет- топольч городъ, и повелъ Епископу Марину сб Юрьевцы свести ту и Засаковецм (жителем Сакова) и прочимъ отъ иныхъ градъ, а Гюргевъ зажегъ Половцы токъ (пустой). (Лавр. 97. Никонов. II стр. 11.)» Впрочемъ, Юрьевцы скоро (въ 1105 году) возвратились на прежнее свое мѣсто. Подъ 1149 г.: «Изяславъ же ста пришедъ у Витячева .... ту перебредоста Дніпрь. (Ипат. 43). Подъ 1151 г.: «пришедшы иль (Изяславу II, Ки. Киеv- скому съ войскомъ) на Витячеву, стаща противъ собъ, поташа битися аб лодыяхъ о бродѣ. Изяславъ же и ту не дадци иль аресты, Олеговцемъ сдѣлавшы иль сб Половцы, оставивше Гюрге... сб товары противу Витячеву, сали ѣхаша аб Зарубу. (Лавр. 143.)» Изъ описанія въ Льтовискахъ видно, что Витячевъ былъ ниже Киева, на правомъ берегу Дніпра, и что черезъ эту реку при Витячевѣ и Зарубѣ былъ бродъ (срав. § 55). Карамзинъ пишетъ: «Константинъ Багрянородный называетъ Витячевъ Виттеbя. Ученый Ваеръ, худо зная нашу древнюю географію, обратилъ (Коммент. Академ. X. 408) сіе имъ въ Витебскъ; но городъ Витячевъ стоялъ на берегу Дніпра, ниже Киева и Триполи. Тамъ, впрочемъ, находился и Светопольчъ, о коемъ упоминается въ Льтовискахъ при наставліи Татья въ 1224 г., (см. Большой Чертеiжъ, стр. 145. Истор. Г. Росс. Т. I. прим. 513). Тоже самое Исторіографъ повторяетъ въ Т. II. прим. 171 и 336.

б) Между тѣмъ Берлишкій думаетъ, что Витячевъ находился возлѣ самаго Киева, внизь по Дніпру, не болѣе одной версты отъ Лаврскаго Собора, гдѣ теперь Неводницкая пристень, у которой въ 1708 г., учрежденъ мостъ и главный черезъ Дніпру перевозъ. Возлѣ Неводницкой пристани выткается небольшой ручей, по которому, можетъ быть (?), названъ Витячевъ. Но и Берлишкій сомнѣвается въ истинѣ собственного мнѣнія; ибо онъ тутъ же говоритъ: «Если сія (Неводницкая) пристань называлась Витячевымъ, то на нагорномъ возышении онаго
быть Святопольч город (стр. 33 и 185). И так, мнение Берлинишского должно уступить указаниям из Книги Большому Чернечку, которая составлена в 1827 году.

в) Переезд Киевский: 1) "И, ни же рекоша, яко Кым есть перевозник бьылъ; у Кьева бо ближе перевоза позада сб оной стороны Люпра. (Лавр. 5) Должно полагать, что сей древнийший переезд былъ возле устья Поачаны въ Днепръ противъ Борисева "вза-иза.

Противъ Выдубицкаго монастыря, подъ 1097 г.: "И переездеся (Василько) на Выдобысъ (Лавр. 110)" 3) Подъ 1146 г.: "Ао Вышеграда и до Днепра, до устия Десны и до перевоза Къодаского (Ипатиевск. 24)." Но где же? 4) Противъ Аскольдовой могилы. Въ 1638 г. пишетъ Калью-Фойскй: "аного Великой Спаской церкви (что нынѣ въ Печерской крѣпости) лежитъ дорожка къ монастырю Св. Николая Пустыннаго; по той же сторонѣ немного дальше дорожка къ перевозу на Днепръ (Опис. Лавры. 312)." 5) У Неведницкой пристани. О Неведницкомъ перевозѣ упоминается въ оффиціальной Ростиславъ Киева, составленной въ 1682 г. Тамъ говорится, что мостъ черезъ Днепръ, Чертоню и побочныя заливы были наведены на 90 байдакахъ и 39 плотахъ, длиною 552 саж., шир. 4 саж. (Срав. Ч. I. § 51; оставленъ въ 1838 г. 6) У Спасскаго взвоза (см. § 75) исправленъ въ 1809 г., но вскорѣ оставленъ; въ 1838 г. опытъ возобновленъ. Изъ предвыдущаго видно, что не было постояннаго мѣста для перевоза въ Киевъ, кого жители, какъ въ древности, такъ и теперь, переназыкали рѣку во всѣхъ временахъ, и въ разныя времена перемѣняли мѣсто перевоза.

г) Мостъ черезъ Днепръ. Подъ 1115 г.: "Во товъ же лвмъ Володимеръ (Мономахъ) устрои мостъ черезъ Днепръ (у Вышегородъ въ Конигск. 177. Лавр. 127)." О другомъ не говорится. Для сообщенія города съ Полтавою и Черниговскою губерніями, которое такъ затруднительно бываетъ въ весеннемъ время, началось, съ 1838 г., приготовленіе къ постройкѣ нового постояннаго моста черезъ Днепръ.

§ 26. ВЛАДИМИРА СВ. ЦЕРКОВЬ,
приходская деревянная на Печерскъ, выстроена въ началѣ XVIII столѣтія, на бывшемъ, такъ называемомъ, Старомъ базарѣ. Частъ Печерска отъ Провалъ до Затирника и Новой Свободы называлась до 1835 г., по имени этой церкви, Владимировской частью, но по причинѣ планировки города и устройства крѣпости, церковь эта перенесена въ 1835 г., къ Шулявинцѣ, на нынѣ названную, Лыбедскую часть, находящуюся между рѣчкою Любедью и Златыми Вратами. Лыбедская
часть правильно отстроена; лучшим же ея украшением есть Университетъ св. Владимировъ. Въ этой-то новой части города опять устроена Владимировская церковь, и съ 1835 г. совершается въ ней свящесяслуженіе.

§ 27. ВОЛОСКАЯ УЛИЦА
или Волошская (отъ слова Волохи или Влахи). Она находится въ той части Киево-Подолья, которая уцѣлила отъ бывшаго въ 1811 г. пожаря, и продолжается отъ Царе-Константиновской до Введенской улицы. Не вѣда ли она въ древности, въ калицѣ Волоса, отъ коего и по лучила свое название? Только въ такомъ случаѣ названіе сѣ было бы Волосова. Надобно, впрочемъ, замѣтить, что это одна изъ самыхъ края выхъ и граныыхъ улицъ въ городѣ. Предприняться планированіемъ скорѣе и згъ вырѣзать и улучшать.

§ 28. ВОРОТИСЛАВЛЬ И ЧУДИНА ДВОРЪ.
а) Ярославовъ Княжій дворъ. Подъ 945 г.: «А дворѣ княжескѣ ближе въ городѣ, идѣже есть нынѣ (т. е., въ 1100 году) Воротиславль и Чудина (Янверь 27).» Чудина былъ знатный воевода, присутствовавшій, въ 1054 г., въ совѣтѣ Князей и бояръ объ отпѣвѣ смертной казни, а въ 1072 г. управлявшій Вышгородомъ. Воротиславль называлъ неизвестенъ. Впрочемъ, сей дворъ въ Львописяхъ по преимуществу называется Ярославовыъ; такъ въ Ипатиевск. Льтопис. подъ 1146 г. сказано: «сѣдова (Игорь II Ольговичъ) Князы сѣд на Горѣ (Старый Киев), на Ярославъ дворъ.» Сей второй части въ § 122 (Теремный княжій дворъ) разыскано, гдѣ находился первоначальный княжій Теремъ; а посему упомянутый выше Воротиславль и Чудина дворъ находился на Старомъ Киевѣ, въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіи, между Трехсвятительской и Десятинною церквами; ибо это самое примѣчательное мѣсто для княжескаго двора, бывшаго почти посерединѣ древнѣйшаго Киева.

§ 29. ВОСКРЕСЕНІЕ ГОСПОДНА
каменная приходская церковь, находящаяся въ Печерской крѣпости, въ востоку отъ Арсенала, и во сту саженяхъ отъ приходской же Теодосіевской церкви, сооружена какимъ-то Козацкимъ полковникомъ около 1698 года.

§ 30. ВОСКРЕСЕНІЕ ГОСПОДНА
каменная приходская церковь, находящаяся на Подольѣ, противъ бывшаго, отъ 1611 до 1835 г., городскаго Магистрата. На этомъ мѣстѣ она существовала еще 1596 г. При ней, около 1618 г., былъ приходскимъ священникомъ Иоаннъ Ворецкий, названный въ монашествѣ Иоаннъ и бывший, отъ 1620 до 1631 г., Митрополитомъ Киевскимъ.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМЪ § 31.—ВОТЧЬ МОНАСТЫРЬ § 32. 83

(Опись. Киевской Софий. 161). Нынѣшняя Воскресенская церковь со-оружена Киевскимъ жителемъ, Рудзинскимъ, около 1695 г.; она имѣеть довольно красивую наружность, а высотою до 14 саж.; въ 1811 г., во время пожара, вся выгорѣла, но вскорѣ потомъ обновлена и украшена.

§ 31. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМЪ,
въ южной части Печерска, близъ уроцища Каменного Запона. Израадной величина деревянный, на каменномъ фундаментѣ, домъ сей основанъ въ концѣ прошедшаго столѣтія; теперь приходить въ ветхость. Первоначально былъ онъ устроенъ для принятія бѣдныхъ сиротъ и незаконнорожденныхъ дѣтей, конъ-числа, впрочемъ, незначительно.

§ 32. ВОТЧЬ, МУЖЕСКІЙ МОНАСТЫРЬ СВ. ВЕДОРА.
Подъ 1128 г.: «Во то же лѣто заложи церковь Мстиславовъ князь киевскому Святаго Ведора» (Лавр. 131. Никоновъ. Т. II. 62).» Потомки сего князя завели при этой церкви монастырь и назвали его Вотчъ или Отчий. Въ церкви этой погребены тѣла: въ 1132 году создателя сего храма, Мстислава Владимировича, Великаго Князя Киевскаго; въ 1154 г. Изяслава II Мстиславича (Лавр. 146); въ 1167 г. тѣло Великаго Князя Ростислава Мстиславича; въ 1169 г. княза Луцкаго, Ярополка Изяславича; въ 1173 г. Великаго Князя Мстислава III Мстиславича и Князя Луцкаго Владимирова Мстиславича; въ 1187 г. погребено тѣло Мстислава Давидовича, Князя Вышгородскаго; въ 1195 г. Князя Луцкаго, Изяслава Ярославича, а въ 1198 г. Князя Муромскаго, Глеба Юрьевича (Ипатіевск. 12, 74, 95, 98, 106, 135, 147. Зерцало Россійскихъ Государей 50, 41, 55, 61).—Мѣстоположеніе Вотчи монастыря также трудно опредѣлить, какъ и Янчина (ср. § 10). Впрочемъ, замѣчаніе Берлинскаго (стр. 70 и 166) кажется вѣроятнымъ, что люди, по склонности своея, имѣютъ обыкновеніе погребать прахъ любимыхъ особъ въ ближайшемъ къ себѣ мѣстѣ, почему сей и, показанный выше, Янчина монастырь, составлявшіе погребальные Пантеоны и готовый убѣжищемъ уединявшихся Кижескихъ особъ, должны быть въ близости дворцовъ ихъ. Теперь въ частныхъ домахъ, посреди Древнейшаго Киева, то есть, въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіи Стараго Города, открываются иногда погребенные праха и фундаменты къ югу отъ Десятинной церкви, и едва ли не представляютъ мѣстъ этого Вотчи монастыря.—Подъ 1259 г. Даниилъ, Князь Галицкій: «украсти жесъ (въ церкви Св. Иоанна Златоустаго въ Холмѣ) иконы, еже принесъ изъ Кіева, каменныя драги и бисеромъ златимъ, Спаса и Пресвятаго Богородицѣ, иже ему сестра Ведора вѣд и изъ мана-
стъря Θεόδωρα..., и колоколы принесе изб Киея (Ипат. 198).» Их сего ясствует, что Татары не совершенно разорили Киев; поэтому что тамошне монастыри существовали и послать сего бдествия, но что саме Русские мало по малу обрали церкви и обители, а развалины перешли от времени, как употребляемы были обязательниками какъ строевые матеріали. Подобную судьбу испытать и Римъ, разрушенный не столько варварами, сколько собственными жителями. Мѣсто Вorta монастыря, и въ немъ церкви св. Θεодора, было еще пзвестно и въ 1638 г. Калюновой, изъясняя свой планъ при книгѣ Taturshina, писать: «№ 50. Церковь св. Θεодора Тирона (на Старомъ Киевѣ), коей только стѣны остались ( Ср. часть I. §. 52.)» Покойный Митрополитъ, Евстафий, какъ любитель древностей Русскихъ, припомнилъ этотъ планъ, съ объясненіями въ Русскомъ переводе, при своемъ Описании Киево-печерской Лавры (изд. 2. 1831), но, въ сожалѣнію Калюновой не имѣлъ ни малыяго понятія о снятіи плановъ; произвольно рисовалъ изображенія церквей, означая нумерами и объясняя ихъ. По группировкѣ изображеній можно догадываться, что церковь св. Θеодора была въ Андреевскомъ Отдѣленіи, но со временемъ и развалины исчезли. Прежде думали, что Вorta монастыря находился на мѣстѣ упраздненной деревянной Покровской церкви на Перевѣсьцѣ, т. е., въ Михайловскомъ Отдѣленіи, потому что въ началѣ XVIII в. были открыты задесь великие погреба и основанія зданий; однако, въ 1838 г., Комитетъ изысканія Древностей открылъ въ Андреевскомъ Отдѣленіи, въ саду Королева, остатки фундамента какой-то церкви; одинаковая форма и строевых матеріаловъ съ другими древними зданиями доказываютъ и ея древность, что и подала поводъ лѣтомъ признать эти остатки за бывшую церковь св. Θеодора Вorta. Кроме сего, выкопано нѣсколько и золотыхъ вещей. Членъ Комитета, Ставровскій, нашелъ упомянутые выше остатки фундамента древняго зданія такимъ образомъ:

1) Въ глубинѣ земли, на 3 арш. подземный канава въ 1 квадрат. футъ изъ кирпича и красныхъ плитъ, подобно въ Десятинной церкви.
2) Два́ небольшія параллельныя стьны въ направлении отъ запада къ востоку. Северная изъ сихъ стьны состояла изъ древняго строительного матеріала, а южная изъ матеріала болѣе новаго. 3) Сии два параллельныя стьны заключаются третьюю полукруглою стьною; слѣдов., это алтарное мѣсто. 4) У южной стьны гробница со слѣдами истрѣбленія деревяннаго гроба съ прихожей и костылями. 5) Нѣсколько слѣдовъ отъ фундамента другихъ зданий. (Жури. Минист. Народ. Просвѣ. 1839 г.), Берлинскій (167) считаются даже на планѣ Сильвестра Коссова при его книгѣ «Patericon» въроятно, онѣй не лучшее плана Калюновскаго; но и его не видѣлъ.
§ 53. ВЫДУБИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ.

а) Церковь св. Михаила, б) Церковь св. Великомученика Георгия.

а) Церковь св. Михаила. Подъ 1070 г.: «Заложена блисть церкви св. Михаила вб монастырь Всеволожи (Лавр. 75).» Этот монастырь находится ниже Печерска, отъ Соборной Лаврской церкви въ 2 къ верстахъ, надъ Днепромъ, между горами въ пределномъ удолин. Гизель сообщает намъ предание, по которому сей Всеволожи монастырь получилъ название Выдубицкаго. «Вверженнынъ оный болванъ (истру. - «кань Перуновъ») въ Дніпрѣ поплылъ внизъ; а невѣрные люди, идуче «берегомъ, плахаху и завху, глаголюще: «Выдубай, нашъ Господину Боже, выдубай!»..... Идолъ той выдубай или выплылъ тамо на брегъ, идуче онымъ монастырю Выдубицкимъ, и нарекомъ мѣсто оно Выдубицы, подъ сьемъ Выдубицемъ....; но вѣрные притекшъ, утонши паки идолъ.»

Потомъ продолжаетъ: «Митрополитъ Киевскій, Михаилъ, создалъ тамъ церковь во имя Архистратига Михаила въ память того, что сей Архангель, низвергнувъ нѣкогда сатану съ неба, помогъ низвергнуть его и съ горы Дніпровской (Саноксис 54).» Но эта церковь существуетъ только, какъ мы изъ Лаврописи видимъ, во время Всеволода. Подъ 1070 г.: «Во сие же лѣто заложена блисть церкви св. Михаила вб монастырь Всеволожи.» Въ 1088 г. Митрополитъ Иоаннъ II освятилъ церковь св. Михаила въ Выдубицкомъ монастырѣ (Лавр. 89). Въ первые времена своего существования обитель сія пользовалась особенностью славною, и нѣкоторые назъ ея настоятелей были воззываемы на Епископские кафедры. Такъ, Игумень Сильвестръ, известный переписчикъ Несторовой Лаврописи, въ 1119 г., былъ поставленъ въ Епископы Переяславскіе, другій Игумень, Ардіанъ, въ 1190 г., поставленъ въ Епископы Бѣлагордскіе. Въ 1096 г. Половцы, предводительствуемые Вонькомъ, разорили Киевъ и выжгли Красны Дворъ на Выдобичахъ (ср. § 76); въ 1097 г., нояб. 4, Василько, Князъ Теребовлянскій, постигъ эту обитель и ужиналъ въ ней, не предвидъ коварства Святополка, Князя Киевскаго. (Лавр. 99, 110). 1146 г. Въ Выдубицкомъ монастырѣ нѣкоторое время держали въ заключении несчастнаго Игоря II Ольговича (Лавр. 136). Кромѣ сего, въ Ипатьевск. спис., подъ 1149 и 1169 г. (стр. 41, 44, и 98, стр. § 52), въ 1199 г. Великій Князъ, Рюрикъ, 10-го июля, заложилъ каменную стѣну подъ церковью Св. Михаила, со стороны Днепра, въ Выдубицкомъ монастырѣ, при игуменѣ Максимѣ; Архитекторомъ былъ Петръ Милонгъ; стѣна эта окончена сентябрь 24 дня. Сочинитель Киевской или Ипатьевской Лаврописи (стр. 153), листъ Рюрику, говоритъ о стѣнѣ, какъ объ одномъ изъ семи чудесъ свята; вышнѣ отъ сей стѣны не
осталось уже в следов. Там же, подъ 1250 г., сказано: Даниилъ, Князь Галицкий, отправлялся къ Батюю, «придя Киеву, оберяну яко сидитъ въ ЕйковиѢ Дьяволовѣ; и пришедъ въ домъ Архигратора Михаила, рекомъъ Выдубичъ, созва Калугеры...... изъ избъ монастыря объ людьи (стр. 184).» Слѣдовательно, и послѣ построя Татарскаго монастыря сей, какъ и св. Феодора Волчѳ, существовали. Потомъ объ немъ упоминается въ 1532 г., что Игуменъ-онаго, Иоаннъ, переведенъ въ Лавру (См. Евангелие Описаниѧ Киѳевской Лавры, 141). Въ 1541 г. Польское Правительство дало всеволодову монастырю переписную грамоту. По грамотамъ же Польскихъ Королей 1620 г. Выдубицкій монастырь уступилъ быть Киевскому Митрополичьему, но послѣ сдѣлался независимымъ и имѣлъ свои помѣстья. Въ началѣ XVII вѣка приняли правила Уніатской церкви. Въ 1625 г. ожесточенны Запорожцы напали на монастырь и утопили въ Днѣпрѣ Уніатскаго Игумена, Антонія Грековича, (Описаниѳ Киѳевской Софии, 160). Въ 1632 г. монастырь сей зависѣлъ отъ Уніатскаго Митрополита, Велимира Рутскаго, какъ это видно изъ грамоты отъ 1 ноября, 1632 г., Владислава IV, Короля Польскаго, данной Киевскому Митрополичьему, Петру Могилѣ. Но, по смерти Рутскаго, въ 1637 г., въ силу грамоты Королевской, монастырь Выдубицкій былъ очищенъ отъ Уніатовъ и Могилою назначенъ для Кодзьвтора Киѳевской Митрополии, что въ 1648 г. и подтверждено. Деревянная церковь возобновлена. Въ 1688 г., Царскою грамотою позволено Митрополичьему Гедеону, имѣть въ этомъ монастырѣ свои кельи для приѣзду и отдыху, но не управлять ни монастыремъ, ни имѣніемъ ономъ; въ 1691 г., отъ 22 сентября, грамотою Царевъ Иоаннъ и Петра Алексѣевичей, данной Варшаву Ясинскому, возвращены Выдубицкій монастырь подъ вѣдомство Киевскаго Митрополичьему (Описаниѳ Киѳевской Софии, 209).

б) Церковь св. Великомученика Георгія. Кромѣ древней Михайловской церкви (которой восточная половина, до послѣднаго возобновленія, оторвана въ Днѣпрѣ обрушившимся подъ ней утесомъ), есть другая, среди монастыря, Соборная, св. Великомученика Георгія. Сию церковь и каменную трапезу съ церковью Преображенія Господня началъ строить, въ 1696 г., своимъ изяществомъ знаменитый Старообрядческий Козачій Полковникъ, Миклашевскій. Зданія сіи окончены въ 1701 г. Въ трапезѣ на стѣнѣ и теперь еще можно видѣть жгловой гербъ Миклашевскаго, а въ залѣ Настоятелскаго дома портретъ его, находившйся прежде въ самой церкви. Кромѣ сихъ трехъ, есть еще четвертая церковь, Благовещенская, устроенная въ верхнемъ этажѣ Михайловской. Тамъ помѣщаются теперь разница и библиотека монастырская. Въ
§ 33. — Вышгород.

§ 34.

786 г., по духовным штатам, Выдубицкій монастырь считался третьеклассным, а в 1842 г. возведён в 2-й класс. Первый Архимандрит онаго произведён в 1798 г.—Достойны замечания: 1) Большой ручной серебряный крест, 1642 г.— 2) Евангелие Львовской печати, 1636 г., и 3) Служебник, 1629 г., вкладъ сей обители отъ незабвенноаго Петра Могилы.

Монастырь этот находится въ одномъ изъ привлекательнѣйшихъ мѣстъ Киева, какъ бы самою природою назначенными для уединенія. Онъ окруженъ съ трехъ сторонъ высокими холмами, покрытыми льсомъ, идущими заледянъ и являться съ восточной стороны, у ногъ зрителя, рисуется картина Дніпра, къ которому безпрестанно подмываются стремнійный берегъ, на которомъ стоитъ древняя церковь св. Михаила. Въ 23 день апреля здесь бываетъ годовой праздникъ; въ это время природы, проснувшись отъ зимнего сна, оживаетъ въ зеленый и является съ новою предстію. Кіевляне собираются сюда толпами праздновать двойное торжество церкви и природы; на паперти тихой обители волнуется разнообразное и шумное обществѣ; съ хлопотливымъ бросая взглядъ на гробовую доску, лежащія вокругъ соборной церкви, какъ бы не замѣчая тлѣнности и скоропреходящности всего въ мѣрѣ. Но къ этому празднику должно совершить путешествіе водою, сестъ въ лодку у Киева-подола и устроиться по струямъ Дніпра; виды праваго высокаго берега, на которомъ расположено Печерское, довершаютъ очарованіе зрителя.

§ 34. Вышгород.

а) Хоревича, б) Удоль Ольги, в) Церковь святаго Василія, г) Бориса и Глѣба, д) Удольный городъ, е) Новѣйшіе поѣски.

а) Хоревича. Священникъ Київ на гордѣ, гдѣ же нынѣ возвѣстъ Бориса, въ Церкви свящ. на гордѣ, гдѣ нынѣ зовется Церковъ, а Хориа на третій гордѣ, отъ не. о же прозвана Хоревича (Лавр. 5). И такъ въ Вышгородѣ поселили преданіе впервые Хоріва, брата Киева. Въ послѣдующее время Русскіе Київъ на этомъ мѣстѣ, по причинѣ его рѣдкой красоты, выстроили дворецъ, а потомъ заведенъ былъ и городъ.

б) Удоль Ольги. Въ 905 г. Олегъ отдалъ Вышгородъ, какъ удоль Великой Київской Ольги. Древляне и другія подвластныя племена должны были въ оный послѣдать дань свою: «И обложи (Ольга въ 946 г.) дань тяжку (на жителя города Коростена), гдѣ твоя дань извесція Киева, а третья Вышегороду ко Ольви; бѣ все Вышегородѣ градѣ Вольшинѣ (Лавр. 25).» Этотъ городъ былъ извѣстенъ и Кон-
стантуну Вагрянородному. До принятія Христіанства Владиміръ I содержалъ (980 г.) здѣсь триста изъ своихъ нажоницъ. «Нажоницы же у него причисна въ Вышегородъ (Лавр. 34).»

в) Церковъ св. Василія, вѣроятно въ 988 г., Владиміромъ сооруженная. Хотя Несторъ именно объ этомъ не говоритъ, однако, тексты Летописи подъ 1015 г.: «И положенша тѣло его (Борисова), принесенъ оный Вышегороду у церкви св. Василія...... Глебу же убѣнѣну бывши и повержену на брекѣ между двѣма колодцами, посѣлѣ же везище, везиша и, и положиша и у брата своего, у Бориса, у церкви св. Василія (Лавр. 58 и 59),» даютъ намъ достаточную причину заключить, что Вышгородская церковь св. Василія выстроена Владиміромъ I; потому что коварное убѣніе Бориса и Глѣба послѣдовало въ тотъ же годъ кончины отца ихъ.

Примѣчаніе. Берлинскій пишетъ: «По вспрѣбленіи сей церкви пожаромъ, мощи святыхъ перевезены были въ новую основанную Владиміремъ Ярославомъ I. (стр. 119)» Но ссылаются въ П. Подобное пишетъ и издатель Оборзня и Кеви въ отношеніи къ древностямъ: «По когда ознаменовалась святость ихъ (Бориса и Глѣба) мощей, то брать ихъ, Ярославъ I, около 1020 г., построилъ надъ ними во имя ихъ, деревянную церковь, вмѣсто сгорѣвшей, Василевской (стр. 6).»

Выдвинуты обстоятельства, о которыхъ Несторъ ничего не знаетъ.

г) Церковъ св. Бориса и Глѣба.—Въ XI вѣкѣ Вышгородъ соперничествовалъ съ столицею. Въ 1072 г. Изяславъ I Ярославичъ выстроилъ, на мѣсто прежней, вѣроятно сгорѣвшей, новую церковь (Берлинскій «геликоновѣдційшую») во имя св. Бориса и Глѣба, мощи конечны были, 2 май, въ этотъ новый храмъ торжественно перенесены. Въ сие время Вышгородъ управлялъ болгари Чудимъ. «Первосвятитель сестерь спаршотерпцы Бориса и Глѣба... преложиша въ нову церковь, жмѣ сдѣла Изяславъ, жмѣ стоить и нынѣ (т. е., во время Нестора) .... И въ той церкви Вышегородъ Чудимъ (Лавр. 78).»

Примѣчаніе. И такъ Берлинскій ошибочно пишетъ, что «съ того же времени Вышгородъ сдѣлался городомъ удѣльнымъ Киевянинъ.» Онъ же говоритъ: «И въ 1075 г., Черниговскій Киевъ, Святославъ Ярославичъ, основалъ уже каменную церковь. (стр. 119).» Святославъ, бывший Черниговскимъ Киевянинъ, и еще въ 1073 г. названъ Изяславъ, сдѣлаался Киевянымъ, а о каменной церкви Летописецъ упоминаетъ только подъ 1115 г.}

Вышгородъ (какъ Удѣломъ?) въ 1078 г. управляютъ Ярополкъ: «свяну Изяславу (Князю Киевскому), Ярополку, сидящу Вышегородъ.» Въ 1114 г. окончали вышгородцѣ Великій Киевъ, Святополкъ-Михайлъ. Въ 1115 г. Великій Киевъ, Владиміръ II Мономахъ, выстроилъ и торжественно, при собраніи многихъ Киевей и высшаго духовенства, осва-
тиль 1 мая новую каменную церковь, и въ оную, 2-го числа того же месяца, перенесъ гробъ Св. Бориса и Глѣбъ.—Того же времени недѣль простоять мость на Днѣпрѣ противъ Вышгорода. «Сводкишихся браты Руси князь, Володимер, звовый Мономахъ, сынъ Всеволодъ и Давыдъ Святославичъ, и Олегъ, братъ его, и слуга ша перенесъ мощи Бориса и Глѣбъ: блюхи бо создали церквь и има камень (Ипатев. 6).»

а) Удѣльный городъ. Въ княжение Владимира II Мономаха въ Вышгородъ удѣльно княжилъ Мстиславъ Владимировичъ отъ 1117 но 1125 г. По смерти сего князя одинъ изъ сыновей его удѣльно княжилъ при Великомъ Кн. Ярополкѣ II, и именно Всеволодъ, но времени не означено. Въ 1146 г. симъ городомъ правилъ вельможа Тудоръ, а потомъ княжилъ Вячеславъ Владимировичъ.—Въ Вышгородской церкви погребено тѣло В. Кн. Всеволода II Ольговича.—Въ 1174 г., честолюбивый Андрей Боголюбский осаждалъ Вышгородъ, въ которомъ храбро защищался Князь Мстиславъ (Лавр. 85, 127, и 136. Ипатievск. 22, 610). Давидъ Ростиславичъ княжилъ отъ 1180 по 1190 г., гдѣ и умеръ, оставивъ сына Ростислава или Іоанна; а въ 1218 г. упоминается о Вышгородскомъ Князь, Ростиславъ Рюриковичъ. Во время наществія Батый (1240 г.) Борисоглѣбская церковь разорена, а мощи Святыхъ неизвестно гдѣ сокрыты. Въ исходѣ XIV в. Вышгородъ укрѣпленъ былъ замкомъ, о которомъ на поминается нынѣ только название мѣста, Замковище, или Замчище, потомъ образовалось здѣсь незначительное селеніе; 1702 г., выстроена на бывшемъ кременному фундаментѣ деревянная церковь, которая и по нынѣ существуетъ.

е) Новѣйшіе поиски. Охотники до древностей производили неоднократно въ этой церкви и возлѣ нея поиски: такъ въ 1814 г. раскопаны были земляные высокіе курганы; въ 1816 г. Г.за Турчинова открыла все основаніе бывшей церкви, но не сыскало никакихъ древностей; однако жъ Анненковъ хотѣлъ еще разъ въ 1838 г. попытаться. Возлѣ этой церкви находится студенецъ, который нынѣ существующий, и вѣрою, былъ прежде въ погребу ней. Въ заключеніе замѣтимъ, что Вышгородъ лежитъ на горѣ, по правой сторонѣ рѣки Днѣпръ, разстояниемъ отъ Кіевоподолья на 17 версть, считая по обыкновенной дорогѣ мимо Куреневки, Преварки и боромъ; а по Оболони, луговою сторонюю, по берегу Днѣпра 10 версть, но не сей, какъ стоитъ, по опечаткѣ, въ Землеописаніи Росс. Имп. Землевладенія (Т. VI, стр. 21), а за нимъ эта опечатка повторена въ Истор. Карамзина (Т. I. стр. 185) и въ Кіевск. Синопсисѣ, планин. Евгеніемъ Болховитиновымъ (1823 г., прибавл. стр. 49). Впрочемъ, луговая дорога, по причинѣ раз-
дичь Дніпра, множенства озеръ и болотъ, возможно только съ изою
мѣсяца, да и то не всегда удобна и безопасна.— Близъ Вышгорода есть
 mogila, называемая Вороновою. Въ 1844 г. профессоръ Ставровскій,
 разрывая ее, открылъ въ ней толстые деревья, положенные въ видѣ
 параллелограмма, на вкопанныхъ въ землю свалях; между ними обнару-
 жилась продольговатая масса угля, возлѣ которой найдено нѣсколько
 череповъ человѣческихъ (Кievск. Губерн. Вѣдом. 1847. № 1.). Кромѣ
 сей могилы есть еще другія, съ именами Крещатаго, Варавина, Малак
 и проч. Кирпилова могила лежитъ между Щековицею и Лыбедью.—
 Имя Хорева, другаго брата Киева, теперь напоминается въ Кievѣ,
 только на одной улицѣ Хоревою; идущей возлѣ церкви Св. Николая
 Притиска.

§. 35. ГЕОРГІЯ СВ. МОНАСТЫРЬ.

Подъ 1057 г.: «Заложи Ярославъ... Св. Георгія монастырь
(Лавр. 65). «Въ Прологъ подъ 26 ноября означено, что онѣ находили-
ся между Златыми Вратами и Софійскими Соборомъ, и именно предъ
 вратами Софій. Ярославъ построилъ мужескій монастырь Св. Георгія
 «ю имѣ себѣ отъ Святаго крещенія данное (Синописъ 62).» Также
 самое думаетъ и Татищевъ (Т. II. 71). Примѣровъ сего въ Исторіи
 Киева не находится довольно: такъ Св. Владиміръ (Васильевъ) построилъ во
 имя Св. Василія церковь; Илія (Димитрій)—монастырь Св. Димит-
 рія; Всеюлодъ I. (Андрей) Ярославичъ монастырь Андреевскій; Влади-
 міръ II (Едоморъ) Всеюлодовичъ монастырь Св. Едомора, и проч.
 Нестатственный Киїзъ, Судиславъ, сынъ Владимирова Святаго, томившійся
 въ темницѣ двадцать четыре года, получилъ свободу въ 1057 г.; охва-
 тывъ въ святу, принялъ сана монашескаго и окончилъ жизнь свою, 1083 г.,
 въ обители Св. Теодорія. По разореніи Батьевымъ церковь Св. Георгія
 возстановлена изъ развалинъ на томъ же самомъ мѣстѣ въ исходѣ XVIII
 вѣка, какъ это ясствуетъ изъ церковныхъ записей; она была деревянная,
 съ придѣломъ во имя Св. Сергія Радонежскаго, въ 1674 г., по-
 строена стараго Киевскаго Воеводы Ки. Ю. П. Трубецкаго, и освя-
 щена 26 ноября, что видно изъ Отписокъ сего Воеводы къ Царю Але-
 сію Михайловой (Синбирскій Сборн. М. 1845. Отписка 153). Въ 1744
 г. Императрица Елизавета Петровна, въ бытность свою въ Киевъ, пожаловала
 значительную сумму денегъ на возсозданіе нынѣшней каменной,
 приходской, церкви, во имя того же Святаго. Въ ней потребено тѣло
 Константина Александровича Ипиланта, Господаря Молдавскаго, ко-
 торый, во время войны Русскихъ съ Турками, для избавленія преслѣ-
 дованій Турецкаго Правительства, нашелъ, въ 1798 г., покровительство
 въ Россіи, жилъ и умеръ 27 іюня, 1816 г., въ Киевъ.
§ 36. ГИМНАЗИЯ.

Дворянство Киевской губернии пожертвовало, в 1805 г., особый, свыше 450,000 рублей акс. простирания, капитал на содержание тамошней Гимназии и некоторых Поветовых Училищ. Правительство, согласно сему желанию, признало полезным распространить курс учения в Киевской Гимназии и воззвести оную пред другими сего рода заведениями; в 15 день октября, 1811 г., дарованы ей Устав и Штат с особыми правами и преимуществами (См. Доклад Г. Министра Народного Просвещения 8 ноября, 1833 г.). Киевская Гимназия открыта в 1811 г.; в Уставе и своей печати имела она названье «Киевской Высшей Гимназии» она состояла из одного приготовительного и четырех высших классов; в каждом из них прилежные ученики находились по одному году. В ней преподавались были языки: Русский, Польский, Немецкий, Французский, Латинский и Греческий. Из предметов: Закон Божий, Философия и Наука о Торговле, Словесность, История и Политическая Экономия, География, Высшая и Низшая Математика, Физика, Химия, Технология, Римское и Русское Право, Естественная История и Сельское Хозяйство, Архитектура, Фортепианное, Рисование, Музыка, Фехтование и Танцевальное искусство. Ученики четвертаго или последнего класса, по окончании полного курса, подвергались экзамену, продолжавшемуся обыкновенно около двух недель (потому что цело утро посвящалось экзамену из одного только предмета), и достойные получали званье Действительного Студента, наравне с Университетскими и с правом на чин 2 класса. Но это учебное заведение было энциклопедическое, которое могло дать скорее образовательное, нежели основательное, воспитание, тем больше, что на языки, даже на древние, которые всегда почитались основанием учености, ближайшее тогда началство не обращало особенного внимания. Почему Правительство, не желая выводить заведений сего рода из предначертанного для их круга действия, как ученицы подготовительных для Университетов, сообразно Уставу Гимназий от 1828 г., и особенно видя случаю заведения в Киеве Университета Св. Владимира, определило Высшую Киевскую Гимназию быть на обширных правах, данных в Государстве всем Гимназиям. В следствие сего и Киевская Гимназия с 1833 г. руководствуется Общим Уставом 1828 г., и названа Губернскою, первою, потому что по многочисленности учеников основана и вторая, подобная ей, которая теперь временно находится на Крещатике, близь Театра.
ГЛУБОЧИЦА § 37.

Бывшая Вышняя, или теперешняя первая, Гимназия помещается на Клове, в каменном Дворце о двух этажах, Французской XVII-го века архитектуры весьма притягательного вида. При Дворце семь находилась прекрасная липовая с прямым аллеям роща. Дворец встроен в 1744 г., и роща заведена Печерскою Лаврою до 1786 г. (см. Клов). С 1835 г. на месте рощи стоят красивые дома, образуя прямых улицы, что должно приписать старанию бывшего Киевского Генерал-Губернатора, Графа Левашева, который вообще об укреплении города много попечения.

Отъ 1811-го до 1835 г. в бывшей Вышней Гимназии число учеников, разумеется, было не каждый год одинаково; по сколько я помню, едва ли превышало число 200; большию частью дети Киевских жителей обучались в этом заведении; но со временем преобразования число учеников чрезвычайно увеличивалось; явное доказательство неудовлетворительности прежнего состояния Гимназии, и доказательство пользы нынешнего преобразования оной. — В Кловском же Дворце помещалось и Киевское Поветное или Уездное Училище, состоящее из трех классов.

§ 57. ГЛУБОЧИЦА.

Уроцище, находится с западной стороны Киево-Подола; оно есть глубокое уделение между Кудрявиским озером и Скавицкою горою; начинается от Подольской площади, называемой Житниго паром (там, где гора Скавина своею восточную, южную, северную границью с Киево-Подолом), и почти по прямому направлению к западу, касалось мест Горшечников и Кожевников (Гончаров и Кожемяк), простиралось далее от Подоля на полторы версты и составлял Глубоцкий выезд. Место сие покрыто жилищами с кривыми улицами, изъ коих главная, начинаясь от северовосточного Кудрявского утеса до самого выезда за город, очень грязна, причем Глубоцкого ручья, который вытекает изъ озера, находящегося в двух верстах от Киево-Подола. Ручей Глубоцкий протекает все это уроцище, и потом соединяясь, возле горы Скавики, с ручьем Киянкою, прямым канавом, проведенным поперек Подола к Днепру. В Летописях мы не встречаем слова Глубоцца, и это подает нам повод думать, что сие название произошло в недавнее время. Глубоцкая вода протекала прежде к Днепру через Киево-Подол, какой сам сей избрал; но послѣ пожара в 1811 г., пророзанъ отъ Глубоцицы до Днепра каналъ по прямому направлению, который дѣлить Киево-Подолъ на двѣ почти равные половины. Ровь этотъ часто запояло пескомъ, иломъ и размывало. Наконецъ, въ 1839 г., послѣ сильнаго наводненія
Главовъ дворъ §. 38. — Голосцевская пустъ. §. 39.
отъ дождя 25 и 26 мая, каналъ этотъ былъ совершенно поврежденъ. На мѣстѣ его прорѣзанъ новый, вымощенъ по дну камнемъ, а берега уложены дерномъ и обнесены перилами; по сторонамъ разсажены, въ два ряда, деревья, и каналъ, или какъ говорить Киявлянке, Канава сдѣлана для Подольныхъ булеваровъ, служащимъ для вечернихъ прогулокъ.

§. 38. ГЛѢБОВЪ, МСТИСЛАВОВЪ И БОРИСЛАВОВЪ ДВОРЫ.

Подъ 1147 годомъ: «Ідейхуть люди по мосту убить Игоря; онѣ же (Владимиръ) не могъ ихъ минуть, уворили коня на право мило Глѣбовъ дворѣ... Игорь вбѣстя и винде вб дворѣ Мстислава Лавра; подробнее Ипатиевскъ 34.» По обстоятельствѣ съ мѣстоположеніемъ, Глѣбовъ дворъ былъ возле вала, на мѣстѣ нынѣшей деревянной Троицкой церкви, или близъ оной, къ югу отъ Теодоровскаго монастыря, на Старомъ Кивѣ. Но о дворѣ Мстиславовомъ ничего нельзя сказать определительнаго (Срав. § 15).—О Бориславовъ дворъ подъ 1151 г.: «Избѣл Гвѣдовскить ста между Золотыми вороты и между Кицовскими, противу Бориславов двору (Ипат. 60.)» Слѣдовательно, дворъ сей былъ въ Софийскомъ Отдѣленіи Стараго Города.

§. 39. ГОЛОСѢВСКАЯ ПУСТЫНЬ

была первоначально хозяйственнымъ фольваркомъ, или хуторомъ, Киево-Печерской Лавры, отъ оной къ югу въ 14 верстахъ, а отъ Киеваской Пустынью къ западу въ 4 верстахъ; но Петръ Могила, бывши Архимандритомъ Печерскія Лавры, съ самаго вступления своего въ началство надъ ею обителью съ 1631 г., построилъ тамъ церковь во имя Св. Софіи Соховскаго, и для себя домъ, учредилъ монашеское общежитіе и развесилъ сады; преемники его еще болѣе украшили это мѣсто для отдыха и спокойствія своего. Сады сихъ украшеній видны и до нынѣ, особенно въ обширномъ саду. Пустынью сія съ монахами итующими съ ней припискою къ Лаврѣ существовала до Духовныхъ Штатовъ, введенныхъ въ Малороссійскія Епархіи 1788 г., а съ тѣхъ поръ предоставлена была въ непосредственное управление на Ставропигиальному положеніи со штатомъ третьекласснаго монастыря уволенномъ съ псквиою Киево-Печерскому Архимандритату, Зосимѣ Валькевичу, до кончины его, который въ ней и имѣлъ свое пребываніе и тамъ скончался 1785 г., марта 13. По кончинѣ его пустынью сія и штатъ ея
§ 40. ГОЧАРИ И КОЖЕМЯКИ.

Такъ на Малорусскомъ языкѣ называется мѣсто, занимающее Горшечниками и Кожевниками. Оно находится къ юго-западу отъ Киево-Подола, между Кудрявскимъ возвышениемъ и горою Киселенковою, отъ ручья Глубочицы до сѣверной стороны Старого Киева, и расположено въ глубокомъ удолинѣ, въ которомъ протекаетъ ручей Кіянка, возлѣ горы Скачки соединяющейся съ ручьемъ Глубочицыю. Гончари и Кожемяки застроены деревянными домами, неправильно расположенныымъ; улицы кривы и граэны. Урочище это причисляется къ Старокиевской части; здѣсь находится, подъ горою Киселенковою, съ западной ея стороны, на главной улицѣ, каменная церковь Св. Архангела Михаила, о которой упомянутъ на своемъ мѣстѣ. Въ 1604 г., когда сильно распространялась Уния въ Малороссіи, Уніатский Митрополитъ, Ипатій Понцѣй, въ уговореніе Папы Клименту исходательствовалъ указъ у Короля Польскаго, Сигизмунда, отдать часть Киево-Подола, Кудряскій Замокъ и все урочище Кожевниковъ, подъ вѣдомство духовенства Католическаго.

§ 41. ГОРЖАРИНЬ И НИФОВЪ ДВОРѢ.

Подъ 945 г.: «Градъ же бѣ Кіебѣ (т. е., крѣпость), идемъ есть мѣсто дворѣ Горжаринѣ и Нифовѣ (въ Кенигсб. Никифоровѣ), а дворѣ Кіянъ ближе въ городѣ (Лаврск. 27).» Невозможно съ точностью показать мѣста, гдѣ былъ этотъ дворъ, но во всякомъ случаѣ въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіи Стараго Киева, между Трихсвятительскою и Андреевской церквами.

§ 42. ГОСПИТАЛИ.

На Печерскѣ, съ юго-западной стороны оного, возвѣт Новой Слободы и Ямки, основаны въ половинѣ XVIII столѣтія. Это видно изъ путешествія полковаго врача, Іосифа Лерхе, бывшаго въ Киевѣ въ 1770 и 1771 годахъ. Описывая въ своемъ дневникѣ довольно подробно городъ Киевъ и бывшую въ то время моровую язву, Лерхе говоритъ, что Госпитали были въ Печерской части; притомъ же изъ многихъ другихъ
§ 43. ГОСТИНИНЫЙ ДВОР

посреди Кивоподола каменное, в одном этаже здание, с которой, довольно красивой архитектурой, в виду продолжительного четырехугольника, внутри которого находится просторный двор. Южная и северная стороны Гостинного Двора содержат по 50 сажен, а западная и восточная по 50. Снаружи и внутри строения находятся лавки, которых число 52. Большая часть лавок принадлежит купцам, другим же Городской Думе. Гостинный Двор заложен еще до пожара в 1809 г., но улучшен и украшен в 1828 г. Вокруг сего здания находится обширная площадь, украшенная Братским монастырем, Успенской церковью, Сампсониевским фонтаном, Контрактовым и другими вышеперечисленными домами.

§ 44. ГОСУДАРЕВ САДЪ И ДВОРЕЦ

к югу имеется границею Печерскъ, или собственно уроцище Прозавалье, к западу Клюй, к северу Старый Киевъ и Крецатыкъ, а к востоку стремянный и высокий берегъ Днепра. Государевъ дворцовый Дворецъ на каменномъ нижнемъ этаже и съ каменными фаянсомъ, пространнымъ здании садомъ, оранжерей и виноградникомъ, заведенъ около 1753 г., по повелению Императрицы Елизаветы Петровны (см. Указъ въ § 9. Андрея II. ц. Но этотъ прекрасный Дворецъ стоитъ въ 1819 г., и нижний этаж главнаго корпуса оставался въ разрушеніи до 1834 г.; въ этомъ же году, въ маѣ месяцы, учреждено заведение искусственныхъ Минеральныхъ водъ на основаніи капитала, составленного изъ акцийъ въ 500 р. асс. Заведение это помещено въ Государевомъ саду, какъ въ мѣстѣ, самомъ приличномъ и благоприятномъ для больныхъ. Съ этого времени дворцовое здание вновь отстроено со вкусомъ и со всѣми удобностями. Государевъ садъ имѣетъ самое пре- лестное мѣсто расположение, между тѣмъ и искусство умѣло придать ему
ще больше красоты. Не осмысливался хвалить містъ своей родины, привожу здесь слова Берлиновского: «При семъ случаѣ нельзя не сказать нѣсколько словъ въ похвалу Кіевскихъ мѣстоположений. Часть всего Дворцового сада, находящаяся на краю высокой горы, кругомъ оной обращенной къ Днѣпръ, есть наилучшее мѣсто для обозрѣнія разнообразныхъ картин природы, разбросанныхъ возлѣ Кіева. Въ дѣсь видѣть весь многолюдный Кіевоподоль, стеклящійся отъ горы до окружающей его бластищей воды. Видно издалекъ течение излучающего Днѣпра, впадающій въ него: Десну, рукавъ Черторью, Почайну и другіе протоки, кои, издавались по луговой сторонѣ, образуютъ разныхъ видовъ острова, озерки, заливы, пестрѣющіе зеленою кустовъ и бѣлозубою псковъ. Сколько пріятны для любующихъ глазъ сієхъ картинъ, столь могутъ быть и наставительны для наблюдательнаго духа. Примѣчай безпрерывное измѣненіе сихъ видахъ, отъ непостоянаго теченія водъ и вспомнишь минувшія события древняго Кіевскаго Княженія, кажется видишь во времени судьбу живущихъ и живущихъ.» — Императрица Екатерина II, въ бытность свою въ Кіевъ отъ 29 января до 22 апреля 1787 г., останавливались въ Государевомъ Дворцѣ и, прельстясь очаровательною красотою Кіева, изъяснялъся въ письмѣ своемъ въ Доктору Циммерману такъ: «Подлинно Кіевъ имѣетъ романтическіе виды.» — Измаиловъ, Глаголевъ и многие другіе путешественники также восхищались красотою природъ Кіевской.

§ 45. ДЕМЕСТЬКОВЪ ДВОРЪ.

Подъ 945 годомъ: «И бѣ видъ града дворъ друзей, цѣвь есть дворъ Деместиковыхъ (Деместикъ), за Святой Богородицыю (Левр. 27).»—Въ § 122—мѣ Тереникий княжей дворъ, разсмотрено, гдѣ находился первоначальный Княжий Теремъ, близь него былъ и дворъ Деместиковыхъ, или пригородныхъ пѣвчихъ, въ составѣ съ Десятинною церковью въ сьверовостокъ отъ ней.—Деместинное церковное пѣне заимствовано Русскими отъ Грековъ. Въ 1051 г., по сказанію Степенновой Книги (Т. I. стр. 224) и Никоновской Лѣтописи (Т. I. стр. 142), пріѣхали въ Кіевъ три Греческія пѣва съ семействами и научили Русскихъ Деместинному пѣнію.

§ 46. ДЕСЯТИНАЯ ЦЕРКОБЬ.

а) дворъ мученика Варля, б) Десятинная церковь, Успения Пресв. Богородицы, в) Роздъ ея постройки, г) Церковь Св. Николая, д) Церк. Рождества Богородицы, е) Надписи, ж) Новые помѣшки и постройки.
Десятичная церковь, знаменита в Истории нашего отечества. На семь мьсть была:

а) Дворц мученика Варлаама. Песторъ подъ 983 г. пишет: «И церковь (Владимиръ I) Князеву, и творяще потребу кумиромъ соблюсти священную и рѣша старшии и боляре: «Мченикъ жребье на опрокинь на дьявицо: на него же падеть, того зарѣжемъ богомоль.» — И ближе Варлаамъ единов, и бѣ дворцъ его, идже есть церковь святаго Богородицы, въже сдѣла Володимеръ (Лаврент. стр. 50.)»

б) Десятичная церковь Успенія пресв. Богородицы: «По сему же бо лѣто 6497 (989 г.) Володимеръ живуще бо законъ Христийств, полемы сбдыятъ церковъ пресвятія Богородицы, послѣдъ приведе въ кастры отѣ Греціи, и на брояніи же здапти и яко скопа зика, украсию иконали, и портретъ Анастасию Корсункиму; и попы Корускняськия приспавли служители въ ней, и вда ту все, еще бѣ взялъ въ Коруски, иконы и сосуды и кресты (Лаврент.).» И такъ, на томъ мѣсть, гдѣ пострядали первые мученики за Христіанство, на съверозападной сторонѣ Древнѣйшаго Киева, или въ нынѣшнемъ Андреевскѣмъ Отдѣлении, за похажи Владимиръ, 989 г., каменную церковь въ честь Успенія Богородицы, известную въ нашихъ летописяхъ болѣе подъ именемъ Десятинной, приведенной къ оконанію подъ надзоромъ Цареградскихъ архитекторовъ въ 996-мъ году.

Князь Владимиръ опредѣлять десятую часть доходовъ пахъ своихъ удѣльныхъ имуществъ (apranage) на содержаніе этой церкви, отъ чего она получила и название Десятинной. «Во лѣто 6504 (996 года) Володимеръ видѣлъ церковь свершену, вѣдѣлъ вѣноп, и помогся Богу..., и реко сице: «Ладо церкви сей святитъ Богородицы отѣ цѣлого и отѣ градѣ моихъ десятую ташть» — И положи написавъ клятву бо церкви сей, реко: «Аще кто сего послѣдитъ, да будетъ проклятъ.» — И вдасть десятину Анастасию Корсункиму (Лаврент.).»

Примч. Десятая часть съ хозяйственныхъ доходовъ и добрыхъ отлавалась Царемъ и Духовенству, какъ въ древнихъ, такъ и въ среднихъ временахъ. Подать сія есть весьма древнее учрежденіе гражданскихъ обществъ. Доказательствомъ этого служитъ следующая мѣста: Бытія XIV, 20. XVIII. 12. 1 Царств. VIII. 15. Мате. XXIII. 23. Луки XI. 42. XVIII. 12. Кормч. Книг. глав. I. прав. 4.—Восточные Императоры, для обеспечения духовенства, законами уставляли для него подать. Юс- тинианово Уложеніе I. 2. Eusebi Historia Ecclesiae Lib. V. cap. 6. Особенно десятая часть или десятинные доходы были введены въ VIII вѣкѣ, при Карль Марте, Карлъ Великомъ, въ Полынѣ при Мечиславѣ. — Этому примѣру слѣдо- вали и Русские Князья. Такъ, въ Ипатиевскъ Лѣт., подъ 1172 г.: «И привѣщаша
(Половцы) къ Половому, къ Св. Бородицк., къ грани Деслатинскому. — Берлинск. (стр. 64): «Десятой части всего Государственного дохода» — Не много ли!?

Несторъ наименовалъ Деслатинный храмъ только церковью просвятныхъ Богородицы; но подъ 996 г., описывая построеніе Владимиромъ Преображенской Спаской въ Васильевъ церкви и освященное празднованіе освященія ея, говоритъ: «Праздновавъ Кнзь рцы 8, и вбѣзрачащенія Кнеза на Успенье святыхъ Богородицы, и ту пакы сотворяще праздника великб.» Митроп. Евгеній по этому думалъ, что Деслатинная церковь, была во имя Успенія Богородицы. — Въ 1007 г. изъ Греціи привезены образа въ эту церковь. «Ибъ лвто 6515 пренесенъ ся втмъ ио святую Богородицу (Лаврентьевъ 88, 92).

в) Родъ постройки Деслатинской церкви. Лѣтопись сообщаетъ намъ, объ этомъ очень мало; проще мы узнаемъ и догадываемся изъ наблюденій и открытий временъ позднѣйшихъ. Церковь эта сооружена Греческими зодчими. По слѣдамъ ея стѣны замѣтно, что она была четырехугольная, длина средняя около 24, а ширина 16 саженъ. Восточная или алтарная часть фундамента, подобно Лаврской, или Михайловской, церкви, имѣла три выступа или округласти, изъ коихъ средняя округлость больше боковыхъ. Высота ея и самый фасадъ для насъ невѣсты. Деслатинная церковь, какъ Софійская и Трехсвятительская, складена изъ тонкихъ четырехугольныхъ кирпичей квадратной формы, на толстой известковой подмазкѣ, смѣшанной съ теченнымъ и кирпичемъ. Открытие сего древнаго фундамента сделалъ Митрополитъ Евгеній Болховитиновъ въ 1824 г., на своемъ паломницѣ и сообщилъ его въ Описании Киевск. Софіи. Оно послѣ обнародовано еще въ Журн. Минист. Народ. Просвѣщенія 1836 г., кл. По остаткамъ, при этомъ случаѣ найденнымъ, и по извѣстію Протоіерея Леванды можно догадываться о фасадѣ этой церкви, что она имѣла архитравъ, украшенный Греческою надписью и большими круглыми муравлеными розетами, наподобие лѣтной работы. Въ 1824 и 1826 г. открыто, что карнизы состояли изъ гранита и по мѣстамъ изъ бѣлаго мрамора; стѣны украшены пилястрами. Внутренность была еще великолѣпна: полъ мозаическій изъ тесанныхъ плитъ; особенно въ алтарѣ состоялъ изъ разноцвѣтныхъ мраморовъ и другихъ камней, а въ некоторыхъ мѣстахъ изъ плитъ муравленныхъ, на подобіе кафеля. Въ Лѣтописи упоминается о верхнихъ хорахъ (полатяхъ), какіе находятся и теперь въ Софійской, Лаврской и Михайловской церквахъ. Стѣны были покрыты по штукатуркѣ живописью альвеоско; краски и теперь еще удивляютъ свою жизненностью; но очередь, судя по главѣ и руку Ангела, поднесенаго Государю Императору, Николаю I, весьма несовершенна. Приличный мѣста были
украшены колонами изъ бдяго мрамора, съ такими же базами, капителями и карабинами; цоколь состоял изъ полированнаго краснаго гранита. Стены алтаря были испещрены мусею, обыкновеннымъ украсениемъ тогдашнихъ временъ. Подобное сему и теперь можно видеть въ алтарѣ Софийской церкви. Эта мусія, или мозаика, составленная изъ четырехугольныхъ разноцвѣтныхъ стекляныхъ камешковъ, изображаетъ по золоту полю лицъ и одеждъ Святыхъ по рисунку весьма ошибочному, но съ удивительной свежестью красокъ; работа больте трудная, нежели изящная, однако жъ интересна для любителей древности и знатоковъ искусства (Сравн. §. 118. Софийск. Соборъ. Мусія). Владымиръ украсилъ сей храмъ иконами, сосудами и крестами, привезенными изъ Корсуна. Князья на память себѣ вѣшили въ немъ богатыя одежды и даровіе вещи, расширенныя полчищемъ Андреевичемъ въ 1169 г., и Рюриковымъ въ 1204 году. Во время осады Днѣпровской столицы Волжслявомъ Храбрымъ (1018 г.), по срединѣ сего храма, какъ описываетъ современикъ, Дитмаръ, стояли мраморные гробы (sarcophagi) Владимирова I и супруги его, Анны, Царевны Греческой (Dithmarus reinstitus, T. I. p. 418). Вотъ слова его: «Его (Владимира) похоронили въ большомъ городѣ Кувеа (Cuieva, то есть, въ Киевѣ), въ церкви Святаго мученика и Папы Клиmenta, подъ супруги его, Елены (Анны). Оба ихъ надгробія стояли открыто по срединѣ храма.» Для соглашенія сего разоренія, знаменитый нашъ Исторіографъ (П. Гос. Рос. T. I., примѣч. 488) думалъ, что въ Десятинной церкви могъ быть приданъ Св. Клименту посвященный. Ибо тамъ находились и мощи сего Папы, какъ сказано въ житіи В. Кн. Владимира, въ Чет. Минеяхъ. Въ этой же церкви, по сказанію Степенной Книги (T. I., стр. 39.), Владимиръ положилъ тѣло блаженной Ольги, которое, во время Песторова, было еще нетленно. «Се бо всѣ целовщи прославляють, видяще лежаша въ погребеніи много гроба (Лаврен.).» Противъ Десятинной церкви, на торговой площади (Бабинъ Торгъ. Ипат. подъ 1147 г.), стояли два статуи въ четыре бронзовыхъ коня, взятыхъ Владимировъ изъ Корсуна: «Вся же, цѣла, мѣдны палы капища и 4 коня медяны, же и нынѣ стоять за Св. Богородицею, якоже невѣдуще мнѣть въ мрамарныхъ суща (Лаврен.).» Въ Сѣдовой Псалтири, изданной въ Киевѣ 1756 г., обозначено, что сія церковь освящена въ первый разъ 12 мая, 996 г.; это весьма вѣроятная догадка; въ 1017 г. она была повреждена сильнымъ пожаромъ, истребившимъ всѣю часть Киева; Ярославъ I возобновилъ, а Митр. Осиповъ освятилъ ее во второй разъ, по свидѣтельству Пестора, въ 1039 г. Въ ней 1044 г. погребены кости Олега и Ярополка, окрещенные, по воли Ярослава I. Въ 1078 г. погребено тѣло В. К. Ялослава Ярославича, а въ 1093
г. Ростислава Мстиславича (Лавр. 66, 67, 86 и 96). Подъ 1095, 1150, 1151, 1171, 1172 г., и въ другиыхъ мѣстахъ, эта церковь названаго въ Литописяхъ Десятиннаго (Лавр. 96. Ипат. 51, 65, 100, 103).

Во время разоренія города Киева Батыемъ, въ 1240 году, Десятинная церковь служила храброму болгарину, Димитрию, и горсти отчаянныхъ Киевлянъ, послѣднимъ оплотомъ («Грамоте созданіа палыч, другий градъ около святой Богородицы» Ипат. 178), въ которомъ они еще цѣлый день защищались и наконецъ пали съ мечемъ въ рукѣ. Нѣкоторые повѣствуютъ, что хоры ея отъ народа укрывавшагося обрушивши (Никон. III. 6. Синоп. 124). Лютый врагъ разорилъ вту церк.; больше 4-хъ столятій представляла она взорамъ однѣ развалины и кучу камней, которыхъ большая часть разнесена жителями на свои потребности. Въ такомъ-то видѣ знаменитая Десятинная церковь оставалась до времени Петра Могилы, или до 1656 года.

г) Церковь св. Николая. Сочинитель прежняго Описания Киево-Печерскія Лавры, изданнаго въ 1805 г., а во второй разъ въ 1817 г., на стр. 106 пишетъ: «Митрополитъ Петръ Могила, имѣя обыкновеніе посвящать святые храмы каждую субботу, въ нѣкоторое время пошелъ въ церковь, Святителю Николаю, оставившуюся по разореніи «Батыевомъ отъ Великія Десятиннаго церкви, гдѣ, отправивъ обычную ея обрядъ, и, по выходѣ изъ нея, обозрѣвая окружности ея, увидѣлъ неколько неправильнаго отъ ея церкви, небольшую въ землѣ яму, и, любопытствуя, приказалъ глубже оное мѣсто разрыть: посреди чего найдены два мраморныя гроба, въ оторыхъ, по свѣдѣтельству положенныхъ на нихъ надписей, лежа кости Св. Князя Владимира и супруги его, Греческия Царевны, Анны. По открытии гроба «Св. Владимира, Митрополитъ взялъ, въ воспоминаніе будущимъ родамъ, Великаго онаго Князя только главу, которую сберя положилъ въ церкви Преображенія Господня, состоящей нынѣ внутрь крѣпости Печерской, близъ сѣверныхъ вратъ Лаврскихъ; потому того гдѣ и когда, для безопаснѣйшаго его храненія, положилъ въ Великой Киево-Печерской церкви, гдѣ и доныныя сие драгашное сокровище хранится.»

Впрочемъ, сочинитель прежняго Описания Лавры не былъ строгъ въ выборѣ источниковъ; это мы заключаемъ изъ сказаннаго обстоятельства: Коссовъ, Калужской и Гизель были современниками Петра Могилы, но ни одинъ изъ нихъ не говорилъ о церкви Св. Николая, будто бы оставшейся по разоренію Батыевомъ отъ Великія Десятиннаго церкви, слѣдовательно, и бывшей еще до Петра Могилы. Напротивъ того, Митрополитъ Сильвестръ Коссовъ, въ предисловіи своего Патерика Печерскаго (Paterikos), abo Zeus w SS. Oyszow Pieczarskich
Десятная Церковь §. 46.

et cet., в Києві, року 1635), на стр. 16, і там же на стр. 181, говорить, что от древней Десятной церкви, находящейся недалеко от бывших Градских врат (Кievских или Батыевых в Старом Києві), до времени Петра Могилы, в 1635 г., оставались собственно только развалины, и сплошь часть одной стены, едва выделявшейся на поверхность, Ledwo zmaw muzy wyniosłego stoi,—и что малая Десятная церковь основана уже в 1636 г., Петром Могилой, которой на сем месте раскопали и очистили развалины (Опис. Киевск. Лавры, Евгения Болховитинова, стр. 113). Син слова Коссова и новейших разысканий дают нам право думать, что от первоначальной Десятной церкви остался только юго-западный ее угол, или один придель, и что Могила, очистив свой придель от развалин, и пристроив к нему алтарную сторону, устроил в нем небольшую церковь. Впрочем, ему не удалось окончательно ее устроить; см. его завещание (Опис. К. Лавры, Болховитинова, стр. 200).

д) Церковь Рождества Богородицы. Воздвигнутая знаменитым Могилой из развалин малая Десятная церковь, впрочем, была освящена в честь Рождества Богородицы, потому что до 1828 г. храмовой праздник совершался 8-го сентября. В последствии времени церковь эта пришла в упадок; но в 1758 г. возобновила ее монахия Флоровского монастыря, Княгиня Нектария Долгорукова, супруга известного несчастливца, назначенного в царствование Анны Иоанновны. При возобновлении церкви найдены были два мраморных надгробных доски, опять зарытые в землю. Эти известия, сообщенные Левандою, находятся в Истории Карамзина (Т. I., примеч. 488). В сем видѣ приходская Десятная церковь оставалась до 1828 г.; она состояла из двух низких этажей; нижний каменный был посвящен празднику Рождества Богородицы и Святителю Николаю, от стоящаго в ней образа большого размѣра сего Святителя; почему она была и в городских актах большую частью известна под именем Десятной Николаевской церкви (Труды Общ. Истор. и Древностей Россійск. ч. V., кн. I., стр. 109), а верхний, весьма малый, деревянный этаж, надстроенный во времена Петра Великаго, заключавшийся в себѣ храмъ во имя Св. Апостоловъ, Петра и Павла. Къ этой церкви пристроена была еще небольшая деревянная колокольня, едва возвышавшаяся надъ церковною кровлею. Кромѣ колокольни, все зданіе имѣло въ длину 6 сажень, 2 аршина и 3 вершка, а въ ширину 3 сажени и 12 вершковъ со стѣнами, въ высоту до кровли 5 сажень, а съ кровлею 8 сажень. Все мѣсто вокруг этой церкви покрыто кирпичнымъ щебнемъ и плитами лещадного камня (Argil. fundamen-
(talis rubra). Вся каковъ былъ печальный, сожалѣнія достойный, остатокъ знаменитой Десятинной церкви, кое-одно названіе напоминаетъ столь много важныхъ событий, совершившихся въ нашемъ Отечествѣ! Остатокъ сей, по непрерывному преданию, показывалъ до нашихъ временъ то мѣсто, на которомъ стояла первобытная Десятинная церковь, столь важная для любителей отечественныхъ древностей и посредствомъ которой можно, съ вѣроятностью, опредѣлить мѣстоположеніе и другихъ зданій, упоминаемыхъ въ Лѣтописи.

e) Надпись. Въ этой малой церкви не было притягательныхъ болѣе древностей, выключая нѣкоторыхъ Греческихъ литеръ, снаружи, на стѣнѣ, возлѣ южнаго окна высеченнаго выступа на гранитъ, темносрѣбраго цвѣта, вставленномъ въ трехъ мѣстахъ, въ слѣдующемъ видѣ: камень надъ окномъ съ двумя буквами II: O; ниже сего камня другой съ тремя буквами Г и Θ; потомъ слѣдуетъ окно, на другой сторонѣ коего по той же горизонтальной линіи находятся слѣдующія шесть съ одной четвертю литеръ: "М Ε Σ О Р. Каждая дитера вышнюю пять вершковъ, знакъ препинанія, двоечное посѣтъ Η и удвоенія надъ Έ и Α, и остатокъ одной букувы Р надь также показаны. Объ этихъ буквахъ Вороздина и Митрополитъ Евгеній Болховитиновъ писуютъ, что ея южной сторонѣ нижнѣйшей (то есть, бывшей до 1823 года) Могилкоой церкви вставлены въ трехъ полосахъ пять отломковъ гранитной плиты темносрѣбраго цвѣта съ Греческими буквами. Они суть только самый малый остатокъ какой-то надписи и потому значеніе ихъ, за потерю прочихъ частей, отпадать едва ли возможно. Незавѣстно также, на какой части церкви находилась надпись сія, и когда обломки ея вмѣщены въ стѣну.") (Вороздина путешествіе въ рукописи.— Опис. Киев. Соб. 8.). Изображеніе ея, впрочемъ, невѣрное, можно видѣть въ Истор. Госуд. Россійск. Т. VIII., стр. 143 примѣчаній; въ Описаніи города Киева Верхнеаго, тоже не совсѣмъ вѣрно сказано Решетинскимъ, стр. 150; въ моемъ Очеркѣ Исторіи города Киева, Ревелъ 1836 года. Но вѣрнѣйшее сказано Художникомъ Ивановымъ, сопровождавшимъ Вороздина въ путешествіи по Россіи въ 1810 г.

ж) Новые поиски и постройка. Малая Могилка Десятинная церковь отъ времени приходила въ ветхость. Незначительный ея приходъ и крайняя скудость доходовъ не могли ея поддерживать. Этотъ знаменитый остатокъ готовъ былъ превратиться въ развалины; но слѣдующей случай произвелъ его теперешнее возобновленіе. Курскій и Орловскій помѣщикъ, отставной гвардіи поручикъ, Александръ Семеновичъ Апенковъ, былъ по надобностямъ своимъ, въ 1820 г., въ Киевѣ. Ува
Десятинная церковь § 46. 103

жая отечественных древности, онъ имѣлъ усердіе видѣть всѣ Киевскія священныя и церковныя достопамятности; въ томъ числѣ и сию Десятинную церковь. Ветхость и скудость оной привели Анненкова въ чувство сожалѣнія, и великолюдный читатель священной древности рѣшился, изъ собственныхъ способовъ, возобновить Русскую первопрестольную Десятинную церковь. Но разныя обстоятельства отвлекли Анненкова на долгое время отъ исполненія своего намѣренія. Между тѣмъ, въ октябрѣ 1824 г., Митрополитъ Евгеній, любитель и знатокъ Русскихъ древностей, открылъ первоначальный фундаментъ древней церкви, часть мозаичнаго пола, бывшаго предъ алтаремъ, и обломки мраморныхъ украшеній.—Увлекшись о семъ Анненковъ, снова озаботился исполненіемъ своего обѣта, и бывши тогда городовымъ Архитекторомъ, Меленскій, проектировалъ планъ, фасадъ и прочий трехъ-престольной церкви съ колокольнею; чертежи си, по Высочайшему повелѣнію, были представлены въ Академію Художествъ для рассмотренія. Въ 1826 г. поручено было Академическому Архитектору, Еоимову, освидѣтельствовать остатки древняго фундамента, мѣстоположеніе Десятинной церкви и дать свои замѣчанія, что пылъ на мѣстѣ и исполнено. Снятые планы съ фундамента и рисунки съ гробницы и другихъ найденныхъ при томъ вещей представлены въ Академію Художествъ.

При раскапываніи земли и мусора нашли: много обломковъ древнего алтаря, изъ коихъ замѣчательны одинъ съ изображеніемъ главы и рукъ Ангела, множества золотистой и другихъ цвѣтовъ мозаики; нѣсколько кусковъ мрамора и шифера; древня Греческая и Полскія серебряная и мѣдная монеты; камень съ высѣченными на ономъ Грекскими литерами ТО, совершенно подобными тѣмъ, кои вставлены были въ южной стѣнѣ существовавшей мальй церкви и составляли часть известной неразгаданной надписи. Также найдено въ щебиѣ и сколько крестовъ, перстней, колецъ, частей иконъовыхъ окладовъ, лампадныхъ и кадильныхъ обломковъ и шестистороннихъ серебряныхъ сдѣлковъ, высокою пробой въ 38 золотниковъ, признанныхъ знатоками за древніе Киевскіе рубли; цѣпочку изъ червонаго золота; деревянный крестикъ въ золотой оправѣ; также вырыто много костей усопшихъ; и наконецъ, на пространствѣ занимаемомъ древнею Владимировою церковию, вырыто нѣсколько гробовыхъ камней и самыхъ гробницъ, какъ то:
1) Близъ северной стѣны Могилочной церкви, названный оной, найдена изломанная на три части, бѣлаго мрамора фигурная гробовая крышка, подъ коей въ щебѣ открывъ остатъ, по замѣчанію врачей, женскій. При немъ нашелся только перстень и крестикъ. 2) Оть сего мѣста дальше къ востоку оказались три мѣста гробовыхъ, окладенныхъ гладко тесаннымъ гранитомъ. 3) Потомъ къ востоку отъ алтаря мальй церкви
ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ § 46.

открыта каменная гробница, состоящая изъ плоскихъ плитъ краснаго шиафеа, связанныхъ желѣзными прутами. Въ ней нашли всѣ сохранившіяся кости, кроиб главы и правой руки (не суть ли это мощи Св. Кн. Владимира?), также остатки истихвей парчевой одежды, золотую пуговицу и башмаки мужеские. 4) Внизу описанной гробницы найдена гробовья, краснаго же шиафеа, доска. Наконецъ, 5) въ сиверу оть малой Могилы, и витѣ пространства, занимаемаго древнею Владимировою церковью, вырыта другая гробница, тоже изъ плоскихъ плитъ краснаго шиафеа; она украшена высвященными изображеніями, подобными тѣмъ, конъ находятся на надгробномъ памятнику Великаго Князя Ярослава I-go, въ Софийскомъ Соборѣ. Въ гробницѣ сей найдены всѣ сохранившіяся кости, съ оныхъ истихвей женская одежда, парчевое покрывало и башмаки. Безъ сомнѣнія, гробъ сей принадлежить какой либо Кнѣтнѣ, для нея неизвѣстной. Изъ найденныхъ вещей нѣкоторыя представлены Государю Импера тору и Импера тницу; другія въ Университеты Московскій и Кіевскій, и въ Рязанцу Кіево-Софийскаго Собора.

Черезже Архитектора Меденскаго были Академіею Художествъ не одобрены; подобную участь имѣлъ и чертежи Художника Ефимова. Статскій Совѣтникъ, Стасовъ, удовлетворилъ требованиямъ знатоковъ, и его планъ, фасадъ и профиль для новой Десятинной церкви и иконостаса онѣ были Высочайше утверждены. Для надзора за строеніемъ храма учрежденъ Комитетъ, коего членами назначены: Митрополитъ Евлогій, Военный и Гражданскій Губернаторы, и храмостроитель Анненковъ. По чертежамъ Стасова предполагалось двѣ стѣны древняго храма, изъ коихъ на одной сохранилась и достопамятная надпись, оставая безъ сломки. Но Архитекторами найдено, что пристройка новаго зданія къ древнимъ стѣ намъ будетъ неудобна, по причинѣ неравной осадки и проч.; въ слѣ дствіе чего древняя стѣ ны сломаны. Однако жъ древний фундаментъ стѣ нъ южной и западной оставленъ нерушимо, а для двухъ стѣ нъ, восточной и северной, вырыты новые рывы и положены прочные гранитные фундаменты. Гробъ, о которомъ должно думать, что въ немъ находятся остатки В. Кн. Владимира, поставленъ подъ спудомъ, при южной стѣ нѣ фундамента, въ придѣлъ, имени его посвященному, и для лучшаго сохраненія сего гроба храмостроитель сдѣ лалъ надъ нимъ глухую каменную арку.

Августа во 2 день, 1828 г., послѣдовало торжественное заложеніе сего храма. На восточной сторонѣ средняго алтаря, во рву, Митрополитъ съ Анненковымъ положили квадратный краснаго гранита камень, съ изображеніемъ креста и надписью, свидѣтельствующей, что оная церковь, на развалинахъ древней Десятинной, основана во имя Рождеств...
Десятинная церковь. § 46.

Стена Богородицы с приделами Св. Кн. Владимира и Святителя Николая, и проч. Погода была прекрасная и стеченье народа чрезвычайное.

Нынешняя Десятинная церковь есть совершенно квадратная, пространством в длину 13 саж., а арш., и столько же в ширину; она почти в половину меньше древней Владимирской. В 1835 г. стены этой церкви были уже возведены, а в 1838 г., каменным строением окончены, пять ея куполов покрыты железом, и окрашены масляной, зеленовато-цвета, красною; стены внутри и снаружи оштукатурены; обрат писаны в доме Анненкова, а резной иконостас изготовлен в город Болхов. В семь же году была Десятинной церкви вырежено из земли древней мрамор, отчасти поврежденный огнем, колоколь, который хранится при ней же.

И такъ опаненитый памятник Русскаго Православія, оставленный Св. Владимировъ въ завтѣт грядущему потомству, возобновленъ и украшенъ окончательно Христоскимъ усердіемъ одного изъ почтеннѣйшихъ сыновъ великой Руси. Этотъ отечественный памятникъ минувшихъ вѣкъ, бывший такъ долго въ печальныхъ развалинахъ и совершенномъ запустѣніи, снова возникъ изъ шестивѣковаго праха въ полной своей красѣ и величиѢ. Наружность его храма украшена извѣчными арабесками и разными фігурками, также изображеніями Святыхъ въ исполинскомъ видѣ надъ тремя великолѣпными входами и посерединѣ алтарной стѣны; главы Святыхъ окруженны, въ видѣ радуги, золоченными Греческими надписями иъ Св. Писанія. Всѣ куполы испещрены колонами, карнизами и Византийскими окнами, въ простѣйшихъ коихъ изображенъ Сытие во весь ростъ. Вообще можно замѣтить, что фасадъ этой церкви прекрасъ; но стѣны въ Готическомъ родѣ, а пять куполовъ наподобіе Русскихъ церквей XVII столѣтія; куполы луковичныхъ, или съ чрезвычайнымъ расширеніемъ. Странное смѣщеніе вкусовъ различныхъ народовъ! Эту церковь прилично было бы выстроить въ родѣ Архитектуры Византийской, но ея остатки уже существуетъ въ Киевѣ, въ Керчи; особенно оригинальнымъ могла быть церковь Св. Софіи въ Константинополь. Да и первоначальная Десятинная церковь выстроена Византийцами. Какъ бы то ни было, но нынѣшний храмъ Десятинный напоминаетъ самую глубокую старину, не потому только, что съ нимъ съ соединяетъ имя Владимира, но и по самымъ очевиднымъ, особенно существительнымъ свидѣтельствамъ того времени, какъ то: при первомъ вглядѣ представляются вдѣльными въ южную стѣну камни съ известною древнюю Греческую надписью, украшенныя среди развилкой и тщательно обработленной храмо строителямъ. Далѣе, во внутренности храма положены прекрасный помость, весь составленный изъ оставшихся еще отъ
Владимирова храма камней: шосера, разноцветного мрамора, красной листвы и гранита. Предь престолом и на горнем месте настланы остатки мозаического пола, бывшего в в алтаре и на средине древней Десятинной церкви, в том самом виду, как они найдены в развалинах под грудами камней и мусора. Под гробом Св. Владимира воздвигнуто великолепное надгробье изъ серого мрамора съ бронзовыми позлащенными и серебряными украшениями и исторической надписью. На немъ горизонтально положена икона почитающего Св. Владимира во весь ростъ. Вверху сего надгробія Всевидящее Око въ сиянии; подъ нимъ 988-й годъ (крещение Русскихъ), а еще ниже Зодиакъ, и на немъ знаки тѣхъ мѣсяцевъ, въ которые Св. Владимиръ принять крещеніе и окончилъ земную жизнь свою. Въ срединѣ щита, звѣза, въ которой на порфирѣ, подъ Великою Короной, вензелевое имя Св. Владимира, а по сторонамъ Великою Короной, военной арматурой, священные знаки Равноапостольнаго, и прочія принадлежности венчика первобытнаго духовнаго и гражданскаго наше- го просвѣщенія. Образъ иконостаса написаны художницею кисть; самый иконостасъ, горнее мѣсто, жертвенникъ главнаго алтаря отличаются изящными формами, искусною рѣзбою и богатымъ позлащеніемъ.

Въ 1841 г. Государь Императоръ пожаловалъ въ эту церковь богатую ризницу, какъ-то: облачение для священниковъ и диакона, одежды и покрывы на престолъ, жертвенникъ и налой. Ризы и покрывы имѣютъ бордюры Владимировскую ленту, а по мѣстамъ унизаны вышитыми кре- стами и звѣздами того же Ордена. Анненковъ, также удостоенный знаковъ Владимира Ордена, снабдилъ воздвигнутый имъ храмъ отличными утварами, ризицею, книгами и колоколами.

Главный престолъ его храма посвященъ празднику Рождества Пре- святой Богородицы, придаетъ съ лѣвой стороны: Святителю Николаю, а правый придаетъ Св. Равноапостольному Князю Владимиру.

Наконецъ, въ 19-й день іюля, 1842 г., возобновленная Десятинная церковь, черезъ 846 лѣтъ послѣ первоначальнаго ея построенія, была торжественно освящена Киевскими Митрополитами, Филаретомъ, обще съ Волынскимъ Архіепископомъ, Иппаноромъ, Епископомъ Іосифомъ и многими Духовенствомъ; въ присутствіи Киевскаго Военного Генералъ-Губернатора, Бибикова, Гражданскаго Губернатора, Фундуклея, Предводителя Дворянства, Графа Тышкевича, Военного Генералитета и многихъ Военныхъ и Гражданскихъ Чиновниковъ. Церемони была самая благопріятная, счастіе народа многочисленное.

Утѣшительно и отрадно было думать, что и за всѣмъ съ половиной вѣкъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, также толпились въ праздничныхъ
нарядах народ; также радовался новому созданию великоколечного храма и славилъ въ немь Бога; но еще утешительно сравнить тогдашнее и настоящее положеніе Киева. Правда, сильна и грозна была рука Великаго Владимира, крѣпка и воинственна была древняя наша Русь; но Печенги и Полоцы были за горою, и заповѣдные луга Княжескіе не разъ покрывались ихъ ставками. Теперь же мы не опасаемся уже услышать въ Киевѣ, за городскимъ валомъ, клицъ воиновъ и ржаніе вражескихъ коней. Русь возрасла и укрѣпилась, раскинула свои предѣлы отъ востока солнца до запада; и древней Киевъ, какъ почтенный и святый старецъ, спокойно отдыхаетъ въ семѣ могучихъ сыновъ своихъ, городовъ Русскихъ.

По совершеніи освященія храма и Божественной Литургіи Митрополитъ Филаретъ съ прочими Духовенствомъ, также Генералы, многие Военные и Градскіе Чиновники, Киевскій Градскій Глава и нѣкоторые изъ купечества угощаемы были у почтеннаго храмостроителя обѣднимъ столомъ, съ полнымъ радушіемъ Русскаго.

Предвѣчный, содержащій въ своемъ обликѣ и хранящимъ въ себѣ истинный даръ утраченія, да сохранитъ на должайшей вѣкѣ ея возобновленный памятникъ священной древности; и да останется навсегда въ памяти потомства Христіанскій и патріотическій памятникъ Александра Семеновича Анненкова, свойственный истиннымъ сынамъ Русской земли!

О Десятинной церкви, кромѣ Описанія Киева. Берлинскаго, и Описанія Софіи Болховитинова, упоминается еще въ слѣдующихъ статьяхъ, помѣщенныхъ въ Журналѣ:

1) Киевскіе древніе памятники. Писарева. Труды Общест. Истор. и Древност. Москва. Ч. II. 1817.

2) Планъ первобытной Киевской Десятинной церкви съ объясненіями его. Тамъ же приложенъ и чертежъ. Помѣщены въ Журналѣ: Отечественная Записки. Москва 1825. мартъ 380 — 404 стр.

3) О древностейъ, найденныхъ въ Киевѣ. Болховитинова. Труды Общ. Истор. и Древн. Москва. Ч. III. 1827.

4) О Десятинной церкви въ Киевѣ. Берлинскаго.—И другая статья.

5) О найденныхъ въ Десятинной церкви серебренныхъ скипетрахъ Болховитинова.—Объ помѣщены въ Труд. Общ. Ист. и Древн. Москва. Ч. V. 1828.

6) Когда началась постройка новой церкви, то была издана особая брошюра, подъ названіемъ: Краткое историчек. описание первого престола. Соборной Десятин. церкви въ Киевѣ. Спб., въ Т. К. Крайя. 1829. въ
§ 47. ДВОРЯНСКАЯ КОМИССИЯ

Домъ деревянный, значительной величины, на каменномъ фундаментѣ, въ двухъ корпусахъ, соединенныхъ галлерею, находится на Печерскѣ, на южной сторонѣ Кловскаго урочища, по старой Ивановской дорогѣ, которая въ древности служила сообщеніемъ Стараго Киева съ Печерскою Обителью и Берестовомъ. Въ домѣ Комиссіи Дворянство, подъ предводительствомъ Губернского Маршала, имѣетъ свои собранія, особенно во время выборовъ; затѣмъ также находится Приисственное мѣсто. Въ семъ домѣ Киевское Дворянство давало балы 1818 г., въ честь Императора Александра I, въ бытность Его въ Киевѣ. Великолѣпная иллюминація всего города, особенно транспаранты противъ дома самой Комиссіи, ознаменовали тогдашній тихий и приятный вечеръ.

§ 48. ДНЯ И В ПРѢ

а) Борисовъ. б) Дынъпръ, в) Старикъ, г) Черторыя, д) Пробитцевъ.

Дынъпръ, у Грековъ известный подъ именемъ Борисовъ, то есть, текущаго отъ сѣвера.—Дынъпръ выводится въ Смоленской губерніи изъ Плоской Возвышенности, около города Духовщины, и протекаетъ губерніи Могилевской, Черниговской, Минской, Киевской; Полтавской, Екатеринославской, и между Херсонской и Таврической выливается въ Черное Море великимъ заливомъ, именуемымъ Лиманомъ. Всего теченія Дынъпра 1500 верстъ. Рѣка эта начинается быть судоходною отъ Смоленска, но песчаныя отмѣли выше и ниже Киева до Кременчука и пороги ниже устья Самары, простирающееся на 60 верстъ, затрудняютъ по ней плаваніе; впрочемъ, знатная часть пороговъ разчищена. Ниже пороговъ Дынъпръ устьемъ множествомъ острововъ, а иногда песчаными отмѣлями. Самый Лиманъ представляетъ затрудненія для судоходства, надѣвалъ, при слабомъ теченіи, различными рукавами въ
дуняр § 48. — доловское озеро § 49.

Черное Море, отъ наносного песку имется столь малкія устья, что ку- печескія суда должны грузиться въ оныхъ къ глубокой пристани. Оть такихъ причалий судоходство по Днѣпру не соответствуетъ мно- голю губерній, оываемыхъ имъ. Изъ рекъ, впадающихъ съ правой стороны къ Днѣпру, достойны примѣчанія: Березина, Припять и Нингулецъ, а съ левой Сожъ, Десна, Сула, Псіолъ, Ворскла, Самара, Сура, и Конскія Воды. (Землеопись. Россійск. Имп. Заблужд.)

Оть самой древности до нашихъ временъ Днѣпръ протекаетъ мимо Киева многими рукавами, изъ конхъ главнѣйшей называлась Днѣпровъ, и хотя онъ былъ ближе всѣхъ другихъ къ городу, но между имъ и Киево-Подольскомъ, какъ мы увидимъ, протекала Почанна. Другой рукавъ его, теперь называемый Староколѣбъ, образующийъ въ четырехъ вер- стахъ выше Подола довольно обширный островъ, по самому названію своему показываетъ древнее теченіе Днѣпра. Третій рукавъ есть бы- стротечная и глубокая Чертомльчъ, начинается близъ устья Десны, протекаетъ луговую сторону къ двухъ съ половиною верстахъ отъ Ки- ева и соединяется съ Днѣпровъ противъ Аскольдовой могилы. Отсюда можемъ заключить, что Олегъ, въ 898 г., приплылъ къ городамъ Киевскимъ этимъ протокомъ. Название Черторинъ очень древнее. Къ ней относятся слѣдующія мѣста изъ Литописей: Подъ 1147 годомъ: «Изслава бѣ же (II, V. Ки. Киевский), совокупля вовъ, перебродился терезъ Днѣпрѣ и ста надъ Черторьемъ,» въ намѣреніи, соединиться съ Низами Черни- говскими, идти противъ Георгія. Подъ 1150 г.: «Ие Георгій (Ки. Су- здальскій, воевавши съ Изславомъ II) изе того же числа со Ольво- вики и со Давыдовскими и со Всеволодовиками и ста у Черторымъ» (Лавр. 137. — Кенигсб. 214). Подъ 1180 г.: «Половцы же потопоша мнози въ Черторымъ (Ипат. 125.)» По соѣдѣнству Черторинъ съ Львъ- сою горою, можно догадываться о происхожденіи ея названія. Могло способствовать тому и быстрое стремленіе самого протока.—Сюда при- надлежитъ и Пробийцевъ, соединяючий Черторонъ съ Днѣпромъ. Проб- ицевъ произошелъ около 1777 года; каналомъ этимъ въ упальную воду пронходить барки изъ Днѣпра въ Черторонъ; ибо подъ Киевъ нахо- дится многія отмѣны.

§ 49. ДОЛОВСКОЕ ОЗЕРО.

Объ немъ можно сказать только, что оно, вмѣстѣ со многими другими озерами, находится на лѣвой сторонѣ Днѣпра, близъ Витиева (сравн. § 25 и § 55), а не Киева. Литописи повѣстуютъ въ этомъ мѣстѣ неопредѣленно, не указывали разстояній; сдѣлательно, не можно показать, какое озеро именно называлось Доловскимъ, какъ это сдѣлалъ Бердя-
ДОЛЯБСКОЕ ОЗЕРО § 49.—ДОРОЖНИЧИ § 50.

скій (184). Нельзя же Лютописей толковать произвольно.—Упоминается подъ 1101 г.: «Совокупились братся всѣ, Святополкъ, Володимеръ, Давид, Олегъ, Ярославъ съ братweise на Золотицы и озерѣ Долобскомъ... и сотвориша миръ съ Полоцымъ (Кенигсб. 161).» Потомъ подъ 1103 г.: «Богъ вложи въ сердце княземъ Рускимъ мысли благу, Святополку и Володимеру (или на Полоцъ въ землю ихъ Кениг. 163) и сонястся духами на Долобскомъ (Лавр. 118).» Подъ 1151 г., «Герогіевъ же (Князю Судальскому, желавшему отнять Киевский престоль у Изяслава II Мстиславича) хотяще поступили сходъ къ Витиславскому броду. Неслышающиъ же илъ пуснишь люди мимо Киеѣвъ, но пустыша и озерѣ Долобскомъ (въ Троицкомъ было написано Долбское, а другою руково поправлено Долубское. Карам. Т. II. прим. 198 и 336.), а опрична волостшия бере гомъ въ Золотыло» и пр. [Лавр. стр. 143. Ипатievск. 1151. (стр. 59) 1180 (стр. 124)].

Грамотою Киевскаго Воеводы, Юрія Монтогтовича, 1508 г., идь 14, и другою Сагизмунда I, 1510., авг. 17, подтверждено, Пустынскому монастырю право на владѣніе симъ озеромъ.

§ 60. ДОРОЖНИЧИ ИЛИ ДОРОГОЖИЧИ.

Подъ 980 г.: «Стояще Володимеръ обрывая на Дорожжичи, мѣ сто Дороножателемъ (въ Кениг. Дороножателемъ) и Каписемъ и (чедже) есть рова и до сего днѣ (Лаврена).» Объ этомъ урочищѣ или болотахъ, находящихся близь Киева съ западной стороны, упоминается несколько разъ въ Лютописяхъ. Подъ 1146 г., когда несчастный Игорь II Ольговичъ, В. Кн. Киевскій, проигралъ сраженіе противъ Изяслава Мстиславича: «Вошлиша Береницы со саблами и позашли (Игоревыхъ воиновъ) сѣ ки и пу побѣ дже Игорь и Святославъ во слугѣ и бохата (болота) Дороножачская... и обѣ же Игорь во болото Дороножачское и укры же подъ нынѣ конь (Ипат. 24).» Въ 1150 г., во время междоусобной войны Георгія Князя Судальскаго и Изяслава II Мстиславича: «Изяславу же прибѣ жалъ къ Киева, повелъ дружинѣ своєй сбиратися у Дороножита (Дороонита Кенигс. Троицъ), а самѣи, дождалъ кони выдѣ идѣ Кіева. Володимерко же ста у Кіева у перемчи, (Лавр. 141, Никонов. II. 118),» или по Ипатievсской Лютописи: «И повелъ Изяславъ дружинѣ своєй собираться у Дороножита, а самѣи дождалъ ноки, подѣ идѣ Кіева. Во утрѣ же день прииде Володимеръ Галичский къ Олегѣ мовѣ лъ (въ Лавр. и Кенигсб. кѣ Теремцу), тако же и Дороги приѣхалъ къ нѣ му."
Описаные сих обстоятельств ясно показывает, что место, начиная отъ болоть, находящихся выше Лыбеди, изъ которыхъ она получает начало свое, до упраздненного Кирилловского монастыря, называлось въ древности Дорожжескимъ; ибо здесь удобнее было бы жить Изяславу II, изъ Киева, отъ преслѣдованія Георгія и Володимерка, съ двухъ противныхъ сторонъ. Кромѣ сего, подъ 1161 г., пребывали Аѳонаръ, у боевенки, и пойдя (Ивана въ III), полки къ Киеву, и пришедши ста на Болонь вб лозахъ противу Дорожжекому, ци къ Подольцамъ, а Ростиславъ сполна подъ стольце; загорожено бо ближе тогда стоплѣсмъ отъ Горы, оли въ Аѳонаръ. И подъ 1171 г.: Счищаются братья Вышгородъ (Мстиславъ Андреевичъ съ прочими Князями, для покоренія Киева), и пришедше ста на Дорожжескимъ подъ Се. Кирилловъ (Ипатіевъ. стр. 51, 89 и 100.)

Тексты сіи подтверждаютъ намъ мнѣніе, не во всѣмъ согласное съ мнѣніемъ Берлинскаго (стр. 54 и 181), потому что онъ не могъ пользоваться Ипатіевскою, но только Кенигсбергскою, Лютопскою (Сравн. §. 65.).

§. 51. ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ИЛИ ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРКА
(церковь). Еще въ древность времена Киевскими Князьями всѣ въ просвѣщеніяхъ были терпими; особенно въ Киевѣ увличилось число иностранцевъ во времена Польскаго владычества надъ симъ городомъ. Русские Цари, хотя и ограничивали права чужестранцевъ въ городахъ, но терпѣли ихъ; въ новѣйшее же время они пользуются совершенно свободою въ просвѣщеніи. Польской Врачи, Лерхе, бывшей въ Киевѣ въ 1770 году, въ своемъ Дневнику изображаетъ Лютеранское Общество въ Киевѣ такъ: "Для нашего Евангельскаго прихода ванять домъ, въ которомъ устроена церковь, и определенъ къ ней Пастора "Граль" (Grahl), родомъ Саксонецъ. Г. Генералъ фонъ Ливенъ былъ въ то время попечителемъ церкви, а антепхарь Бунге церковнымъ старостою; весь приходъ состоялъ тогда съ небольшимъ изъ ста человѣкъ. Доходы Пастора простиралась только до двухъ сотъ рублей." (Стр. 451. I. I. Lerche Lebens- und Reisegeschichte. Halle, 1791).

Do 1811 г. или до Подольскаго пожара, Лютеранская церковь находилась въ Киево-Подольѣ, близъ бывшей Воскресенской церкви, а послѣ пожара городомъ отведенъ для Лютеранской кирки, большое место на Печерскѣ, собственно на сѣверо-западной сторонѣ Клона, близъ Первой Гимназіи. Здѣсь выстроены два деревянные, на каменныхъ фундаментахъ, одинаковой величины, корпуса, изъ коихъ въ одномъ помѣ-
щена церковь, внутри оштукатуренная и украшенная надъ престоломъ образомъ Распятия, а по ствнамъ образомъ Св. Апостола Павла, и портретомъ Мартіна Лютера; въ другомъ корпусъ помѣщается Пасторъ; въ 1829 г. былъ Саксонцъ, по имени Эйсманъ; въ 1845 г. Абель. Приходъ этотъ и теперь не велики; думало, что около 200 человѣкъ составляютъ ихъ.

§ 52. ЖЕЛАНЬ,

урочище, упоминаемое въ Льтописяхъ подъ 1093, 1146, 1162 и 1169 годахъ. Сравнительная слова Льтописей съ мѣстоположеніемъ, мы должны предположить, что оно находилось близь Кирилловскаго монастыря. Въ 1093 г. Святополь, защищая Колво-Подъем отъ разоренія, произvodимаго Полоцанами, между Кіевомъ и Вышгородомъ, не могъ имѣть удобеніе этого мѣста; „а друзья (другая часть Полоцанъ) пошли на Киеву, пустися на воропъ (разореніе) межи Кіевъ и Вышего-городъ. Святополькъ же вышед на Желань, и пошло противъ собл обозъ.“ А въ 1146 г. Игорь II, съ братомъ Святославомъ, „быльшимъ имя у Ольговъ (Олеговой) могилъ“, т. е., на Славянѣ, могли отъ еготолько мѣста (а не за 12 верстъ), видѣть войско Изяслава II, стоящее на Оболони, или собственности на Желань, волость Кирилловскаго монастыря. „И пришелъ ста на Желаны (Іавр. 94, 156).“ По Ипатьевск. Льтоп. подъ 1182 г., при нападеніи Полоцанъ на область Кіевскую: „торцы же постигшина воѣы ихъ (союзовникъ Изяслава III) на Желаны“ и подъ 1189 г.: „Арсополькъ же (одинъ изъ Удальскихъ Киева, вышедшій изъ Кіева) съ Берендини и стигшина Володимера (Мстиславича Вышгородскаго) на Желаны у Доброго дуба …… и тако вѣчаю…… до Вселожа (Выдубицкаго) манавырыя, и ту воро- тыся Арсополькъ въ городѣ (стр. 90, 96).“ Свѣддательно, нельзя согласиться съ Карамзиннымъ (Т. II, прим. 167) въ томъ, что древнее Желань есть вышеннія деревня Жилина, находящаяся въ 12 вер- стахъ отъ Кіева въ юго-востоку, тѣмъ болѣе, что деревня сія произо- шла недавно отъ переселенія крестьянъ (пожильцевъ) Сос-йскаго мо- настыря, коему это мѣсто подврено. Сіе лежитъ изъ крѣпостныхъ записей; см. Опис. Кіевск. Соёзъ, стр. 206, и въ приложеніи Грамо- ты, данныхъ Петромъ I, 1700 года, Варлааму Ясинскому, № 29-й; 1708 г. Иосифу Кирковскому, № 36, и 1710 г., ему же, № 37-й. Также Берлинскаго стр. 117, и 178.
§. 53. ЖИДОВСКАЯ УЛИЦА.

Подъ 1124 г.: Въ льто 6632 бысть бездождіе велико и пожаръ веливъ Киевъ, яко погоршно ему мало не всему, по два дня, по Поздолю и по Горы, яко черначи единица изгоръ ближе шесть сотъ. Се же бысть мѣсяца Июня въ 23 день, а въ 24, на Рожестве Иоана Предтечи (Лаврент. 128) погоръ Горъ (Старый Киевъ) и монастыри всѣ, что межъ было въ градѣ, и Жидове погорщи. (Ростовск. 97. Воскресенск. I. 263). Эти позднейшія компиляціи Лѣтописей любятъ увеличивать и украшать. Въ Ипатіевской (стр. 10) сказано: Тоды же погоръ Поздоле всѣ, наконецъ Св. Рожества Иоана Крестителя; въ утро же день погоръ Горъ, и монастыри всѣ, что межъ на Горъ въ градѣ и Жидове. Нынѣшнія Лѣтописи врата (см. § 82), находящіяся въ Софійскомъ Отдѣленіи Стараго Киева, въ древности назвывались Жидовскими, слѣдственно, и улица возлѣ оныхъ носила названіе Жидовской. Это мнѣніе еще болѣе доказывается выше приведенными слѣдя текстомъ Лѣтописей: «погоръ Горъ», т. е., Старый Киевъ, и «Жидовъ», живущіе на Старомъ Киевъ погорщо. Татищевъ въ своей Исторіи пишетъ, что Владімиръ Мономахъ, при вступлении на престолъ Киевскій, въ 1113 г., высылали всѣхъ Жидовъ изъ Киева, что съ того времени не было ихъ въ столицѣ, и народъ обыкновенно убивалъ тѣхъ, которые дерзали приезжать въ Россію. Въ Лѣтописяхъ напротивъ того сказано, что въ 1124 г. «погорщи Жиды въ Киевъ»; слѣдственно, ихъ не выгнали. Даже можно предполагать, что Жиды во всѣ времена были въ Киевѣ; особеню размножились они въ то время, когда древняя наша столица была подъ игомъ Литовскімъ и потомъ Польскимъ. Сигизмундъ III, по просбѣ Константина, даровалъ, 18-го февраля, 1619 г., слѣдующую привилегію мѣщанамъ: «Чтобы Жиды въ Киевѣ торговъ своихъ не имѣли, и имъ кого место, или дворъ, покупать не смѣли; и были на дярмаку, не останавливались у жителей, но на Гостинномъ дворѣ; покупали бы товары у однихъ Киевлянъ, и имъ однимъ продавали свои; на дярмаку оставались не долгѣ одной недѣли. Чтобы Воевода Киевскій, или Намѣстникъ, забиралъ у Жидовъ, поступающихъ въ противность сего повелѣнія, все ихъ имѣніе, удерживая себѣ половину оного, а другую половину отдѣлялъ мѣщанамъ на Ратушу». (Малороссійскія Дѣла Комиссіи Архива 1651 г., № 13-я. — 2-е изданіе Исторіи Малой Россіи, Бантыш-Каменскаго. Москва. 1830. Т. I, стр. 196). Не смотря на эту грамоту, владѣли Жиды въ Киевѣ мѣстами, домами и разными заводами, какъ это видно изъ записокъ Петра Розыдовскаго отъ 1634 до 1664 года, бывшаго нраовѣдникомъ.
заводы. § 51.

при Киевском Доминиканском монастыре. (Опис. Киев. Соб. Прибавл., стр. 30). Скажем более: Католические паны до того домали, что по провинциям отдавали Християнкия церкви в аренду Жидам; и духовенство должно было пытаться прежде к арендатору Жиду за ключами от церкви, чтобы в оной священникомствовать! (Судьбы Евреев, Т. Грановского. Статья из Журнала «Библиотека для чтения», ноябрь, 1835. — Также опись о Жидах, Петра Бера (Ber) 1825. — Объ Унии Бантыш-Каменского). Хотя ключи от Святых храмов Киевских никогда не были в руках Жидовских, и самые Жиды в 1660 г. грамотою царя Алексея Михайловича даже изначали изъ Киева, однако эта Мойсеева нация опять нашла возможность поселиться въ семь город, быстро располагалась и, по врожденной спекуляции, захватывала многие вѣти промышленности въ свои руки; даже винная откупная продажа платила ей дань. Между тѣмъ Жиды выстроили въ Киевѣ три свои школы или синагоги, изъ коихъ одна построена въ 1815 г. въ два этажа, верхний деревянный, нижний каменный, въ Киевоподоль, возлъ Флоровскаго монастыря, къ востоку, на мѣсть, называемый Черная гряда; на Печерскѣ же двѣ другія, деревянная синанога, лятния, огромное зданіе, сгорѣвшее въ 1829 г., и здания, едва по близости въ то время уцѣлѣло. Но къ радости Киевлянъ, въ сладствѣ Высочайшаго Указа отъ 2 декабря, 1827 г., Жиды окончательно удалены изъ Киева, и ни подъ какимъ видомъ не могутъ имѣть постояннаго жительства въ этомъ городѣ, выключая, если Евреи объявить желаніе принять Христіанскую вѣру.

§ 54. Заводы.

Въ Киевѣ находятся: морозовскихъ заводовъ 2, кирпичныхъ 6. Заводы сии расположены на правомъ берегу Днѣра, подъ Печерскимъ, и доставляютъ превосходный, однако не дешевый кирпич. — Каретныхъ 8, особенно на Печерскѣ. — Кожевенныхъ 30; всѣ они находятся въ урочищѣ Кожемякахъ. — Колокольный 1, на Подоль, принадлежалъ Романовскому. — Копьевыхъ 3, тоже на Подоль. — Мышныхъ 6 и Свѣчныхъ 6, на Печерскѣ, между урочищами Клавомъ и Крестами. — Шелковыхъ 1, возлъ Клюва, для колого разведенъ шелкогвичный садъ еще съ половины прошлаго столѣтія. Дерхе пишеть, что въ его время (въ 1770 г.) были два шелкогвичны заводы, изъ коихъ одинъ на Старомъ Киевѣ принадлежалъ какому-то купцу. —
Шляпный 1 заводъ, на Печерсск. Всехъ же заводовъ въ Киевѣ 67. — Сверхъ сего см. §. 5. Роспись зданийъ и публичныхъ мѣстъ въ Киевѣ.

§. 55. ЗАРУБѢ.

Во время войны В. Кн. Святополка съ Половцами, предводимыми Тугорканомъ и Бонякомъ, подъ 1098 г. Святополкъ же и Володимеръ пой-доста на цѣ (на Половцы) по СЕВ сторонѣ Днѣпра (т. е., по правой; ибо Несторъ, который это писалъ, жилъ въ Киевѣ), и придетъ къ Зарубѣ, (и ту, Кенигсб. 143) перебродилъ. (Лаврент. 98). Изъ этого текста Лѣтописи видно, что Зарубъ (городъ; или только урочище?) былъ на правой сторонѣ Днѣпра и ниже Киева. Въ этомъ согласны многие писатели. Но какъ далеко отъ Киева? Это пустъ разрѣшать слѣдующихъ выписокъ изъ Лѣтописи: Подъ 1151 г.: Горлице союзни-лись (на Изяслава II Мстиславича, В. Кн. Киевскаго) со Олозовичи.... и съ Половци, приходя къ Киеву.... Изяславу же блюдущимъ и не да-душью вбесты въ Днѣпрѣ; (ибо онъ устроенъ, по выражению Лѣто-писца, хитрымъ и дивнымъ лодцемъ) Горлица, хотѣя попустить своимъ (т. е., ниже Киева, по теченіи Днѣпра) къ Витичевскому броду.... Полчи же Горлицы идѣхутъ по луци (т. е., по лѣвой сторонѣ Днѣ-пра), а Изяславъ мѣняє по ОНЮ сторонъ Днѣпра, по Горѣ (по пра-вый. См. §. 59. Золоча), а лоди въ его по Днѣпру же..... Изяславу же и ту не дадущимъ имъ вбесты, Олозовичемъ же суджавшимъ съ Половцемъ (которые были союзниками Георгія Суздальскаго), оставивъ Горлица княза съ Аввоновичемъ съ Володимеромъ и съ товары (съ обоими) противу Витичеву, а самій въ городѣ къ Зарубу. Изяславъ въ сторонѣ стоячихъ на ОНЮ сторонь со Шварномъ (Воеводою Изяслава) и не дадущимъ (имъ) вбесты въ Днѣпрѣ, Половци же вскѣдѣ на конѣ въ бранихъ за цѣпи съ конѣ, како же биться (т. е., готовы быть), и вѣдреса въ Днѣпрѣ.... Святославова же перебредишия Днѣпра съ Половцемъ, вѣдая вѣсть (къ Горлицѣ).... Горлице же.... приведшо вбесты къ Зарубу, и перебредишия черезъ Днѣпру.... Изяславъ снятия Гор-лиц въ Перегоновли, поиде..... и перебродися (Днѣпру) у Зарубы, у сто-яща у Мазева села товары (Лаврент. 142, 144. Кенигсб. 217, 221). Изъ этихъ текстовъ ясно видно, что Зарубъ былъ на правой сторонѣ Днѣпра, ниже Киева и ниже Витичева, и что на этомъ мѣстѣ можно было Днѣпру перебрезти, о чемъ въ Лѣтописяхъ несколько разъ упо-минается. Всѣлѣ Киева это невозможно, потому что Днѣпру даже и въiola мѣсяцѣ около одной версты ширину, и по мѣстѣ весьма быстръ. Между тѣмъ Берлинскій (стр. 82 и 182) пишетъ, что Зарубъ
находился при устье реки Львеби; но где же это в Летописи сказано? На одном соображении в семь случаев можно основываться. Карамзин же, ссылался на Большой чертеж (стр. 146), пишет: «Где был городок Заруб, там нын в селение Зарубицы» (Т. II, прим. 174 и 336). Сравн. Книга Большему Черту. Изд. 2. Д. Языкова. Спб. 1838 г. Тамъ городъ, находящийся на правом берегу Днепра, ниже Киева, описаны в 1627 г. такъ: «Киевъ, Триполь, Битые, въ 4 верстах Стаков, далѣе Иржинь, река Легинъ, въ 21 верстѣ Ходоровъ, далѣе Терешемировъ, почти против устья реки Трубежа, Горь Зарубица, въ 20 верстах Каневъ и проч. (сравн. § 26). Итъ такъ разъясненъ видно, что Зарубъ не принадлежит къ описанію города Киева. Ипатіевская Летопись тоже подтверждаетъ наше мнѣніе; въ ней говорится о Зарубѣ подъ 1146, 1147, 1151, 1168 годах (стр. 23, 29, 64, 89) и въ другихъ мѣстахъ, особенно важно указаніе подъ 1147 г. постави Исаила (П Мстиславича) Метриополитъ Киева Смоленскаго, выведенъ изъ Зарубы. Противъ сего текста въ Ермолаевскомъ спискѣ прибавлено: идѣ теперь монастырь Терешемировскій. И такъ въ 60 верстах ниже Киева; въ Никоновскомъ спискѣ составитель, не зная Зарубы, писалъ: иных болгальныя его келии. Подъ 1168 г. В. Кн. Ростиславъ Мстиславичъ сжигаетъ на Великихъ Лукахъ съ сыномъ и съ Новгородцами и оттуда возвратится Смоленскому. Выдѣвши же Роньды, сестра его, велели нѣкоторая браты... И пойдетъ со нимъ изъ Смоленска... а и бы въ сель Роньды въ Зарубѣ. Слѣдовательно, быль и другой Зарубъ въ Смоленской губерніи, который Карамзинъ (Т. II, прим. 411) напрасно переиначилъ въ Зарубино.

§ 56. ЗЗвѣринецъ

между горами, въ долинѣ и на возвышенностяхъ, небольшое селение, едва ли изъ 20 домовъ состоящее, находится не болѣе одной версты къ югу отъ Печерска, и въ такомъ же разстояніи къ северо-западу отъ Выдубицкаго монастыря, кое му въ древности и принадлежало. Принимая въ соображеніе название сего села, его мѣстоположеніе и блиость бывшаго Краснаго княжескаго дворца, можно полагать, что вдѣсь содержалась княжеская охота (срав. § 76). До 1786 г. селение это принадлежало Киево-Печерской Лаврѣ. Въ Звѣринце основаны, съ 1805 г., деревянная церковь во имя Рождества Іоанна Предтечи; выше сего селенія къ юго-востоку, на возвышеніи, основана Звѣринецкая крѣпость въ 1810 г. См. § 80. Крѣпости.
§ 57. ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Деревянная приходская церковь Св. Иоанна Златоустого находится в Софийском отде лении Старого Киева, к юго-востоку от Софийского монастыря; церковь эта перестрелена в 1651 г. из-за бывшей на Подоле Притиско-Николаевской.

§ 58. ЗЛАТЫЕ ВРАТА.

В лето 6545 (1037 г.) заложили Ярослав город великии Киевъ (стъ ну, или крѣсть вокругъ Киева), у него же града суть Златыя Враты... послѣ церковь на Золотыхъ Воротахъ Святое Богородицкая Благовещение. (Лаврен. 65). Иные думаютъ, что врата си возводимы Ярославъмъ въ подражание устроеннымъ въ Константинополѣ Феодосиемъ Великимъ; они назывались тамъ Золотыми, и на нихъ Олегъ, въ знакъ мира, купленнаго у него Греками, повѣсили свой побѣдный щитъ; другіе же ссылаются на какое-то преданіе, говоря, что врата Киевскія были обиты вышколенными мѣдными листами, а церковь Благовѣщенская имѣла золотой куполъ. Это было подвѣдомо, что ихъ называли Златыми. Врата эти имѣли каморы, и снаружи на нихъ находилась икона Благовѣщенія Божіей Матери, поставленная съ тѣмъ намѣреніемъ, какъ сказано въ Ипатіевскомъ спискѣ Несторовой Лѣтописи, и въ Киевскомъ Синопсисъ, на стр. 62: "Сии же премудрыя имена Ярославъ твои дала сотвори Благовѣщеніе на вратахъ, да тѣмъ радость граду тому Св. Благовѣщеніемъ Господнемъ и молитвою Святыхъ Богородицы и Архангела Гавриила, радости благовѣщения." (Лавр. 65. — Тоже и Прологъ подъ 26 ноября). Образомъ симъ свидѣтельствовался Вячеславъ въ 1151 г., предъ посломъ Георгія Долгорукаго. (Сравн. Ипат. Лѣтоп. подъ 1148, 1151, 1161 и 1172 г., стр. 24, 60, 61, 90 и 101. См. Львовскія врата § 82). Эти врата въ 1240 г. были разрушенны Татарами, и остался отъ нихъ одинъ разваленны, который видны были въ крѣпостномъ валу въ половинѣ XVII вѣка, какъ то доказываетъ видъ, снятый съ нихъ въ 1651 г., послѣ найденный въ бумагахъ Короля Полскаго, Станислава Августа Понятовскаго, и напечатанный въ № 1-мъ «Сѣверного Архива» 1822 года. Изъ рисунка этого ясствуетъ, что на Златыхъ Вратахъ въ то время были еще остатки Благовѣщенскаго храма, т. е., входная двери, окна и высокія стѣны. Въ 1682 г. они были украшены желѣзною рѣшеткою, подъемнымъ мостомъ, капличками и вѣчнымъ бестомъ. Сравн. современную Роспись Киева (ч. I, § 51). Полагали обыкновенно, что въ цар-
стования Анны Іоанновны, по распоряжению Миниха, при возобновлении укреплений Старого Киева (1732—1737) высоким баштионом, они были совершенно зааспани землею и скрылись в крепостном валу. В последствии времени мѣсто ихъ забыли, а название усвоилось другому вхodu, вблизи древнихъ вратъ, находящемуся на юго-западной сторонѣ Старого города. Но изъ недавно отысканнаго донесенія Киевскаго Генералъ-Губернатора, Леонтьева, въ 1745 г., видно, что стѣны Златыхъ Вратъ, по прочной кладкѣ кирпичей и добротѣ цемента, уцѣлѣли со сводами еще до 1745 г. Леонтьевъ писалъ тогда, что столпы деревянные, поставленные внутри Золотыхъ Вратъ съ перекладинами и досками погибли и пошатались, а своды и стѣны ворота грозятъ паденіемъ. Почему Указомъ Правительствующаго Сената было предписано: «Золотыя Ворота, для сохраненія и вида древности, засыпать землею, какъ внутри, такъ и по сторонамъ, и оставить въ валу, а мѣсто ихъ устроить другія каменныя ворота.» Затрѣтъ по этому случаю конецъ 1750 г., а не при Граѣ Минихѣ, Златыхъ Вратъ оставались въ землѣ до нашихъ временъ. (Обозрѣнн. Киева, Фундуклея, стр. 47). Паконецъ, любитель истории, Лохвицкій, получивъ отъ Киевскаго Военного Губернатора позволеніе заниматься отысканіемъ древностей въ Киева, обратился къ этому памятнику, и уже въ 1832 г. открыты остатки двухъ стѣнъ, составлявшихъ древнихъ Златыхъ Вратъ. Сентября 9-го дня, того же 1832 г., Государь Импѣратръ, Николай I, изволилъ осмотрѣть и назвать ихъ «памятникомъ, достойнымъ сохраненія». При этомъ случаѣ открыло нѣсколько вещей, принадлежащихъ къ древнему вооруженію всадника, въ кратѣ листоваго золота и два древня жезловыя отъ образа вѣнца. Въ 1833 г. Златыхъ Вратъ открыты совершенно и положена надпись мѣдными вѣнцоизложенными словами на каменной доскѣ. Въ 1836 и 1837 г. сдѣланы нѣкоторыя укрѣпленія для предохраненія Златыхъ Вратъ отъ поврежденій дѣствіемъ непогодъ, т. е., вершины развалинъ зашиты известкою и покрыты дерномъ или крышками, стѣны подперты контрабарсами изъ бутового камня съ желѣзными связями. Златыхъ Вратъ, находящихся на западной сторонѣ Стараго Киева, за Софійскимъ соборомъ, на лѣвой сторонѣ отъ вѣкада, если ходить изъ Киева, сажень около ста отъ прежней дороги, составляют теперь два обломка стѣнъ справа и слѣва; верхняя часть сводовъ разломана, стѣны каменные съ пилястрядолами, на которых были основаны арки и своды воротъ, лѣвая сторона (при выходѣ изъ города) по фасаду вдоль имѣеть 50 вѣнцы, правая сторона до половины, или еще меньше, противъ лѣвой, совсѣмъ истреблена; между стѣнами воротъ ширина 10", вышина стѣнъ 14.
Златые врата. § 58.

аршин, толщину около двух аршин; кладка въ оныхъ кирпичей древней формы длиною 8, ширинюю 7, толщиною 1 вершка; другой родъ кирпичей меньше сихъ имѣть видъ красный; между ними Греческий цементъ, толщину 3 вершкаъ, цвѣта блѣдно-блажеваго, составленный изъ раковистой извести съ толченомъ камнемъ и притомъ червячайно окрѣпшій; чрезъ пять рядовъ кирпичей положены тесаные камни сѣровки, толщиною въ 12 и болѣе вершковъ; потомъ опять ряды тонкихъ кирпичей съ толстою подмазкою и такъ далѣе; по обѣимъ сторонамъ въ стьнахъ видны большія пустыя мѣста, въ коихъ были деревянныя перекладины или балки; нижняя отъ полу 5 аршинъ; отъ нихъ вторыя выше 7 аршинъ. Изъ сего можно заключить, что здѣсь было нѣчто похожее на ворота, подъ поломъ церкви, какое нибудь жилище сторожа, или кладовъ. На обѣихъ сторонахъ стѣны фальшивыя двери, а на лѣвой также фальшивыя два оконца, изъ коихъ одно круглое, въ срединѣ коего кирпичъ пробитъ насквозь до камней, и вся западная часть обѣихъ сторонъ стѣна засышана камнями и залита известкою. Кладка строенію сему производима была въ деревянномъ заборѣ; ибо на известкѣ (садыш) остались видны слѣды, какъ брежна одно подъ другаго въ заборѣ лежали. Златыя Врата послѣ разрушенія были поправляемы. Первые стѣны ихъ въ проѣздѣ оказывались закладенными другими изъ кирпичей, добротою тыхъ же, какъ выше сказано, но большею частью доманныхъ и съ сѣрыми крупными камнями, только не на цементѣ, а на простой известкѣ; при очищеніи земли, вторыя стѣны отъ первыхъ отвалились, но еще съ обѣихъ сторонъ по мѣстамъ держатся. Къ лѣвой сторонѣ стѣны съ пола прикладена на десять аршинъ изъ сѣрывъ камней и обломковъ кирпичей, залышь известкою, пристройка. Поправка эта древняя и, должно полагать, происходила въ то время, когда Кіевъ состояль (съ 1320 г.) подъ владѣніемъ Литовскаго В. Кн., Гедимина, который посылалъ для правленія княжествомъ намѣстниковъ христіанскаго исповѣданія, что могло благопріятствовать къ поправленію Кіева; до сего же времени Татарские баскаки не давали правительамъ города и думать о восстановленіи древней столицы. Съ обѣихъ сторонъ Златыя Врата примыкаетъ Миниховскій валъ и, кажется, подъ нимъ хранятся остаки Ярославовой стѣны; по крайней мѣрѣ, свѣздь обвалившуюся насыпь проглядываютъ известь и камни. На ромбодиальной доскѣ, прибитой къ большой развалинѣ, находится слѣдующая надпись: «По соизволенію Государя Императора Николая I открыты изъ вала въ 1832 году. Сооружены при Великомъ Князѣ Ярославѣ I, около 1037 года по Р. X.».
Отъ существовавшей Благовѣщенской церкви на Златыхъ Вратахъ до нашихъ временъ дошелъ достойный предметъ, хранящійся въ деревянной церкви Св. Троицы въ Старомъ Киевѣ, образъ Казанскія Божія Матери; на верху ея иконы написано золотыми буквами: "Образъ Пресвятыхъ Богородицы отъ Златыхъ Вратъ принесены". А внизу оной надпись: "Апост отъ Адама 7207, а отъ Рождества Христа 1699 года, октября 20 дня, принесены отъ Златыхъ Вратъ образъ Явленія Казанскія Богородицы".

Примѣчаніе. Верлинскій (стр. 79 и 155), ссылался на какой-то рукописный Сионопись, пишетъ, что Боянъ, ограбивъ 1096 г. Лавру, выломалъ также Златые Врата и какъ профей отъемъ въ землю Полоцкую!!! Вотъ еще нѣсколько басень Полскихъ историковъ: Другой говорить, что Волынскій, возвражая въ Киевъ 1018 г., въ знакъ побѣды, ударилъ саблею въ Златые Врата, (который тогда еще не существовалъ; но объ нихъ упоминается только подъ 1037 годомъ); что эта сабля, данныя будто бы Волынскому Ангеломъ (Ворюгову, стр. 25 и Кадлубко, Historia Poloniae, Lib. II, pag. 645), названа щербенемъ, по причинѣ щербинъ, сделавшихся отъ того на его леавеъ (Мартинъ Галль, стр. 62). Щербень сей хранился въ Арсеналѣ Краковскомъ. Короли Полскіе препосылали его при коронаціи и всегда ходили съ нимъ на войну, и что онъ при послѣднихъ мятежахъ изъ Кракова унесенъ незвестно куда!! — (Spiewy Historycne J. U. Niemcewicza. Edit. 3. Warszawa, 1819, стр. 42). См. еще книгу: "Златыхъ врата Ярославовы въ Киевѣ, сооруженныя въ началѣ XI столѣтія и открывыя изъ земли въ 1832 году, съ точнымъ видомъ (т. е., планомъ и фасадамъ) и историческимъ описаніемъ оныхъ, Николая Самойлова". Москва, 1834, въ 8, 19 страницъ. Много отступленій, не нужныхъ въ дѣлу и известныхъ уже по исторіи.

§ 59. Золоча.

Подъ 1101 г.: Совокуплился вся братія, Святополкъ, Володимеръ и Давыдъ, и Олегъ, Ярославъ, брать его, на Золотому (Лаврент. 117), то есть, эти Русские Князья имѣли въоль Золочи съѣда. Особенно мѣсто положеніе бывшей рѣчки Золочи объясняется слѣдующимъ извѣстіемъ. Подъ 1151 г.: И пойдѣ Григоръ (Судильскій) къ Киеву (Лаврент. Совокуплился со Олегомъ и со Давыдовичемъ со Володимеромъ и со Полоццю, пришло къ Киеву и сташи шатры правивъ Киеву по дуговѣ). Навязывъ же блудницу (и не дадушо) въ Ниньру, и тако начаша ся бити по Диньру у насадихъ (лодяхъ), отъ Киева олы и
§ 60. ИВАНОВСКАЯ ДОРОГА.

Она соединяла в древности Старый Киев с Печерским монастырем. Начинаясь у Софийского монастыря, проходила ворота Ладыжская или Полтская, потом выходит Печерское отделение Старого Киева, Крешатицкую долину; далее, поднималась на возвышенность вдоль Клова, или древнего Стефанеца, продолжалась мимо Тугорка-новой могилы и дворца Берестовского и оканчивалась у монастыря Печерского.

§ 61. ИЛИ СВ. ЦЕРКОВЬ.

Договор Игоря с Лакапеном 945 года заключен и написан в Константинополе; но, как видно из текста Летописи, здесь упоминается не Цареградская, а Киевская, церковь Св. Илии. Заутра приезжает Игорь слуг и придет на холм, где стояла Перунов, покладывает оружье свое и щить и золото, и ходит Игорь роть (какаясь) и люди его, едко поганых Руси: а Христовую Русь водиша роть в церкви Св. Илии, яже есть над ручаем, конец Пасхи (а не песницы) бесяды и Козары (а не в Козары), се бо бь сборная церкви; множи бо бьша Варяги Христейны. (Лаврент. 23). Церковь эта была древняя, а
может быть и первая в Киеве; стояла, по словам Литописца, недаруемых, которою на Старом Киеве, по высоте места, никогда быть не могло; притом же господствующее лицо, может быть, и неглубоко в средине города Княжеской церкви. Ниже мы увидим, что Почайя называлась ручаем и протекала между Поголовем и Крещатиком. Может быть, древняя церковь Св. Ильи была на том месте, где теперь стоит каменная Св. Пророка Ильи, или близи оной; впрочем, на Поголовы были и другие ручьи.

Приимечание. На постиче беседа в Киеве, как стоит в описании Киева (108 и 139); сочинитель имел испорченный Барковым Кенингсбергский список. В этом же сочинении ошибки: стр. 107, вместо Игоря I стоит Олег; но при нем Русские не кидались в церкви Св. Ильи; то же самое повторяя на стр. 138, стоит Святослава, все же вместо Игоря. — Карамзин (T. I, прим. 359) думает, что беседою пасынков и Козарджи назывались двя улицы или части древнего Киева, и что эта церковь находилась между ними. Немаловажное для нас место в Киев под именем Козарь осталось еще от древнего народа Козар, коему Киевляне в IX век взяли дань. Имя беседа означало в старину сдаднище. В древних Русских стихотворениях, стр. 3, сказано: «Полернута беседа рымым бархатом; на беседе ти сидить Купав молодец». — Сочинитель «Иследования о древней Киевской церкви Св. Ильи», напечатанного в Киеве 1830 г., Киевск. Духовн. Академии студент, Евфимий Остромысленский (см. Журн. Мин. Народ. Просвещ. Ноябрь, 1835), съездил также промах, думая, на перекор ручьевым, что древняя церковь Св. Ильи стояла на подгороде внизу Васильевской (Трехсвятительской) церкви, или Михайловского монастыря; подобно тому, как отстроена на ступень горы церковь в том месте, которое, по преданию, принадлежит за Аскольдову могилу (ст. 271).

Нынешняя каменная приходская церковь Св. Пророка Ильи стоит на Поголове у берега Днепра. Она основана в 1692 г.; строение малое и незавидной архитектуры; вблизи небольшая, тоже каменная, колокольня. В 1718 и 1811 г. церковь сия опустошена пожаром, но вскоре потом восстановлена.

§ 62. ИРИНЫ СВ. МОНАСТЫРЬ.

Подъ 1037 г.: Заложи Ярослав город великим Киеv, у него же града сутъ Златая Врата; заложи же и церковь Святых Софи, митрополью, и посемь церковь на Золотыхъ Воротяхъ святое Богородицъ
Благовещение, посемь Святаго Георгия монастыря и Святых Ирин. (Лаврент. 65). Хотя время построения монастыря Св. Ирины Несторъ полагается подъ 1037 г., но нельзя думать, чтобы онъ былъ оконченъ въ продолжении одного означеннаго года; ибо подъ тымъ же 1037 г. у Нестора находится повествование о построении не только Св. Ирины, но и Златыхъ Вратъ, Софийскаго собора, Георгиевскаго монастыря и другихъ зданій, на построение которыхъ требовались многіе годы. Посему весьма вѣроятно, что Несторъ подъ симъ 1037 г., составляющимъ главную въпохю благочестивыхъ дѣй Отрада Иосифа, хотя и только соблазнить повествованіе о важныхъ построенияхъ этого Великаго Князя. Нѣть сомнѣнія, что церковь Св. Ирины была построена въ той части города Киева, которая называется нынѣ Старымъ Городомъ. Это относится икою самаго текста, потому что Несторъ упоминаетъ о построении Златыхъ Вратъ, Софіи и другихъ на построеніяхъ и монастырѣ Св. Георгія и Св. Ирины. Сверхъ того лѣтописи и свѣдѣнія историческія сообщаютъ намъ, что Нечерское Отдѣленіе, составляющее нынѣ главную часть Стараго Киева, было не населено и, кромѣ показанныхъ въ лѣтописи зданій на Берестѣвѣ, представляло пустынно. На примѣрѣ, Несторъ, описывая положеніе Нечерскаго монастыря, говоритъ: бо бо ту лѣсъ великъ. (Лавр. 67). Это же доказываетъ и самомъ названіе Пустынна-Николаевского монастыря на Нечерскѣ, гораздо позднѣйшаго времени. Нельзя тоже доказать, чтобы церковь Св. Ирины построена была на Киево-Подольѣ, ибо эта часть города, какъ видно изъ лѣтописи, стала быть важно послѣ времена Ярославовыхъ. Подъ 1147 г. Лѣтописецъ упоминаетъ о Новгородской божницѣ, построенной, можетъ быть, въ Киево-Подольѣ купцами Новгородскими; но божницы устроили только по недостатку церквей. Посему можно рѣшительно утверждать, что монастырь Св. Ирины былъ основанъ на Старомъ Киевѣ. А Дерова могила го Святой Орікою (Лавр. 10). Это указаніе преподобнаго Нестора, столь ясное въ свое время, для нась совершенно невразумительно. Мѣсто погребенія товарища Аскольдова, которое представляется здесь за Св. Ириной, также ненавязственно для нась, какъ и мѣсто самой сей церкви. А потому, при настоящемъ изысканіи, мы, по необходимости, должны ограничиться одними собственными соображеніями и догадками. Ни которые думаютъ, что Несторъ говоритъ здесь не о той церкви Св. Ирины, которая была построена Ярославомъ, а о другой, находившейся недалеко отъ Аскольдовой могилы (Берлинскій 79 и 159). Но вѣроятно (хотя мы и не знаемъ причины, по которой Аскольдъ погребенъ на Угорскомъ уроцищѣ, а Диръ въ Старомъ Киевѣ), что
ирины св. монастырь. §. 62.

Летописец здесь разумеет Ярославову церковь; но если бы в его время было два храма св. Ирины, то он несомненно сказал бы, за которую именно находилась Дюрова могила. II Карамзин почитает врятной, что могила Дюрова находилась за Ярославою церковью. Св. Ирины (Т. I, прим. 295). Гизель пишет: «Со- зда же Ярослава и церковь великомученика Георгия, во имя себя отв Св. крещения данное, со правой стороны, и церковь и монастырь Свя- тыя Ирины недалече от Св. Софий». (Синонсис 62). Не смотря на то, что Гизель жил уже в половине XVII века, свидетельство его заслуживает полную доверенность; ибо он основывался на прадеян, или, что впроятное, видет собственными глазами развалины сей церкви. Монах Кальновский, современник Гизеля, в своем открытии церкви, также упоминает, что в Старом Кие в многои церкви (кромь имъ показанныхъ) лежать подъ землей в развалинах и кажется на въкъ погребены (Опис. Киевск. Лавры 312). Существованье монастыря при древней церкви св. Ирины въ Киевѣ доказывается словами Ипатиевской Летописи: a всеволодич. святославъ (сокращень Игоря II) вблизе въ Киевъ къ Святой Орини въ монастырь, и ту его лиа (под 1146 г., стр. 24). Весьма врятно, что это былъ женскій монастырь; сие доказывается тьмъ,

1) что Ярославъ, ревностно стараюсь о распространении христианской вѣры, безъ сомнѣния, заботился о построеніи монастырей, не только мужскихъ, но и женскіхъ; въ противномъ случаѣ онъ не имѣлъ бы надобности въ своемъ Уставѣ о судахъ церковныхъ дѣлать постановленія о монашествующихъ женскомъ полѣ (См. сей Уста- въ въ Описаніи Киевск. Софий. Прибавленіе, стр. 15). Если Ярославъ построилъ мужскій монастырь св. Георгія, то монастырь св. Ирины, построенный подъ имениемъ Ярославовой, былъ женскій. Иначе, для чего бы строить такъ близко два монастыря мужские. О соглас- шеніи именъ Ингидерды, Ирины и Анны, подъ конецъ извѣстна су- пруга Ярославова, см. Карамзина (Т. II, прим. 34), т. е., великая Княгиня Ингидерда выдавалась христианскими именемъ Ириной, предъ кончиною постриглась и была названа въ монашествѣ Анною.

2) Если обратимъ внимание на мѣстоположеніе монастыря св. Ирины, какъ это дѣлалъ Вилькенскій въ своемъ описании Киева (стр. 78 и 159), то еще больше увѣримся въ томъ, что онъ былъ женскій. Было извѣстно въ обыкновеніи, что женскіе монастыри строились всегда въ сосѣдствѣ мужскихъ; состояли подъ духовною властію оныхъ и монахи совершали у нихъ священнослуженіе. Такъ въ Киевъ же Феодоро- вский Вознесенскій десятий монастырь до 1712 г. находился близь
Кievopечерской Лавры, на том самом месте, где нынче Arseniev; Богословский женский монастырь, переведенный в 1712 г. на Плоское, был в соседстве с Золотоверхо-Михайловским мужским, а Иорданский Николаевский женский монастырь, бывший на Плоском, состоял в ведомстве игумена Кирилловского монастыря, как сие видеть можно изъ письменных до монастырских; да и в старину Яничин (Св. Андрея) женский и Вотч (Св. Софодоры) мужской монастыри находились вместе. И также, ясно, что монастырь Св. Георгия был мужской, можем заключить, что ближай к оному монастырь Св. Ирини был женский.

Хотя Киев, еще до нашего Татарь на Южную Россию, неоднократно был опустошаем не только внезапными нападениями, но даже Русскими Князьями, воевавшими между собою, однако же Истории не видно, чтобы сие недостойное сыны России разрушили самые здания храмов Божих. Они прострили свои святотатственные руки на одно украшения церквей. Так в 1169 г. Мстислав Андреевич, а в 1204 г. Юрик Ростиславич жгли и грабили Киев и храмы сего города. Разрушение же церкви Св. Ирини должно относить к 1240 г., когда алтарные враты, Татарь, опустошал Россию, разорял и Киев. С того времени участь церкви Св. Ирини не переживалась: она осталась в руинах; в послѣдствии времени была (в 1678, 1732 или 1737 годах?) покрыта высоким земляным валом, а потому и место ея забыли. Берлинский думалъ, что «въ время строенія въ 1731 г. (напомню, по свидѣтельству митроп. Евгения, въ 1746 г.) около Софийскаго монастыря, въ каменной найдено пространное основание здания и, по сравненіи съ лѣтописью, должно заключить о существованіи на томъ мѣстѣ Ирининскаго женскаго монастыря» (Описань. Кіева 78 и 158); но его мнѣніе не образовалось, хотя оно было, впрочемъ, сходно съ мнѣніемъ Ирини Фальковскаго (Киевск. Мѣстополож. на 1799 г.) и Евгения Болховитинова.

Наконецъ, въ 1853 г. К. А. Лохвицкий началъ разрывать мѣсто въ пышьмнѣ дѣревня крѣпостнаго вала, неподалеку отъ ограды Софийскаго собора, съ южной стороны, на которомъ, по его предположенію, должны находиться подъ землей насыпью остатки церкви Св. Ирины, современной, по древности построена, Златымъ Вратамъ и соборнымъ церквы Св. Софи. И, действительно, они открыли большую часть церковныхъ ствовъ, которыхъ кладка, кирпичъ и цементъ сходны съ материалами и строеніемъ Златыхъ Вратъ и Десятинной церкви. Такъ они засыпали были землю вала, по всѣй видимости, не прежде, какъ въ 1679 г. при Киевскомъ воеводѣ кн. Черкасскомъ; ибо...
развалинах над алтарным местом найдено много небольших мелких концев, битых в Пскове в 1659 г. Открытую часть составляет: место алтаря и в нем подпредсольный камень, цилиндрический, малинового цвета, с четырьмя на нем мостами для ножек каменных и с пятью посуды устроенными углублениями для мощей. По обьим сторонам алтаря каменный патик, южная с одною, северная с двумя гробницами, не имеющими надписей и содержащими в себе кости, перемешанные землею; сверх того все продолжение южной стены, с небольшой частью продолжения западной, и большая половина средины церкви, наконец устроено церковное подземелье. Открытие это обнародовано в Журнале Минист. Народн. Просв. 1856 года Ноябрь и Декабрь. Там же план и фасад церкви приложен. В 1846 г. Стапровским была раскрыта оставная часть развалин и составлен новый план их. Сим развалинам, по большинству мнений, дают название церкви Св. Ирины.

§ 65. КАЗАРМЫ

для войска находятся на восточной стороне Киево-Печерска; они начинаются близ Неводништого взвоза (собственно возврат дороги, идущей между Печерскою крепостью и Звягицем до пристаня Неводнйской); потом мимо Каменного Затона простираются на полверсты, имев направление к городскому острогу. Сии каменные казармы за-ложены в 1854, а окончены в 1859 г.; строение состоит из двух чрезвычайно длинных корпусов в два этажа и трех огромных круглых башен. Гигантское сие здание отличается превосходною военною архитектурою. На строение употреблялся самый лучший доброты. До сего времени Киев не имел казарм; войска, приходящие в караул, помещались были в домах жителей.

§ 64. КАМЕННЫЙ ЗАТОН.

В 1786 г., при преобразовании Малороссийских епархий в пятидесятное положение, из угодий поземельных оставлены Киево-Печерскою Лаврою: мельница на рѣчкѣ Лыбеди, лѣсь отъ Княжеской Пустини до села Пирогова съ насѣкомъ, земля при бывшей Голосіевскй Пустини и Сембракахъ, рыбныхъ ловъ съ сѣнокосами на Днепрѣ, при уроцищахъ Жуковскѣ, Тельбингъ и особый сѣнокось въ Темномъ Лугу; подворя въ Киевъ на Подолье Подольское, на Печерскомъ Конюшенномъ, Судовомъ, Каменномъ Затонѣ (ср. § 51), Пещерное съ плодоно-
тымъ садомъ, Гостиничное подъ Лаврою, а за городомъ Лыбедское при мельницѣ и кирпичныхъ заводахъ, Голо́совское и Са́мборское, Жуковское, Тельбисское. Кромѣ сего въ 1817 г. пожалованы Лавръ еще восьмь рыбныхъ озеръ въ Остерскомъ уѣздѣ на Днѣпрѣ (Евгения Болховитинова Описания Киево-Печерской Лавры, стр. 82).

С. 65. КИРИЛЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ.

А) Церковь Св. Кирилла, б) Церк. Св. Бориса и Глѣбы, в) Церк. Св. Троицы, или Святоострия Св. Духа, г) Домы богоугодныхъ заведений, д) Домъ сърмасшедшнихъ, е) Кирилловская пещера.

А) Церковь или монастырь Св. Кирилла. О первоначальномъ основаніи сего монастыря летописи представляютъ намъ извѣстія, по видимому, противорѣчащія; но, въ слѣдствіе разысканіи, основаніе оного можно съ достовѣрностью приписать В. Кн. Киевскому, Всеволоду II Ольговичу (1138 — 1148). Большую часть съѣдѣній предлагаетъ Ипатіевская Летопись. Въ первый разъ упоминается подъ 1171 г.: Скилась братья Вышгородъ и пришедшие сташи на Дорожчицы подъ Святымъ Кирилломъ... и оступиша весь городъ Киевъ. Мстиславъ, сынъ Андрея Боголюбскаго, съ одиннадцатью другими князями, овладѣлъ Кіевомъ, по мнѣнію Карамзина (Т. II, стр. 424) въ 1169, а не въ 1171 г. Какъ бы то ни было, но изъ приведенныхъ словъ видно: 1) что церковь Св. Кирилла находилась въ Киевскомъ урожищѣ Дорожчикѣ или Дорожичахъ (срав. § 50), и 2) что она существовала уже въ 1171, или даже въ 1169 г. Потомъ подъ 1179 г. говорится: Въ того лѣто пришёлъ Святославъ за Всеволодомъ, за середнего сына, жену изъ Ляховъ Казимирну въ Филипповой говѣнной... (т. е., В. Кн. Киевский Святославъ женилъ сына своего, Всеволода Чернаго, на Марію, дочери Казимира, короля Польскаго). И тою же лѣто преставился Князьмъ Всеволоду, пріѣхавъ на ся чернецовскую смѣну, и положена была въ Киевъ у св. Кирилла, юже бѣ сама создала. О преставлении Маріи тоже самое повторяется и въ Густинской Летописи (см. Ипатіев., стр. 317). И такъ сія Марія, жена Всеволода, вскорѣ послѣ брака заложила церковь Св. Кирилла, или возобновила уже бывшую; потомъ за нимъ и, по набожному тогда обыкновенію, передъ кончиною своею постриглась въ монахини, а по смерти тѣло ея погребено въ упомянутой церкви Св. Кирилла. Все это могло совершиться очень естественно въ одинъ годъ, хотя Исторіографъ (Т. III, прим. 90) и удивляется. Главное же противорѣчіе состоитъ въ слѣдующемъ: Въ 1171 г., или даже въ 1169 г., говорится о церкви Св. Кирилла, какъ уже о сущемъ.
кирилловский монастырь. § 65.

стовавшей; но спустя восемь или десять лет, под 1179 г., упоминается в другой раз и притом о создании ц. Св. Кирилла. И такъ, выстроила ли Мария, супруга Всеволодовна, новую церковь Св. Кирилла, или возобновила бывшую до нея? Послѣднее кажется вероятнѣйшимъ, особенно изъ послѣдующихъ текстовъ. Такъ подъ 1194 г.: Святославъ же пришёлъ въ Киевъ и плахъ къ Вишегороду, въ пятницу, поклонился святымя мученикомъ (Борису и Глѣбѣ), и въъ въ церковь со слезами облобыза святую раку, и послѣдова…… привезъ Киеву: въ субботу же плахъ ко святыхъ мученикомъ (Борису и Глѣбѣ?) къ церкви, ть сущей у Св. Кирилы…… и преставился мѣсяца Июля, и положиша и во Святомъ Кирилы, во отнь ему монастырѣ (Ипатievск. 100, 121 и 143). Вт текстѣ этомъ говорится уже о монастырѣ Св. Кириллы, и что онѣ былъ отнюдѣ, отчий, т. е., основанный отцемъ Святослава, Всеволодомъ. Оными, отчимы или отеческими монастырями назывались тѣ, конъ выстроены были родителями, или предками упоминаемыхъ Кирилы. (Сравн. § 32 монаст. Св. Теодора или Вотчы, и другіе). Сказанное въ Ипатievск. подъ 1194 г. подтверждается другими, хотя и поодинкишими, компиляціями Лѣтописей, составители кончъ, однако, пользовались древними списками. Такъ подъ 1195 г.: Того же лѣта преставился Ки. Киевскій Святославъ и положения бысть въ монастырѣ (въ церкви) Св. Кирилы, ку же бо создалъ отецъ его (Лаврент. 173, Кениеевск. 287), и въ Никоновск.: Того же лѣта (выставленъ 1193 г.) преставился В. К. Киевскій Святославъ…… и положенѣ бысть въ монастырѣ, въ церкви Св. Кирилы, ку же бо создалъ отецъ его Всеволодъ (Т. II, стр. 26). Слѣдовательно, не Марія Казимировна, Святославова невѣста или сноха, но отецъ Святославовъ, Всеволодъ Ольговичъ, Черниговскій, княжившій въ Киевѣ отъ 1138 до 1146 г., былъ первоначальнымъ основателемъ церкви или монастыря Св. Кириллы, о которомъ уже подъ 1171 г. упоминается; и самое основаніе его должно относить къ начау XII вѣка, а не къ послѣдней половинѣ онаго. Марія же въ 1179 г. только возобновила церковь, основанную дѣдомъ мужа ея, но которая въ теченіи полвека могла обветшать; или, разобравъ старую, Марія могла создать и новую на прежнемъ мѣстѣ. Хотя Гизель пишетъ, что: «въ лѣто отъ созданія міра 6686, отъ Р. X. 1172 (вероятно, опечатка, чтит 1178) преставился благовѣрная Киевская Марія, жена Князя Всеволода Святославича, а дѣды Короли «Польскаго Казимира, совершенна инокиня суциу, и погребена бысть въ церкви монастыря Св. Живоначальныя Троицы, идѣже и при «далѣ Св. Кирилы въ Киевѣ каменной, ку же церкови и монастырѣ, «нынѣ зовомый Кириллійский, сама построила» (Сионописъ, стр. 81);
иначе о времени основания Кирилловского монастыря, принятое и новейшими, изъ коммъ Берлинской, имѣю даже предь глазами Синописыъ, написанный слѣдующую грубую ошибку: «Основаніе сего монастыря приспосозвывается супрутомъ (!) Польского Короля, Казимира, Мари, до-черны (!) Всеволоду Ярославича» ! (Опис. Киева, стр. 116). Авторитетомъ сынъ увлекъ сочинитель Исторіи Киевской Академіи, архімандритъ Макарія, нынѣ епископъ Тамбовскій (см. Очеркъ Истор. Русск. Церк. въ періодъ до-татарскій. С. 1847, стр. 172), и повторилъ слова Берлинского. Послѣдовавшия бурны времена привели монастырь сей въ запустѣніе.

6) Церковь Св. Бориса и Глѣба. Въ выше приведенномъ текстѣ подъ 1194 г. сказано: Святославъ... пришлъ Киеву въ суботу, поха ко Св. мученицамъ (должно разумѣть Бориса и Глѣба; Лятописецъ и Выше-городскую называетъ просто церковь Св. мучениковъ) къ церкви, ту су-щѣй у Св. Бориса. Слѣдовательно, въ монастырѣ Св. Кирилла были еще и другая церковь, посвященная памяти сихъ Русскихъ Святыхъ.

7) Церковь Сошествія Св. Духа, а по другимъ Св. Троицы. Незавѣстно, когда именно возобновленъ былъ Кирилловский монастырь послѣ нашествія Татарскаго. Берлинскій (стр. 116) сказалъ, что восстановители его были, въ 1609 г., нѣкто Кириллъ — и только. Въ числѣ грамотъ, отправленныхъ изъ Киева въ Археографическую Комиссию, есть одна, датированная въ 1565 г., Июля 23 дня, Королемъ Сигизмундомъ Августомъ, на имя Киевского Воеводы, Князя Островскаго, въ томъ, чтобы угодилъ, принадлежащая причту упраздненной (такъ!) церкви Св. Ки-рилла, причислить къ церкви Св. Николая, которая находилась тогда въ Киевскомъ замкѣ, на горѣ Киселевѣ. (Журн. Мин. Нар. Просв. 1844 и др.). Слѣдовательно, Кирилловскій монастырь, или, по крайней мѣрѣ, церковь существовала до того. Въ книгу: «Обозрѣніе Киева въ отношеніи къ древностямъ», 1847 (на стр. 78 и 107) сообщены о семѣ монастырѣ нѣкоторые любопытныя извѣстія: 1) по современнымъ актамъ 1605 г. и послѣ 1608 годовъ видно, что Воиѣвѣ Соколовскій (слуга Воеводы Киевскаго, Вандаева Вильгоскаго) съ товарищами произвелъ почти разбойническое нападеніе на владѣнія сего монастыря и на каменную церковь Св. Кирилла. Защитникомъ монастыря былъ въ то время игуменъ его, Василий Красовскій. 2) Изъ подробностей, описанныхъ въ актѣ 1609 г. (въ какомъ же? видно, что церковь Кирилловскаго мо-настыря была древнего построенія; что въ алтарной стѣнѣ у жертвенника былъ склепъ, гдѣ хранился небольшой ларецъ съ дорогимъ стариннымъ вещами церковными; что въ церковной стѣнѣ съ лѣвой
сторон были два каменных гробницы (может быть, Святослава Все- 
водовича и его невестки, Марии Казимировны); что поместье было 
выставлен камнем и т. д. 3) В Королевском листе Сигизмунда 
III, в 1613 г., говорится о Кирилловском монастыре, что он сущес- 
твовал и в предшествие века и имел грамоты от прежних Ко- 
ролей Польских и Княжать Литовских. 4) В 1613 г. упомяну- 
щий выше игумен, Василий Красовский, приносит жалобу на при- 
теснение от Армянского посольства Якуба и его прихожан. Жаль 
только, что автор не указал, где эти современные акты находят- 
ся. В 1626 г., Февр. 16, Сигизмунд III дал привилецию игу- 
мену Союонию на возобновление Кирилловского-Иорданского мона- 
стыря и на управление им по смерти (Журн. М. Н. Пр. Дек. 1844). 
Монастырь Кирилловский существовал до введения духовных штатов 
в 1786 г.; в следующем же году Высочайшим Указом он упразд- 
нен. Во времена края соседи по монастырским зданиям стоящий, пре-
красного зодчества, церковь Св. Троицы с приделом Св. Кирила, 
настояла при ней существующий, и приделом Св. Архистратига Ми-
хайла, обращена в приходскую. Книтдухом сей церкви был Савва 
Туптало, где 1703 г. и погребен; в ней же, 1668 г., принят ино- 
ческий сан, сын Тупталов, Св. Димитрий Ростовский. В 1770 г., 
во время моров, звезды, монастырь Кирилловский был отведен 
временной караулом.

г) Богоугодное заведение. Тем же Указом 1786 г. определено в 
аданых монастырских учредить инвалидный дом для жительства 
престарелых и увечных нижних воинских чинов, а в послед- 
стии назначено здесь поместье богоугодное заведении и дом ума 
лишенных. При сем замечтим, что упраздненный Кирилловский монастырь расположен на живописном холме, который заключает 
собою гряду возвышенностей, идущих над Подолом.

д) Дом сожалелей, каменный, со всеми удобствами, с садом, 
с жильем для надзирателя и прислужников, основан в начале 
сего столетия, вблизи Кирилловского монастыря, к югоzapаду от него.

е) Кирилловская пещера находится в лесу, на правой или Киев- 
ской стороне оврага, лежащего по сю сторону бывшего Кирилловска- 
го монастыря, что ныне городскими богоугодными заведениями. Кирилловская пещера, по видимому, должна быть очень древняя. При сем не 
поместию за нужное напоминать народную басню о ковчегах Кирила- 
вь, вобранных страшным змеем (шайку разбойников?); скрывав- 
шегося в пещер, близ Кирилловской обители.
§. 66. КИСЕЛЕВКА.

а) Киевский замок, б) Клинец.

Гора Киселевка лежит между Киевоподолом и Козеляками, в 85 саженях к юго-востоку от Щевовицы; сев западная сторона оканчивается островерхой; в окружности имеется 560 сажень. Летописи об этой местности, а самое название оной должно относиться к векам предыдущим; ибо она в древности была причислена к Старому Киеву (к городу Удынчалинцу?), но последняя была утрачена от него в начале Андреевскому с Покола на Старый Киев.

а) Киевский замок. В «Описание Киеве в отношении к древностям, 1847 г.» помещена о Киселевке следующая статья: «Замковая гора или Киселевка находится между Водыхальницей и Скаковкою, над Флоровским деличным монастырем. Киселевкою она стала называться уже в позднейшие времена, всего в 19 веке, по имени Адама Киселя, бывшего посланником Воеводою Киевским от Польской короны и сокращавшегося в 1653 г. До этого времени эта гора называлась Замковою, потому что на ней находился Киевский замок, который у некоторых новейших наших писателей несправедливо (?) принимается за одно с Старым Городом. Так называли и Березовский и митрополит Евгений (в прибавлениях к Описанию Киево-Воскресенского собора, на стр. 30-й). Положение замка на горе Киселевка определено в Киевлянине кн. I. 1840 г. (сладов., Максимовичем). Первоначальное построение Киевского замка принадлежало, в прошлом, князю Витольду. Из летописей известно, что в 1416 г. хан Эдигей, врачевавший с Витольдом, ограбил Печерский монастырь, привел в запустение Киев, но замок, как ни осаждал, а взять не мог. (Густинская летопись, как продолжение Ипатievской. Пол. Собр. Летоп. Т. II. 1845, стр. 553). Однак, как и говорит Менгель-Григер в 1482 г., сжегш Кийев и Печерский монастырь, разорил замок и самого воеводу, Ивана Ходкевича, взял в плен. После того замок оправлен был уже при воеводе Киеве Дмитрие Углицком, около 1502 г. В тридцатых годах XVI-го века замок был отстроен вновь из осинового дерева. Ограда замковая состояла из 135 городов, многие длиною в 4 сажени. Башень рубленых поставлено было 15 на шесть углов вокруг, с бойнициами в три яруса, и одна низшая башня на четыре угла. Ворота в замке были двое под башнями: одно воеводское, на поле, другое «дробкия, на полдень; перед посланными воротами был устроен...
сость со сводом на двух цилиндрах. Церковь в замке было три (') и один костел. Орудия были слабодействующи: бронзовых пушек 16, лиственных в XVI веке, до 15 падень; железных пушек саркопентиною 11, листвено в 8 с половиной падень; гаконовцем 82 и 8 железных огнестрельных кивов (орудие, похожее на ружейный ствол). Кроме того замок был снабжен для обороны каменными колодами, которых доставление лежало на приписанных к замку мещанах Кивских. В 1605 г. Кивский замок сторон от грозового удара; посл его был возобновлен мещанами Кивскими.

Вид замка изображен на картине Кивая, рисованной в 1651 г. «Вскоре после того последовало, кажется, и уничтожение замка. На него мстители долго засыпали свои огорода и башни, а в недавнее время устроились кладбище и садь Флоровского монастыря, который существовал еще в XVII веке, до присоединения к нему Вознесенского или Печерского женского монастыря в 1712 г.—Прилежным подобности о Кивском замке заимствованы из Ревизий всего замка, составленной между 1543 и 1548 годами. — (Zołoty do dziejów Polskich. Wilno 1844. — В Обоарин. Кивая, стр. 96, помещена грамота Сигизмунда III-го, Февр. 22 дня, 1605 г., о возобновлении замка).

И так мнение, что Кивский замок был на горе Киселевка при надлежит Максимовичу. Теперь приведем мнение Берлинского; он пишет: «Другой привязать от Старого Кивая (на Подоле) Андреевский, самый древний (едва ли так), потому что он прорыт в поезда (всемирное время), крыт и весьма невыгодный. По левую его сторону, «духи из Подола, возвышаясь гора называлась в старину Уздыхающею» (Опис. Кивая, стр. 91). «На сей горе находился замок Польского Кастелана (командира) и был окружен овцами, въведенными двойными срубами с башнями. Это известно из актовъ «Кивского Магистрата (какихъ же?). Съ 1654 г., когда Русское правительство возратило Кивь своей державь, этотъ замокъ обращенъ былъ въ крѣпость, и въ нея определена артиллерийская команда. Вь этомъ видѣ онъ оставался до 1784 г., т. е., до времени основанія «Арсенала въ Печерской крѣпости». Досель Берлинский (Журн. Мин. Народ. Просв. Ноябрь, 1856, стр. 273). По эти факты, какъ и большая часть въ его сочиненіяхъ, не подкреплены ссылками, а на слово полагаться не можно.

(*) Одна церковь Спасская (Обоарин. Кивая стр. 108); другая церковь Св. Николая (см. § 65 Крымловск. монаст. церк. Св. Троицы).
Свидетельство современных писателей может, в этом случае, решить вопрос, был ли замок Киевский на горе Уздынки, или на горе Киселевке?

а) В записях кн. Острожского, данной 2 Декаб., 1581 г., есть следующее выражение: дали... землю... на горе Щековицы НЕПОДАЕМУЮ замку Киевскому (сп. §. 128. Успен. Пр. Богород. ц.). Но как Щековицы находится к горе Киселевке гораздо ближе, нежели к горе Уздынки, то из словъ сихъ можно заключить, что замокъ Киевский был на горе Киселевкъ.

б) Воплань (1632 — 1648 г.) пишетъ: "Замокъ новаго Киева (т. е., Подола) лежить на вершинѣ горы (какой же?) и повелеваетъ нижнимъ городомъ (Подолемъ); но Старый Киевъ повелеваетъ, и самимъ замкомъ (сп. Ч. I. Летоп. Киева §. 45). И такъ Воплань не называетъ эту замковую гору по имени, и не дѣлаетъ ея точнаго определенія. Впрочемъ, онъ упоминаетъ только объ одной горѣ, а не о двухъ.

в) Монахъ Кальковский (1658 г.) свидетельствуетъ слѣдующее: "Оть нихъ (т. е., отъ церкви на Старомъ Киевѣ) воротами мимо здѣсія, на высокой горѣ воздвигнутаго, внизъ съ тѣхъ до желѣзныхъ Киевскихъ воротъ, который въ нынѣшнемъ состояніи едва ли достойнъ имени Киева". (Ср. Ч. I. Летоп. Киева §. 52 и Опис. Киевской Лавры, Епарх. Волховитинова 313). Изъ приведенныхъ словъ Кальковскаго ясно, что: 1) на Старомъ Киевѣ, при съѣздѣ на Подоль, находились ворота; 2) съѣздъ на Подоль проходилъ мимо Киевского замка; по не показано главнѣйшаго для насъ обстоятельства, что идя по упомянутому съѣздѣ со Стараго Киева на Подоль, на какой сторонѣ находился замокъ, на правой, или на лѣвой? 3) Замокъ былъ воздвигнутъ на высокой горѣ. На какой же? — Непонятно. И такъ Вопланъ и Кальковскій говорили тогда только объ одной горѣ, не различая двухъ горъ, какъ это дѣлаютъ наши современники, и какъ это теперь дѣйствительно находится.

g) Розвидовскій (съ 1634 до 1644 г.), въ запискахъ своихъ о Киевскомъ Доминиканскомъ монастырѣ, упоминаетъ слѣдующее: "По опустошеніи Конвента (Іакиновъ Католическаго монастыря) Доминиканцы подъ обратили подъ Замкомъ на Житей Торгу и основали костелъ подъ названіемъ Ов. Николая.... Конвентъ Св. Николая имѣлъ предпримѣніе... около его особья грунты... За тѣмъ улица отъ церкви къ Дѣпсврту, отъ Кикулинаго замка.... Насупротивъ Конвента на Житнемъ Торгу,... дворь большой,... изъ котораго двора половина грунта принадлежитъ Конвенту отъ церкви Флоровской. — Грунть подъ горою
«Здыхальницю отъ здмку съ сбй стороны подъ Бирнардиною... оттуда квада проведена была трубами къ Конвенту Св. Николая. — Грунтъ за здмкомъ высокимъ Кивскихъ (мюроп. Евгеній поставилъ въ скобъ-какъ ошибочно: въ Сторожъ Кивы).... Около того сидыло нѣсколько "кожемыкъ", и проч. (Опис. Кив. Соф. Приб. стр. 30). Расмотреть приведенный выше слова Розовскаго, теперь не совсѣмъ для насъ ясны: "Домикамъ подъ здмкомъ подъ здмкомъ на Житий Торгъ. Слово подъ показываетъ, что здмокъ былъ на горѣ, но на какой же?—На "Житий Торгъ. Если Житий Торгъ былъ во время Розовскаго на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ теперь находится, т. е., близъ канавы, между горами Киселевкою и Скавнкою, то здмокъ былъ на горѣ Кисеlevъ, а подъ него, близъ теперешней церкви Св. Михаила на Кожемыкахъ, находилась Конвентъ Св. Николая.—За тымъ улица отъ церкви (Конвента) къ Двору отъ Бискупляно здмка". Извѣстно, что Бискупскій замокъ былъ на Кудрявѣ, возышался надъ улодѣями Кожемыка.— "Грунтъ подъ горою Здыхальницю отъ здмку съ сбй стороны». Трудно рѣшить, съ какой стороны Розовский смотрѣлъ на Кивоподолъ, кажется, съ юга. Онъ упоминаетъ о горѣ Здыхальнику; но же сего нельзя еще вывести заключенія, что здмокъ Кивскій былъ основанъ на горѣ Здыхальникъ или Удыхальникъ, тѣмъ болѣе, что слова: "Грунтъ за здмкомъ высокимъ Кивскимъ.... около того сидыло нѣсколько "кожемыкъ", опять говорятъ въ пользу мнѣнія Максимовича, что здмокъ Кивскій былъ на горѣ Киселевъ, потому что Кожемыки находятся подъ самою горою Киселевкою, а не подъ горою Удыхальникою.

Довольно и сихъ разысканий, на основаніи конъ мы можемъ вывести слѣдующее заключеніе: мнѣній Андреевскій взято, взѣль, съѣздъ или (какъ угодно) дорога, ведущая со Старого Киве на Подолъ, не есть произведение самой природы, но дѣло рукъ человѣческихъ; въ этомъ, я думаю, не станеть ни одинъ Кивлянинъ сомнѣваться; стѣнять только знать мѣстность. Рассмотривая внимательно мѣстоположеніе Кива, можно скоро убѣдиться, что древняя дорога съ Подола на Старый Кивъ проходила не мнѣніемъ Андреевскімъ (Крестовоздвиженскімъ) взвозомъ, крутымъ и неудобнымъ, но натуральномъ древнѣй путь съ Подола на Старый Кивъ начинался отъ теперешняго Житняго Торга, близъ канавы Глубочерковой, между горами Киселевкою и Скавнкою; путь сей проходилъ по урочищу (удоѣю) Кожемыка и Гончарова и, мало по мало подымался, оканчиваясь на Старомъ Кивѣ близъ теперешнихъ Батыревыхъ воротъ. Сей древнія дорога теперь не поддерживается; напротивъ, ее заваливаютъ, засаживаютъ и уничтожаютъ. Но, принявъ ее за древнѣйшій путь, гораздо
Киселевка. § 66.—Китайская пустынь. § 67.

легче назначить место древнего Копырева Конца, место монастыря Св. Симеона и согласить свидетельства древних летописцев (см. § 21 и 73). В последствии времени, для сокращения пути, чтобы не объезжать нынешнюю гору Киселевку, провели от Старого Киевна дорогу прямо на Подоль между горами Удыхалищницею и Киселевкою. Если же прежде не было на этом месте дороги (Андреевской), то не было и столь ощутительного разделя между двумя горами, т. е., между горою Андреевской или Ваныхалищницею и горою Киселевкою, потому что для сего пути место между горами раскопано, углублено и тѣм увеличено раздѣленіе между ними. Стѣить только вглядѣться, чтобы увидѣться, что Удыхалища (Андреевская) гора и Киселевка суи въти горы Старокіевскихъ, и въ древности составляли одно изящистое возвышение, а теперь, по причинѣ углубленной дороги, состоящіе двѣ горы. Слѣдовательно, какъ Берлинскій и Волховитиновъ, такъ Максимовичъ и другие правы, полагая мѣсто Кіевского замка, одинъ на нынѣшней Андреевской горѣ; другіе же на нынѣшней Киселевкѣ; ибо на каждой изъ этихъ двухъ горъ мѣста довольно для построенія Кіевскаго замка, тѣмъ болѣе, что нынѣшние грамоты, нынѣшние документы или планы и чертежи старинные не даютъ намъ отчетливаго показанія, для самого точнаго опредѣленія мѣста упомянутаго замка. Теперь мѣстность опредѣляется со всевозможной точностью; такъ, на пр., планъ города Кіева, изданный въ 1846 г. Военно-Топографическихъ Депо при Главномъ Штабѣ въ Петербургѣ можетъ о нынѣшнемъ времени служить самымъ надежнымъ руководствомъ для потомства; каждая мѣстность Кіева, даже посаженію, можетъ быть по сему плану указана. Впрочемъ, постъ приведенныхъ выше свидѣтельствъ, я почитаю мнѣніе Максимовича, что Кіевскій замокъ находился на горѣ Киселевкѣ, въромѣнійшемъ предъ другими.

6) Кимпецъ. Одина небольшая возвышенность близъ горы Киселевки въ старину называлась Кимпцемъ, что видно изъ вышеупомянутой ревизіи Кіевскаго замка. Но, по неопределённости словъ сей ревизіи, теперь нельзя утверждать сказать, какой именно возвышенности было присвоено сие название.

§ 67. КИТАЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ.

а) Китай. б) Церковь Св. Сергія, в) Церковь Св. Троицы.

а) Китай. Китайская пустынь находится ниже устья Лыбеди, расстояніемъ отъ Лавры въ югу въ 10 верстахъ, между двумя съ юга
и съвера горами, въ лощинѣ надъ протокомъ и отъ онаго прудомъ, окруженна со всѣхъ сторонъ дремучими лѣсами, отъ Днѣпра отстоять на двѣ версты съ половинкою, а потому мѣстоположеніе ея есть самое уединенное. Въ окрестныхъ горахъ находится нѣсколько пещеръ. Въ слѣдствіе преданія, пустыня сія основана въ половинѣ XII вѣка Киевскимъ Андреемъ Михайловичемъ Боголюбскимъ, проповѣдующимъ Ки-маемъ, который на съверной горѣ сей пустынью выстроилъ загородній домъ для удовольствія и отдыхованія отъ безпрерывныхъ браней, коими онъ утвердилъ отчая своего на Киевскомъ престолѣ. Но и домъ сей и пустыня въ несчастные годы неприятельскихъ нашествій и междуусобій были разорены. Остались только слѣды вала и въ немъ остатки каменныхъ зданій. «Се азъ великий князь Китай, нареченный «во святомъ крещеніи Андрей Юрьевичъ......» Такъ начинается сія грамота, будто бы данная Андреемъ Боголюбскимъ въ 1159 г. Печерскому монастырю (Опис. Киевск. Лавры 1851 г., 167). Судя по новому слогу и по историческимъ промахамъ, сдѣланнымъ составителемъ сей грамоты, видно, что она подложна.

б) Церковь Св. Сергія. Въ XVII столѣтіи монахи Печерскаго монастыря устроили въ этомъ мѣстѣ отшелнический скитъ, а съ 1716 г. Киевскій Губернаторъ, Ки. Димітрій Михайловичъ Голицынъ, съ согласіемъ Печерскаго Архімандрита, Іоанніка Сенотовича, возобновилъ эту пустынку и построилъ тамъ деревянныя келліи и таковую же церковь во имя преподобнаго Сергія, Радонежскаго чудотворца, а съ тѣхъ мѣстъ поручилъ ея вѣдѣнію Киево-печерскія Лавра, изъ коей и опредѣлялись туда братія, больше изъ любящихъ пустынное безмоліе и уединеніе.

в) Церковь Св. Троицы. По обетованіи Сергіевской церкви, на мѣстѣ оной основана, благотворительъ дальнихъ пещеръ, іеросхимонахъ Тимоѳей, нынѣшнія каменная церковь Св. Троицы, съ двухъ придѣлами, на правой сторонѣ преподобнаго Сергія Радонежскаго, а на лѣвой святителя Димітрия; освящена въ 1767 г. По духовнымъ штатамъ 1786 г. Китаевская пустынь оставлена въ вѣдѣніи Печерской Лавры для уединенія престарѣлыхъ братій (Опис. Киевск. Лавры, 308).

§ 68. Кіевъ.

а) Старый Кіевъ, б) Подольскъ, в) Печерскъ.

Во время язычества Кіевъ былъ, такъ сказать, городомъ раздѣляющимся. Деревянныя строения онаго и земляной валъ вокругъ города не долго могли стоять; и отъ сего-периода ничего не осталось, кромѣ
название; даже самый исторический источник в этом отношении столь скучен, что о Киеве древнейших времён мы имелись самое недостаточное представление.

В IX веке Киев состоял из одной четвертой доли нынешнего Стража города; ибо он занимал собою только северо-западную часть Старокиевской горы, составляющую, так называемое, Андреевское отделение. Величина сего древнейшего Киева простирались до нескольких сотъ десятин; самая большая длина его была поло́вину версты, а в окружности своей съ предмествием этого города имелъ около двухъ верстъ. Это видно изъ текста Летописи подъ 945 г. при описаніи прибѣда Древлянскихъ пословъ въ Киевъ (Деян. 27. Ср. §§ 122. Теремный княжий дворъ). И такъ, слѣдуя Нестору, разсмотримъ окрестности Киева. Съвернымъ предѣломъ его было гора Успенская. На восточномъ предѣлѣ были: Боричевъ возвысъ и первоначальный княжий теремъ. Слѣды Боричева возвысъ, ведущаго отъ бывшаго устья Почанинъ въ городъ, и теперь еще примѣтны по отложения, которая, начинаясь между Михайловскимъ монастыремъ и городомъ Трехсвятительской, мало по мало спускается къ Днѣпръ. Отдаленійшему предмѣстію къ югу былъ оврагъ за Переяславцемъ, вблизи коего теперь храмъ Католический во имя Св. Александра. Къ западу было также провалье или оврагъ, черезъ который проведеъ былъ мостъ, ведущий въ городъ черезъ ворота, называемые теперь Богоявленскими. Только при Владимѣръ I отъ сихъ вратъ до нынѣшней Златоустинской церкви, въ длину саженъ на сто, началось это мѣсто заселиться; все же прочее пространство вблизи города было занято садами, огородами, полями пахатными, или кустарниками и великимъ лѣсомъ, особенно съ полуденной его стороны. И ближе около града лѣсъ и боръ великий. Намъ известно одно только предмѣстіе, называемое Переяславцемъ. Сие мѣсто древняго ловища зверей и птицъ находилось на скатѣ Старокиевской горы къ Печерску; судя по смыслу Русской Правды (изданіе Калачова. М. 1847 стр. 118 и 121) и Уложения (Глава XVII, отдѣлъ 23), оно было мѣстомъ перевяза или сътей, разводившихъ для ловли птицъ. А перевязецъ бѣл вин града (Лавр. 5, 27). Подъ Киевомъ съ той стороны Днѣпра былъ перевозъ, называемый Киевцемъ.

Прихожи. Максимовичъ и другіе (см. Обзоръ Киева Фундукале) утверждаютъ, что Козарь и Пасичныя бесѣда были два предмѣстія древняго Киева, и притомъ на северо-восточномъ скатѣ горы; но доказательствъ пить (ср. §§ 61. Илій Св. церковъ).
Гора, на которой стоит древний Киев, или нынешний Старый Киев, начинает, почти с верху вниз оного, постепенно от запада возвышаться и в противоположной стороне оканчивается высокими утесами. Эта, равно и другая окрестные горы, в X веке были, вероятно, обширнее и верхи их имели большее пространство, нежели теперь; но влажные стихии более или менее уменьшили оное, дожди смыли, ветры и бури обрушили, разбили, а рука человеческая раскопала. Однако неприметно, чтобы эти горы были выше, как в некоторые думают. Теперь самая большая высота Киевских гор над поверхностью Днепра простируется до сорока сажен. Киев до 1240 года, в продолжении лучшего периода своего существования, достиг той степени величия и славы, до которой он ни прежде, ни после не возвышался. Он был знаменит не только в Греции и Германии, но и Арабских историках повествуют об нем. Город сей, считая пространство нагорной и низменной земли, занимал тогда до шести тысяч десятин; съедательно, величина его превосходила несравненно теперешнюю. Съ съверной стороны, от горы Скавики или Олеговой могилы до реки Починны, он был обнесен в 1161 г. высокимъ тыномъ; восточнымъ предѣломъ служила Починна; южная часть города оканчивалась Льбедью, а западная болотами Дорожжескими, монастыремъ Кирилловскимъ и Оболоню. Окрестности Киева омывались струями Днепра, Починны, Льбеди; сюда принадлежат также: Глубочица, Кияка, Кременчугской ручей, Ключской, Старикъ, Черторыхъ, Промытесь, Золоча и озера: Долобское, Дорожище, Иорданское, Вишнево, Надово; о каждомъ упомянуто на своемъ мстѣ.

О Киевъ въ теперешнемъ положеніи см.
сей второй части параграфы 1—6. Въ нынѣшнемъ Киевѣ едва остались малыя признаки древняго его существованія, и то для наблюдательного, любопытнаго ока. Онъ совсѣмъ не похожъ на древній. «Даже самыя горы и удолія, — гово- рить Берлинский, — на коемъ онъ обитаетъ, все измѣнилось; и кромѣ «древняго имени, все въ немъ новое. Все древнее изгорошло и изглажено «прежними вѣками, и новые вѣки его вновь возродили.» — Sic transit gloria mundi! Время, пожары и нашествия вражескія истребили почти все то, что праотцы наши создали въ древнемъ Киевѣ. Отъ прежняго множества и богатства осталось намъ въ удѣль немногое; но оно для насъ тымъ драгоцѣннѣе и священнѣе.

Природа раздѣляла бывшую Днепровскую столицу на три части, какъ то: собственно Киевъ (теперь Старый Киевъ или Старый Городъ), Подоль и Печерскъ. Старый Киевъ и Печерскъ выстроены на горахъ, а Подоль на равномъ и низкомъ удоліи.
в) Старый Киев, в Славянском Киеве, Киее, или Киев, а речь Киев, всего же чаще просто Город, особенно до XIII века. Так же подъ 1067 г.: Людьет сотвориша въе на торовиции (в Киевоподолье), идущи на Городъ съ веча; — 1068 г. Изъявивъ же взви торъ на Городъ (Лавр. 73 и 76); — 1124 г.: поворъ Подолье все; въ утрый же день поворъ Городъ; — 1146 г.: Изъявъ созва Киевъ вен на Городъ, на Ярославъ дворъ; — 1180 г.: поворъ двоевъ на Городъ и церкви занижеся великая митрополиа Софья (Ипат. 10, 22, 122). — 1202 г.: И ввыхавъ въ Подолье, послѣ (Романъ) на Городъ къ Рюрикову; — 1203 г.: не тогдали одинъ Подолье взвица и пожожица, что Городъ взвица и Митрополиа Св. Софью (Лавр. 176). Въ грамотахъ же царей Иоанна и Петра Алексеевичей названъ Вышнимъ городомъ. Вмѣсто небольшаго города, простирившагося въ первомъ періодѣ (до половины Х века) отъ Воронежа воззва (надъ которымъ теперь стоитъ Трехсвятительская церковь) до Андреевскаго, то есть, до горы Удычальници, и отъ Градскихъ (Батыевыхъ) воротъ до Теремнаго Дворца или нынѣшей Андреевской церкви, въ XI вѣкѣ Киевъ былъ обнесень ствною и имѣлъ съ севера границу Крестовоздвиженской (теперь Андреевской) взвозъ; съ юга, слившись Старый Киевъ съ Первовышенномъ, касался Крещатика и Лыбеди; а съ запада ограничивался Златыми Вратами, огородами, находящимися за оными и жилищами на Глубочицѣ и Скачкахъ. И такъ объятность его увеличивалась болѣе нежели въ двадцать разъ. Въ 1682 г. онъ раздѣлялся внутренними валаами также на четыре части, какъ и до 1834 г.; но главная Крѣпость, называемая тогда Меньшймъ городомъ, находилась въ нынѣшнемъ Андреевскомъ отдѣленіі, а прочія отдѣленія Стараго Киева назывались Большимъ городомъ. Сем объ части были ограждены земляными валаами со вышинными бастіонами и воротами (срав. Ч. I. § 51). На полуденномъ склонѣ Михайловской горы, гдѣ теперь театръ, въ XVI вѣкѣ была Введенская кива, которую пахать Киевскій мѣщанинъ, Черевчичъ, и его потомки. Черезъ сию ниву лежала Михайловская стежка или дорожка, по которой ходили Киевляне въ Печерскій и Никольскій монастыръ (Киевлянинъ 1840 г. стр. 39). Нынѣшній Старый Киевъ до 1834 г. раздѣлялся валаами на четыре неравныя части, какъ то: 1) Андреевское отдѣленіе, 2) Соѣвское, 3) Михайловское и 4) Печерское; оба послѣдняя въ древности назывались Первовышенемъ. Но изъ всѣхъ частей Стараго Киева, только древнѣйшій Киевъ или нынѣшнее Андреевское отдѣленіе, названное нами Киевомъ перваго періода, съ вышеуказанными его границами, есть весьма достойное и честное мѣсто. Сие отдѣленіе, меньшее прочихъ, занимающее возвышенную часть нагорной равнины Стараго Киева, было первымъ.
жилищем основателей Киева, колыбелью Русской монархии и державных ельских местопребыванием Великих Князей. Трудно найти место, которое не было бы уже не изъято. Теперь мы Старый Киев, в продолжение времени от 1832 г. до 1848 г. преобразованы; вперед, составлявшее старинную крепость, расчищены и распланированы; не осталось ни одной старой улицы, го проведены все новые, прямые и вымощены камнем; главнейшую из этих улиц суть: 1) Университетская, насякая пересекающая Старый Город от Андреевской горы до Златых врат; на ней церковь Десятинная, Св. Георгия, Софийский собор и много частных зданий. 2) Михайловская, прямая, от Михайловского монастыря до Софийского собора. 3) Житомирская (в XII в. Ямская, в XV—XVII в. Львовская, в XVIII в. Новояй), пересекающая весь Старый Город и подъ прямым углом улицу Университетскую до бывших Львовских ворот и теперьней Житомирской Заставы. Противу Святых врат Софийского собора, находившееся каменное подворье разложилось, и на этом месте образовалась красивая площадь.

б) Киево-Подолье, в Славянском Подоле или Подоле, а в XVII столетии известен боле подъ именем Нижнего города, находится на южной стороне Старого Киева. Подоль есть не что иное, как поселение древнего Киева, времен средних. Величина древнего Подола заключалась почти в тех же самых пределах, в каких она и теперь находится, выключая того, что с южно-восточной стороны Киево-Подоль был гораздо боле и оживал Почаевою, но в 1711 г. стал Днепр протекать мимо Подола и снес у него значительное пространство земли. Эта часть Днепровской столицы во время Княгини Ольги, по причине нижменности своей, представляла лься и болота; со времени Владимира Святого и Ярослава I стала заселяться. При Иоанне Подоль является многолюдным, а при Святополк II еще боле главное торговое место. В XI и XII вв. безпрестанным междоусобиц подавали поводъ зажиточным и своевольным жителям Подола созывать вьчес и иногда мятежничать. Близкое положение ряки, выгодное к доставлению жизненных потребностей, и обширный торг имели предметием, что эта часть города была многолюднейшею. По разорении Вятчем Киево-Подоль до того опустѣлъ, что даже в XVI столетии у подошвы горы Киселевки, бывшей находящагося нынѣ Флоровскаго монастыря, существовали еще тощ и камышевы болота, на которыхъ отрыгали дичь. Отъ сихъ болотъ и топей, по заселении сего мѣста, осталось название одной улицы Черная грязь. Наименование свое Киево-Подоль получилъ.
отъ того, что весь расположенъ на ровномъ, низкомъ мѣстѣ, простираться-отъ подошвы Старокиевской, Киселевской и Скавинской горы до самаго Днѣпра. Удолиа между ними возвышенною или горами вездѣ заселены жителями и причисляются къ Киевополу, которыя впримы и длина очень разныя. Они имѣютъ отъ нагорной стороны пять пріѣзда: 1) Крестоцникій, главныйъ, идущій отъ Печерска, устроенъ лучше прочихъ; прежде имѣлъ деревянную мостовую, а съ 1820 г. весьма хорошую каменную. 2) Андреевскій, очень крутъ и невыгодный. По праву его сторону, падъ съ Подола на Старый Киевъ, возышается гора, называемая Киселевкою, а по лѣвой другой, которая называлась въ старину Водыхальнцею. У подошвы ея, до времени Гетмана Хмельницкаго, существовало Иезуитское училище. 3) Кудрявский (Бискупский) пріѣздъ отъ стороны Кудрявской слободы, еще хуже Андреевскаго. 4) Глубочицкий, сопровождающій ручей Глубочицу, между Кудрявскою и Скавинскою возвышенностями. Пріѣздъ этотъ отъ Бѣлагородской дороги очень грязный. Для стока воды, текущей изъ Глубочицаго урочища, проведенъ прямой каналъ впередъ всего Подола къ Днѣпру. 5) Цареконстантиновскій, улицый по улицѣ сего же названія, потомъ по слободѣ, называемой Циоскимъ, до Кирилловскаго монастыря; далѣе за городомъ дорога эта продолжается крѣзъ села Преворку и Кориневку до Вышгорода; до сего послѣдняго теперь селенія можно въ конце Ионія достичь и лугомъ, то есть, свѣнокосами по берегу Днѣпра. Плань Киевопола до 1811 г. представлялъ, съ тѣсными и грязными улицами, безтолковый и лабиринтъ; съ 9-го іюля означенаго 1811 г. большая часть его величимъ пожаромъ превращена въ пепель. Выключая Введенской части съ ея Волосковою улицею, оставшимися въ цѣлости отъ пожара, по новому плану въ Киевополѣ проведены совершенно прямые улицы, пересѣкающаяся подъ прямымъ угломъ, и эта часть города застроена порядочными домами, между коими довольно и каменными. Въ Киевополѣ, близъ Житного рынка, на Ярославской улицѣ, есть огромное погреба съ заваленными входами. Объ нихъ есть преданіе, что они принадлежали какому-то Католическому Князству. Погреба сіи простираются подъ двумя или тремя дворами и проходятся даже подъ улицу. Часть Подола за кавалерю теперь, въ 1844 г., распланирована, разчищена и застроена.

в) Печерскъ, лежитъ съ юго-восточной стороны Старого Киева. Печерское, составляющее нынѣ важную часть Киева, въ древности представляло почти-дикую пустыню. Въ исторіи известно, что эта часть города до начала XVIII-го столѣтія не имѣла никакихъ зданій, кромѣ Печерскаго и Николаевскаго монастырей и нѣкоторыхъ принадлежа-
щихъ имъ строеній. Въ сельцѣ Берестовомъ, любимомъ мѣстопроиз- 
вании В. Кн. Ярослава И, кромѣ церквей, Преображенія Господня, 
Св. Апостолъ Петра и Павла, и княжескаго двора, другихъ церквей 
и зданий лютона не показывають, на Клавѣ былъ еще монастырь 
Стефанчевъ. Пространство, известное нынѣ подъ именемъ Печерской 
(бывшей Владимировской) и Дворцовой частей, до послѣднихъ годовъ 
истекшаго столѣтія, кромѣ Государева и Клавскаго дворцовыхъ, также 
оставалось совершенно пустыннымъ, незаселеннымъ и было покрыто лѣ- 
ськомъ; сие подтверждается названіемъ Пустынно-Николаевскаго мона- 
стыря. Пустынями или пустынными монастырями называются тѣ толь- 
ко обители, которыя основаны въ уединенныkhъ лѣсныхъ мѣстахъ. Еще 
болбе доказываетъ свидѣтельство преподобнаго Нестора, который, опи- 
сывая въ 1100 г. положеніе Печерской обители, замѣчаеъ, что тогда 
было ть ту велику (Лавр. 67). Первое заселеніе Печерской части 
послѣдовало со временъ устроенія этой крѣпости Петромъ I и заведе- 
нія слободы для военно-служащихъ. Селеніе это извѣстно теперь 
подъ именемъ Новой Слободы. Нынѣ весь Печерскъ покрытъ деревян- 
ными и немногими каменными домами. Въ послѣдніе годы начата въ 
Кievѣ набережная, которая сдѣлаетъ правый берегъ Днѣпра, у подно- 
жія города, не только красивымъ, но и удобнымъ для проѣзду по 
всему протяженію его до Выдубицкаго монастыря. Часть ея отдѣлана 
и представляетъ образецъ прочности и красоты. Другая огромная ра- 
бота, начатая въ 1839 г., есть обѣдѣка Александровской горы и спуска 
съ Печерска на Киевоподоль. Вскрѣ постѣ окончанія послѣдней вой- 
ны съ Турціею въ 1850 г. основанъ въ Киевѣ обширная крѣпость. По- 
стройка ея съ тѣхъ поръ составляетъ главныѣшее занятіе инженеровъ 
и рабочихъ солдатъ; но едва самая малая часть исполненъ работы 
сей приведена въ окончанію. До сихъ поръ выстроено нѣсколько ци- 
таделей, и въ одной изъ нихъ церквей во имя Св. Владимирова, а по- 
среди Печерска церковь Св. Ольги. Сдѣлана также часть стѣны или 
вала. Но какъ крѣпость должна была занять многиѣ мѣста, застроен- 
нымъ домами жителей, то, по уплатѣ за каждое строеніе и мѣсто, от- 
веденными жителямъ порожнія мѣста по рѣчкѣ Лыбеди, отъ чего произошла 
цѣлая, хорошо распланированная, часть города.

§. 69.  КИЯНКА.

Ручей, который вытекаетъ изъ мальихъ источниковъ, находящихся 
подъ горою Старокievскою, съ северозападной стороны ея, ниже 
Демятиной и Златоустинской церквей, протекаетъ все урочище Кожев-
кладбища. § 70. — кловъ. § 71.

Никовъ и Горшечниковъ (Кожемякъ и Гончарей), и потомъ, соединясь, при сказань горы Скавники, съ ручьемъ Глубочицемъ, течетъ вмѣстѣ съ послѣднимъ въ прямомъ каналѣ поперекъ всего Киево-Подола. Они вливаются прежде въ Почайну, а теперь въ Днѣпръ. Ни Несторъ, ни послѣдующие бытописатели не упоминаютъ объ этихъ ручьяхъ; впрочемъ, мы должны думать, что они во время первого нашего летописца, занимавшаго собою Подоль, были гораздо значительнѣе теперешняго.

§ 70. КЛАДБИЩА

въ Киевѣ: а) на Скавникъ, б) на Аскольдовой могилѣ, в) на Панковщинѣ, и г) на Звѣринцѣ.

а) На Скавникъ, самое древнѣйшее; здесь погребены и Олегъ въ 912 г. Около 1772 г. городъ завелъ на этотъ горѣ кладбище.

б) На Аскольдовой могилѣ, также древнѣе. На немъ въ 1808 г. выстроена каменная церковь Св. Николая.

в) На Панковщинѣ. Урочище это находится между Печерскимъ или собственно Кловомъ, Крестатицкимъ высадомъ и Златыми Вратами Стараго Киева. Мѣсто сие было въ прошломъ столѣтіи отдѣлено городомъ для погребенія Лютеранъ; почему известно болѣе подъ именемъ Немецкаго; но это кладбище теперь упразднено.

г) На Звѣринцѣ: устроено въ началѣ сего вѣка, возлѣ коего Лютеране и Католики имѣютъ свое кладбище. На немъ погребають Печерскихъ покойниковъ.

§ 71. КЛОВЪ:

Германецъ, Стефанецъ, Липки.

Стефанъ, третій игуменъ Печерскій, въ послѣдствіи епископъ Владимировскій на Волыни, достоинъ, послѣ Теодосіи, соборную Лаврскую церковь; но въ 1093 г. монахи, неизвѣстно за что, возмутились, отлучили его отъ игуменства. Онъ, оставивъ ихъ, основалъ недалеко отъ Печерска, съ западной стороны оного, на Кловѣ (тѣмъ теперь первая гимнасія и приемыкающихъ къ сему мѣсту оврагъ или превалъ) другой монастырь во имя и во образь Константинопольскія церкви Положенія Ризы Божіей Матери во Влахернѣ. (Патерикъ, листъ 89. Ипатіевъ съ. Лаврентъ, стр. 121). Но онъ не кончилъ всего строенія и Кловской церкви; а между тѣмъ Половцы въ 1096 г. выгнали Стефанъ, т. е., Стефаномъ начатой монастырь и деревянный Германецъ.— Не смотря на разные толки, мѣстоположеніе Германца (по имени
Германа, игумена монастыря Св. Спаса на Берестовъ, упоминаемого въ 1072 г. (Ср. § 112 и Лаврент. 78), для насъ неизвѣстно. По сказанію Нестора, онъ построилъ церкви въ 1108 г. (Лавр. 98 и 121). Въ этой церкви погребено 1112 г. тѣло Давида Игоревича, князя Дорогобужскаго. Кловский монастырь въ послѣдствіи былъ подчиненъ Лаврѣ; Батья разорилъ его въ 1240 г. Въ 1744 г. Лавра выстроила на Кловѣ, какъ на мѣстѣ, ея принадлежавшемъ, вышенній дворецъ, который, до Указа о духовныхъ штатахъ въ 1786 г., принадлежалъ ей съ садами, прекрасною липовою рощею и обширнымъ мѣстомъ. Освобожденіе Стефановой церкви, до построенія настоящаго дворца, было еще видно; но находящійся здесь пространній погребъ должнъ приписывать избятымъ поднѣйшихъ владѣтелей. Съ 1811 г. помѣщалась на Кловскомъ зданіи Высшая Киевская Гимнасія, въ 1854 г., февр. 15, преобразованная, по новому, 1820 г., Уставу, называется теперь Первой Гимнасіей.

§. 72. КОНТРАКТОВЫЙ ДОМЪ.

Дворянство Губерніи Киевской, Подольской, Волынской и Черниговской собираюсь прежде въ городѣ Дубно, для совершенія между собою различныхъ родъ сделокъ, продажъ или контрактовъ, отъ котораго собраний эти и названы контрактами; между тѣмъ купечество, пользуясь симъ случаемъ, привозитъ къ сборамъ товаровъ, въ иной годъ, на сумму, простраивающуюся до двухъ милліоновъ рублей, и это обстоятельство даетъ контрактамъ видъ ярмарки. Тутъ же являются актеры, комедианты, виртуозы и модные магазины, а спекулянты даютъ балы, редуты, маскарады, и всѣ вмѣстѣ стараются забавлять публику и облегчать средства поддерживать деньги. Вотъ происхожденіе контрактовъ и понятіе объ нихъ. Съ 1797 г. они переведены изъ Дубна въ Киевъ и продолжаются ежегодно съ 15 января по 1-е февраля. Въ это время Киевъ становится многолюднымъ и шумнымъ городомъ. Въ Контрактовомъ домѣ помѣщается, въ верхнемъ этаажѣ, Присутственное мѣсто для сдѣлокъ и Бальныя залы, а въ нижнемъ купечество располагаетъ товары и богатства самыхъ заманчивыхъ образцовъ. Прежде Контрактовый домъ находился близь Покровской церкви, состоялъ изъ двухъ этажей, нижнаго каменного, и верхняго деревянаго; послѣ пожара въ 1811 г. городъ сдѣлалъ изъ него Управлен Ремесленныхъ мѣщанъ, а для контрактовъ выстроилъ на площади Киево-подола огромный каменный домъ въ два этажа. Со времени учрежденія въ Киевѣ контрактовъ, народонаселеніе сего города увеличилось,
§ 73. КОПЫРЕВЪ КОНЕЦЪ.

а) Копыревъ Конецъ, б) Церковь Св. Иоанна, в) Монастырь Св. Симеона, г) Церковь Св. Царя Константина.

Копыревъ конецъ въ древности былъ между горами Киселевкою и Скакликою, близь нынѣшей Цареконстантиновской улицы. Доказательствомъ сего служить: 1) низменная мѣста у горъ естественно всегда возвышаются отъ наносной земли, между тѣмъ какъ луговья мѣста Оболони всегда подвержены весеннему наводненію. Слѣдовательно, Цареконстантиновская улица, по возвышенностѣ своей и по близости къ древнему Подолю (Поло), была самою способною къ населенію, тѣмъ болѣе, 2) что мѣсто, гдѣ теперь находится Флоровскій лѣвничій монастырь, въ XVI столѣтіи было покрыто топями и камышевыми болотами. Цѣльное же, слобода, по низкому своему положенію, непоспособна была въ древности къ населенію, а нѣкоторое урочище, называемое Копылово, и находящееся еще дальше отъ Подола, за бывшимъ Кирилловскимъ монастыремъ, ни мало не соответствуетъ сему обстоятельству.

3) Послѣднимъ доказательствомъ служать свидѣтельства летописей.

б) Церковь Св. Иоанна. Подъ 1121 г.: Того же лѣта заложи (кто?) церкви Св. Иоана въ Копыревъ концѣ. Подъ 1140 г.: Пойде Всеволодь Ольговичъ изъ Вышгорода къ Киеву,... и пришедъ ста у города въ Копыревъ конци, и нача зажжати дворои, иже суть предь городомъ въ Копыревъ конци. Изъ этихъ показаний видно, что Копыревъ конецъ былъ предмѣстемъ въ Подолѣ, съ сѣверо-западной стороны оного, по дорогѣ отъ Киева, мимо Желани или Кирилловскаго монастыря до Вышгорода, или чрезъ Глубочицкой оврагъ по дорогѣ до Бѣлагородки.

в) Обитель Св. Симеона. Подъ 1146 г.: Суботъ же святанцы, послѣ митрополита иумена Опаны святаго Теодора, и пріѣхъ иуменъ, и видѣ (тѣло убѣненнаго В. Кн. Ігоря II) и его, и облѣчъ и, и отпѣв надѣ нимъ обѣчный плясъ, везе на Конецъ града въ монастырь Святому Симеону (бо былъ монастырь отца его и дѣда его Святослава), тако положиша. Что монастырь Св. Симеона находился въ Копыревъ концѣ, то сие указываютъ слѣдующія мѣста въ Лѣтописи. Подъ 1150 г.: Въ тоже время Святославъ Ольговичъ перенесъ мощи брата своего Ігоря отъ Святого Свѧтѣна (Симеона) изъ Копырева конца въ Черниговъ, и положиша у Св. Спаса въ теремѣ. Подъ 1162 г.: И въ вѣмѣ (раненнаго Иллія) Мстиславъ че жива, послѣ въ монастырь къ Святому Свѧтѣна, еже есть въ Копыревъ Конци. (Ипатиевск. стр. 9, 15, 34, 53 и 90). Въ доказательство сказаннаго выше Берлинскій (стр. 19)
181) ссылаются еще на план древнего Киева, находящийся при книгах Patericon, изданных Сильвестром Коссовым в 1635 г. И Кальновской, монах Печерских, сочинитель книги Терапия, говорит о церкви Св. Симеона, и показывает ее на своем плане так: № 55 «Церковь Св. Симеона над самыми Подольем, а прочь лежать под холмами, кажется, на вкось погребены. Слова эти слишком непонятны, а нарисованный сим монахом план города Киева самый жалкий, из которого почти ничего понят не можно (Срав. § 52. Вотч монастырь). Впрочем, слова Кальновского дают повод думать, что церковь Св. Симеона существовала и в его время (1638 г.); но место этой теперь для нас неизвестно. Наконец, под 1202 г.: И поже наберег со всеми полками к Киеву Роман (Кн. Галицкий), и отвориша ему въеле ворота Подольская въ Кишеревъ концы. Ницьже въ Подолье, послана на Гору (Старый Киев) къ Рюрику и къ Ольговичемъ (Лаврен. 176). И такъ изъ выше приведенныхъ показаний должно заключить, что Кишеревъ конецъ въ древности былъ вблизи теперешней Церковь Константиновской улицы и Житняго Торга, между горами Скавицкою и Киселевкою. Романъ шелъ съ войскомъ къ Киеву изъ Галиціи, съдовающимъ, по Волгородской дорогѣ, и достигъ Киевоподолья подъ Скавицкою горою, где находились и ворота. Въ несчастные времена междоусобій и неприятельскихъ нашествій Кишеревъ конецъ уничтоженъ, и самое имя теперь забыто. А потому, можно ли соединиться съ Максимовичемъ (Киевлянинъ. Кн. I, 1840 г.) и съ издателемъ Обоихъ Киевъ 1847 г., которые полагаютъ, что древній Кишеревъ конецъ съ монастыремъ Св. Симеона находились на той оконечности Старокиевской горы, которая въ среднія времена называлась Удалыкъ, вокругъ которой теперь обходитъ Андреевскій взвозъ. Въ доказательство своего мнѣнія они ссылается на жалій планъ Кальновского (сравн. § 66. Киселевка).

g) Церковь Св. Поря Константина и матеріи его Елены, вместо обветшалой, бывшей до 1726 г., построена была деревянная; вместо же сей послѣдней построена въ 1757 г. настояющая каменная, съ таковою же колокольнею, при коей въ нижнемъ вѣчѣ устроена малая церковь во имя Св. митрополитаЪ Дмитрия Ростовскаго, по сторонѣ святыхъ галеремъ. Въ этой послѣдней бываетъ богослуженіе только лѣтомъ.

§ 74. КОПЫЛОВО.

урочище, находится въ Киевоподолья на съверозападной сторонѣ, между Кирилловскимъ упраздненнымъ монастыремъ и урочищемъ
КРАСНИЦА. § 75.—КРАСИ. КНЯЖ. ДВ. § 76.—КРЕСТ. ЦЕРК. § 77. 14
Святыня. Это есть открытое поле. Цецивствию, отъ чего произошло
название. (Ср. § 111).

§ 75. КРАСНИЦА,

урочище или небольшое селение, состоящее едва изъ двадцати малъхь
домовъ, находится на Печерскѣ, на крутомъ и высокомъ берегу Днѣ-
пра, подъ Пустынно-Николаевскимъ монастыремъ, нынѣ Военнымъ со-
боромъ. Много селенія Красницы былъ Спаскій взвозъ и переѣздѣ
черезъ рѣку Днѣпръ. Въ 1809 г., для сокращенія дальнаго и труд-
наго пути, была возобновлена дорога на гору съ деревниою мосто-
вою, но, по причинѣ крутизны, вскорѣ оставлена. Спасскій возвзъ и
переѣздъ въ семь мѣстъ черезъ Днѣпръ опять въ 1836 г. возобнов-
ленъ (срав. § 25).

§ 76. КРАСНЫЙ КНЯЗИЙ ДВОРЪ.

Подъ 1096 г.: тогда же возводя Дворъ Красный, его же поставилъ
благоверный князь Всеволодъ на холмѣ, нартхающемъ Выдубичи; то
все оканни Половцы запалиша онемъ. (Авр. 99. Сравн. еще Паз-
тіевск. льтоп. подъ 1149, 1150 и 1158 г., стр. 44, 56 и 81). Вокругъ
Выдубицкаго монастыря находится много слѣдовъ жилыхъ мѣстъ,
а посему нельзя утверждительно сказать, гдѣ находился Всеволодовъ Дво-
рецъ; судеб же положенію холма, можно думать, что Дворецъ
это быть былъ на возвышенности къ северу отъ монастыря; но это мѣ-
сто, кажется, самое примѣнчивйшее для такаго. Такъ думалъ Берлинскій
(стр. 52 и 172), а Максимовичъ (Обозръ. Киевъ, стр. 10) полагаетъ
мѣсто сего Дворца съ полуденной стороны монастыря. Впрочемъ, мнѣ
ніе Берлинскаго вѣроятно, потому что съ северной стороны мона-
стыря мѣста больше и удобнѣе для Дворца (срав. § 56. Закривецъ).

§ 77. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Въ память Несторова преданія, что св. Апостолъ Андрей, проповѣдую
на Киевскихъ горахъ Евангелие, водрузилъ на (нынѣшней Андреев-
ской) горѣ крестъ, (Даврент. 5) Мстиславъ Романовичъ, Кн. Смолен-
скій, въ 1212 г., выстроилъ церковь Воздвиженія Св. Креста. Церковь
эта первоначально была деревянная, а потомъ о каменной сего имени
упоминается въ нѣкоторыхъ крѣпостныхъ дѣлахъ Михайловскаго мо-
настыря около половины XVI вѣка. (Опис. Киевъ, стр. 189). Думаютъ,
что церковь эта, находившаяся близь нынешней Андреевской, в Старом Киеве, к югу от ее последней, стояла на том самом месте, где Апостол водрузил крест (см. Летопись Русская, изд. Н. Льво-вымь. Сб. 1792 г. Т. II, стр. 358). Гизель пишет: «По сему великой Самодержцу Россійскій Мстиславъ Храбрый, преставился въ Торгому и погребена его въ Киевъ въ церкви Честнаго Креста Господня, ниже создано року отъ Р. Х. 1212» (Синопсис). Неизвестно, по какому случаю она уничтожена. Въ 1832 г. Лохвицкий открылъ въ Старомъ Киеве, на горѣ (Уадыхальниць), близь Андреевской и нѣсколько ниже Десятинной церквей каменные фундаменты и обширную, на три сажени углубленную, яму съ шпеницею и нѣкоторыми церковными древностями, какъ то: 1) Крестъ и часть оклада съ иконы, мѣдные полозолоченные; 2) три вница желтые и кишарицы отъ иконы; 3) карнизъ горшечный, частию гладкий, частию испещренный фигурками; подковы и нѣкоторыя домашня вещи. Лохвицкий предполагает, что здесь существовала съ 1212 г. Мстиславова Крестовоздвиженская церковь. Однако митрополитъ Евгеній Волховитиновъ не соглашался съ этимъ и, по признакамъ вещей мѣрскихъ, найденныхъ въ ямѣ, думалъ, что это мѣсто было не священное, а хозяйственное, и принадлежало нѣкогда бывшему адѣсь замку. Надежда Лохвицкаго отыскать остатки древней Крестовоздвиженской церкви въ подлинный крестъ Апостола Андрея осталась тщетною. Если бы этотъ крестъ сохранился, то наши предки не преминули бы записать это предание въ своихъ летописяхъ, подобно тому, какъ мы имѣемъ известіе о крестѣ Св. Ольги, находящемся въ Псковѣ (Журн. М. Внут. Дѣлъ 1832 г. № VII; — Ж. М. Н. Просв. Ноябрь 1838 г., стр. 272).

§ 78. КРЕСТЫ.

небольшая часть города, на возвышенности Печерской, съ захолустьной стороны, за кимъ начинается урочище Клюевъ. Между ними находятся лучшіе сѣянные и мыльные заводы.

§ 79. КРЕЩАНИКЪ.

а) Крещеникъ, б) Крещеницкое Беремище или Кучинская гора, в) Институтъ благородныхъ дѣвцѣ, г) Крещеницкая улица, и д) Льсяская гора.

а) Крещеникъ, источникъ. Несторъ объ немъ ничего не упоминаетъ; однако онъ не менее другихъ достопримѣчательенъ для Исто-
рін города Киева. Они течет в глубоком удолин, теперь между Государевым садом и горою, на которой проведена дорога съ Печерска на Подоль. Крещатическое урошице почти до начала XVIII столетия было покрыто льсом. Источникъ его вливался прежде въ Пощанну, которая на этомъ мѣстѣ входила въ Днѣпръ. «Того же времени митрополитъ всѣхъ двенадцать сыновъ Владимировыхъ, ихъ же имъ отъ разныхъ женъ, на единъ крпинецъ или на источнику окрестъ; и отъ того источника онъ надъ Днѣпромъ, идѣже сыновье Владимиrowе крестились, и по сей день Крещатикъ прослѣсъ». (Синопсисъ). Теперь вода въ этомъ источнике течетъ въ маломъ количествѣ, охреница вкуса и почти неспособна къ употребленію. Въ 1802 г. городъ выстроилъ надъ нимъ памятникъ съ высокою колонкою изразцаго вида. Въ каждую среду Преполовения совершается туда крестный ходъ изъ Софиевскаго собора и освящается вода Крещатическаго источника, что установлено съ 1804 г. митрополитомъ Серафимомъ.

Старожилы говорятъ, что при построении сего памятника найденъ былъ въ землѣ обломокъ серебряной руки по ложь съ сжатыми и что-то державшими перстами, и что эта рука хранилась въ Магистртн, но въ пожаръ погибла. Отъ Крещатическаго источника къ Старому Киеву и далѣе къ заставѣ продолжается Крещатикская улица.

6) Крещатикое Березище, въ послѣдствѣ Кучинская гора. Берлинский пишетъ: «Повѣстно изъ Литописи и Синопсиса, что, кромѣ Перуна, были разныхъ именъ и свойствъ, имъ приписанныхъ, идолы, поставленные большою частью на самыхъ видныхъ холмахъ въ Киевѣ. «И оскверняху землю требами своими, и осквернился кровью земля Русская и холмы той» (Кенигсб. 70). Ежели, по преимуществу мѣста, поставлень былъ у Кийского Двора главыйшй идолъ, Перунъ, то самый высокий холмъ Стараго Киева, на углу его, обращенномъ къ Крещатику, не оставался праадакъ. Ибо и это мѣсто, впрочемъ, также, по случаю назаврененаго отъ него въ Почанну (Днѣпръ) идола, называлось Крещатикимъ Беремицемъ, а потомъ Кучинскою горою. Послѣднее название произошло послѣ отъ сада, принадлежавшаго какому-то пану Кучинскому; садъ этотъ управлялъ при устроеніи (1732—1737) Минихомъ Старокиевской крѣпости. По этой причинѣ Кучинская гора отъ северныхъ простолюдиновъ почитается сборнымъ мѣстомъ вѣдомъ, перевертней и упѣрей» (Опис. Киева, 59, 89, 187 и 191). Почти тоже самое пишетъ Петръ Розицовскій, бывший съ 1634 до 1664 г. генеральнымъ проповѣдникомъ при Киевскомъ Доминиканскомъ монастырѣ. Онъ, описывая мѣста или грунты, принадлежавшие въ Киевъ Доминиканамъ, между прочимъ говорить: «Грунть
игуру, за Бернардинами, подъ грунту Лейзора, арендатора, Жида. Тамъ былъ деревянный типографский дворъ между симъ Жидомъ и садомъ Кучовскаго, где вѣдьмы сметались. Съ сего грунта мы собирали чиншу тридцать злотыхъ» (Оп. К. Соф. Ип., стр. 50).

И такъ безпрерывное въ народѣ предание есть надежное ручательство, что рассмотрѣнными нами мѣста суть подлинно: древний Крестатычій источникъ и древнее Крестатычное Беремыще. Теперь возвъ Крестатычскаго источника расположены, для безопасности Кивоподола, кузница. Здѣсь также находятся торговый бани.

в) Институтъ. Между Крестатычомъ и Дворцовою частью находятся Институтъ благородныхъ девицъ, на мѣстѣ, пожертвованномъ г. Вятчевымъ. Зданіе сие огромное и великолѣпно; съ возвышенностей, имъ занимаемой, открывается прекрасный видъ на городъ. На Крестатычѣ, среди площади, близъ Театра, устроенъ бассейнъ изъ гранита. Вода въ него проведена съ горы чрезъ подземный труба и бьетъ вверхъ фонтаномъ; но въ купу ея негоденъ для употребленія.

g) Крестатычская улица. Сие уоліе, пролегающее между горами Старокиевской и Дворцовой, было древо въ нашемъ Батыля. Въ 1797 г. не было тутъ ни одного строенія, и вообще всѣ тогда населенныхъ мѣстъ на Крестатычѣ представляли еще и въ концу прошлаго столѣтія одну пустоту; въ послѣдние годы обратилось мѣсто сие въ одну изъ лучшихъ улицъ Киева, которая становится уже средоточіемъ дѣйственной промышленности.

d) Лысая гора. Приведенное выше Крестатычное Беремыще и построение Рождественскаго и Берлинскаго о вѣдмахъ даютъ намъ поводъ упомянуть о знаменитой Лысой горѣ, о которой молва, вѣстѣ съ молвою о Киевскихъ вѣдмахъ, распространена по всѣмъ предѣламъ Россіи. Горъ сія находится на лѣвой сторонѣ Днѣпра, въ виду Киева; она простирается небольшимъ песчанымъ возвышениемъ почти на четыре версты до сельца Вигуровщины. Были, однако же, и другія возвышенія на правой сторонѣ Днѣпра, которыя почитались собріемъ Киевскихъ вѣдмъ. Такъ одно изъ нихъ близъ Кириловскаго, въ направленіи къ Межигорью, слыло Лысой горою. Другое же возвышение находилось въ самомъ Киевѣ, подъ Михайловскою горою; надъ Подоломъ, гдѣ былъ садъ Кучовскаго или Кучинскаго, о чемъ уже въ семъ параграфѣ упомянуто.
§ 80. КРЫПОСТИ.

а) Старокиевская, б) Печерская, в) Зятринецкая.

а) Старокиевская крыпость. Валы и окопы вокруг Старого Киева существовали еще во времена доисторических, потому что каждое осадное население свое древнее Славяне, для безопасности от нашедших неприятельских, ограждая валами, окопами, острогами и проч., почему и называлось городом. О сей крыпости до разорения Ватииева в летописях многократно упоминается (см. о сем ниже в § 122. Теремные княжеские дворцы). Хотя чувство личности и любовь к отчизне тотчас после ужасных бедствий, причиненных Татарами, должны были возродить в Киевлянах желание привести город свой в прежнее оборонительное состояние и оградить его новыми, безопаснейшими, укрепленными, однако едва ли они могли скоро приступить к сему делу, когда, с одной стороны, бедность и малочисленность их, а с другой моровая язва, низвергнув несколько раз опустошавшую область Киевскую, наконец лишали их самых важных пособий к приведению в исполнение их патриотических намерений. Притом известно, что укрепления городов зависят не столько от подданых, сколько от власти и согласия государей. Но мы знаем, что князья Галицкие, которые, по удалении Татар, почивались властелями Киева, ни мало не заботились о возобновлении и укреплении сего города; они более дорожили титулом князей Киевских, нежели благосостоянием самого города, в который вывозили даже яконы и колокола (см. § 52). С 1320 г. по 1471 г. Киев находился под владычеством Князей Литовских, но князья эти также мало заботились о благоустройстве Киева. Политика их была обращена на дела северной России. Впрочем Гедимин, и Ольгерд обезопасили Киев от частых набегов Татар, строили самонужинный ми укрепления для охранения умножавшихся жителей, которые искали в городских стенах защиты от гонителей своих под старыми валами сего города. Таким образом более всего увеличивался Киевоподолье. Но, кажется, что Литовские Князья возобновляли только прежние укрепления, разрушенные Татарами. Между тем Дlugощ пишет, что Киев еще в XIV и XV веках представлял один почти развалины (Historia Poloniae. Lib. II, pag. 154). С 1471 по 1654 г. Киев зависел от Королей Польских, которые, для укрепления города, включая Киевского замка, мало сделали. Однако ж Калько-войскі в 1638 г. Старокиевские вальные называются
большими (Опис. Лавры). Въ 1654 г., когда возгорьлась война съ Русскими, Князь Янушъ Радзивиль, Гетмань Литовскій, привѣлъ Старый Киевъ въ нѣкоторое оборонительное состояние. Скоро потомъ, по занятии Киева Русскими войсками, Старокиевская крѣпость исправлена и распространена въ 1655 г. первымъ Русскимъ Воеводою, Кн. Куракинымъ. По случаю взятия Турками, въ 1678 г., 22 июля, Чигирина, когда угрожала опасность самому Киеву, командовавшій запаснымъ войскомъ, Кн. Черкаскій, прибавилъ къ Старому Киеву еще больше пространства, оградивъ его новымъ землянымъ валомъ по южной или Крещатицкой сторонѣ, начиная отъ Михайловскаго бастиона до Золотыхъ воротъ; въ городскихъ укрѣпленіяхъ участвовалъ известный генералъ Гордонъ. Мѣсто, огражденное симъ валомъ, составляетъ Печерское Ограждение Стараго Киева (см. § 84. Ладыжинъ врата). О состояніи этой крѣпости въ 1682 г. (сравн. Ч. I. § 51).
Послѣ сего Старокиевская крѣпость, по распоряженіямъ Фельдмаршала, Грава Миниха, въ продолженіе Турецкой войны, изъ опасенія нашествія Турокъ, съ 1732 по 1737 годъ, еще разъ пообновлена, т. е., посверхъ старыхъ окоповъ и деревянныхъ укрѣпленій насыпанъ огромный валъ вокругъ Стараго города и соединенъ Подоль и Печерскъ ретраншемъ. Но при сего, сколько известно, не сдѣлано никакихъ перемѣнъ внутріи крѣпости. Послѣ сего укрѣпленія Стараго Киева совсѣмъ оставлены, а въ 1812 г., особенно съ 1834 г., стали ихъ раскапывать и сносить.

б) Печерская крѣпость. По случаю опасности отъ Турокъ, козаки Украинскіе, по повелѣнію кн. Черкаскаго, сдѣлали въ 1679 г. около Печерскаго монастыря земляной валъ. Это было первое основаніе Печерской крѣпости. Но сія стѣна фортификація не могла бы устоять противъ новой тактики Карла XII; почему Петру I устроилъ на выгодномъ положеніи Печерскую крѣпость по собственному плану. Она заложена Петромъ I августа 15 дня, 1706 г., начали ее строить Малороссійскіе козаки подъ смотрѣніемъ Мазепы, а въ 1716 г. окончена, и определены комендантъ и инженерный генералъ. Первыми комендантомъ былъ полковникъ Гереникъ. Потомъ въ маѣ 1720 г. Гетманъ Скоропадский, по пріказанію Петра I, отправилъ пять тысячъ козаковъ для вообновленія Печерской крѣпости (Ист. М. Россіи, Т. IV, стр. 56).

в) Запряжная малая крѣпость заложена въ 1830 г. на противу лежащемъ холмѣ къ югу отъ Печерской крѣпости, на томъ мѣстѣ, где въ древности былъ Воеводовъ края ский дворъ.
Примеч. Въ 1850 г. основана на Печерской огромная крѣпость (ср. § 68. Киев); въ прежней Печерской крѣпости, кромѣ Лаврскаго монастыря, Преображенской, Троицеской и Воскресенской приходскихъ церквей, арсенала, гауптвахты и другихъ крѣпостныхъ строений, находятся Комиссариатское Депо, Гарнизонная школа кантонистовъ, хлѣбный магазинъ и дома для коменданта и инженернаго генерала.

§ 81. КУДРЯВЦѢ.

а) Замокъ, б) Бискупщина, в) Церковь Вознесенія Господня.

а) Замокъ. Урочище Кудрявецъ есть возвышенность, находящаяся съ юго-западной стороны Киевопола и къ западу отъ Стараго Киева, примыкаетъ къ урочищу Кожевникова и Горшечниковъ. Съ давнихъ временъ на Кудрявецъ находилась митрополичья загородный домъ и садъ, но въ 1604 г. Католическій Бискупъ отнялъ его у Православнаго духовенства и выстроилъ замокъ, почему это урочище и слобода долгое время назывались Бискупскими.

б) Бискупщина. Такъ слѣди въ старину городскія земли на Подольѣ, начинаявшись отъ Іорданскаго озера на Оболони и каналы до Щековицы и Житнаго Торгу, а отсюда простиралась слободою или урочищемъ Кожемяками до самаго Бискупскаго замка на горѣ Кудрявецъ. Эти земли составляли владѣнія Римско-Католическаго Киевскаго Бискупа. Они были пріобрѣты разновременно, но большая часть ихъ подарена Сигизмундомъ III въ 1604 г. Однако всѣ онѣ возвращены городу грамотою царя Алексѣя Михайловича въ 1660 г. Владѣли упомянутыми землями, Бискупы имѣли право продажи на нихъ горячаго вина. Намѣтъ объ этомъ сохранился въ одномъ петербургскомъ домѣ на Житнѣмъ Торгу: вместо обыкновенной нумерации, онъ носить на выписномъ названіе Бискупскаго.

в) Церковь Вознесенія Господня деревянная, приходская, выстроенная митрополитомъ Іоасафомъ Кроковскимъ въ 1718 г., въ память для его хиротоніи. Она же выстроила на мѣстѣ замка Бискупскаго и домъ, существовавшій (по Максимовичу) до 1788 г.; а Волховитиновичъ пишетъ, что около 1763 г. митрополитъ Арсений Могилянскій развелъ на Кудрявцевъ регулярный садъ, но въ 1804 г. Кудрявскій загородный домъ, отъ помѣщичьей въ немъ военной больницѣ сгорѣлъ и весь садъ опустѣлъ. Теперь тамъ только садъ и при немъ подворье. Нѣкоторые думаютъ, что долина, а въ послѣдствіи слобода, Кудрявецъ, лежащая между Старо-Киевскимъ, такъ называемымъ, пробитымъ вольномъ и глубокой долиною, получила свое имя отъ протокавшей тамъ
или Жидовскія врата, ворота, теперь Житомирскія. Неизвѣстно,
когда впервые поселились Жиды въ Киевѣ, хотя объ нихъ упоминается
въ первый разъ около 1093 г. Они умножились во время правленія
Святополка II (1093—1115), однако могли быть въ Киевѣ и въ древ-
нихъ еще времена, особенно, когда Козарь, владѣя этимъ городомъ,
спѣхающая на въ Мойсей, которую послѣ перемѣнили на Магометанскую
(K h a r t o f f e l s, Russlands Vergrösserungen, S. 182). О Жидовскихъ вра-
тахъ упоминается подъ 1151 г.: перевѣсный Берендея черезъ Льбедь,
вляя Игоревы (II Ольговича) толпы (обозъ) передъ Золотыми во-
ротами.... и подвала (Ульбѣ) снять (знамена) и посыла въ Жидов-
скихъ воротахъ. Особенно важно текстъ подъ 1151 г.: Вячеславъ и
Изяславъ (II Мстиславичу) стасть передъ Золотыми вороты у Яны
(?), а Изяславъ Давыдовичъ ста между Золотыми воротами и между
Жидовскими, противу Бориславу двору, а Ростиславъ ста передъ
Жидовскими вороты, а Городескій Борисъ у Лядскихъ воротъ.
Князь же промежу князья (межу князьями) снять стасть; отъ Вячес-
лава и Изяслава по праву (т. е., по правую руку, направо), или къ
сверу отъ Златыхъ врата. Разумѣется, что Изяславъ и Вячеславъ,
защищая Киевъ отъ нападенія Георгія Судальскаго, стояли лицомъ
къ непріятелю, слѣдовательно, имѣли позади себя Златыхъ врата) оли
до Изяслава (Давыдовича) и до Ростислава, а отъ Ростислава (столя-
шаго предъ Жидовскими воротами) оли и до Ольвы войны (на Ска-
вицы), а по льву Вячеслава и Изяслава (т. е., нальво отъ нихъ) оли до
Лядскихъ воротъ (до Крещатика) и тако стасть около всего города.....
а другіи противу Лядскихъ воротамъ на песьцыхъ (пекахъ) быкуютъ.
(Ипатіевск. 24, 60. Далѣѳ текстъ Лѣтописи сравнѣ объ Угор-
скому въ § 14 и Жидовскѣй улицѣ § 55). Тутъ же Берендея и Тор-
ми, хищные друзья Изяславовы, пользуясь общимъ смятеніемъ, обі-
рали монастыри, ядли села и сады. Въ Никоновскъ лѣтоп. сказано:
«Волости и села пожожи и виногрды присѣсше» (П. 125). Суда по
выше приведеннымъ мѣстамъ лѣтописи, Жидовская врата были не что
иное, какъ теперьшняя Львовскія, около 1835 г. перемѣнины въ
Житомирскія, находящіяся въ Софійскомъ Отдѣленіи Стараго Киева,
къ юверозападу отъ Софійскаго собора. Львовскими же они названы
по тому, что во время землѣсмотѣ Киева отъ Литвы и Польши, задали
через син ворота въ Львовъ (Лембергъ), главный городъ Галиціи, гдѣ долго жили митрополиты Киевскіе. Въ записі 1589 г. упоминаются Жидовскіе кладовыцы (кладбища), находившіяся за пробитымъ валомъ, который отъ Львовскихъ воротъ идетъ внутрь города. (Кievлянникъ, 1840 г., стр. 56).

§ 83. Лыбедь.

а) Лыбедь, б) Жилище Рогнѣды, а потомъ село Предславино, в) Дѣвиничъ-гора и Бусовица.

а) Лыбедь, рѣчка, на берегу коей преданіе поселило Лыбедь, сестру Киі, жившаго будто бы (какъ Страйковскій пишетъ) въ 450 г.: Была три братья, единому имя Киі, а другому Щекъ, а третьему Хоріва, и сестра ихъ Лыбедь (Лаврентъ). Рѣчка эта обтекаетъ Киевъ съ юго-западной стороны оного. Древніе Киевляне по ближости получали изъ нея воду, что видно изъ описанія подъ 968 г. во время осады Киева Печенгами: Остушила Печенги отъ града и не бываетъ коей напоить; на Лыбедѣ Печенгам (т. е., по причинѣ Печенговъ. Лавр. 37).

б) Жилище Рогнѣды, а потомъ село Предславино. Вохѣ Лыбеди во время Владимировъ I было (около 983 г.) жилище Рогнѣды, названной, по ея горестямъ, Гориславою, а во время Нестора, около 1111 г., на этомъ мѣстѣ находилось село Предславино. Подъ 980 г.: Бы же Владычникъ поблизости похотью женскому, и была ему водило Рогнѣду, иже посади на Лыбеди, идѣ же нынѣ стоитъ сельце Предславино. (Лавр. 48). Караманій (Т. I, прим. 547 и 459. Т. II, прим. 17) лумаетъ, что село Предславино названо или по имени Предславы, супруги Улебы и родственницы В. К. Игоря I, посоль коей, Канницаръ, находился въ Киевскомъ посольствѣ въ Царь-городѣ 944 г.; или по имени дочери Владимировъ и Рогнѣды. Княжна Предлава, въ отъ двухъ разъ и жила въ этомъ сѣлѣ, а въ 1018 г. была взята въ пленъ Болеславою, который за нее прежде сватался (Лаврент. 20 и 62). Въ послѣдствіи времени въ летописяхъ часто упоминается о рѣчкѣ Лыбедь. Такъ, подъ 1146 г.: Берендичи (союзники Изяслава II), превыдѣли Лыбедь, взяли Игоревы товары, т. е., обозъ (Ипат. 24). Подъ 1151 г., во время войны Изяслава II, Киева Киевскаго, съ Георгіемъ, Княземъ Судальскимъ: И пойдоша (Георгій Владимировичъ съ Ольговичами) къ Киеву, и сташи взлѣ Лыбедь. Изяславъ же ста противу ему предъ Золотыми воротами... тогда же Георгіевичъ Андрей взасти къ Лыбеди... съ Половцам къ городу Киеву, и проч. (Лавр.
Лядская или польская врата. § 84.

145, Плат. 61). Теперь Лыбедь представляет ручей, сопровождаемый тополями и низкими будками, изъ коихъ самые большие: 1) на Шуленьцахъ, возле митрополичьей рощи, 2) Панковской, вблизи Университета, въ Лыбедской части; и 3) Печерской, возле устья Лыбеды въ Днѣпрѣ; на этихъ будкахъ находятся мельницы. Лыбедь выходитъ изъ источниковъ, около десяти верстъ отъ Киева къ западу, и впадаетъ въ Днѣпръ ниже Выдубицкаго монастыря. Ручей этотъ, на которомъ теперь низъ ничего примѣтительнаго, вѣроятно, въ древности былъ значительнѣе. О мѣстѣ села Предславина нѣть посвященнаго извѣстія, а существуютъ только догадки, болѣе или менѣе вѣроятныя. Купа кургановъ за Лыбедью, близъ Васильковской дороги, носить название Батыевыхъ.

c) Днѣпра гора и Бусовища или Бусовиа. Такъ назывались въ старицу дѣвъ надднѣпрійскія горы при устьѣ Лыбеди, изъ коихъ первая была на правой сторонѣ Лыбеди, а Бусовища на лѣвой.

§ 84. ЛЯДСКАЯ ИЛИ ПОЛЬСКАЯ ВРАТА.

Печерское Отдѣленіе.

Подъ 1151 г.: а Городенецкой Борисъ у Лядскихъ воротъ (сравни весь этотъ текстъ въ § 82. Львовская врата), няеме сташа..., они до Лядскихъ воротъ..., а Кочеве сташа отъ Золотыхъ воротъ по тьмъ городамъ до Лядскихъ воротъ; а оттоль оли и до Клюева..., и до Берестово и до Угорскихъ... (срав. § 14. Аскольдова могила).... а другой против Лядскихъ воротъ на ВѢСѢХЪ (пескахъ) бляжусь. Подъ 1240 г.: Постоян жены Баты покры (сѣньбнитнымъ замы) городу подъ врать Ладскихъ, мотъ бо блаху пришли ДѢБРѢ (Ипат. 60, 61, 177). Что слово Лядский значить Польский, видно изъ слѣдующаго текста. Подъ 1031 г.: Ярославъ и Мстиславъ... имена на Ляхъ... и повеєства Лядскую землю и жено Ляхъ привезены (Лавр. 64). Лядская врата находятся на южной сторонѣ Софийскаго Отдѣленія въ Старомъ Киевѣ, на древнѣй (Плановской) дорогѣ, ведущей изъ этой части города на Печерскъ, близъ Софийскаго собора, къ юговостоку отъ него, въ верхнемъ старомъ валу, окружающемъ Печерское Отдѣленіе Стараго города.

Печерское Отдѣленіе названо симъ именемъ по тому, что пока отъ косогорное положение сей части Стараго Киева обращено къ сторонѣ Печерска. Во время Батыева наместия на мѣстѣ семь и на Крещатикѣ были дѣбрь и пески, какъ изъ вышеуприведенныхъ текстовъ
МАГИСТРАТЬ. § 85.

Изъ общественныхъ зданий въ Киевѣ въ продолжение XVIII столѣтія наибольшее вниманіе обращалось на себя домъ, въ которомъ помышлялся Магистратъ. Въ Оборонѣ Киевъ 1847 (стр. 87) сказано: "Здание Магистрата стояло возлѣ того мѣста, где находится теперь Контрактовый домъ". Сие поясненіе не совсѣмъ точно. Я собственными глазами видѣлъ это здание, и твердо помню его мѣсто. Отъ Успенской (Пречистой) церкви на Подоль до Контрактоваго дома по прямой линии 109 саженъ. На сей же прямой линіи стояло и прежнее здание Магистрата отъ Успенской церкви въ 66 саженяхъ. А какъ по той же самой прямой линіи находится и фонтанъ Сапсановскій и притомъ отъ Успенской же церкви въ 48 саженяхъ, то здание Магистрата было между фонтаномъ (почти въ 20 саженяхъ отъ него) и между тeperепышимъ Контрактовымъ домомъ, отстоя отъ него на 53 сажени, а не возлѣ оного. Впрочемъ, засыпанные погреба бывшаго Магистратскаго дома сохранили еще часть глубокаго своего фундамента и могуть дать довольно пищу для будущихъ антикваріевъ.

Сие бывшее Магистратское наземное зданіе представляло большой продолжатый домъ въ два этажа. Архитектура его была подражаніе Французской XVII вѣка. Итальянцы сами нарушили классическую простоту архитектуры, употребляя при строеніяхъ то излишніе выступы, то углубленія стѣнъ, или полукруглые карнизы, "фронтоны", даже прерванные, также витые столбы и проч. Соблазнительный, но блестящій, примѣръ подалъ самъ великій Микель-Анджеоло Буонаротти;
его подражатели только испортили вкусъ вычурами. Французы, принявъ эту манеру, называемую рококо, еще болте перечурили. Изъ простой, степенной и важной Греческой и Римской архитектуры сдѣ- \nлали игрушку и пустили въ свѣтъ. Поляки искони охотно принимали все то, что шло изъ Франціи, но они не имѣли той Французской шtickости и нѣжности. Архитекура у нихъ сихъ времень отличается рококо, смещанное съ тяжестью и неювостью. Малороссія запмѣтствовала черѣзъ Поляковъ и образованіе свое и вкусъ архитектур- 
ный. Въ такомъ-то вкусѣ былъ и прежній Магистратскій домъ, и всѣ камины приходскія церкви, и немногіе каменные частныя дома, вѣ- 
то время въ Малороссіи выстроенные (ср. §. 135. Части. здан.). 

Магистратскій двух-этажный домъ имѣлъ въ длину 15, въ ширину 6, въ высоту до верхняго карниза почти 6, а съ кровлею 9 сажень. Одинъ фасадъ сего дома обращенъ былъ въ Братскому монастырю, а другой, съ главнымъ входомъ, къ фонтану или къ Успенской церкви. Круглая съ балкономъ башня, высотою до 15 сажень, стояла посреди главнаго фасада, съ небольшимъ выступомъ. Посрединѣ главнаго строенія былъ обширный выступъ, въ которомъ находилась парадная лѣстница и сѣни. Вровень со вторымъ этажемъ дома, въ семъ выступѣ была открытая галлерей или терраса, украшенная на верху фронтономъ, на которомъ стояла мѣдная колоссальная статуя Оемиды, съ мечемъ въ одной рукѣ и съ всѣми въ другой. Въ продолженіи лѣта въ хорошую погоду, предъ домомъ Магистратскімъ люди собирались слушать музыку; съ половины 11-го часа утра до половины 1-го 
часа пополудни на высокомъ балконѣ, вокругъ башни, играли четыре трубача; по вечерамъ же въ открытой галлерей, надъ лѣстницею, го- 
родскіе музыканты играли зорью. Но особенное вниманіе и удовлетвореніе простаго народа привлекала, по своему устройству, гербъ Киевскій. Это было мѣдное, въ кругу, до четырехъ аршинъ въ размѣрѣ, барель- 
ефное изображеніе Св. Архангела Михаила, который издревле по- 
чтается покровителемъ Киева. Фигура Архангела была такъ устроена при часахъ на башнѣ, что въ время ихъ боя, она ударавъ стальнойнымъ конемъ въ кремнистую пасть армѣй, отъ чего ссыпались изъ нея искры. Надъ часами, вокругъ карниза башни, была надпись Славянскими золоченными буквами: «Богомъ хранимъ градь Киевъ.» (1697). Роковымъ 
пожаромъ 1811 г., июля 9 дня, зданіе сие опустошено, и кирпичи 
онаго употреблены на постройку теперешняго Контрактоваго дома, а 
отъ бывшаго Магистрата сохранился только означенный гербъ Кіева 
да статуя Оемиды, поврежденные огнемъ. Присутственное Мѣсто оны- 
го было помѣщено въ каменномъ, принадлежащемъ городу, здані,
находящемся против Воскресенской церкви; но в 1838 г. куплен был каменный дом Сухоты, бишь церкви Св. Николая Доброго, куда и Присутствующий Места Магистрата, Словесного и Спорного Судов перенесены. Учреждение Магистрата в Киеве относится ко времени Литовского владычества над сим городком. Права Киевлян в продолжение веков были весьма различны; покоренные Гедимином, сначала они не могли иметь многих выгод или льгот, но потом мало по малу стали выпрашивать у Литовских Князей, а в последствии, по обстоятельствам, подкрепляемые Гетманами Запорожских Козаков, стали получать от Литовского, а потом и от Польского, правительства больше и больше прав и преимуществ. Еще в половине XVI века гражданам Киевским дано было право вольных Имперских городов по уложению Оттоническому или Магдебургскому, а для судопроизводства предоставлен Статут Литовский. Сими нововведениями Полаки старались устранить прежние узаконения и обычаи, столь явно Малороссиянам напоминавшие древний быт Святой Руси. Главный начальник Магистрата (Войтов, и притом непременный) избирался гражданами и утверждался властю Королевскою, а потом Импаратою. По нем 6 непременных Бургомистров и столько же Ратманов, которые в очередные годы исполняли должности: два присутствовали в Магистрате с Войтом, а два заведывали городскою экономию; Шаарль, Лайн и Институтор имели свои особые обязанности. Все сии, действительно служившие на урядах, лица назывались Реестровыми, и при церемониальных парадах, составляли кавалерию; прочие же граждане разделялись на 15 цехов, изъявших свою Управу. Цехи при церемониаль совершали инспекции. Цехиры или цеховые начальники в Магистратских собраниях могли подавать свой голос наравне с Реестровыми. Но это Готическое занятие древних Имперских городов в наше время рухнуло. В 1835 г. Имениным Указом повелительно Киеву руководствоваться правами Великороссийских городов (Городовое Положение); к следствию чего Магистрат переименован в Городскую Думу; непременный Войт (последний был Г. И. Киселевский) и пожизненных шесть Бургомистров сказаны, а вместе с тьм и церемония. Теперь изобирается на каждые три года Градской Глава (первым был купец П. П. Дегтерев, вторым Елисеевь, а третьим И. И. Ходуновъ). И такъ эта перемена в обычаи моей родины побуждает меня в этой стать присовокупить еще слѣдующее описание.
До 1835 г. был в Киеvъ родъ зрьлицъ, въ коемъ, безспорно, Кieвляне принимали живое участіе. Это были, такъ называемыя, церемониалы. Генералъ Гордонъ въ Запискахъ своихъ, помѣщенныхъ въ Туманскомъ въ его «Российскомъ Магазинѣ» (Ч. 3, стр. 258), упоминаетъ о празднованіи дня Богоявленія, происходившемъ въ Киеvъ 1685 г. Вотъ слова Гордона: «Сего числа (8-го) былъ праздникъ и торжество Богоявленія; нынѣ конные полки, также и Стрѣлцы, выступили въ строй, имѣя при себѣ 16 полевыхъ пушекъ. Потомъ обѣдины и по освященіи воды, по обыкновенію учинена троепріятная пальба изъ пушекъ, потомъ мелочная ружейная, и на каждыя отвѣтствовано было выстрѣлъ изъ 21 пушки съ валовъ крѣпостнаго города, и городоваго къ нижней части города, также мелко пальбою отъ шести полковъ съ валу крѣпости и города въ виду нижней части города. Первая язъ современныхъ церемоній была 6-го генваря. Наканунѣ Р. X. простолюдинъ ставятъ на покупетъ (въ первомъ углу комнаты) подъ образами, на лавкѣ, покрытой съномъ, и въ горшкахъ Кутью и Узваръ, т. е., пищущую кашу и сущеные груши, яблоки, выщипь и т. п., сваренные въ водѣ. Этотъ вечеръ называется бисатымъ или святымъ, а вечеръ наканунѣ новаго года — щедрый. Межу тѣмъ, какъ ожидается времени ужина въ послѣдній день, молодые люди, по вострему и полу, составляя партіи, ходятъ отъ одного дома къ другому подъ окины, щедруютъ, т. е., поютъ известныя народныя пѣсни и получаютъ за это хлѣбъ, или деньги. Кутья и узварь остаются и въ холодный вечеръ, т. е., наканунѣ Крещенія или Богоявленія (6 генваря); названье же они такъ по тому, что въ этотъ день до освященія воды въ церкви и полненія аріи никто не принимаетъ пищи, да и пища позволяетъ только постная. Въ этотъ вечеръ (точно какъ и въ вечеръ святой или багатья), на крѣпкую чистую сметъ тостъ (въ старину ковромъ), ставятъ кушанья, охлаждаютъ въ сосудахъ свѣчи, (изъ конскихъ приспѣшниковъ суть три бѣлыя, вѣсть связанныя съ ними, свѣчами, свѣчами, свѣчами, свѣчами), за семью лампаду предъ образами, накуриваютъ комнату саламономъ, и отецъ семейства читаетъ молитвы. Потомъ старые и взрослые люди садятся за столъ, вокругъ коего молодые должны стоять. После ужина едятъ кушу со святой, т. е., свѣчами и медомъ, и разведеніемъ, въ водѣ, а потомъ узварь. Приходя отъ заутреніи съ зажженными въ сосудахъ свѣчами, на столѣ дѣлаетъ дымомъ изображенія креста. Въ день Крещенія Господня обыкновенно бываетъ торжественная литургія въ Братскомъ монастырѣ, потому духовенство, въ сопровожденіи церковой идетъ въ Діапра, и на мѣстѣ, для сего приготовленномъ, святить воду. Но иногда, по причинѣ сильнаго мороза, церемоніи упрощаются, и приготовленіе водъ святитъ воду. Но иногда, по причинѣ сильнаго мороза, цере-
монія отмінялась. Оня являлась во всем своем блеск и занимательности летом 1-го августа в день Святых Михаил и Федор. Когда в соборной церкви Успения Пресвятая Богородица на Подоле начинается литургія, в которой почти всегда Митрополит священникъ вѣстуяшь, **Товарищ** золотой короны или кончицы, имѣвшія двухъ трубачей, литавры и небольшое знамя, располагается вокругъ сего храма. Каждый изъ всадниковъ одаётъ въ кунтушъ, поверхъ жупана на Польский покой, изъ тонкаго зеленаго сукна, рукава коего съ провозью зашиты назавъ (на высоты), всѣ пивы выложены золотыми снурками; подъ симъ кунтушемъ находится кафтанъ (жупанъ), обыкновенно атласный, фioletового цвета. На головѣ высокая шапка изъ Крымскихъ барашковъ, бархатный верхъ коей украшенъ золотою кистью. Черезъ плечь висить лядунка; въ шелковому поясу прившена сабля. Высокое кожаное съдѣло, на коемь часто лежитъ кожаная, набитая пухомъ, подушка, и вся еруда окованы серебряными украшениями, часто вышитыми; стремена также серебряны. У сдѣла висить пара дорогихъ пистолетовъ (*). На львой сторонѣ отъ Товарищей золотой короны, по улицѣ до Флоровскаго монастыря продолжается въ два ряда пѣхота, состоящая изъ 15-ти отдѣленій или цѣховъ, изъ которыхъ каждый имѣть свою корошу, т. е., огромное знамя съ изображеніемъ Святыхъ, по обѣимъ сторонамъ кого стоятъ два человѣка молодежи съ пиками, а впереди ихъ Цехмистеръ съ обнаженною саблею. Начало пѣхоты составляетъ духовная магистратская музыка. Каждый членъ пѣхоты одаётъ въ кунтушъ простаго покоя, но въ послѣднее время обыкновенные сюртуки часто замѣняли кунтуши. На головѣ также высокая шапка. Къ поясу призвана сабля, и каждый снабженъ лядункою и ружьемъ (иногда безъ замка!). Всѣ, которые обязаны быть, или носить за себя на пермонай, не могли уклоняться отъ оной, въ противномъ случаѣ платили значительный штрафъ. По окончаніи литургіи, если хорошая погода благоприятствуетъ, духовенство въ облакеніи съ крестами и корутами идетъ къ фонтану Симоновскому и свягдить въ немъ воду; при пьютіи многолѣтія съ шумомъ вѣстаетъ трехъ-кунтовая ракета и, лопаясь въ высотѣ, подаетъ знакъ: начинаяютъ во всѣ колокола звонить, 

(*) Товарищъ золотой короны (т. е., золотаго знамени есть заведение, много похожее на общество Черныхъ Головъ Die Schwarzen Hăupler) въ Ригѣ и Ревѣ. Первыми недостаетъ только всєдніаго Клуба и Библиотеки, какій имѣютъ послѣдняя. Въ товариществѣ принимали обыкновенно доста- точныхъ гражданъ, и оно состояло изъ кулоцовъ и цеха мясниковъ.
раздается звук труб, ударяют в литавры, загремят музька, и конница, по слову предводителя, начинает маршировать вокруг Гостиных дворов до Контрактового дома, и на левой стороне его от входа останавливается; в сладку за нею идет пехота и вытягивается вдоль Братского монастыря. Между тым духовенство, по окончании вдонощениа, чиновники и именитые граждане идут в верхнюю залу Контрактового дома на, так называемую, закуску. Скоро начнется пальба. Кавалерию, из предосторожности, вставают с лошадей, слуги отводят их подалее. Предводитель церемониа (в последнее время Г. Мажный) с гордою осанкою, на ретином коне, выезжает в средину парадныхвых, кричит: «Слушай!» и раздается перелетный гул пистолетных выстрелив, на коне пехота оттесняет; вдруг начинают стрелять из пушек, кони насторожно управляет цехи цырольников. При бегах выстрелих из пистолетов и ружей, периодической гром пушек, звон колоколов, игра музыки, звуки труб, грохотание литавр, шум волнующейся толпы низких тысяч зрелей, крик тысячных с сосудами за освященною водою, воклицаниа женщин и детей, причитаемых в коридорах Гостиных дворов, ржание лошадей и вторяющее эхо — все это производить хаос необъятный, но вмешь торжественный! Военные с особливым удовольствием сломрили на эти парады. Посл трукратных заповедатель атмосфера успокаивается, разсыпаются массы дыма, ряды муштуются и рядуются; покрытые и окруженные порохом члены церемониа:

«Шевцы, кравцы и ковали,
Цехи рязанецких, коновалек,
Купеческих, ткацких, шаповалек,» (*)

идут в Управу Ремесленных цехов, где закусывают и запиваются. Каждый с довольным видом, по совершении подвига, возвращается домой и имеет право цълый этот день стрелять в город, сколько ему угодно. Однако жители чрезвычайно радко пользовались этим позволением. Замчательно, впрочем, что никогда не случалось несчастий в подобные дни, ни пожаров, ни нечаянных убийств; но крайней меры, я никогда не слыхал об этом. Но моя добрыя земляки живут не для одних таких церемоний. В 1812 г., в трудное время нашего Отечества, все воины, составлявшие гарнизон.

(*): Энциклопедия Котляревского.
Марии св. храмь Католический. § 86.

были отозваны на поле битвы, и бодрые Киевляне, тьмы же церемо
ніальными ружьями и саблями вооруженные, содержали всь караулы
въ крепости и на гауптвахтахъ въ городѣ.

§ 86. Марии св. храмъ Католический.

а) Св. Маріи храмъ, б) Св. Николая монастырь, в) Бернардинскій и
Езуитскій монастыри, г) Св. Александра Доминиканскій костелъ.

а) Св. Маріи храмъ. Въ началѣ XIII стол. Великій Князь
Киевскій, Владіміръ Рюриковичъ, позволилъ Католикамъ основать Доминиканскій монастырь Св. Богородицы въ Киевѣ. Годъ основанія оного неизвѣстенъ. Митрополитъ Евгений (Опис. Киев. Софія, 83) при
имаетъ Доминикана Іакіевъ, или Іача основателемъ сего мона-
стыря, а первымъ пріоромъ Година. Позабытый Караманій (Ист.
Госуд. Росс. III, 206, прим. 238) пишетъ, что Іакіевъ былъ въ Киевѣ послѣ 1240 года, т. е., послѣ разоренія Киева Батыемъ; ибо Іакіевъ и описалъ это разореніе. По крайней мѣрѣ, изъ Длугоша (Нист. По-
лова, lib. V, 649) известно, что въ 1233 г. Владіміръ Рюриковичъ вынуждѣлъ какого-то Мартима, пріора Латинскаго храма Св. Маріи въ Киевѣ, вмѣстѣ съ другими монахами Католическими, и запретилъ имъ возвращаться, вѣроятно, за сорокъ о вѣрѣ. Этотъ первоначальный мо-
настырь былъ, на Оболони, или въ предмѣстіи города на Подолѣ, можетъ быть, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ Петропавлов-
скій монастырь противъ Флоровскаго; ибо известно, что это мѣсто до XVI стол. было покрыто топливы и могло причисляться къ Обо-
лони (ср. § 73. Кондратьевъ конецъ). Польскіе историки, Окольскій,
Ходынинъ (De rebus gestis in Provinsia Russiae Berdyczowia, 1780, pag.
237) и Неескѣй (Korona Polska. Lwow, 1740, pag. 404) пишутъ, что въ 1240 г. Татары разорили городъ Киевъ и этотъ Доминиканскій монастырь, а начальника Іакіева унесъ только статую Богородицы, которую донѣдѣ показывавшую во Львовѣ (Лембергѣ). Незвѣстно такъ
же, когда Католики начали строить свой храмъ и монастыры въ Киева, во время зависимости сего города отъ Литвы; ибо Польскіе исто-
рики въ этомъ другу другу противорѣчатъ. Нарушевичъ пишетъ, что Папа Иннокентій IV около 1252 г. устроилъ Русскую миссию изъ Доминикановъ и Францискановъ, которыя по нѣкоторымъ мѣстамъ постре-
или Католическія церкви и монастыры и положили основаніе ере-
ціямъ для будущихъ епископовъ въ Киевѣ, Луцѣ и другихъ мѣстахъ,
и что Б. К. Литовскій, Гедиминъ, владѣвши Киевскимъ Княжествомъ,
всѣ, по грамотѣ Папы Іоанна XXII, въ Киевѣ, въ 1321 г., Католи-

6) Св. Николая монастырь. Въ 1640 г. Доминикане построили на Подолѣ каменный великолѣпный Николаевскій монастырь (послѣ названного Петроверовскімъ). Въ этомъ Николаевскомъ монастырѣ Генераль Викарий Доминиканской Русской провинціи, Іеронимъ Грабовъ-Гриховскій, 8 сентября, 1646 г., открылъ свой капитулъ, какъ пишетъ Ходынцевъ (стр. 142). Это было время самого цвѣтущаго состоянія и наиболѣе вліянія въ Киевѣ Католиковъ.

v) Бернардинскій и Езуитскій монастыри. Бопланѣ, бывшей инженеръ въ службѣ Польскихъ Королей, Сигизмунда III и Владислава IV, въ своемъ «Описании Украины» говоритъ, что на Подолѣ (около 1646 г.), подъ городомъ (какою?) былъ еще Бернардинскій монастырь. Евгений Болновитиновъ (стр. 179) думаетъ, подъ городомъ Андреевскомъ, близъ церкви Св. Николая Доброго. Дѣва ли такъ. Слышь показаніе Розвидовскаго (срав. §. 131. Флоровскій монастырь) съ тѣмъ, что не давно близъ Житняго Торга подъ городомъ Киселевкою открыты огромные погреба (срав. §. 68. Киевъ, Подолъ), можно думать, что и Бер-
нардны поселились подъ Киселевкою. Между Бернардинами и рекою (гдѣ была до 1690 г. Борисоглѣбская церковь) была Єзуитской, недавно до того времени построенный, костел, коего учреждение находилось подъ горою Усмыхальницей, ниже нынѣшей Андреевской церкви (Descrpt. d'Ukraine). Между тѣмъ Берлинскій (Оп. К., 104) ошибочно пишет, что «Николаевский Доминиканский монастырь, основанной (будто) въ 1252 г., съ соизволенія товъ епископа Галицкаго и Киево- Святого Киева, Льва Данилова, былъ (даже) до 1660 (?) г. единственнымъ (?) въ городе Киевъ». Но скоро наступила эпоха освобожденія Киева отъ ига Полаковъ. Съ 1648 г. Запорожскіе козаки, подъ предводительствомъ храбраго Гетмана Хмельницкого, начали вести кровопролитную войну съ Полаками, и того же года разорили въ Киевъ всѣ Католическіе монастыри и церкви. Хотя съ 1648 по 1654 г. Польша часто отнимала Киевъ у Запорожскихъ козаковъ, а потомъ съ 1654 по 1667 г. также часто оспаривала право владѣнія симъ городомъ и у Русскихъ, но въ продолженіи сихъ двадцати лѣтъ, при ненависти Кіевлянъ къ своимъ притеснителямъ, Полакамъ, Католикамъ, не смотря даже на измѣну Гетмана Виговскаго, не могли иметь значительныхъ успѣховъ; въ 1660 г. Грамотою царя Алексѣя Михайловича, высланы были изъ Киева Полаки, Армяне и Жиды, а Доминиканскій монастырь отданъ въ вѣдомство Православнаго духовенства. Изъ Малоросс. Дѣлъ Коллежск. Архива 1690 г., Nъ 46, видно, что въ каменномъ Доминиканскомъ костѣлѣ, не совсѣмъ съ 1660 г. разоренномъ, Киевские мещане и козаки помѣстили шинокъ (Истор. Малор. Б. К., изд. 2., Т. II, стр. 207). Грамотою же царей, Іоанна и Петра Алексѣевичей, 1691 г., разоренный Николаевскій Доминиканскій монастырь, отданъ подъ вѣдѣніе Киевскаго митрополита, Варлаама Яснинскаго, который, возобновивъ его, переименовалъ Петроѣловскій. Притомъ же во время сего митрополита (1690—1707 г.) не было уже ни одного Католическаго костела въ Киевѣ, и даже въ Академіи своей не позволяли себѣ преосвященный обучаться иностранцами (Опис. К. Соф., 211). Но послѣ этого было разрѣшено. По Именному Указу, 19 апрѣля, 1799 г. основать въ Киевѣ Католическій деревянный костелъ, въ Печерской части, на Новомъ Базарѣ, гдѣ теперь стоитъ Православная церковь каменная Св. Ольги. Къ себѣ костелу назначено было 20 Доминиканскихъ и Уніатскихъ священниковъ, но Уніаты никогда не были допущены, а служать только Доминиканъ.

1) Св. Александра Доминиканский костелъ. Выстроеный въ 1799 г. упомянутый выше костелъ, сгорѣлъ въ 1817 г., и съ того времени основанъ другой каменный во имя Св. Александра, въ Михайловскомъ
отделений Старого Киева, на юге бывшего вала, вблизи Золотоверхого Михайловского монастыря, к югу от него. Стены заложенного в 1817 г. Александровского костела были в скорости выведены из основания, но, за недостатком потребной суммы, здание это так и оставлено; а возле него к юго-западу Доминикане выстроили, для жительства, довольно величиной каменный, в два этажа, и покрытый железом, корпус, в главной зале коего совершается богослужение. Но в 1838 г. окончен и самый костел прекрасной архитектуры, внутри украшенный лакою работы, а в 1842 г. освященный. По плану своему здание сие долженствовало быть великолепным, но в исполнении замыска скучность средств.

§ 87. МЕЖИГОРЬЕ.

а) Церковь Преображенія Господня, б) Фабрика фаянсовыхъ надбѣй, в) Межигорская пещера.

Межигорье есть прелестное урошище, лежащее близь Днѣпра, в двухъ верстахъ выше Вышгорода, или въ 19-ти къ северу отъ Киева, въ Пряпопола, между горами (отъ того Межигорье), покрытыми лѣсомъ, въ прибрежной глубокой долинѣ.

а) Церковь Преображенія Господня (Влада Спаса). Берлинскій пишетъ: «Церковь Преображенія Господня, въ 1164 г. построенная Вел. Княземъ Андреемъ Богоюбскимъ, разорена также до основания при всеобщемъ разореніи Киева» (Опи. Киев., 120). Но ссылки нѣтъ, а между тѣмъ летописи говорятъ о построеніи около сего времени церкви Спаса во Владимировъ (Даврен. 150), или церкви Св. Троицы и другой Св. Николая въ Новгородъ (Новгородъ. Полное Собр. Летоп. Т. III, стр. 13), но о Киевской Благой Спаса нигдѣ ни слова. Тѣмъ менѣе еще можно основываться на показаніи въ подробнѣй Опис. Киевск. Лавры Евгенія Волховитина (стр. 2), повторенномъ и въ «Обозрѣніи Киева въ отношеніи къ древностямъ», 1847 г. (стр. 82), гдѣ приписывается устройство Межигорской церкви Греческимъ монахамъ, пришедшемъ съ первымъ Киевскимъ митрополитомъ, Михаиломъ, къ В. Кн. Владимиру I, о чемъ Несторъ ничего не пишетъ. Самое вѣроятное существоованіе сей церкви относится къ XVI вѣку.

Къ источникамъ о Межигорскомъ монастырѣ принадлежать:

1) Копія со многихъ грамотъ и писемъ отъ Московскаго патріарха, Иоанна, полученныхъ Межигорскимъ монастыремъ съ 1676 по 1692 г. Копія сія списана въ конце XVII вѣка стараниемъ Іосифа Васковскаго, бывшаго во все то время игуменомъ Межигорскимъ.
2) Описъ всѣхъ актовъ сего монастыря о привилегіяхъ и владѣніяхъ онаго. Описъ сія въ листѣ, писана въ первой половинѣ XVIII вѣка.

3) Описаніе Киево-Софійскаго собора, многоученаго Евгения Волконскаго.

4) Нѣкоторыя указанія изъ протоколовъ засѣданій Археографической Комиссій (Журн. Мин. Народ. Просвѣч. 1844 и др.).

По основаніи сихъ данныхъ, мы имѣемъ о Межигорскомъ монастырѣ слѣдующія сведенія: Въ 1520 г. нѣкоторые старшины Малороссійскіе испрашивали позволенія у Польскаго правительства возобновить (?) Межигорскій монастырь. Въ слѣдствіе сего Польскій Король, Сигизмундъ І, привилегіей отъ 12 марта, 1529 г., дан но на имя Киевскаго Воеводы, Андрея Якубовича Немировскаго, позволилъ означенный монастырь возобновить, окруженный его владѣнія возвратить подъ вѣдомство Мисаила Щербины, строителя и первого игумена сей обители. Запорожцы поддержали имѣли въ Межигорскому монастырю особенное усердіе; Стефанъ Ваторій, лаская козаковъ, покровительствовалъ и Межигорскую обитель. Въ полѣ у вѣлъ, умный Король сей предписывалъ въ 1580 г. Киевскому Ротмистру, Касперу Стужинскому иметь ближайшее попеченіе о Межигорскомъ монастырѣ и не допускать его никому въ обиду, даровалъ ему привилегію на безымятный проводъ черезъ Днѣпръ и сухимъ путемъ, далъ право собирать дань съ селъ Петровецъ и Вышгорода по двѣ кади меды, дозволилъ ему дѣлать канунъ (т. е., варить и продавать медъ) три раза въ годъ, и подтвердилъ привилегіи своихъ предшественниковъ на различных других угодья и владѣнія. Въ 1599 г. одинъ іеромонахъ, Аввасій, пereселившійся изъ Москвы въ сей, приходящей въ упадокъ, монастырь, при игуменѣ Иосифѣ Бобриновичѣ-Коптѣ, устроилъ три храма: 1-й въ 1604 г., во имя Св. Ап. Петра и Павла, у воротъ надъ колокольнею, 2-й въ 1609 г., во имя Св. Николая, бывшій до того времени при трапезѣ (и вновь построенный въ 1776 г.), и 3-й, въ 1611 г. соборный, во имя Преображенія Господня. Всѣ сія деревянныя храмы освящены 1612 г., апреля 25 дня, Болгарскимъ Софійскимъ Архиепископомъ, Невѣжемъ, а слѣдующаго мая 7 дня, въ день Преполовѣнія, создатель, іеромонахъ Аввасій, скончался и погребенъ въ притворѣ Преображенской церкви, на правой сторонѣ. Въ лѣтописи объ основаніи монастыря Густынского (найденной при Москов. Университетѣ, Обществ. истор. и древн. Россійскихъ 1848 г.) повѣстуется, что въ 1600 г. пришедший отъ Аѳонской горы, ионъ Аввасій, ибѣръ мѣсто для основанія Межигорскаго монастыря, съ девятью другими монахами
выстроили церковь Преображения Господня, был в сем монастырь штуменом и скончался в 1615 г. Благословением сего же Авраама основан и Густынской монастырь. В жизнеописании Исаи Копинского, Киевского митрополита (1631—1632), упоминается о том, что он в 1615 г. был штуменом Межигорского монастыря. Около 1661 г. монастырь сей от Польских войск претерпел не малое разорение; а когда в 1654 г. Гетман Запорожских войск Богдан, Михайлович Хмельницкий, с козаками вступили подъ высокую руку Российского царя, Алексея Михайловича, и Кивъ съ округомъ отъ Поляковъ уступленъ России, то Межигорский монастырь назначенъ границою съ съвера отъ Литвы. Хмельницкий принялъ его въ собственное покровительство. Но пременили его, Гетманы Виговскій и Гетеря, отпали отъ России, разорили сей монастырь за его преданность и вѣрность царю, а въ 1665 г. онъ пожаромъ совершенно опустошенъ. Послѣдовавшее, однако же, Гетманы, записавши отъ России, возобновили его и приписали къ нему несколько угодьевъ. Около 1687 г. Московский патриархъ, Иоакимъ, своимъ вниманіемъ началъ строить въ Межигорскомъ монастырѣ великолѣпную Преображенскую церковь; грамотою отъ 28 февр., 1687 г., подтверждена сей обители титло и права патриаршей Ставропигіи и, въ знакъ особеннаго благоволенія и благодарности къ сей обители, присланъ въ оную свой портретъ, находящийся и доныне въ ней, въ церковной ризницѣ; ибо Патриархъ сей въ этомъ монастырѣ принятъ иноческой санъ. Церковь Межигорская окончена въ 1690 г. Въ ризницѣ сей же церкви хранится еще портретъ Великаго Князя, Андрея Боголюбскаго (т. е., замазка живописца XVII вѣка), потому что Межигорскіе отшельники считаютъ сего князя первымъ киторомъ своего монастыря, и портретъ Продионъ Жуковскаго, первого (1709 г.) архимандрита Межигорскаго, скончавшагося въ 1735 г. Грамотою Петра I, въ 1705 г., обитель сія подчинена вѣдомству митрополита Варлаама Ясинскаго, но въ 1710 г., марта 11-го, по Указу Государеву, опять предоставленъ ея титло Ставропигіи, а въ 1722 г., ионя, подчинена Св. Синоду. Запорожцы, иначе, въ сем монастырѣ велику привязанность и благоговѣніе, обогащали его издавна своими вкладами, приношеніями и завѣщаніями даже до времень упраздненія Святы. Естественно, что это было источникомъ важныхъ доходовъ сего монастыря; особенно жалобы въ 1738 г. Цикаунды, архимандрита Межигорскаго, это доказываютъ. Запорожцы называли Межигорскій монастырь своимъ войсковымъ, а сдѣ ва, со всѣхъ Свящ., прихожанами его, и даже всячески отъ сдѣ ва въ Межигорскую обитель формальный актъ, которыми обѣщались вмѣст съ
своего церковного и приходом «всех быти под началом его монастыря». Кошевым атаманам имелись бы в честь быть князьями или строителями Межигорского монастыря. Для священослужения и исправления церковных треб в Свячий постоянно и исключительно занимались иеромонах из сего монастыря. Многие Запорожцы оставляли свою разгульную, нагонянуку жизнь, и покрывали себя черною расою и клюбуком, смиренно оканчивая дни свои в покаянии и молитвах. Со времен царя Алексия Михайловича различны имении, угодьи и привилегии Межигорского монастыря более и больше возрастали. «Ему принадлежали»—говорить издаватель Оборонения Киева,—«многие вмествс и села по общим сторонам Днепра: вместве Бобровец, Вышгород, Петровцы, Мошаны, Черник, половина Косарович, Ясногородка, Глобовка, Холм, Русанов, Плоское, Туровщина, Демидович, Демьяновичи (Демьяны) и Харьковцы (Харьковцы под Переяславом), Ивановская Рудня и другие села, не говоря о подворьях и дворах в Киеве, Переяславе, Остроге. На многих местах взыми изымают были в пользу его подорожня и перевозные пошлины. Во всех его имениях довольна была безпощадная продажа гордаго вина. Кроме того он имел свои виноградники. Каждаго льта Киевские Воевody обязаны были давать в распоряжение и использование Межигорского монастыря большой байдак. Всобще населенным имением его монастыря и других угодий простиралось от р. Трубежа до льваго берега Днепра, и от берега Днепра до р. Ирпени и Рос. Сверх того монастыри Самарский, Лебединский и Левковской находились в зависимости от Межигорского. Кратко, сия Межигорская обитель, уцелевшая усердием и набожностью Запорожского войска, обилием и богатством своим уступала только Киево-Печерской Лавре.

Но «время всякой вещи подъ небесемъ»: по случаю преобразования в 1786 г. Малороссийских епархий по духовным штатам, Межигорский монастырь назначен к переводу в Таврическую область, а Указом 13 июля того же года в зданіях его повелено поместить отставных увѣчных офіцеров и инвалидов. Но в 1787 г. весь монастырь опустошен пожаром ночью, накануне того самаго дня, когда Императрица Екатерина, бывшая в то время в Киеве, хотѣла видеть сию живописную и прославленную обитель.

б) Фабрика фаноовскаго издалий. В 1788 г. Межигорье было отдано городу, для устройства въ фаноовской фабрики. Въ 1810 г. она была вреднена пожаром, но в 1812 г. вновь заведена въ лучшемъ видѣ, и съ тѣхъ поръ известна въ Россіи добротою и изяществомъ своихъ издалий, а въ 1822 г. она, со всѣми строеніями, крестьянами и угодьями,
170. Межигорье. § 87. — Михайловский мужской монастырь. § 88.
принадлежавшими в последнее время монастырю, поступила в ведение Императорского Кабинета.

Выстроенная в 1678—90 года, каменная Преображенская церковь, после пожара, бывшего в 1810 г., вновь исправлена и освящена в 1820 г. На место бывшей с 1604 г. при вратах церкви, выстроена на погосту другая, каменная церковь Петропавловская, с колокольнею, из девицем Петра Кальпнишевского, посланного татана Запорожской Сечи, за год до уничтожения оной, т. е., в 1774 г.

в) Межигорская пещера значительной величины; она находится на правой стороне от дороги, ведущей из Киева в Межигорье. Высоко-бледный 1700-й год на одной ея стене, показывает, что ее и прежде знали; потому она при входе завалилась, и обнажила забытые. Одна-ко жь любители древностей опять эту пещеру откапали и при новом изслежовании заметили, что в ней была устроена церковь, судя по пространному месту, обложенному кое-где плитами из красного камня и кирпичем. Не смотря на большую или меньшую връятность предположений, делаемых Киевскими археологами, о времени устроения в ей пещеръ церкови, без свидетельствъ исторій и документовъ ничего рѣшительного объ этомъ сказать не можно.

Въ заключение замѣтимъ, что вокруг живописно лежащаго Межигорья на горахъ попадаются огромные древние дубы, называемые Владимировыми. Нагорный же источникъ въ семь мѣстъ издавна возится Звонками.

§ 88. Михайловский Мужской монастырь.

а) Переваляние, б) Церковь Св. Михаила, в) Трапеза съ церковью Св. Иоанна Богослова.

а) Переваляние. Подъ 945 г.: A перевъялая бъ въ Ионда (Лавр. 27), то есть, это было предмѣстіе Древнѣйшаго Киева, заключавшагося въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣлении Стараго Города. «Аще кто по-свѣтъ верею (переваляную), или верь (стѣ) перегнеть въ перевъ, то 3 гривны продажи, а господину за верою (жертву) и за веры гривны купнъ. Оже кто украсить во чиѣмъ перевала песъ, или истребъ, «или соколь, то 3 гривны продажи, а господину гривна», говорятъ Русская Правва (по изданію Н. Калацева. М. 1846, стр. 118 и 121, а у И. Б. Раковскаго 97). И такъ, по смыслу Русской Правды и Уложенія (Глава XVII, отдѣл. 23), переваляние было мѣстомъ перевала, или сѣтей, развѣпенныхъ для ловления птицы. Во время препод. Нестора это
михайловский мужской монастырь. §. 88.

Достое место на Старом Киеве уже было заселено, а теперь составляется Михайловское и восточную часть Печерского Отделения.

б) Церковь Св. Михаила. Подъ 1108 г. Заложена была церквь Св. Михаила Золотоверхая Святополькъ (II Михаиломъ) Киіземъ въ 11 день Июля (Лаврен. 120). Въ Циконовск. церковь каменная... о пятинаходящихъ веревяхъ (куполахъ), и позолоты ихъ златомъ, и украсы дивны (Т. II, 40). Это посвященная догадка и прибавка. Гипель и некоторые новѣйше думаютъ, что этотъ монастырь основанъ на томъ мѣстѣ, где первый митрополитъ Киевскій выстроилъ монастырь Св. Михаила, и въ немъ иноковъ въ него; но объ этомъ современный Летописецъ не упоминаетъ. Изъ памятниковъ древности въ семъ монастырѣ сохранились остатки мозаики временъ Святополька-Михаила. Они уцѣлѣли на средней части алтаря надъ горнымъ мѣстомъ. Предъ нимъ Св. Троицы съ одной и другой стороны внутренней стѣны предстоять Ангели, позади коихъ съ обѣихъ сторонъ изображены лики Спасителя (вдвоѣ) и шести апостоловъ. Съ правой стороны Иисусъ Христосъ преподааетъ ученикамъ своимъ хлѣбъ, а съ лѣвой божественную чашу. По шести апостоловъ съ обѣихъ сторонъ приступаютъ благовѣдно къ Спасителю для принятія преподаваемаго таинства. Поверху изображенія, какъ въ храмѣ Собранскомъ, чернозвую мозаикою по Славянскімъ вѣчераны евангелическихъ словъ, съ одной стороны: «Приимите и вдите, се есть тело мое, а съ другой: «Пийте отъ иконы сего, се есть кровь моя» и т. д. Въ 1113 г. скончался Святополькъ, сонматель сей обители, и есть преданіе (въ Летописяхъ объ этомъ не упоминается), что тѣло его по гребено въ переднемъ придѣлѣ на правой сторонѣ, а на противоположной—супруги его, Варвары. Всѣ погреба подъ церковною наполнены гробами и костями, впрочемъ, неявлѣстныхъ покойниковъ. Въ 1190 г. погребено тѣло Святополька Юрьевича, шурина В. Кн. Рюрика. Въ 1196 г. погребено тѣло Глѣба Юрьевича, Кн. Турскаго; но важнѣйшее со хранивъ сего храма составляютъ мощи Св. великомуученицы Варвары; они стоятъ въ сѣверномъ придѣлѣ, посвященномъ ея имени, посрединѣ, подъ великолѣпнымъ, позолоченнымъ ковромъ; въ 1847 г. новѣ, по усердію, соорудили для сихъ мощей серебряную раку съ серебряными подношниками; на бокахъ раки изображены страданія Св. Варвары, а на крышкѣ представлена Святая съ винцемъ на головѣ, украшенныя камнями; рака и подношіе (предстоятъ) возвышены. Они вѣсть съ балдахиномъ закаваны въ С.-Петербургѣ у мастера Андреева и стоятъ 150 тысячъ рублей кассаций. Мощи торжественно переложены въ новую раку того же 1847 г., 26 октября (Кievск. губ. вѣдом.). Мощи сии привезены изъ Греціи въ Киевъ супругою Святополка, дочерью Греческой
императора Алексея Комнина. Это мнение Оссоли Скобеевича, бывшего от 1655 до 1670 г. игуменом свого монастыря. Мнение это подтверждено Иоанниковым Кропокновым, митрополитом Киевским (1708—1718) в его житии св. Варвары. В честь ея написал он и Акафист (декст. 48). Впрочем, пятью докладчиками приготовлены императором Греческих вида, что у Алексея Комнина не было дочери Варвары (Caroli du Fere e du Caneg, Familiae Byzantinae. Veret. 1729, pag. 147). В письменных работах Батыева разорения мощи св. Варвары сокрыты были в церкви под спудом (Акафист). После разорений Татарами о первом возобновлении свого монастыря известной памяти. Мы знаем, о существовании его в конце XV века. В 1496 г. управляли этим монастырем какой-то Григорий Попович. Впрочем, в начале XVI века Михайловский монастырь пришел в опалу в совершенный упадок; ибо в грамотах Сигизмунда И, данных на возобновление его в 1523 г., марта 12 и 16-го, сказано: «Изъ, де, ихъ та церковь отъ вы- снянья (вынурехв) Киевскаго опустѣла и хвалы Божіей въ ней не было.» А посему игуменъ Макарій «имѣетъ тамь монастырь збудовати (выстроить) и общирную (братию) въ немъ опрашити подле (по) ихъ Закону Греческому и проч. (Опис. Киев. Соф. Собр. Прибав. стр. 256—Собр. Акт. Запад. Россіи); однако, въ продолжение ста лѣтъ Михайловская церковь пришла въ ветхость; но Сильвестръ Коссовъ, въ своемъ Патерникъ (на стр. 180) говорить, что, «Михайловскій храмъ, уже не мало обрушенный, значительно возстановилъ Иовъ Борецкий». О томъ свидѣтельствуютъ и Кальюковский въ своей Тератургимъ. Потомъ року 1655 «Панъ Богданъ Хмельницкий, Гетьманъ Войска Запорожскаго, покрылъ мѣдью и поставилъ верхъ церкви св. Архистратига Михаила.» (Синодикъ 1667). Въ 1682 г. собранная церковь имѣла три придела: Входъ во Иерусалимъ, Введеніе во храмъ Пресвятой Богородицы, и св. Великомученицы Варвары. (Срав. Ч. I, § 51). Обитель сія никогда не была занята Уніятами.

в) Трапеза. По правую (южную) сторону соборной церкви находится каменная трапеза съ церковью св. Иоанна Богослова, въ память того же имени женского монастыря, существовавшаго по лѣвую (съ верную) сторону соборной церкви, где теперь каменный флигель. Монастырь этотъ былъ построенъ въ 1621 г. Іоанномъ Борецкимъ (въ сиѣскихъ Иванъ Матвеевичъ), игуменомъ Михайловскаго монастыря, коего Православное духовенство и дворянство избрали тогда митрополитомъ. Не могши отобрать отъ Уніяръ Киево-Печерскаго каѳедральнаго монастыря, онъ жилъ до кончины своей (1631 г.) въ Михайловскомъ, а престарѣльная его супруга въ сосѣднемъ Богословскомъ;
Михаила св. церковь. § 89. — Мостъ. § 90.

но въ 1712 г. этотъ женскій монастырь, по Указу Петра I, переведенъ въ Киево-Печерскій на Плохое. Нынѣшняя Михайловская церковь, по причинѣ пристройки новыхъ придѣловъ и каменныхъ подпоръ (кон-трофоровъ), конъ съ боковъ закрытъ древній фасадъ ея, не имѣть соотвѣтственнаго отношенія (пропорціи); она пропитана болѣе въ ширину, нежели въ длину. Построеніе двухъ боковыхъ придѣловъ относится къ вѣкъ Петра I, равно и каменной колокольни; а нынѣшняя каменная ограда сдѣлана въ 1758 г. До 1743 г. монастырь былъ подъ началствомъ игумена, но съ того времени митрополицъ Рахаила Заборовскій испросилъ архимандрію. Съ 1786 г., или со временіемъ учрежденія штатовъ, считается оный въ числѣ первоклассныхъ. Въ 1799 г. определено въ немъ пребываніе кoadьютора или викария Киевской митрополіи. Императорша Екатерина II подарила богатую лампаду къ мощамъ Св. Варвары, а въ 1816 г. Императоръ Александръ I въ храмъ сей обители приходила великолѣпно украшенный, высокой живописи, образъ Архангела Михаила, который и поставленъ въ ряду мѣстныхъ иконъ. Г-жа Турчанинова производила въ 1811 г. поиски въ этомъ монастырѣ; потомъ въ 1837 г. г. Анненковъ, оба безъ послѣдствій; но въ 1838 г. съ восточной стороны ограды открыты остатки фундамента обширной церкви древней постройки; особенно замѣчательны остатки четырехугольнаго столба, одного изъ поддерживавшихъ церковный куполъ. На столбъ сохранилась штукатурка съ частью алтаря (живописи водяными красками по сырой стѣнѣ). Кромѣ его отысканы остатки и другихъ построекъ и нѣсколько металлическихъ и каменныхъ вещей (Журн. Мин. Н. Прос. 1838 г. — Сравн. краткое описание Киево-Златоверхо-Михайловскаго первокласснаго мужескаго монастыря, составленное въ 1835 г. Киевъ 1835 г., въ Типогр. Киеве-Печерскій, въ 8 долю, 53 страницы).

§ 89. Михаила

Св. Архангела Михаила, малая каменная, приходская церковь, находящаяся подъ западною стороной горы Киселевки, на урочищѣ Кожевниковъ (Кожемякъ и Гончаровъ). Церковь эта выстроена послѣ пожара, бывшаго въ 1811 г. на мѣстѣ истребленной огнемъ Крестовоздвиженской.

§ 90. Мостъ,

древнѣйший въ Киевѣ. Въ § 21 о дворахъ Брачислава и Кославчика упомянуто о семѣ мостѣ. Подъ 1067 г. читаемъ: половина ихъ (Кievляны) мѣстъ къ погребу, а половина ихъ съ иде мосту, съ же прихода на княженъ
Надово озеро, Шелковъ боркъ, Язина. §. 91.

dворъ. Подъ 1147 г.: Идьяутъ люди (изъ Вѣча отъ Св. Софіи къ монастырю Св. Софіи, где былъ Игорь) по мосту убили Игоря (Лаврент. 73, 157. Ипатіевъ 35). Древнейший Киевъ или нынѣшніе Андреевское отдѣленіе Стараго города, окруженное со всѣхъ сторонъ Ярославовою стѣною, а теперь валами, составляло крѣпость или замокъ, по смыслу же лѣтописцевъ градъ. Предъ древними вратами Киевскими (нынѣ Батыевыми), черезъ оврагъ былъ проведенъ мостъ, соединившій теперьшнее Софійское отдѣленіе съ Андреевскимъ. Оврагъ этотъ, идущій отъ Гончарова и Кожемякъ, теперь засыпаютъ (срав. §. 17 и 21).

§. 91. НАДОВО ОЗЕРО, ШЕЛКОВЪ БОРКЪ, ЯЗИНА.

Подъ 1146 г. сказано: Прииди Изяславъ (съ войскомъ противъ Игоря II Ольговича) къ валову, идже есть Надово озеро у Шелкова борку, и ту ста (въ Лаврент. на Желамъ) съ сыномъ Мстиславъ. Князе же особо стаща у Ольговъ могилы. Подъ 1161 г.: Ростиславъ стояше у Шелкова сельца подъ боромъ (Ипатіевъ 24, 89). Изъ сихъ показаний видно, что Надово озеро и Шелковъ боркъ или небольшой лѣсъ были близъ Киева въ нынѣшней Шулявщинѣ, за Лыбедью; къ сему можно присовокупить и уроцище Язину, упоминаемое подъ 1151 г.: передъ Золотыми вороты у Язину (срав. §. 82 Львовскія врата). Кромѣ выше показанныхъ можно отнести сюда еще стѣлаіїя Киевскія мѣста, упоминаемая въ разныхъ грамотахъ и записахъ, но которыхъ теперь забыты:

а) На Старомъ Киевѣ. 1523 г. въ грамотѣ Сигизмунда I, данной на возобновленіе Михайловскаго монастыря, сказано: «И землю къ тому монастырю маетъ (имьется Макарий) держать по данному, какъ предъ тымъ бывало, по Сальянъ валу и по Литскому ворота, и Епископову до- лину, по старую дорогу, по Михайловскій увозъ». Кромѣ Литскихъ воротъ и Михайловскаго возва другихъ уроцища неизвѣстны. Въ запискахъ Золотоверхо-Михайловскаго монастыря XVI вѣка на землю Борцовскую упоминается о тѣсныхъ улицахъ и Владимировой тропѣ, о курганѣ и лозахъ Жилинскихъ и о старомъ путицы. Всѣ эти уроцища были къ западу отъ Стараго Киева (Киевлянинъ II, 106).

б) На Подоль. Въ 1621 г. Братскій монастырь купалъ у инокини, Параскевиѣ Кучинской, мѣсто въ Сокольникахъ на Подоль, противъ церкви Рождества Христова (Исторія Киевск. Академіи, Мак. Булгакова, стр. 22). 1643 г. Плацъ (дворовое мѣсто) Хмѣлевскій, мѣщанина Софіи Семенова. 1647 г. Плацъ Солениковскій митрополита Петра
Могилы. 1660 г. Пекулятский, Оксановский и Кренницкий Киевского полковника Василия Дворецкого. Плочь Рыльский Юрия Хмельницкого. 1680 г. Боболовский близъ Бурсы, дьячка Троицкого. Эти плочь были подарены Братскому монастырю. 1682 г. въ Роспись Киеву говорится о церкви Св. Василия Великаго и о двухъ Преображенскихъ церквахъ (срав. Ч. I. § 51). 1690 г. Церкви: 1) Св. Василия, 2) Спаса (одна церковь Спаса была и въ Киевскомъ замкѣ. Срав. § 66. Киселевк), и 3) Св. Духа.

в) На Печерскомъ Св. Пятницомъ. Церкви сие упоминаются въ завещаніи Киевского митрополита Гедеона-Святополка, Князя Четвертескаго; мѣста ихъ теперь неживы (Опис. С.кб. Прибаев., стр. 118, 211, 257). О деревянной церкви Св. мученицы Параскевы, нареченныя Пятницей, можно догадываться по смыслу Росписи Киева 1682 г., что она находилась за нынѣшимъ Комендантскимъ домомъ и Комиссариатомъ въ Печерской крѣпости, недалеко крѣпостныхъ (заднихъ) воротъ, ведущихъ къ Новодницкому перевозу; ворота сие въ 1682 г. назывались Пятницами. 1720 г. въ грамотѣ Петра I названо мѣсто «Полушкино», близъ Звѣрицы, которое принадлежало Печерскому монастырю (Опис. онаго, 291).

§. 92. МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ

при Императорскомъ Университетѣ Св. Владиміра. а) Церковные и священные вещи, б) Мирскія вещи.

Временный Комитетъ, учрежденный въ 1855 г. для изысканія древности въ Киевѣ, привезъ въ известность открытыя до того въ семь городѣ древнія памятники, въ слѣдъ за тѣмъ почлъ одною изъ существенныхъ своихъ обязанностей устройство особое общественное хранилище древнихъ вещей, какъ уже приобрѣтенныхъ, такъ и вновь приобрѣтаемыхъ. Побуждаемую къ тому причиной служило соображеніе, что всѣка древнія вещи, находимыя въ странахъ, примѣченныхъ въ исторіи нашего отечества, и имѣющія не только для любителей древности, но и для всѣхъ лицъ, не чуждыхъ истинной образованности, важную цену, какъ предметы, оживляющіе и уясняющіе въ нашемъ представленіи быть отдѣленныхъ нашихъ предковъ, находясь въ разныхъ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ, и особенно въ частныхъ рукахъ, легко могутъ быть проданы забвѣнію и даже утратиться, а быть собраны въ одномъ, и притомъ общественномъ, хранилище, не только спасутся отъ забвѣнія и утраты, но и будутъ не
достоинству оценены знатоками древностей, доставили наслаждение их любителям и принесут пользу наук. Въ слѣдствіе сих соображеній учредженъ въ 17 день марта, 1837 г., Музей древностей.

Древний Киевъ былъ матерью градовъ Русскихъ, славилъ своею торговлею и богатствомъ; его древнимъ сокровищамъ завидовали и свои и чужіе, и что жт? — Ихъ такъ немного осталось въ Киевѣ!.... Кромѣ всѣхъ родъ истребленій и несчастій, отъ которыхъ Киевъ постоянно страдалъ и оскудѣвалъ въ своемъ имуществѣ, онъ и въ новыя времена не собираетъ останковъ своей старинѣ; а любители его древностей разносили во всѣ концы Россіи и то, что хранилось въ нѣдрахъ его земли и подъ его развалами. И такъ Музей древностей при Университетѣ Св. Владиміра удалось еще очень не много собрать изъ древности Киевской (Журн. Мин. Нар. Просв. Апр. 1838). При описаніи Киевскихъ церковныхъ зданій мы упоминаемъ о многочисленныхъ древнихъ и старинныхъ вещахъ, составляющихъ ихъ принадлежность; независимо отъ сего сожалѣемъ нѣсколько словъ еще о слѣдующихъ древнихъ вещахъ, наиболѣе достойныхъ примѣчаній и принадлежащихъ къ исторіи города Киева.

а) Церковные и священные вещи.

Въ 1824 г. Киевской мѣстанинъ, Василій Харцевскій, нашелъ на Старомъ Киевѣ, близъ северной стѣны Михайлівскаго монастыря, въ древнемъ глинобитномъ сосудѣ, подобномъ находимыхъ въ Ольвиѣ, Херсонѣ, Керчи и проч., слѣдующее:

1) Чаша серебряная на подложки, низкая, съ изображеніемъ по сторонамъ въ выпуклыхъ кругахъ Спасителя, Божіей Матери, Св. Иоанна Предтечи и Св. Иоанна Златоустаго, съ Греческою надписью: «Пьите отъ яна ясисъ» и проч.; вѣсу 68 золот.

2) Дискъ серебряный, состоящий изъ одной тарелки безъ подложки, съ изображеніемъ посерединѣ Божіей Матери съ Греческою по краямъ надписью: « promot съ мстя таямъ» и проч.; вѣсу 26 золот.; въ поперечнику 3 ½ Англійск. дюйма.

3) Круглая икона, въ поперечникѣ 3 дюйма, изъ самаго чистаго золота, подобная архиерейской панагіи съ выпуклымъ изображеніемъ Спасителя, и съ 10 рубинами и бирюзами по красѣ вѣсу; 12 ½ золот.

4) Другая такая же панагія золотая, въ поперечникѣ 2 ½ дюйма, съ изображеніемъ одного св. мученика; вѣсу 9 ½ золот.

5) Крестъ почти равносторонній, 1 ½ дюйма величиной, мраморный, съ золотыми накладками со всѣхъ сторонъ и съ однимъ камнемъ, взведеннымъ въ средину; вѣсу въ накладкахъ 2 золотника.
6) 25 золотых приносят в вид кисточку филограмовой работы; некоторые имеют подвиночки, украшенные жемчугом и камешками; въсю 32 золот.  
7) 8 дужек форм широких подуклети, самых чистаго золота, искусной филограмовой работы, осыпанных негранеными дорогими камешками разной величины. Дужки син, но видимому, составлял корень охладнаго Евангелия. Въсю во всѣх золота съ камешками 45 1/4 золотника.  
8) 20 тонких, плоских, почти переглаженных, худаго серебра бляшекъ, съ фигурнымы прорѣзками и на одной сторонѣ вызолоченными, подобныхъ украшеніямъ на старинныхъ Греческихъ иконахъ и на воскреслыхъ ризъ святительскихъ.  
9) Плоская треугольная золотая бляшка, украшенная съ одной стороны Греческою эмалью, вѣсъ 1 1/2 золот. Всѣ син вещи и серги, о коей ниже будетъ упомянуто, хранятся въ Эрмитажѣ (Журн. М. И. Просв. Полб. 1858).  
10) Наперсный крестъ изъ Коринской меди, найденъ въ 1857 г. Анненковымъ въ оградѣ Трехсвятительской церкви.  
11) Крестъ изъ Коринской меди, найденъ въ 1857 г. въ саду Анненкова близъ Десятинной церкви.  
Въ 1858 г. найдено г. Ставрополскимъ на предполагаемомъ мѣстѣ бывшаго въ древности Тихоморовскаго (Вотча) монастыря:  
12) Золотой круглой образокъ, съ эмалевымъ изображеніемъ Спасителя; въ поперечникъ 1 1/2 дюйма, толшиною посрединѣ 1/4 дюйма, съ ушкомъ вверху для ношенія, а внизу для какой нібудь привѣсокъ. Онъ былъ обнаженъ вокругъ (по ободку) жемчугомъ, коего уцѣлѣла только небольшая часть.  
13) Золотой тонкий крестикъ, въ высоту съ ушкомъ 1 1/2 дюйма, въ широту 1 1/4 дюйма; ушло испорчено.  
14) Три креста изъ Коринской меди, съ выпуклыми изображеніями Святыхъ; длина двухъ крестовъ 3 1/2, а ширина около 2 1/2 дюйма; тре-тий гораздо меньше (Ж. М. Н. Пр. Апр. 1858).  
15) Крестъ изъ Коринской меди, хорошо сохранившемся, съ выпуклыми изображеніями Святыхъ, по довольно правильному рисунку, съ двумя двойными ушами вверху и внизу. Длина безъ ушекъ 5, съ ушками 5 1/2; ширина 2 1/4 дюйма. Найденъ въ 1858 Анненковымъ близъ Михайлковскаго монастыря на мѣстѣ, почитаемомъ за церковь Св. Дмитрія.  
16) Серебряный съ эмалью крестъ; найденъ на берегу Дніпра. Длина 2 1/2, ширина 1 1/4 дюйма; красивъ, но не древній.
б) Мирские вещи.

1) Золотая монета Великаго Князя Владимира. Чеканъ ея совершено Византийскаго жуска. На одной сторонѣ представленъ Спаситель съ круговою надписью: + Иисусъ Христосъ, а на оборотѣ Владимира со скептеромъ и державою, и въ коронѣ, на ней крестъ. Кругомъ надпись: Владимиръ, а съ его глать. Предъ изображеніемъ Владимира находится какою-то знакъ, подобный трезубцу. Всю въ монетѣ 42 граны.

2) Серебряная монета, болѣе предыдущей, съ лицевой стороны представляетъ Владимира со скептеромъ, въ коронѣ, сидящаго на престолѣ; кругомъ надпись: Владимиръ на стольъ, а на оборотѣ знакъ трезубца, съ окружною надписью: въ ево сребро. Всю 57 грановъ. Обѣ монеты принадлежали Могиланскому въ Киѣвѣ. Золотая куплена у одного солдата, но потомъ затеряна; серебряная найдена въ мѣстечкѣ Борисполѣ, въ 35 верстахъ отъ Киева, (Киппена, Спис. Русск. памят. 2.—Вѣст. Евр. 1816, № 12).

3) Ярославова серебряная монета. На одной сторонѣ представленъ Св. Георгій съ вѣницемъ на главѣ, на плечахъ хламидѣ, изъ-подъ коей видна часть брони; на лѣвой руку щитъ, въ правой копье. Надпись въ Георгипо, на другой сторонѣ, вокругъ: + Ярославе сребро. Въ среднемъ надписи знакъ, подобный трезубцу. На бокахъ буквы М. А. И. Принадлежала Граѣе Мусину-Пушкину. Другой экземпляръ ея найденъ близъ Держа, въ Ратской. (Карамз. Т. II, прим. 56. Письмо Оленина).

4) Нѣсколько древнихъ монетъ, взятыхъ подъ названиемъ Киіевскихъ гревенъ серебра, шестигольной формы, всѣмъ въ 36½ и 38½ золотниковъ. Они вырываемы были въ разныхъ мѣстахъ, въ самомъ Киѣвѣ и его окрестностяхъ. Между прочимъ въ развалинахъ Десятинной и, такъ называемой, Теодоровской церкви. Вмѣстѣ съ Киевскими находимы были и Новгородскія гравіи. Изъ иностранскихъ попадались Римскихъ императоровъ, одна мѣдная Иоанна Цимисхія, съ изображеніемъ Спасителя, величичною въ пятакъ, также Нѣмецкихъ императоровъ, но чаще всего встрѣчаются Польскія деньги и Московскія копічки.

5) Въ Старокиевскомъ валу, на Крещатикѣ, найденъ, въ іюнѣ, 1854 г., Фишинговъмъ, древній железный рыцарский шлемъ съ частию панциря.

6) Большая серебряная серга, найдена Анненковымъ въ 1837 г. близъ Десятинной церкви, величиной въ поперечникъ 2½ дюйма, съ изображеніемъ на обоихъ сторонахъ птицъ.
7) Серебряная серга, состоящая изъ кольцъ въ поперечникѣ 1 дюйма; на семъ кольца проложтъ три серебряные шарики величиною ½ дюйма; найденъ тамъ же.

8) Два серебряныя, толсто вызолоченные, серги, круглые, обоюдо выпуклые, внутри пустыя, на верхнем краю вогнутыя и съ отверстіемъ, въ поперечникѣ 1¼ дюйма; на каждой сторонѣ изображены три грифы; въ сусъ 14 золоти. Найдены Харцевскимъ въ 1824 г. съ другими церковными вещами.

Въ 1827 г. на Старомъ Киевѣ, близь Срѣтенской церкви, на дворѣ Августиновича найдено:

9) Четыре пары золотыхъ дутыхъ серегъ; въ сусъ 12½ золоти.

10) Цыпочка золотая дутая, въ видѣ мониста, изъ 23 звеньевъ; въ сусъ 16½ золоти.

11) Одиннадцать крючковъ золотыхъ; въ сусъ 14½ золоти. 74 пробы.

(Журн. М. Н. Пр. Нояб. 1836).

Въ 1837 г. въ оградѣ Трехсвятительской церкви Анненковъ нашелъ:

12) Два древнія кирпича квадратной формы.

13) Пять колецъ разноцвѣтныхъ изъ Византийскаго стекла.

14) Ручка мѣдная отъ древнаго сосуда.

Близь Михайловскаго монастыря:

15) Желѣзнная древняя цыпц и такое же кольцо.

16) Дужка съ кольцемъ для лампады.

17) Древнее копье.

Въ 1838 г. вырыто изъ развалинъ Теодоровской церкви Ставровскимъ:

18) Пять золотыхъ перстней: три изъ нихъ съ цвѣтными камнями, четвертый съ фигурою оо, пятый съ вырезаннымъ вензелевымъ изображениемъ.

19) Золотая, круглая, продолговатая запонка, прорѣзной работы, длина ½, а толщина посерединѣ 2 дюйма, съ обоихъ концовъ отверстія для ношения на снурѣ.

20) Малая желѣзнная цыпц для сниманія со свѣчей.

21) Малый кусокъ или обломокъ яшмы, шлифованный съ двухъ сторонъ.

22) Восемь древнихъ глиняныхъ половыхъ плиточекъ, со слѣдами окраски.

23) Два обломка надгробной доски изъ красноватаго шифера.
Въ оградѣ Михайловскаго монастыря найдено:  
24) Мѣдныя орлины когти, съ примѣтною еще позолотою, бывшія, вероятно, подношением сосуда. — Нѣсколько кирпичей, кусковъ штукатурки съ аль-фреско и проч.  
25) Два большие глиняные сосуда (урны), съ узкими отверстіями и стѣнами бывшихъ двухъ ручекъ, наполненные прахомъ и жжеными костями человѣческими. Найдено Анненковымъ въ горѣ ниже Михайловскаго монастыря.  
26) Древнее железное стрѣміе, найдено тамъ же.  
27) Въ 1846 г., при обдѣлѣ Михайловской горы, названной теперь Александровскою, вырытъ золотой пленный браслетъ, особенно любопытенъ по работѣ своей, весомъ въ 2 фунта, величиною въ поперечникъ 5½, а толщиною ½ дюйма, представляетъ витую веревку, оканчивающуюся на обоихъ концахъ по змейной головѣ. Браслетъ сей представленъ Государю Императору.  
28) Другой тогда и тамъ же найденный браслетъ серебряный, съ принадлежностью; въ поперечникъ 2 ½ дюйма, толщиною посерединѣ ¾, а по концамъ ¾ дюйма, имѣетъ витую фигуру съ крючками.  
Большая часть изъ упомянутыхъ здѣсь древнихъ вещей хранится въ Музѣе Университета Св. Владимирова.

§ 93. НИКОЛАЯ Св. церквь СЛУПА,

малая каменная, на Печерскѣ, близь бывшаго Пустынно-Николаевскаго монастыря, теперь Военнаго Собора, къ западу, по той же большой дорогѣ, идущей отъ крѣпости. Название Польскимъ словомъ Слу-пя, т. е., столбоваго она получила отъ фигуры своей; такъ думалъ Берлинскій (Опис. Киев. стр. 48); но изъ одной старинной рукописи открывается слѣдующее: гдѣ теперь на Печерскѣ улицы Никольская (Широкая) и Московская, (обѣ идутъ отъ Праволя), тутъ въ XVII вѣкѣ было поле. На семь полѣ былъ воздвигнутъ каменный столпъ, что противъ Пустыннаго Николаевскаго монастыря (бывшаго тогда на Аскольдовой могилѣ). Каменный сей столпъ стоять среди поля, на немъ образъ Святителя Христова, Николая чудотворца. (Сравн. офиціальную Роспись Киева 1882 г., сей книга Ч. I. § 51). Когда и къмъ построенъ сей столпъ. (по Польски -tor) и когда разломанъ, свѣдѣній не имѣется; но названіе столба или слупа перешло и на церковь, построенну въ 1715 г., Киевскому Генеральному Губернаторомъ, Княземъ Д. М. Голицынымъ, который въ то же время провелъ теперешнюю дорогу съ Печерска, мимо Государева сада и Крещатика, на Киево-поповъ, а до того времени это мѣсто было покрыто густымъ лѣсомъ;
Главная же дорога с Печерска на Подоль был чрез Старый Киеv. В 1831 г. церковь сия обращена в соборную Пустынно-Николаевског а Монастыря (ср. § 115).

§ 94. НИКОЛАЯ СВ. ДОБРАГО,

не большая, каменная, но хорошою зодчества, приходская церковь в Киеvоподоль, близь Покровской. Она существовала еще до нашествия Татар и во время Полоццевых набегов; так упоминается в описании одного чуда, при академ и житии Св. Николая, въ Ростисле Киеvу объ ней упоминается 1682 г. (Ср. Ч. I. § 51). По сле многократных разорений, в 1716 г. сооружена каменная, но в 1796 г. она разобрана и сооружена нынешняя. Въ пожаръ уцѣлела.

§ 95. НИКОЛАЯ Св. церковь НАВЕРЕЖНЯЯ,

названа такъ по тому, что находилась прежде на берегу рѣки Пожани, а теперь рѣки Днѣпра. Первоначальное основаніе этой церкви относится нѣкоторые къ половинѣ XI столѣтія. Настоящая же каменная основана въ 1779 г. Во время пожара въ 1811 г. вся почти выгорѣла, но потомъ возобновлена. Эта церковь приходская.

§ 96. НИКОЛАЯ Св. церковь ПРИТИСКА,

на Подоль. Объ ней упоминается еще въ 1612 г.; на мѣстѣ деревянной построена нынѣщая каменная въ 1631 году индивидуумъ прихожанина Петра, прозваніемъ Дѣльный горшакъ. Въ 1718 и 1811 г., была опустошена пожарами. Не безпощадно для Киеvлянъ замѣтить, что въ приходѣ сей церкви, вблизи ней находился, подобный Артемий, домъ Киеvскаго Сотника, Саввы Туппала, родители Св. Димитрия, митрополита Ростовскаго. Савва Туппала скончался 6-го Генв., 1703 г., на сто третьемъ году отъ рождения и погребенъ въ Кирilloвскомъ монастырѣ, коего былъ онъ киторомъ, а портретъ его находится въ церкви Всѣхъ Святыхъ на Скачкѣ. — Имя церкви Св. Николая Притиска проходитъ улица, называемая Хоревою.

§ 97. НОВАЯ СЛѢВОДА

и близь ной Ямки, находящаяся въ западной части Печерска; произошли по заложеніи Печерской крѣпости Петромъ I въ 1706 г.; отъ
новгородская божница. §. 98.

поселявшихся солдат и козаков, работавших в крепость; но поселение это дало начало всему Печерску. Теперь Новая Слобода и Ямки, находящиеся близ военной Госпители на весьма неровной поверхности и буераках, состоят из весьма мальчик, большею частью солдатских, домов, с кривыми и грязными улицами.

§. 98. НОВГОРОДСКАЯ БОЖНИЦА

при церкви Св. Михаила. Подъ 1147 г.: И повелъ Лазарь взять тьло (убийного) Игоря, и взявши й положиша въ церкви Св. Михаила; (въ Лаврент. и Кенигсб. вставлень: въ Новгородскую божницу, и ту положиша въ гроб, въ кваста на гору, и лежа къ носъ ту). На утрь же Новгородцы (жители одной Киевской части, такъ называемые) повсташи Митрополиту, и проч. (Лаврент. 138, Ипат. 34, Кенигсб. 205, Карлам. Т. II, прим. 308). По вышенприведенному мѣсту лѣтописей очень трудно объяснить, гдѣ находилась Новгородская божница и Новгородский Конец город. Многие думают, что церковь, божница и Конец были на Киеvodоль; другіе же, что на Старомъ Киевѣ. Разсмотримъ текстъ лѣтописей. Убийного Князя Игоря положили волѣ Десятинной церкви (въ Старомъ Киевѣ), именно на Бабиномъ, торжкѣ (торговой площади), на телегу: и положиша й на коля (колеса, телегу), весома й на Полдь (Кievodоль). И повсташи Володимеру (брать Велик. Ки. Изслава), яко поверженъ есть (Игорь) на торговицѣ. Владимиров послалъ Лазара, который велѣть тьло Игоря взять и положить, по Ипатievскому списку, въ церкви Св. Михаила, а по Лаврентиевскому и Кенигсберскому спискамъ, въ Новгородскую божницу, и ту (гдѣ же? въ часовнѣ? кажется, такъ) положиша й въ гроб (итакъ на Полдь), и въ кваста на Гору (элдовательно, на Старый Киевъ), и лежа къ носъ ту (но гдѣ же)?— О Михайловской церкви на Подоль намъ ничего не известно, а между тѣмъ мы знаемъ, что на Старомъ Киевѣ есть Михайловскій монастырь, основанный въ 1108 г. — Не болѣе можно сказать и о Новгородскомъ Конец или части города Киева. Продолжатель Несторовой лѣтописи упоминаетъ уже сказано, именно въ 1147 г., такъ сказать о Киевскихъ Новгородцевъ; но со временъ Аскольда и Дира много въ Киевѣ переходило и было переведено Варяго-Россовъ изъ Новагорода, которые составляли главнѣйшее воинство или дружину, а по сему знатную часть гражданъ; впрочемъ, они имѣли свое особенное мѣсто жительства въ Киевѣ, сохраняя название Новгородцевъ. Также многие Новгородцы и по торговымъ связямъ обитали въ Киевѣ; но гдѣ же именно была Новгородская божница и часть въ Киевѣ? — Кажется, на Подолѣ.
§ 99. ОБОЛОНЬ.

Почаин, Чернече или Йорданское озеро, Вицон, Бабине черево.

Оболонь. Подъ 1096 г. сказано: И въ 20 (июня) того же месяца, въ пятни, пришь второе (во второй разъ) Бояна, безборожный, железный, отать (также) хвостьк, Кивеву везану, и тало въ ведро не въпаша (не въпаша) Половчи, и зажива Болоне около города (Лаврент. 99. Карама. II, стр. 174). Подъ 1151 г.: Стрѣляющихъ же ся имъ о Львбош, а иные перъшаша и на Болонь бѣжуются (Ипатиев. 61). Подъ 1161 г.: Изаетовъ (III) Днѣпръ претрдуета, и пришевъ Кивеву, и сто на Болонь въ лозахъ противу Днѣпожищчи..... Закорожено бѣ тогда Подолье стольпимъ отъ горы и до Днѣпра. Въ 1169 г. Полчина Андрея Боголюбскаго на Болонь отъ Днѣпра зажива дворъ Тысячаго Довыда. Подъ 1174 г.: Видрѣвъ же Мстиславъ Ростиславичъ (защищавшій Вышгородъ отъ нападенія Андрея) пришедшую рать, изрядивъ полки свои, и вышесе на Болонь (передъ Вышгородомъ)..... И се бысть одни бои передо они на Болони (Ипатиев. 90, 96 и 110). Мѣсто отъ Киево-Подола, между берегомъ Днѣпра и горами, сопровождающими эту рѣку съ правой стороны, до села Вышгорода, на пространствѣ 17 верстъ, есть не что иное, какъ лугъ; меньшая часть его, ближайшая къ городу, представляетъ прекрасныя сѣнокось и называется Оболонью; но большая часть покрыта болотами и низовыми кустарниками, копъ льтнѣ, да и теперь Кивелени, называются лозами: Бѣ бо города обошлъ вода и сильная лозина и бокіе (Ипатиев. подъ 1229 г., стр. 168). Многіе, также и почтенный Карамаинъ (Т. II, прим. 400), не зная мѣстоположенія сего города, думали, что на Оболони ростуть лозы многорядныя, вмѣсто низовихъ. Сей лугъ съ мартъ до половины мая почти весь покрывается водами Днѣпра; на немъ беретъ начало свое рѣчки Почаина. Изъ великаго множества озеръ, на Оболони находящихся, самымъ большій суть: Чернече или Йорданское озеро, съ полверсты отъ Подола къ съверу, противъ бывшаго Йорданскаго монастыря; объ немъ упоминаетъ Петръ Рюминовскій въ 1664 г. Вицонъ и Вѣбине черево большія, но изъ топей состояція, озера находятся ближе къ Вышгороду. Въ древности на Оболони было Волосое капище, а въ 1235 г. первоначальный Доминиканскій монастырь Пресвятія Богородицы (см. § 86. Св. Марій храмь). Въ Старинномъ Русскомъ языкѣ болонье значить луговое мѣсто, особенно водъ города, на пр., подъ 1144 г., когда В. Кн. Киевскій. Всеволодъ, воевала съ Владимировымъ, Кн. Галицкимъ: Воиннику же мно, яко къ нему идуть, ста исполняться передъ городомъ на Оболони. Смѣя же полкомъ нельзя быше
оболонь. § 99. — огороды § 100.

быться съ ними, пьсьеты роди, зове болота пришли оли (даже) до горы (Лаврент. 135, Кенигсб. 197, Ипат. 20). Подъ 1149 г.: Изяслав же выправился весь изв города (Переяслав) и ста на Болоны, и съ товары, за городы (Лаврент. 139, Ипат. 43). Подъ 1164 г.: Бысть потоьк велика въ Голичи; пойдие вода велика изъ Днестра въ Болоне, и взьдь оли до Бокова (Вижового) болота, и потопи человѣка болы 300, иже баху пошли съ солью изъ Удеча (Ипат. 92; въ Лаврент. нѣть; Кенигсб. 240). Подъ 1261 г.: Вышаныамъ же имъ (жителямъ) изв города (Судомира, Сеномира), посадиа въ Татарове на Болонѣ, возлѣ Виллы, и сдѣша два дни на Болонѣ (Ипат. 200). Есть много подобныхъ примѣровъ; такъ и въ Діаріушѣ или Журналѣ Н. Д. Ханенка (см. «Чтения въ Общ. ист. и древн. Росс. 1858 г., кн. 1, смѣсь, стр. 69) читаємъ: «Его Вельможность,... отъхалъ за десять версть на оболонь, до перевозу надъ рекою Окою обѣдать; слѣдовательно, оболонь или болонь не есть имя собственное, но нарицательное, въ какомъ значеніи и теперь употребляется въ Малороссійскомъ языкѣ.

§ 100. ОГОРОДЫ.

Виноградный садъ.

Подъ 1146 г.: И Берендици (союзнници Изяслава II), перепховише Лыбедь, веля Нюрвы товары (обозъ) предъ Золотыми вороты и подъ огороды. Подъ 1151 г.: Володимеръ прииде со всими Черными Кобуками... и велику пакость сътвориша, оно ратній, а оно свой, и монастыри оторюша, и села пожгоща, и огороды вси поськоша.... Беренди спаша мжъ добрмъ отъ Ольвы (могилы) оли и въ огородъ Св. Іова, а сямо идти до Ічковицы. Подъ 1172 г.: Мстиславъ же ста передъ Золотыми вороты, въ огородѣ (Ипатіевъ 24, 60, 101). Изъ этихъ свидѣтельствъ видно, что огороды находились съ югоzapадной стороны Стараго Киева, т. е., между Ладьскими (Польскими), Златыми и Жидовскими (Львовскими) Вратаами. Если връйти Никоновскої лѣтописи, где, подъ 1151 г., сказано, что «Горки (союзнники Изяслава) волости и села пожгоща и виноград нищенки» (Т. II, стр. 125), то можно думать, что Кивляне, кромѣ пропрастаннихъ, свойственныхъ Малороссіи, имѣли въ огородахъ или садахъ своихъ и виноградъ. Изъ Ревизіи Киевскаго Замка, составленной около 1548 г. (Ср. § 66), видно, что на горѣ Йековицу былъ разведенъ виноградъ (ср. § 156). Также монахъ Кальмовскій, при книгѣ своей, Тератургіи, изданный въ 1635 г., приложилъ три плана Печерской обители: на одномъ изъ нихъ, представляющемъ дальнія пещеры, изображенъ виноградный садъ (Опис.
олыги св. церк. § 101.—остр. § 102.—петр. муж. мон. § 103. 185
Киев. Лавры, Евгенія Волховитинова, стр. 313). Указание Калніою-
ского подтверждается следующими словами Розпіс Києву, составлен-
ной 1682 г.: «Въ Печерскомъ мстечкѣ (близь Лавры)..... церковь Рож-
дества Господня въ виноградномъ огородѣ» (сравн. Ч. I. § 51). Ме-
жигорскій монастырь также имѣлъ виноградники. Сверхъ того и те-
перь есть въ Кіевѣ Виноградный садъ, казенный, принадлежавший
прежде съ Кловскимъ дворцомъ Лаврскому монастырю; садъ этотъ
находится на Печерскѣ, на южной сторонѣ Кловскаго урошища; чрезь
него, отъ Праволья до Лыбеди, протекаетъ ручей Кловъ. Особый над-
зоритель, для котораго выстроень тамъ же деревянный небольшой,
въ одинъ этажъ, домъ, смотрѣть за винограднымъ садомъ. Также и
при самомъ Печерскомъ монастырѣ разведенъ виноградъ. Всѣ эти
обстоятельства свидѣтельствуютъ въ пользу приведенной догадки изъ
Никоновской летописи. Не опровергала оной, должно, однако жъ, замѣ-
тить, что Киевский виноградъ, какъ бывший въ 1151 г., такъ и тепе-
решній, по причинѣ климата, носить на себѣ одно только названіе
винограда, и съ Крымскимъ сравниваться не можетъ.

§ 101. ОЛЫГИ СВ. ЦЕРКОВѢ,
каменныя, приходская, на новомъ Печерскомъ базарѣ, весьма краси-
вое зданіе, вложенному въ 1837 г.

§ 102. ОСТРОГѢ,
прежде находился въ Печерскомъ Отдѣленіи Стараго Киева, на ста-
рой Ивановской дорогѣ, возлѣ вратъ, такъ называемыхъ, Печерскихъ;
это была деревянный домъ, коего дворъ огражденъ высокимъ часто-
коломъ; въ 1818 г. выстроенъ новый каменный острогъ на южномъ
концѣ Печерска, возлѣ бывшей Васильковской дороги и заставы. Зда-
ніе это, съ высокими каменными стѣнами, угрюмой архитектурой, пред-
ставляетъ правильный четвероугольникъ, коего каждая сторона имѣетъ
около 50 саженъ; въ 1835 г. ограждено еще землянымъ валомъ или
бастіономъ. Правительство устроило въ семъ зданіи все, что только
могеть облегчить судьбу преступниковъ.

§ 103. ПЕТРОПАВЛОВСКІЙ МУЖЕСКІЙ МОНАСТЫРѢ.
а) Св. Николая Доминиканскій монастырь, б) Петропавловскій, по-
томъ в) Екатерининскій монастырь, г) Семинарія.

а) Св. Николая Доминиканскій монастырь. Въ то время, когда най-
большая власть Польскаго правительства и Католическаго духовенства
тятготьла надъ Кивомъ, Доминикане въ 1640 г. выстроили на Подолѣ огромный каменный монастырь Св. Николая (ср. §. 86. Св. Марія). Но когда Запорожціе козаки вошли на пріймѣтители своихъ, Полыковъ, то Николаевскій монастырь съ прочими костелами въ Киевѣ былъ въ 1648 г. разоренъ, и съ того времени находился въ запустѣніи. Грамотою царя Алексія въ 1660 г. высланы были изъ Киева Полѣки, Армяне и Жиды, а упоминаемый костелъ отданъ въ вѣдомство Православнаго Духовенства Киво-Братскихъ школъ Ректору, игумену Иоанникію Галятовскому. Но въроятно костелъ сей все еще былъ въ запустѣніи, потому что около 1690 г. Киевскіе мѣщане по-мѣстили въ немъ шинокъ. Сентября 28 дня, 1691 г., грамотою царя Иоанна и Петра Алексѣевичей онъ былъ отданъ подъ вѣдѣніе митрополита, Варлаама Ясинскаго. Въ сей грамотѣ, однако жъ, запрещено было митрополиту съ землями, лежащей около костела, сношень строенія козаковъ и мѣщанъ, чтобъ отъ того тѣмъ людямъ оскорбленія и убытокъ не было. На этотъ предметъ издѣлъ и Мазепа свой Универсалъ. (Истор. Малор. изд. 2, т. III, прим. 290).

6) Петровольскій монастырь мужскій. Варлаамъ, обновшемъ въ 1695 г. Никольскій Доминиканскій монастырь, разоренныя въ 1648 г. Запорожціемъ козаками, переименованъ его Петровольскимъ, въ тезоименістство Господаря Петра I, и въ немъ устроенъ придѣлъ Св. Алексія. Человѣка Божія, въ тезоименістство родителя его, царя Алексѣя Михайловича, съ опредѣленіемъ 12 братій монашествующихъ. (Опись. Киев. Соф. 147, 211. Прибав., стр. 147). Въ 1710 г. было открыто богослуженіе въ придѣлѣ Св. Алексія. Другой придѣлъ во имя Захарія и Елизаветы.

8) Екатерининскій монастырь. Тою же самою грамотою, 1691 г., отдѣны были митрополиту Варлааму двѣ древня на Старомъ Киевѣ церкви, одна Васильевская, а другая близъ нея Екатерининская. Такъ писалъ покойный митрополитъ Евгеній Болховитиновъ, и ссылаясь на грамоту 1-го априля, 1700 г. (Опись. К. Соф. 210. Приб. стр. 149). Но объ этой Екатерининской церкви мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній, да и въ грамотахъ объ ней не упоминается. Между тѣмъ, по представленію митрополита Романа Заборовскаго, Указомъ Св. Синода отъ 16 сентября, 1738 г., дозволено Греку Астаматею Николаеву на дворѣ его построить, для приѣзжихъ Грековъ, церковь Св. Екатерины, каменную, находящуюся почти на срединѣ Подола, вблизи Гостиннаго двора, въ востоку отъ него. Въ 1744 г. окончена возобновленіемъ настоящая Петровольская церковь, а въ 1748 г., по представленію митрополита Романа, Екатерининская церковь обращена
Печерский монастырь. § 104.

въ Греческий монастырь Синайской горы. Со временя же учреждения в 1786 г. духовныхъ штатовъ Петропавловский монастырь упраздненъ; но по Указу Имперацции Екатерины II отъ 15 марта, 1787 г., Греческий Екатерининский монастырь повелительно перевести въ Петропавловский, для помѣщенія Греческихъ монаховъ Синайской горы, оставивъ ему въ подворье и Екатерининскй; тутъ же сказано быть ему на основаніи Московскаго Греческаго монастыря, т. е., безъ отчестовъ въ употребленіи своей штатной суммы и доходовъ, конхъ остатки довольно употреблять на поданіе милостыни Православнымъ монастырямъ, находящимся подъ игомъ Турецкимъ и Татарскимъ (Опис. К. Сов. 269). При всемъ томъ служеніе, за недостаткомъ Грековъ, совершалось Русскими священниками. Около 1815 — 1822 г. архимандритъ сего монастыря былъ единственный Грекъ въ ономъ; къ со жалѣнію, я забылъ имя сего почтенного мужа, коего лично зналъ. Несколько лѣтъ обучалъ онъ безмездно Греческому языку въ Киевской Гимназіи.

г) Семинарія. Съ 1826 г. Греческіе монахи опять переведены были въ Екатерининскій монастырь, а Петропавловская церковь съ пого стьемъ отдана въ вѣдѣніе Духовной Семинаріи, которая съ 1829 г. тамъ и помѣщается въ новоотстроенномъ тогда зданіяхъ.

§ 104. ПЕЧЕРСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

а) Дальняя Пещеры, или Ветхій монастырь, б) Ближняя Пещеры, в) Новый монастырь, или соборная Успенская церковь, г) Больничный монастырь, д) Транза.

а) Дальняя Пещеры, или Ветхій монастырь. Киево-печерскій монастырь, получивший начало свое еще при Ярославѣ Владимировичѣ, во время Изяслава увеличился и достигъ цвѣтущаго состоянія. Извѣстно изъ Нестора о семь главнѣйшее. Нѣкто жираний, родомъ изъ города Любеча (теперь мѣстечка Черниговской губерніи), горя усердіемъ въ вѣрѣ, вознамѣрился путешествовать въ Аѳонской горѣ; обходилъ тамошнії обители и полюбовъ скромную монашескую жизнь, онъ постригся, и названъ Антоніемъ. Игуменъ, бывшій его наставникомъ въ правилахъ монастырскихъ, совѣтовалъ ему возвратиться въ Россію; но предвидѣлъ въ семь мужъ образецъ отшелыниковъ для временъ градуальныхъ. Антоній пришелъ еще при жизни Ярослава, обходилъ тогдашній монастырь Русскіе и, пѣлясь кра сотою горы Киевскихъ, поселился, около 1051 г., въ пещерѣ двусажной, кдѣ нынѣ Ветхій монастырь Печерскій.... б) бо ту льсъ
великъ (Лаврент. 67). Эту пещеру искошалъ Иларіонъ, бывший пре-
свитеромъ при церкви Св. Апостолъ Петра и Павла на Берестовѣ, а
въ 1051 г. былъ посвященъ въ санъ митрополита Киевскаго. Святость
жизни Антонія вскорѣ сдѣлалъ его известнымъ. Добрые люди начали
приносить ему все нужное и, называя его Великимъ Антоніемъ, про-
силъ у него благословенія. Посему же преставился Великому Киіа-
ю Ярославу, прія власть сына его, Изяслава (въ 1054 г.), и сдѣлъ Кы-
вель. Изяславъ же, увидѣвъ жить его, приѣлъ со дружиною, прось у
него благословенія (Лав. 68). Нѣсколько человекъ, отказавшихся отъ
мира, вступили въ братство и были іереемъ Никономъ построенны.
Скоро собрались ихъ двінацать человекъ: они выкопали пещеру
великую, сдѣлали въ ней церковь и келью, известныя теперь подъ
именемъ двѣнадцать пещеръ. И собрасть браты въ нему число 12,
ископано пещеру великую, и церковь, и клель; уже суть и до сего дне
въ пещерѣ подъ ветхымъ монастыремъ (Лавр. 68).

б) Ближнія пещеръ. Люба уединеніе, Антоній удалился отъ бра-
tинъ и искошалъ для себя новую пещеру, называемую теперь блажею,
яже есть подъ Новымъ монастыремъ (т. е., возлѣ нынѣшняго Лавр-
скаго собора), въ ней же скончалъ животъ свой (Лавр. 68), а начальство
надъ обителю поручилъ Варлааму. Сей первый игуменъ былъ сынъ
болгарина Ивана и внукъ полковода Вышаты, осѣдленнаго въ Кон-
стантинополѣ. Слава и богатство не углекли сердца Варлаамова; бу-
дучи еще юношою, плѣнился бессѣдою старца и, пріѣхавъ однажды
къ нему съ своими отроками, которые вели навъиценные лощадей,
повергъ къ ногамъ его богатую одежду, сказавъ: «Отецъ! Дѣйй изъ
сихъ сокровищъ, что хочешь: я останусь у тебя, и хочу жить въ
ищечъ.» Но добродѣтельный Антоній не остался въ покояхъ; Изяславъ,
предполагая, что вотный тайнъ пріяствовала Всеславу, Князю
Полоцкому, велѣлъ воинамъ ночью схватить отшельника и отвести въ
Чернитовъ; однако знаменитый изгнаникъ былъ въ скорости возвращенъ
и жилъ много льтъ (а не 40. См. Кубарева о Несторѣ въ Рус-
скомъ Историч. Сборникѣ. Моск. 1842, кн. 4, стр. 28. Казанскаго,
Истор. Православ. монастыря въ Россіи. Моск. 1855), въ любимой
своей пещерѣ. Число монаховъ между тѣмъ возраставо, велика пещера
сдѣлалась тѣсною; почему они, по совѣту Антонія, выстроили мона-
стырь и поставили церковь малу надъ пещерою во имя Святыхъ Бо-
родимцевъ Успенье (Лавр. 68). Но вскорости и этотъ монастырь не
могъ вмѣщать отрока стекающейся братіи. В. Ки. Изяславъ, по ходатайству Антонія, отдѣлъ имь всю гору надъ пещерою. Тутъ измѣнилъ
же и братья заложили церковь велику и монастырь огородиша стать—
см., келья поставлена изы, церковь сверху и иконы украшена (Лавр. 68). Однако в настоящее время монастырь остался; ибо первые монахи действительно жили в пещерах.

Из славян, сооружение монастыря св. Димитрия, перевел в оной на игуменство Варлаама: «Хотя стоятши выше его монастыря (Печерского), надольше бояться (сверху). Многи бо монастыри отъ царя, и отъ бояря, и отъ боярства поставлены, но не суть та, и ны суть поставлены слезами, пощеченьем, молитвою, бдением. Антоний бо не имъ злота, ни сребра, но стяжа слезами и пощеченьем, пишет неподражаемый Несторъ (Лавр. 69). На мѣсто Варлаама былъ Антоніемъ и братіею (братіи же бысть числомъ 20), взбрана въ игумены Теодосій, славный кротостію и другимъ добродѣтельямъ; онъ завелъ въ Киевъ первый домъ странный и питалъ несчастныхъ въ темницахъ. При немъ число иноковъ (въ 1058 г.) уже простиралось до ста; почему была ошутительна потребность въ настоящемъ монастырскомъ учреждении. Въ это время, 1063 (по другимъ 1072 года), жилъ въ Киевъ одинъ монахъ изъ Студийскаго Цареградскаго (по другимъ Иерусалимскаго) монастыря, пришедший въ Киевъ съ митрополитомъ Георгіемъ. У него былъ списокъ съ Устава обители Студийской; Уставъ этотъ въ совершенной точности и подробности ввелъ Теодосій въ монастырь Печерскомъ, который отъ сего нового преобразования назывался и Теодосіевымъ. И установилъ въ монастырь свое. Въ послѣдствіи времени этотъ Уставъ служилъ образцомъ для всѣхъ монастырей Русскихъ: такъ же почитается какъ монастырь Печерский старый всѣхъ (Лавр. 69).

в) Новый монастырь, или соборная Успенская церковь. Святославъ, почитая престоль брата, хотѣлъ, можетъ быть, дѣлами благочестія успоконить совѣсть свою. Онъ, въ 1073 г., въ присутствіи Михаила, епископа Юрьевскаго, Антонія, Теодосія, множества духовенства, болгаръ и народа, своими руками началъ копать ровъ для основанія главной церкви, посвященной Успенію Богоматери. Въ Патерикѣ сказано, что на построеніе сего каменнаго храма, который въ послѣдствіи славился великолѣпіемъ, далъ Святославъ 100 гривенъ или 50 фунтовъ злота; драгоцѣннымъ подаромъ Варяга Симона, знатнаго болгарина Вселodka, было намирено пространство церкви, и имѣло въ длину 50, въ ширину 20, а въ высину 50 такихъ поясовъ. Сей же келья, покрытая на украшеніе алтаря златую цвѣтъ и драгоцѣннымъ вѣнцемъ, наслѣдіе отца, скипетръ, городица и одежды, даровалъ онъ въ видѣ насыщеня ему обителію процвѣтающаго, скончался въ этомъ же году, 10-го июля (апрель), 107.
показание времени сомнительно). Въ слѣдующемъ 1074 г., мая 3 (?), скончался и Теодосий, избравъ передъ смертью своею въ игумены Сте-фана. Святославъ весьма уважалъ Теодосия, не смотря на то, что сей святый старецъ, движимый чувствомъ справедливости, за нагнанніе Изяслава великодушно обличалъ виновника. Преподобный Теодосий видѣлъ только основаніе новой церкви, которая уже въ 1075 г., какъ свидѣтельствовать Несторъ: почита вѣсть церкви Печерская надъ основаніемъ Стефана, игуменомъ; изъ основанія бо Теодосій почасть, а на основаніи Стефана почалъ и кончана была на третье лѣто, месяца Иула въ 11 день (Лавр. 85). Храмъ этотъ строили художники, вызванные Святославомъ изъ Царьграда. Потомъ шесть лѣтъ стоялъ онъ вчернѣ. Между тѣмъ Стефанъ устроилъ около сей церкви монастырь деревянный и перевелъ изъ стараго (Ветхаго) Печерскаго братію, оставивъ тамъ вѣсколько монаховъ для погребенія умирающей братіи и для ежедневнаго совершенія литургіи за усопшихъ (Патер. 89). При Никонѣ, четвертомъ игуменѣ, въ 1083 г., Великая церковь украшена Византійскими живописцами; но и скромный иной Печерскій Алим-пій, охотно служилъ трудами своими на благолѣпіе церкви. Это было, сколько известно, первый Русскій живописецъ. Онъ учился у Грековъ живописи и составленію мусій; не требуя никакого вознагражденія, писалъ иконы для всѣхъ церквей и за красоты платилъ своею рабо-тою (Патерикъ). Наконецъ Великая церковь окончена и освящена въ 1089 г., 14 авг., митрополитъ Ioаннъ, при 5-ть игуменъ, Ioаннѣ I. Гизель, сочинитель Синописа, описывая великолѣпіе этой первобыт-ной соборной церкви, говоритъ, что она была подобна небеси. Но, въ сожалѣнію, она не уцѣлѣла и не дошелъ до насъ фасадъ сего древ-няго зданія. Добродѣтельная жизнь и святыя прежнихъ отшелыни-ковъ доставили Печерской обители рѣдкую, единственную славу меж-ду монастырями Русскими, а усердіе къ вѣру Православнымъ, осо-бенно Київскій и вельможъ, чрезвычайно обогатило ее. Въ 1096 г. Печерская обитель въ первый разъ испытала несчастное приключеніе. Половцы сожгли дворецъ княжеский на Берестовѣ и 20 іюня, ночью, вторглись въ монастырь, ограбили кельи и церковь, нѣкоторыхъ изъ братій умертили, прочихъ разогнали, а монастырскія зданія со-жалѣ (Лавр. 98). Въ 1106 г. погребено въ Печерской церкви тѣло Яна Вышатича, Киевскаго Воеводы, и тѣло его супруги, Маріи (Никонъ. I; 194. Патеръ. л. 64).

д) Больничный монастырь. Въ этомъ же 1106 г. построился Свято-славъ, Князъ Черниговскій, названный въ иночествѣ Николою, а умень-шенныя мѣрскімъ именемъ Святощемъ (См. О. Бодянскаго, въ Чте-
ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ. § 104.

3) Трапеза монастырская окончена зданиемъ въ 1108 г.; повреждена землетрясениемъ въ 1230 г. (Лаврент. 120, 193).

Въ 1109 г., погребено тѣло Евфраціи, дочери Всеволодовъ, въ Печерской церкви (Лавр. 121), а въ 1136 г. погребено тѣло Николы Святоща въ близкихъ пещерахъ; въ 1158 г. Анастасіи Ярополковны.

По важнѣйшее обстоятельство для Печерской обители есть то, что въ 1159 г. В. К. Андрей Юрьевичъ Боголюбскій постигъ въ титломъ Архимандрій, Лавры и Старостыши Петріаршій и Великокняжеской. (Такъ пишетъ Гизель). Но въ слѣдующія времена монастырь сей раздѣлялъ судьбу Кіева, тѣмъ несчастныя приключенія и разоренія претерпѣвалъ. 1169 г. Мстиславъ Андреевичъ, съ одиннадцатью другими князьями, грабилъ и жегъ Кіевъ, храмы и монастыри онаго. Также повторилось въ 1204 г. Рюрикомъ Ростиславичемъ, и въ 1235 г., Изяславомъ Мстиславичемъ, такъ что Лавра разочаровано объѣднѣла, а въ 1240 г. Батый совершенно разорилъ эту обитель, превративъ ее въ развалины. Оставшись въ живыхъ монахъ, по причинѣ разореній и отъ страха новыхъ нападеній, не имѣли уже при ней пристанища, разошлись по лѣсамъ и скрывались въ пещерахъ; но по привязанности къ святому мѣсту, тайно сходились въ уцѣльвшей прирѣдѣ церкви на службу Божію.— Въ 1274 г. упоминается въ Троицкомъ спискѣ Литовскаго о Серафимѣ Печерскомъ архимандритѣ (Карамз. IV, прим. 153). Изъ этого можно заключить, что Печерская обитель около сего времени вновь учреждалась, хотя въ печальнымъ видѣ; ибо до 1320 г. Татарскіе Басаки властвовали Кіевомъ. Участъ Печерскаго монастыря нѣсколько поправилась подъ владѣніемъ Литовскихъ В. Князей, а потомъ Поѣльскихъ Королей; но эти властелины, по причинѣ различія въ вѣроповѣданіи, почитали Кіевъ и его монастыри негодными. Слѣдовательно, Кіевляне Греческаго исповѣданія, при всѣхъ возможныхъ случаяхъ, были угнетаемы. Сверхъ того Лавра въ 1399, 1416 и 1482 годахъ потерпѣла отъ Татарь грабительства и разоренія. Хотя Православныя насѣкомы Кіевскѣ возобновляли и охраняли Печерскую Лавру, однако распространявшаяся Унія въ XVI вѣкѣ неоднократно приводила ее въ упадокъ. Запорожскіе козаки, не смотря на частыя отпаденія отъ правительства Поѣльскаго, а послѣ Русскаго, пребывали всегда вѣрны Православію и часто охраняли Лавру отъ разореній или грабительства Татарь и Поѣльсковъ. Наконецъ подъ правленіемъ Россійскихъ Вѣнценосцевъ Печерская обитель достигла своего первобытнаго
состоянія. Ни политическія бургі (1706, 1709, 1812 г.), ни опустошительная морова азва (1711 г.), ни многократныя пожары (1703, 1718, 1722 г.), не могли поколебать ея возрастающаго благосостоянія. О великомъ пожарѣ, бывшемъ въ 1718 г., съ 21 на 22 апраля, и истребившемъ Кіевоподоль и Лаврскій монастырь съ Великою церковью, пишетъ Архіепископъ Георгій Коницкій въ своей Исторіи Руссовъ, что "пламя пожарно драгоцѣнныхъ ризницъ, иконъ, древнейшую библиотеку Печерскую, отъ непріятельскихъ нашествій иноками въ пещерахъ сбереженную, множествомъ рукописей, изъ коихъ иныя не были известны даже ученишшимъ мужамъ того времени, подлинныя грамоты Великихъ Київъ и Государей Російскихъ, Королей Полскіхъ, Патріарховъ, несколько тысячъ печатныхъ книгъ — все истреблено отнемъ. Потеря невозобновимая, извlekшая слезы мудраго преобразователя нашего" (стр. 245, М. 1846). Въ 1786 г. обитель сія получила штатъ, по коему оставлено 100 монаховъ на определенномъ жалованьи и другихъ выгодахъ, а небыткомъ недвижимыхъ имѣній поступилъ въ вѣдомство Казенной Палаты; митрополитъ Кіевскій наименованъ священно-архимандритомъ Кіево-печерской Лавры.

Взглядъ на нынѣшнее состояніе Печерскаго монастыря.

Кіево-Печерская Лавра имѣетъ положеніе свое въ южномъ предмѣстіи Губернского города Киева, по ней именуемыхъ Печерскімъ, и состоитъ изъ четырехъ частей: въ первой, возвышенной и ближайшей къ городу, находится самая Лавра; во второй, внутри ея же, при Святыхъ Вратахъ, Больничный монастырь; въ третьей, на 91 сажень отъ южныхъ дверей Лаврской великой церкви, къ востоку, на долу, монастырь Ближнихъ Пещеръ; въ четвертой, на 201 сажень отъ тѣхъ же дверей къ юго-востоку, на холмѣ, монастырь Дальнѣхъ Пещеръ. Послѣдніе два раздѣляются глубокимъ оврагомъ.

1) Соборная Великая церковь во имя Успѣнія Пресвятаго Богородицы; длиною съ алтаремъ 21, шириной съ притворами 20, вышиною до кровли 7, отъ кровли до креста среднаго куполя 15, а всего 22 сажени. Въ 1240 г. разрушена Батыемъ; вторую на прежнемъ основаніи устроили въ 1470 г. Кіевскій Памѣстникъ, Князь Симеонъ Александровичъ (Одольковичъ). (См. Пол. Собр. Рус. Лятоп. Т. II.—Густинск. Лят. стр. 358); потомъ послѣ пожара обновлена въ 1720 г. Она имѣетъ семь куполовъ, конныхъ главы посвящены черевъ огонь. Снаружи, въ приличныхъ мѣстахъ, а внутри всѣ стѣны украшены иконоисаніемъ разныхъ временъ; примѣчательны прежнія изображенія
Князей Российских и Литовских, благодетельствовавших сему монастырю. Вообще вся стьнная живопись очень посредственна; впрочем, храмъ сей славенъ рѣдкими вкладами, драгоцѣнностями, богатствомъ. Великолѣпное украшеніе и нѣкоторая отъ пристройки происходящая темнота производятъ въ зрителей благоговѣніе къ сему священному мѣсту. Здѣсь открыто почивають мощи Св. Михаила, первого Киевскаго митрополита, глава Св. Кн. Владиміра, а надъ царскими вратами хранится древнѣйшая Греческая икона Успенія Пресвятой Богородицы. Тѣла многихъ князей и великихъ мужей погребены въ этой обители, но не всѣ извѣстны. Изъ новѣйшихъ замѣтныхъ: Кн. Константинъ Ивановичъ Острожскій въ 1533 г., Петръ Могила въ 1647 г., Иннокентій Гизель 1683 г., Варлаамъ Яснѣцкий 1707 г., Грацъ Петръ Александровичъ Румянцевъ-Задунайскій 1797 г. (Надпись на его надгробіи: «Внемли Россія, предъ тобою гробъ Задунайскаго»).

2) Трапеза въ 8 саж. отъ Соборной церкви къ югу, съ церкови Св. Апостола Петра и Павла; существовала въ XVII вѣкѣ каменная, обновлена въ 1694 г. и послѣ пожара въ 1720 г. Она внутри расписана иконописцемъ.

3) Колокольня въ 20 саженяхъ отъ соборной церкви къ юго-западу. Нѣмецъ Иоганнъ Готфрідъ Шейденъ (а не Итальянецъ, какъ до сихъ поръ ошибочно писали; его имя и фамилия Johann Gottfried Scheiden ясно въ этомъ убѣждаю), вѣрный ученикъ Итальянской школы, оставилъ въ этомъ огромнѣмъ зданіи превосходный памятникъ своего образованного вкуса. Впрочемъ, многие утверждаютъ, что планъ и фасадъ для сего зданія сдѣланъ знаменитымъ граверомъ Растrelli (см. § 9. Андрея Первозв. церковъ), а Шейденъ по этимъ чертежамъ произвелъ только постройку. Колокольня имѣетъ четыре этажа, осmistупенно пирамидальною орнаментою. Фундаментъ и пьедесталъ ввышинены изъ гранитныхъ песчаниковъ плитъ; нижній этажъ въ рустикахъ; второй по угламъ украшенъ 52 столбами Дорическаго ордена; третій 16-тью столбами Юнническаго, и между ними, при пролетныхъ окнахъ, 16-ю малыми столбами того же ордена; а четвертый тройными полустолбами Коринфскаго, но на капителяхъ онаго, подъ завитками, художникъ употребилъ Государственный гербъ, двуглавый орелъ, и дѣльно; ибо на такой высотѣ сисну не были бы замѣтны нѣжныя Греческія акановыя листья. Зодчій въ пропорциі орденою следовалъ предписаніямъ Иакова Вароція Виньолы. Куполъ и глава покрыты мѣдью на желѣзныхъ стропилахъ и позлащены; куполь листовыми золотомъ, а глава чрезъ огонь. Вообще зданіе сіе замѣтительно 25
по отличной добротѣ материала, превосходной системѣ постройки, благороднымъ расположениемъ главныхъ своихъ частей и классическая простотою вкуса въ украшеніяхъ, и есть самая красивая колокольня въ России. Высота всей колокольни до креста 45 саженъ, 2 аршина и 2 вершка, а съ крестомъ 46 саженъ. Слѣдовательно, это одно изъ высочайшихъ зданій въ России, но не самое высшее, какъ Берлинский (стр. 40) и Евгеиній Богословитиновъ въ описаніи Лавры (стр. 35) пишутъ; слѣдующая табличка служить тому поясненіемъ:

Фуны. Сажени.

1. Церковь Св. Петра въ Римѣ .................. 487 69
2. Церковь Св. Павла въ Лондонѣ ............. 481 68
3. Самая высшая пирамида въ Египтѣ ......... 468 65
4. Колокольня при церкви Св. Петра и Павла въ С.-Петербургѣ .. 455
5. » при церкви въ Страсбургѣ .............. 445 63
6. » при церкви Св. Ола въ Ревелѣ ...... 429 61
7. » » » Св. Стефана въ Виеннѣ ......... 425 65
8. » » » Св. Михаила въ Гамбургѣ .. 402 57
9. » » » Св. Петра въ Гамбургѣ, ж. .. 567 65
10. » Лаврская въ Киевѣ .................... 522 46
11. » Троицкой Сергіѣвской Лавры ........ 287 41
12. Церковь Св. Женевьевы (Пантеонъ) въ Парижѣ .. 282 40
13. Колокольня Ивана Великаго въ Москвѣ ... 270 58
14. » Новоспасская въ Москвѣ .............. 258 55

Впрочемъ, можно замѣтить, что колокольни Св. Ола въ Ревелѣ и Петропавловскія въ С.-Петербургѣ имѣютъ каменнаго зданія только 50 саженъ, а прочую высоту составляетъ деревянный, покрытый мѣдью, шпицъ. Въ Киевской Лаврской колокольнѣ 374 ступени ведутъ въ куполъ оной; въ Ревельской колокольнѣ Св. Ола, по каменному строенію 259, а въ деревянномъ шпицѣ 250, и того 489 ступеней.

Нигдѣ въ свѣтѣ нѣть такой роскоши на колоколъ, какъ въ России, особенно въ Москвѣ и Киевѣ. Главный колоколъ Успенскія на Лаврской колокольнѣ вѣсить 1000 пудовъ, а во всѣхъ 15-ти вѣсу 4007 пудовъ и 7 фунтовъ! Они находятся въ третьемъ этажѣ. Въ четвертомъ помѣщены боевые часы; четвертн бьютъ 8 небольшихъ колоколовъ въ полной и правильной октавѣ по хроматической сказѣ. Киевская колокольня начата съ 25 мая, 1751 г., при архимандритѣ Романѣ Конѣ, и окончена въ 1745 г., при архимандритѣ Тимоѳѣ Щербаковѣ, подъ надзоромъ самого архитектора, Шейдена. Берлинский (стр. 40) пишетъ, что въ ясную погоду, посредствомъ значительной трубы,
можно изъ верхнего ея этажа видѣть города Козелскъ, Переяславъ, Васильковъ и вообще отдѣленій окрестности, мѣдляющія подъ синевою почти на 150 верстъ.

4) Святые Врата съ церковью Св. Троицы; первоначальная церковь выстроена Николою Святославъ.

5) Больничный монастырь съ теплой церковью Св. Николая.

6) Типографія заведена около 1616 г. архимандритомъ Елисеемъ Плетенцевымъ; она помѣщается въ особомъ двухэтажнѣмъ корпусѣ, находящемся къ востоку за соборною церковью. Вся Лавра обведена оградою каменною на 520 сажень, вышиною 2 сажени, а толщиною въ 4 аршина; на стѣнахъ по угламъ четыре башни; на Св. Вратахъ церковь Св. Троицы, а на Экономическихъ церковь Всѣхъ Святыхъ. Церкви сіѣ съ оградою сооружены около 1698 г. Петромъ Ивановичъ Мазепою. Къ прежней оградѣ Лаврской съ 1844 г. прибавлена новая каменная же вокруг обихъ пещеръ, устроенная совмѣстнымъ иждивеніемъ Казны и Лавры.

7) Ближнія или Антоніевы Пещеры составляютъ особый монастырь, но начальникъ оного, равно какъ и другихъ, Дальнѣй, Пещеры, зависитъ отъ Лаврскаго архимандрита и ея собора. У ближнѣй пещеръ находится Крестовоздвиженская церковь, построенная въ 1700 г. иждивеніемъ Полтавскаго Полковника, Павла Герцена. Всѣхъ мощей Преподобныхъ въ Антоніевой пещерѣ почивающихъ, находится 71, а затворниковъ 9.

8) Дальнія или Введеніевы Пещеры имѣютъ двѣ церкви: Рождества Богородицы, и Зачатія Св. Анны. Первая церковь построена въ 1696 г. Киевскимъ Полковникомъ, Константиномъ Мокиевскимъ, а другая въ 1679 г. Александромъ Новицкимъ, Кіевскимъ жителемъ. Въ дальнѣй пещерѣ почивають открыто мощи 53 святыхъ и 13 затворниковъ. Кроме входа въ пещерѣ, находящагося въ Зачатинской церкви, есть еще другой, въ особенной деревянной галлереи съ каменною башнею. Видъ отсюда на Дніпръ и луговую сторону прелестный, у ногъ зрителя стелется живая панорама. Лавра и пещера соединены крытыми галлерейами. Какъ въ самой Лаврѣ, такъ и въ сихъ обоихъ монастырехъ, всѣ зданія каменныя разныхъ временъ и покрыты желтзомъ. Кругой холмъ, на которомъ святые отцы выкопали Дальнія Пещеры, по причинѣ слабаго песчанаго грунта и множества источниковъ, часто обрушивался; отъ змий же снѣговъ и лѣтнихъ дождей образующиися ручьи еще съ XVIII столѣтія угрожали опасностью и самой горѣ. Были дѣланы крѣпленія, но маловажны; наконецъ Правительство приняло на себя попеченіе и препоручило вѣдѣнію Інженерного
Департамента наравне съ крѣпостью, изъ общихъ суммъ фортификационныхъ, каждогодно укрѣплять эту гору. Изъ священныхъ иконъ и вещей, въ Печерской Лаврѣ находящихся, должно еще замѣтить: Образъ Божией Матери изъ Теодоровского монастыря въ соборной церкви, крестъ Св. Марка Пещерника и много другихъ; нѣсколько старинныхъ Евангелий въ весьма богатой ризницѣ. Кромѣ сего примѣчательны надгробія Киева Острожскаго, Румянцова и смирный памятникъ Гизеля.

Въ заключеніе скажемъ, что Печерская обитель пользуется единственною славою въ мирѣ, а для города Киева составляетъ главныйшее украшеніе; посему Киевъ въ религіозномъ отношеніи для Россіи есть то же, что Римъ для Западной Европы. Со всѣхъ предѣловъ огромнѣйшаго Государства Русскаго откапаются поклонники, коихъ число въ лѣто пробирается до нѣсколькоихъ десятковъ тысячъ; на посѣтки Лавры можно видѣть жителей областей, орошаемыхъ водами Дона и Западной Двины, простодушнаго обитателя Украины и отдѣленнѣйшихъ сыновъ Сѣвера, проводящихъ жизнь свою на берегахъ Птыча и Лены. Но это множество пестрыхъ, разнообразныхъ странниковъ, говорящихъ столь разными нарѣчіями, собрала подъ сенью священной обители одна втѣра и одно усердіе къ ней.

Для желающихъ знать всѣ подробности сего монастыря рекомендуемъ богатую извѣстіями книгу, сочиненную митрополитомъ Евгеніемъ Волховитиновымъ, подъ названіемъ:

1) Описаніе Киево-Печерской Лавры, съ присовокупленіемъ разныхъ грамотъ и выписокъ, объясняющихъ оное, также плановъ Лавры и общихъ пещеръ. Изд. 2. Киевъ, 1851 г., въ 4-ку, 366 страницъ.

Къ литературѣ о семь монастырѣ принадлежать еще:

2) Патерикъ Печерскій, 3 части, 16-е издание. Киевъ, 1857, въ лист.

3) Краткое описаніе Киево-Печерской Лавры. Киевъ, соч. митроп. Симеона, изданія 1795, 1798, 1801, 1805, 1817 и т. д., въ 8-ку.


5) Краткое Описаніе Киева, Берлинскаго. Спб. 1820. О Лаврѣ стр. 54—43; 160, 161 и 168.

6) Синопсинъ, Иннокентія Гизеля. 1810, и изд. 2, 1823.

7) Записки Русскаго Путешественника, Памятев; сбѣскомъ бытъ и повѣрноноситъ.

8) Обозрѣніе Киева въ отношеніи къ древностямъ, Фундуклея, Киевъ, 1847, въ 4-ку, Кратко, но много прекрасныхъ рисунков.

9) Киевъ и его достопамятности, соч. Н. Сементовскаго. Киевъ 1852, въ 12 д.
10) Паломникъ Киевскій или путеводитель по монастырямъ и церквямъ Киевскимъ для болгольцевъ, посвящающихъ святыню Киева, соч. И. Максимовича. Изд. 4-ое. Киевъ, 1854, въ 12 д.

§. 105. Пироговская или Гиляцкая пещеры.

Около трехъ верстъ отъ села Пирогова и въ семи отъ Киева находилась нѣкогда Гиляцкая пустынь. Остатки щебня и кирпичей до селѣ означаютъ слѣды ея; въ народѣ сіе мѣсто слыветь церковицемъ, потому что вдѣсь была каменная церковь во имя Рождества Богоматери, что видно изъ Виадьмя о Выдубицкомъ монастырѣ, поданномъ въ 1752 г. архимандритомъ Леонтиемъ въ каѳедральному канцелярии Киевской митрополии. Тамъ, при описи монастырскаго владѣнія въ селѣ Лесникахъ, указано: «Гилящина, гдѣ былъ прежде монастыръ мурованный Рождества Богоматери; и пещеры въ горѣ при ономъ же местцѣ». Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ сего мѣста, посерединѣ горы, находятся пещеры, а у подошвы одной колодцы, находимыемы Антоніевыми. Но въ Патриархъ Печерскому извѣстно, что «напомажды преподобный Теодосий (во время четыредесятникъ) отхождаже (изъ Печерской обители) во едино монастырское село Лесники, и тамо въ пещерѣ, иже въ сокровенномъ мѣстѣ, предвѣщане» (дѣло 51). Посему Ив. Максимовичъ (Кievлянинъ, кн. 1) приписываетъ Св. Теодосию основаніе сей пещеры иолодяжъ. Гилязъ въ своемъ Синописѣ говоритъ, что Киевскіе монахи, по разореніи города Батьемъ, скитались вблизи Киева, жили въ лѣсахъ и вертепахъ. Это было поводомъ, что они пещеры сию въ послѣдствіи распространили. Гиляцкая (Пироговская) пещеры устройствомъ своимъ сходны съ Лаврскими. Два входа, восточный и западный, одинъ отъ другаго на 15 сажень отстоящіе, ведутъ во внутренность пещеры. Оть каждаго входа идетъ пещерная улица пока до винь, длиною около 15, вышиною въ одну сажень, а ширинною не больше аршина. Эти улицы потомъ раздѣляются на нѣсколько вѣтвей или особыхъ ходовъ. Нѣкоторыя ходы уже завалены обрушенными сводами. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ восточная улица начинается, раздѣляются на особые ходы, устроены небольшая палатка, при одной стѣнѣ коей обѣйана четвероугольно глыба земли, на подобіе престоловъ древнихъ церквей; съ лѣвой же стороны выдѣланная узкая глыба земли представляетъ подобіе жертвенника. Таковыя признаки, равно какъ и совершенное сходство сей палатки съ, такъ называемою, трапезою Св. отцѣ въ Лаврскихъ Антоніевыхъ пещерахъ, гдѣ совершалось богослуженіе, ведуть къ предположенію, что и сія палатка посвящена была одинаковой цѣли. Вокругъ нея нахо-
Пироговская церковь Богоматери. § 106.

"Дайте три келии, длиною около трех, а шириню в два аршина. В каждой келии устроено земляное ложе и на стенах вырезаны жолобообразно кресты.

Пещеры эти были посыщаемы издавна; някоторая изъ высокоблеченных надписей по ствамъ оныхъ принадлежать прошлому столетию; но въ общую известность приведены въ 1855 г. бывшимъ Ректоромъ Академии, послѣ Архиепископомъ, Иннокентиемъ. По его ходатайству Гнилицкая земля, съ разрѣшенія Государя, отдана изъ казеннаго въ вѣдомство Киево-Братскаго монастыря. Его же заботою расчищены здѣшнія пещеры и устроена при восточномъ входѣ небольшя часовня.

Кромѣ Лаврскихъ, Пироговскихъ, Троекуриятительскихъ, Межигорской и Кирилловской пещеры, о коихъ упомянуто на своемъ мѣстѣ, въ горахъ и лѣсахъ вокругъ Киева есть еще и другія, но по неизвѣстности своей, по малому объему и сравнительно обыкновенному устройству, пещеры сии не заслуживаютъ особаго вниманія. Большая часть изъ нихъ принадлежитъ временамъ гетманщинъ и гайдамачинъ.

§ 106. Пироговская церковь Богоматери.

Подъ 1131 г. сказано: Въ то же лѣто заложенъ церковь Мстислава Святого Богородицы Пироговью (Лаврен. 152). Въ Ипатievскому списку въсколько иначе, именно, подъ 1152 г.: Въ се же лѣто заложена вѣсть церкви каменна святая Богородицы, рекомуга Пирогова (стр. 12). Въ Ермолаевскомъ списку на полѣ отмѣчено «въ Пироговъ». Может быть, близь села Пирогова въ Гнилицкой пустыни? Но если сія церковь существовала въ самомъ Киевѣ, то неизвѣстно, гдѣ именно, т. е., въ какой части города. Въ Словахъ о плюцѣ Игоревѣ есть выраженіе: Царь вьдетъ по Боричеву къ святой Богородицы Пироговѣ. Но и сей текст не можетъ, въ соображеніи, служить указаніемъ, гдѣ находилась церковь Божіей Матери Пироговѣ; ибо Игорь могъ вѣдать по Боричеву возвозу со Стараго Киева на Подоль, или обратно съ Подола на Старый Киевъ. Посему я не рѣшаюсь объяснять сего мѣста, подобно г. Дубенскому, который пишетъ (Русск. Достопамятн. ч. 5. М. 1844 г., стр. 252), что храмъ Богородицы Пироговѣ въ Киевѣ заложенъ былъ въ 1151 г. Мстиславомъ Великимъ Киевскимъ на горѣ къ Подолу, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоитъ церковь Андрея Первозванаго, или близъ ней. Откуда же сие свѣдѣніе помертвого, ссылка ньть. — Въ 1156 г.: Томъ же лѣто церкви Пирогова (въ Ермолаевскомъ списку Пироговица) сверхена вѣсть. Икона Пироговица Божіей Матери принесена изъ Константинополя вѣсть съ иконою Владимировой.
находящейся теперь въ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ. Объ ней ска-
зано въ харacterныхъ летописяхъ подъ 1155 г.: Томъ же летѣ въ идѣ
Андрей отъ отца своего изъ Вышегорода въ Суздалѣ безъ отпѣ воль,
и въ изъ Вышегорода цикну святой Богородицы, къже принесена въ
Пирогоцѣ изъ Царяграда въ одномъ кораблѣ. (Ипатievск. 78. Ла-
бысть къ нему (Георгию) отъ Царяграда Пирогощу кущемъ Бого-
матерѣ образъ, его же написа Богогласный Лука Евангелистъ. —
Карамз. (Т. II, прим. 588) сего мимаго куща Пирогощу почитаетъ
ошибкою автора Степенной книги.

§ 107. ПЛОСКОЕ,

слобода, начинается отъ урочища Юрковицы за Киевоподоломъ къ за-
калду и продолжается подъ горами до бывшаго Кирилловскаго монас-
тыря; слобода эта состоитъ изъ одной прямой улицы и немногихъ
переулковъ; здесь (до 1829 г.) одинъ только домъ каменный; одна
деревянная приходская церковь Св. Николая, оставалась отъ Іордан-
скаго монастыря, и нѣсколько кирпичныхъ заводовъ.

§ 108. ПОКРОВА ЦЕРКОВЬ

въ Киевоподолъ подъ горою Андреевскою. Около половины XV столѣ-
tія была на этомъ мѣстѣ, называвшемся Гнѣздомъ улицѣю, Армянская
церковь, на фундаментѣ коей, въ 1685 г., выстроена деревянная цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы. Настоящая же каменная въ 1772
г. Въ пожарѣ 1811 г. вся выгорѣла.

§ 109. ПОКРОВА ЦЕРКОВЬ

была въ Печерскомъ Отдѣленіи Старого Киева близъ Михайловскаго
монастыря (что въ древности Перевѣсьица), на сто сажень разстоя-
нія отъ онаго къ юго-западу. Церковь эта въ XVII вѣкѣ составляла
Лаврское подворье. Въ 1699 г. она вновь выстроена овѣцерами гар-
низоннаго Сухарева полка и была ружною, для священнослужителей
ее положень былъ хлѣбный и прочий кормовой окладъ; но Указомъ
отъ 15 апреля, 1787 г., велѣно ей, какъ обетовавшую, управлен, а
вмѣсто ея приходскою сделать Трехсвятительскую. Нѣкоторые ду-
мали, что на этомъ мѣстѣ стоялъ въ древности монастырь Св. Іѳо-
дора или Вотчъ.
§ 110. ПОЧАИНА РѢЧКА.

Приѣдѣ.

Почаина, знаменитая рѣчка въ лѣтописяхъ, Русскій Иорданъ. Чтобы точно опредѣлить древнѣе ея положеніе и тѣмъ, сколько мож но, разрѣшить споры въ которыхъ новѣйшихъ писателей въ отношеніи ея, мы должны повѣрить прошедшее настающимъ, т. е., текстъ лѣтопис- сей сравнить съ теперешнимъ ея видомъ, съ документами, до сихъ поръ сохранившимися, и со свидѣтельствомъ писателей, жившихъ въ этомъ городѣ.

А) Почаина въ теперешнемъ положеніи. Верстахъ въ трехъ съ половиной отъ Киевоподола къ северу, и не болѣе двухъ отъ деревни Куреневки, на обширной и ровной Оболони, подобно острову, возвышается песчаной бугоръ, длиною около ста саженъ, при подошвѣ ко- его находится небольшое озера, изъ котораго получаетъ начало свое малая рѣчка, Почаина. Она протекаетъ по Оболони почти въ прямомъ направлении къ югу (Карамзинъ, не знаю мѣстоположенія Киевъ [сылилось на его слова: Ист. Гос. Росс. Т. II, прим. 160. «Мы не подимъ въ Киевъ, знали, что Польское слово баня, и проч.], пишетъ, что рѣчка эта течетъ къ северу. Т. I, прим. 583), и на половинѣ версты выше Подола впадаетъ въ Днѣпръ. Въ концеѣ апреля глубина ея бываетъ отъ одной до двухъ саженъ; въ июлѣ глубина эта уменьшается до одного аршина и гораздо меньше. Обыкновенная ширина ея отъ 5 до 15 саженъ; но въ жаркое лѣто воды ея столько уменьшаются, что мож но находить мѣста шириной въ 2 сажени, а глубиною въ одну четверть аршина. Вода въ этой рѣчкѣ, особенно въ озерѣ, чиста, какъ кристаллъ, холодна и безвкусна, свѣдомательно, хороша.

Б) Почаина въ древности. Несторъ пишетъ, подъ 945 г.: И при- сташа (Деревляне) подъ Боричевымъ въ лоды. Подъ 955 г.: И отель- щавши Ольгу и рече къ слѣмъ: аще ты, рѣчи, такоже состояни у мене въ Почачинѣ, якоже азъ въ Суду (проливъ Константинопольскомъ), тогда.... Изъ этого отвѣта Ольги послѣдъ Греческаго императора видно, что Почаина въ древности была судоходна. Подъ 988 г.: А самъ (Владимиръ) I прідѣ Киеву.... повелѣ кумирь испрооци, овы осми, а други оспы предати; Перуна же повелѣ принявати коневи къ хвосту и влещи съ горы по Боричеву на РУУЛІѢ; 12 мужи приста- ви тети жезльежъ.... Велкому же ему по РУУЛІѢ къ Днѣпрѣ, плака- хуся его непріймъ людѧ (Лаврент. 27, 55 и 81. Изд. Тимковск.). Мимо Боричева ввоза, суда по мѣстоположенію, кромѣ рѣчки Поча- ины, никакой другой ручей протекать не могъ. Кіанка, какъ мы уже
(§ 37 и 69) видели, колы Скачки соединяется с Глубочицею и объе вкестъ, гораздо выше Боричева, впадали в Почанку. Сверх того между этими ручьями и Боричевым находятся горы Киселевка и Узлыхалычка. Крещатицкий источника, по малости своей и по причине гор, отделяющих его от Боричева, не должен быть рассматриваем при разрешении нашего вопроса. Иного ручья мы не знаемъ. И такъ по всемъ этимъ соображениямъ мы должны заключить, что в древности мимо Боричева протекала Почапна, какъ рѣчка судоходная и нарочитой глубины.

С) Что Почапна еще въ 1712 г. протекала мимо Подола, отделяясь отъ Дніпра полуостровомъ, или узкою земляною косою, сие знали еще многие Киевские старожилы, отъ которыхъ я слышалъ объ этомъ въ молодости ('). Остатокъ упомянутой земляной косы видѣлъ я собственными глазами противъ Крещатицкаго источника въ видѣ небольшаго острова, въ длину до 60 саженъ, но въ 1829 г. онѣй смѣтъ водою совершенно. Я могъ еще сослаться на моего бывшаго наставника, Ст. Сов. М. О. Берлинского, известнаго археолога, который жилъ въ Киевѣ около 50 лѣтъ и могъ слышать о теченіи Почапны мимо Подола отъ самовидцевъ. Онъ пишетъ: «Теперешняя Почапна есть только вершина прежней Почапны, которая еще и въ началѣ XVIII-го столѣтія составляла довольно глубокую рѣчку, протекавшую у самаго Киево-Подола, отделяясь отъ Дніпра узкою земляною косою, и съ оныѣмъ ниже Крещатицка соединяется, во время же весеннаго наводненія сливалась совершенно съ Дніпромъ. Потому, ежели крещеніе народа при В. Князѣ Владимірѣ было въ напольную воду, то все равно, въ Почапѣ ли, или въ Дніпрѣ оно совершилось, какъ разность сиѣ видна въ Спис. Кенегсб. (стр. 83). "На утро же и въѣли Володимеръ съ попы Пацичымъ и Корсуньскими на Дніпръ." Сиѣ Почапна не только въ старину была судоходна, но и въ послѣднее время еще была глубокою. Изъ предписаній Киевской Губернской Канцеляріи, предлагаемыхъ Киевскому Магистрату около 1710 и 1718 годовъ видно, что во время тогдашней Турецкой войны, приходили изъ рѣки Десны отъ Бѣленькаго барки съ казенными припасами, заводившись на зимовье, для предохраненія отъ льдинъ, вверхъ оной Почапны, и причаливались къ деревяннымъ катамъ, сплѣннымъ для

(*) Примч. Сочинитель сей книги родился въ Киевѣ, 9-го іюня, 1805 года, и получил въ тамошней близшей Высшемъ Гимназіи первоначальное образованіе. Оставилъ этотъ городъ въ 1829 году.
укрѣпленія береговъ; отъ того мѣсто оное называется и понынѣ Примыкю. Для сокращенія пути въ обѣ стороны оной землиной косы, прокопань былъ, при поворотѣ Днѣпра, прямо къ Примыкѣ, каналъ, куда скоро все теченіе рѣки устремилось, и одно время Днѣпра, такъ сказать, поглотилъ сию Почанну, срѣзывъ слабую землиную бывшую между ними преграду. Съ тѣхъ поръ (1712 г.) Днѣпра сталъ протекать у самаго Подола и безпрестанно въ всѣ полденье отмѣнился береговъ весьма прибѣгъ умалился сию часть города. Считаютъ около 500 домовъ убыльныхъ. За тѣмъ сѣдѣ Почанны оставался только въ ея вершинѣ, а бывшее устье ограничиваются еще островомъ, оставшимся противъ Хрестатицаго оврага (стр. 113 и 143. Краткое описание Киева, собранное Берлинскимъ. Спб. 1820 г., въ 8-ку. — Это полезное сочиненіе есть плюдъ долговременныхъ наблюдений, но въ соjalѣніи, весьма кратко; только 131 страница или 8 печатныхъ листовъ, потому что прочіе 5 листовъ, приложенные въ видѣ объясненія плана города, содержать въ себѣ слово въ слово повтореніе вышесказаннаго).

Примѣч. Къ описаніямъ Киева принадлежит еще книга подъ названіемъ: «Кievъ въ началѣ своего существованія, блескъ, слава, величіе, разрушенія и возобновленія; съ историческімъ описаніемъ двухъ первыхъ церквей, сооруженныхъ Равноапостольнымъ Княземъ Владимировъ, по воспоминаніяхъ Св. Крещенія въ 989 г. и существующихъ поныны въ Киевѣ, съ планами и видами оныхъ церквей. Сочиненіе Николая Самойлова. Москва 1834, 72 страницы въ 8-ку.» Спискомъ длиною заглавіе для очень краткой и неудовлетворительной книги съ безполезными выписками.

D) Въ надписи 1730 г. въ Печерской соборной церкви надъ мощами Св. Михаила, перваго Киевского митрополита, сказано, что сей святитель сочтетъ (позволившемуся въ крещеніи въ Корсуна Св. Владимиру въ 988 г.), да пошлетъ проповѣдники по всѣмъ градамъ (Киеву), поѣздей вѣсью людей собраться на рѣку ПОУЛІНУ и пр. (Опис. Лавр. 528). Тѣ, коп пишлъ эту надпись въ 1730 г., могли хорошо знать, что Почанна до 1712 г. протекала мимо Киевоподола, а не Днѣпра. Еще одно свидѣтельство, важное предыдущаго, находится на оборотѣ 149 листа, въ 1-мъ столбѣ рукописного пергаментаго Пролога, хранящагося въ библиотекѣ Московской Синодальной Типографіи, по старому каталогу подъ № 1146, а по новому подъ № 11. Такъ сказано: Князь Володимеръ и заповѣда мнѣ (Кievлянамъ) креститься:... и сидѣ на ПОУЛІНУ рѣку сей вѣрастъ мужѣ и женѣ...... и отпой нарцисъ мѣсто то Святое. идже нынѣ церкви Петрова.
ПРЕВАРКА И КУРЕНЕВКА. § 111.—ПРЕОБРАЖ. ГОСП. Ц. § 112. 203
(См. о Хорс и Дажбог, статья О. М. Бодянского в № 2 «Чтения в Общест. истор. и древност. Россійск.» М. 1846 г.). Въчно, здесь упоминаемый, церковь во имя Св. Петра, въ другихъ Прологахъ стоитъ Бориса и Глѣба, а въ Стенной книге Турова, Ти́рона? (ср. § 125. Турова божица).

§ 111. ПРЕВАРКА И КУРЕНЕВКА
села; урошище Сырецъ.

Петръ Розвидовскій въ 1664 г. пишетъ: «Грунты Конвентскіе (Киевскаго Доминиканского монастыря) по фундаціи привилегій начинаются отъ рѣчки Сырца за Кирилловскимъ монастыремъ къ Приоркѣ, вдругъ за мостомъ; въ правой сторонѣ была нѣкогда деревушка Яцковка (Якіевка), я не засталъ уже оной.... Въ семь округъ рѣчки находятся грунты, начиная отъ Верковца, обширный ницы Конвентскія, названныя Уваровымъ велицій, Уваровымъ малый, даже до самой Приорки мѣстечка, которое я основалъ; было хать двѣъ.» Нынѣшняя Куреневка или собственно Куреневка (получившая это имя отъ сторожевыхъ куреней, послужившихъ ей основаніемъ) находится съ северо-западной стороны Киевоподола близъ урошища Сырца, въ одной верстѣ отъ Кирилловскаго монастыря. Здесь встроена, въ конецъ прошедшаго столѣтія, небольшая деревянная Петропавловская церковь, а въ 1840 г. открыто Приходское училище. Одна верста къ западу отъ Куреневки лежитъ тоже казенное деревня Преварка, почти со всѣхъ сторонъ окруженная лѣсомъ; въ ней деревянная церковь Покрова Богородицы. Изъ текста Розвидовскаго видно, что она основана въ XVII столѣтіи Католическимъ духовенством.

Сырецъ урошище съ небольшимъ ручьемъ, къ западу отъ Киевоподола, за Кирилловскимъ монастыремъ; здесь находится нѣсколько загородныхъ домовъ или дачъ, а на рѣчѣ нѣсколько водяныхъ мельницъ (срав. § 74). Урошище сіе было прежде присвоено Доминиканами. Въ 1834 г. Преварка, Куреневка и Сырецъ причислены, какъ предмѣстья Киева, къ шестой или Плоской части сего города.

§ 112. ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Господня церковь на Берестовѣ. а) Берестово село, б) Церковь Св. Апостола Петра и Павла, в) Монастырь Преображенія Господня, (Спаса), г) Дмитриевскій монастырь съ церковью Св. Апостола Петра, д) Дмитриевскій взвозъ или Лукова.

а) Берестовское село. Во время язычества на Берестовѣ, находящемся къ югу отъ Аскольдовой могилы, былъ загородній дворецъ Князей.
Киевскихъ. Название Берестова дано этому мѣсту, вѣроятно, отъ бере-
стоваго лѣса, во множествѣ на немъ росшаго. Эти деревья можно и
теперь находить по отложности Печерской горы къ Днѣпрѣ вдоль Цут-
стынно-Циколавскаго монастыря. «Берестовымъ», — говоритъ Калыно-
войскій въ Тератургихъ,—называлась чрезвычайно крутыя гора надъ
Днѣпромъ. Она была покрыта густымъ лѣсомъ разнородныхъ дѣ-
ревьевъ и, по своей отвѣсной, почти отсѣченной, высотѣ, со стороны
рѣки, считалась неприступною. На ней въ пещерахъ имѣли свой
притонъ Варяги, разбойничавшіе по Днѣпрѣ. (Мѣсто это выписы-
вамъ изъ Обозрѣнія Киева стр. 8. — Ср. §. 22, Варяжск. пер.). Теперь
сія гора измѣнила свой видъ; густой лѣсъ исчезъ и самая крутизна
сдѣлась гораздо накатіе. Въ загородномъ дворѣ села Берестова
Владимиръ I отдѣлялъ отъ заботъ государственныхъ и, не будучи еще
христіаниномъ, предавался мѣтъ и увеселеніями. Населенію бѣ у него
300 Вышегородъ, а 300 въ Бѣлгородъ, а 200 на Берестовъ (Яврен.
54. Тимковск. 48).

6) Церковь Св. Апостолъ Петра и Павла. Основывалась на слѣдую-
щемъ мѣстѣ Несторовой лѣтописи: Богоявленію Ильею Ярославу, лю-
бивому Берестовому и церковь ТУ СУЧНОО, святыхъ Апостолъ (Лавр. 67),
мы можемъ думать, что Владимиръ I, около 988 г., былъ строителемъ
и этой церкви. Подобное сему заключили мы о Вышегородской церкви
Св. Василія. Въ Берестовомъ дворѣ скончался Владимиръ I 1015 г.:
скончался мѣсяца іюля въ 15 день. Угрѣ же на Берестовъмъ (Лавр. 92).
Въ Петровальовской церкви священнослуживалъ Иларіонъ, бывший
потомъ митрополитомъ. Презуверъ, именемъ Ларіонъ... хожаетъ съ
Берестовымъ на Днѣпръ. Подъ 1051 г.—Въ 1075 г. Святославъ же и
Всеволодъ (Ярославиц, по поганціи изъ Киева старшаго брата своего
Ильи) виностя въ Киевъ мѣсяца марта 22, и сдѣласъ на столь
на Берестовъмъ. Въ се же время (1096 г.) приде Болгари со Солдати
во Киева, въ недѣльно, отъ вечера, и повоево около Киева, и толюже на
Берестовомъ дѣле нѣкакъ. Въ 1113 г. Владимиръ Мономахъ, по слу-
чаю возвенія Киевъ противъ Евреевъ, держалъ въ Берестовъ
совѣтъ съ почетнѣйшими болгарами и тысяцкими о средствахъ облег-
ченія бѣднѣйшихъ гражданъ. Иваните объ этомъ сохраняло въ
Русской Правдѣ, по списку XIII вѣка (Русск. Достопамят. ч. I, 19
и 40). Мѣсто какъ церкви, такъ и дворца, теперь съ точностью опре-
дѣлить не возможно; они находились непдалеку отъ нынѣшней Пре-
ображенной церкви въ крѣпости.

в) Монастыръ Преображенія Господня (Спаса). Многіе приписываютъ
построеніе первоначальной этой церкви тоже Владимиру I. По крайней
магаз в 1072 г. при сей церкви находился мужской монастырь и говорятсь объ игуменъ Германъ. Принесоша святія страшотерпція Бориса и Глеба. Совокуплийся Преславичи... митрополитъ Георгій, епископъ Петръ... Теодосій, игуменъ Печерский, Софроній Св. Михаіла игуменъ, Германъ игуменъ Святого Спаса. (Лаврен. 78. Ср. 71. Кловъ). Въ немъ погребено 1158 г. тѣло Евфиміи, дочери Владимира Мономаха, и тѣло другой его дочери, Софії (Евпраксіи), бывшей супруги Велгорскаго Короля, Балы II.— Гтото письмо упоминаеть о семъ монастырѣ подъ 1157 г.: «преставился Київъ Горди Володимировичь, положиша ѣ у монастырі Св. Спаса (на Берестовъ)». Подъ 1172 г.: «снчртавше тѣло его (Гліба Юрьевича), и положиша ѣ у Св. Спаса въ монастырѣ, идже его отецъ лежить. Подъ 1185 г.: «Постоянію Лукку... игуменъ Св. Спаса на Берестовъ». Подъ 1250 г. «и описывая планъ Киева, замчаетъ: „Между западомъ и съверомъ есть Печерского монастырь проходитъ дорога чрезъ уголъ Спасскій, что есть съ виду великой церкви Преображенія Господній, которую Св. Владимировь каменну создалъ, но едва стены ея остануться, а разва- лины землею покрыты. Округности ея принадлежать къ той же церкви.“ (Оп. К. Лавр. 312). Гнзель, въ своемъ Синопись (ст. 72), тоже подтверждаетъ; а въ Описаніи Киевск. Лавры, изданнымъ въ 1805 г., сообщается следующее обстоятельство, повторенное и Берлинскимъ (44 и 148), что Петръ Могилъ, бывший Печерский Лавры архимандрить, а потомъ Киевский митрополитъ (1652—1647 г.), уполномоченный Королемъ Польскимъ, возстановить эту церковь, лежавшую болѣе четырехъ столятій въ развалинахъ, со временъ разоренія Батьева (См. подлинное завѣданіе Петра Могилы. Оп. К. Лавры 199). Она же.— перенесена временно въ те ея главу Св. Владимира, обрѣ- тенную имъ въ Десятинной церкви. Петръ I, желая сохранить сію церковь, какъ древній памятникъ, включить ея въ скромное охраненіе. Видѣ ее и теперь показываетъ вкусъ и искусство Византійскихъ художниковъ XI вѣка. Евгений Болховитиновъ при семъ замчаетъ, что хотя Синопись и приписываетъ Владимиру I построеніе какой-то великой Спасской церкви въ Київѣ, хотя тоже пишетъ и Калпновскій, ссылался на 4 книгу Хроники Стрыйковскаго, но Стрыйковскій сдѣлалъ заставаніе Песторовы, и церковь Св. Василія, построенную на мѣстѣ церкви Неружа, назвать Спасскую, а Васильевскую вторую, не
упомянутъ даже о Десатинной. Но свидетельству же Нестора Спас-
ской церковь построена въ 996 г. въ городѣ Василевѣ, а не въ Ки-
евѣ (Оп. Киев. Софія 7). Но приведенные тексты изъ Летописей Пла-
тьевской и Лаврентьевской заставляютъ думать, что Спасская церковь
въ Киевѣ современна Владимиру I. Кажется, ничто не познано вида,
въ какомъ возобновлена была сія церковь Петромъ Могилою, исключая
колокольни, устроенной въ 1815 г. Длина церкви безъ паперті бѣлых
2 арш.; ширина безъ придѣловъ 3 с., 2 арш. Въ ней примѣчательны
кресть, евангеліе и ризы, данные сей церкви Петромъ Могилою.

g) Димитриевской монастырь съ церковью Св. Апостола Петра. Подъ
1051 г.: Изяславъ (Ярославичъ) постъ монастыръ Св. Димитрия,
и выведе Варлаама (изъ монастыря Печерскаго) на шумѣнство къ Св.
Димитрию (Лавр. 69). Этотъ монастыръ основывалъ Изяславъ I, назван-
ный при крещеніи Димитриемъ, а сынъ его, Ярополкъ, выстроилъ въ
этому монастырѣ церковь Св. Апостола Петра, какъ на слѣдующемъ мѣстѣ видно: Ярополка (Изяславича, убиенаго подъ Звѣтницгородомъ
въ 1086 г.), вземше отроци, носиша Володимерю, а отъ туду Киеву. Пиши-
де противу ейу благовѣрнѣйшъ Ки. Всеволодъ... проводиша и до Св.
Дмитрея, спрытавше тѣло ею съ честью, положиша и въ рацѣ мра-
моранѣ, въ церкви Св. Апостола Петра, къже бо самъ началъ зданіи
(Лавр. 88). Киевский митрополитъ, Сильвестръ Коссовъ, въ своемъ
Патерикѣ (стр. 56), въ примѣчаніяхъ къ житію преподобного Теодо-
сія, говоритъ, что монастыръ Св. Димитрия былъ недалеко отъ Печер-
скаго, и въ его время (1655 г.) видно было только мѣсто его (Опп. 
К. Лавры, Евгенія 7).

Берлинскій думаешь, однако жь, о мѣстоположеніи этого монастыря
щедого. Онъ пишетъ: «Положеніе Дмитриевскаго, бывшаго въ древности
монастыръ долгое время было неизвѣстно. Онъ сооружены въ 1051 
г. В. Кн. Изяславомъ Ярославичемъ (въ крещеніи Димитриемъ). Внут-
ри того монастыря была еще другая церковь, Св. Апостола Петра,
въ которой (1088 г.) погребенъ Кн. Ярополкъ. (Петропавловская цер-
ковь на Берестовѣ существовала еще до основанія сего монастыря),
и коего мѣсто должно быть близъ Стараго Киева, где обыкновенно
Киевля строили монастыри. Причина, заставляющая вѣрить о его на
семъ мѣстѣ существованіи есть слѣдующая: во время построенія каме-
ненной ограды около Михайлівскаго монастыря (1758 г.), открыто къ 
юго-востоку отъ него, на воззвышенномъ мѣстѣ, каменное основаніе,
(тѣло коего и кирпичи употребляемы были на строеніе той ограды)
болѣе нежели одной церкви. По пространству, занимаемому синім
остатками зданій и по упомянутому тому значительному мѣстѣ, вѣ-
роятно заключить можно о существованіи тутъ сего монастыря.»
пребождения господня церковь. §. 112.

а) Дмитриевский взвоз, или Лукома. «Упоминаемое же в двух местах под 1654 г. справы 21, в письменных долях в бывшем до пожара (1811 г.) Магистратском архиве: о взвозе Дмитриевском мимо Христика, о Дмитриевской лукоми или ортог, находящемся в стороне Михайловской горы возле Христика, подтверждает еще более, что он был монастырь находился на выше указанном высоте. Впрочем, при урванении в 1802 г. поверхности, находящегося над Христиком у дороги, колыма (гд' теперь кочная), открытые в земле нынешнее каменное основание, по малости своей, не может значить сладов его монастыря» (Оп. Киев. 87 и 161). Как бы в подтверждение слова Берлинского, Анненкова, в 1837 г., действительно вырыли, на восток от Михайловской церкви, внутри монастырской ограды, разрушенное основание какой-то, довольно обширной каменной, церкви. Но, не смотря на все это, слова митрополита Сильвестра Коссова противоречат мнению Берлинского. Согласно Коссову думали: епископ Принев Фальковский (Киевск. Миссионеров 1799 г.) митрополит Евгений Болховитинов (Оп. Киев. Лавра). К сожалению, на российский список не попал, участвовавший еще славовящее обстоятельство: при Иосифе Триане, (который был в 1647 и в 1656 г. Печерским архимандритом и современником Киева митрополита Сильвестра Коссова), переписан и отчасти переделан Патриарх Печерский. Рукопись сия находится теперь в библиотеке Троицко-Сергиевой Лавры (См. № 4 «Чтения в Обществ. истор. и древност. Российских». М. 1846 г.). В этой рукописи находятся славящиеся замечательные выражения: «Житие преподобных отца Варлаама, игумена Печерского, «посем Святого Дмитрия мученика, бывшаго игумена монастыря Няславля, имже на Клюе, и Е.ремия...... Житие же во Св. отца нашего Иосифа чудотворца, игумена бывшаго монастыря Св. Дмитрия, имже на Клюе и проч. И так как некоторые Киевские ученые в полувеках XVII века полагали, что древней Няславской монастырь Св. Дмитрия находился на Клюе, славственно, близи Стефанов и Германов. Мнение это ведется до сих пор между Киевскими старожилами; они говорят, что Дмитриевский монастырь находился неподалеку от древнего Клюевского, именно, на крутом берегу Печерской горы, где теперь стоят Нясьмцкая крепость. М. А. Максимович, желая согласить эти разорванные, пишет: "Не там ли положал "и Коссова? У него в плац Дмитриевского монастыря и Клюев одноразно описанной: niedaleko monastera Pieczarskiego. Как бы то ни было, но кажется, что из всех разорванных показаний, разысканий Берлинского, опроверждении открывшимися Анненкова, имуют перевесъ
208 прис. м. § 113.—пров. § 114.—пуст.-ник. муж. мон. § 115.
передъ всѣми другими мнѣніями, тѣмъ болѣе, что послѣднія не подъ-
крѣплены никакими старинными документами, ни развалинами.

§ 113. ПРИСУТСТВЕННЫЙ МѢСТѢ,
существующія съ 1790 г. въ Дворцовой части, находятся теперь въ
tой же части, въ одномъ огромномъ каменномъ зданіи, между Госу-
dаревымъ садомъ и уроцищемъ Проявлье. Зданіе это, парадной архи-
tектуры, украшенное портикомъ съ четверыми колоннами, основано око-
до 1802—1810 г. въ губернаторство Нанкратиева. Оно состоитъ изъ
трехъ этажей. Во второмъ и третьемъ помѣщаются: Губернское Прав-
леніе, Казенная Палата, Киевское Уѣздное Казначейство, Уголовная
Палата, Полиція и другія Присутственныхъ Мѣста, а нижній этажъ
строено для содержанія гражданскихъ арестантовъ.

§ 114. ПРОВѢЛЬЕ,
урочище на Печерскѣ, есть глубокое увалѣ, изъ коего вытекаетъ
незначительный ручей Клова. Уроцище это, начинаясь въ сѣверной
части Печерска, имѣетъ направление къ югу мимо Клова и Крестовъ
dо Новой Слободы.

§ 115. ПУСТЫННО-НИКОЛАЕВСКІЙ МУЖЕСКІЙ МОНАСТЫРЪ
находится на Печерскѣ, въ разстояніи отъ Лаврской колокольни на
550 саженъ къ сѣверу отъ нее. До XVII вѣка онъ имѣлъ свое поло-
женіе на нижнемъ уступѣ горы по Днѣпрѣ, на Аскольдовой могилѣ
и, слѣдуя Печерскому Патерику (листъ 35), былъ въ древности жен-
скімъ монастыремъ, въ которомъ находилась и мать преподобнаго
Ѳеодосія. Въ Обзорѣніи Киева, Фундуклея (69) сказано: «Въ 1115 г.
Ки. Мстиславъ Владимировичъ перестроилъ сей монастырь деревян-
нымъ зданіемъ, но ссыпки пѣть; притомъ же ни въ Патерникѣ, ни въ
лѣтописяхъ о семѣ ничего не упомянуто. Въ послѣдствіи онъ былъ часто
ограбляемъ Полоццами и Русскими Князьями. Гизель пишетъ, что въ
1174 г. Андрей Боголюбскій подчинилъ сей монастырь архимандриту
Печерскому (Синопсинь, 80), а въ 1240 г., при наществіи Батья, подъ-
вергся общей плачевной участи Киева. Когда возобновленъ, невизь
ственно. По крайней мѣрѣ, знаемъ, что сей монастырь опять существо-
валъ въ XV вѣкѣ. Вел. Ки. Литовскій, Александръ, въ 1497 г., сент.
6-го далъ грамоту Киевскому Воеводѣ, Киевою Димітрию Нутячичу,
объ отказать Пустынному монастырю земля изъ владѣнія Жида Огро-
новича. Съ этихъ поръ начинается рядъ грамотъ, данныхъ Королами
Пуст.-нич. муж. чон. § 115.—рож. христ. церк. § 116. 209
и другими лицами сему монастырю на разные угодья и привилегии (Собр. Акт. Западн. Росс.). Из них замечательна наказная грамота Святузунда I, отъ 12 марта, 1523 г., Киевскому Воведоду Немировичу, о предоставлении пгумени, Михаилу Щербинин, права возобновить опустевший Пустынный монастырь. Гетманъ Иванъ Мазепа выстроилъ, около 1696 г. нынѣшнюю велику церковь св. Николая, къ которой, по этому обстоятельству, и монастырь перенесъ. Кроме сей церкви находятся еще 2) Покрова и 3) Успенія Богородицы. Въ 1732 г. митрополитъ Разумовъ Заборовский, просилъ у св. Спиода сей обители архимандрію. Со времени введенія духовныхъ штатовъ въ 1786 г. Пустынно-Николаевский монастырь оставался первокласснымъ, а съ 1842 г., состоитъ во 2 классѣ. Въ 1827 г. повреждена пожаромъ монастырская каменная колокольня, и лавки съ обѣихъ сторонъ возлѣ оной, по истребленіи пожаромъ бывшаго на Печерскомъ деревяннаго Гостинаго двора построенныхъ; но колокольня и лавки эти немедленно возобновлены; послѣдняя доставляютъ монастырю немаловажный доходъ. Въ 1831 г. Николаевский монастырь обращены въ Военный сборъ, а келлии монаховъ— въ казармы. Соборную же монастырскую церковь нынѣ составляетъ известная подъ именемъ св. Николая Суны (ср. § 93). Въ Обозрѣніи Кіева 1847 г. сообщено (на стр. 105) любопытное извѣстіе о рукописномъ Евангеліи, писанномъ въ семь Пустынномъ монастырѣ въ 1411 г. Евангеліе сіе бумажное, въ листъ, писано уставомъ, съ косыми вместо Ъ, и съ ерэми вместо О (прочемъ, это не вездѣ выдержано). Въ конце евангелія, на особомъ листѣ, такое послѣдованіе: «Въ лѣто 6919 (1411) съвершился книга сія евангеліе тетро, мѣсяца Июня 20-го, на память священномученика Меводія Патарськаго, въ 3-й часъ днѣ, въ нарицаемъ и Богомъ спасаемъ градѣ Кіевѣ, въ обители великаго архіерей Христова Николы, повелѣніемъ икона Ионы Болакирева, рукою многорѣднаго икона Макарія.» Кажется, эта выписка сдѣлана не со всей точностью. Евангеліе сіе и поднесъ составляетъ принадлежность сего монастыря. Кроме того здесь замечательны три старинны иконы св. Николая и два креста.

§ 116. Рождества Христова
каменная приходская церковь въ восточной сторонѣ Кіевоподола, тамъ, гдѣ Крешатиковая дорога начинаетъ подниматься на Кремлянки и Печерскъ; первоначальная церковь была деревянная и построена въ 1564 г.; объ ней упоминается въ Ростиси Кіевѣ 1682 г. (См. Ч. I, § 51); а теперь имѣющая новая каменная была заложена въ 1810 г., окончена же въ 1816 г. Въ сей церкви хранится старинная Волошская
210 Рождества Христова церковь. § 116. — Рыбалки. § 117.

Плацаница, сделанная в 1545 г. и пожертвованная Логофетом и его сыном, Мариею, в храме Св. Николая. Надпись на ней: «Посвящение Отца и Сына и Святого Духа Иоанна Логофета и сыновей его Марии и детей их, и дадошись в обетованный век церкви ныне и в святых отца нашем архиереха и чудотворца Николая в день благочинного Иоан Петра Воеводы в лето 7055.» На плацаници изображено положение Спасителя во гробе, восл. к нему Божия Матери, Иоанна Богослова, Никодима, Иосифа Аримафейского и иные мироносицы; их окружает ангелы. Плацаница вся тканая; по краям ее с четырех сторон пришиты из шелковой материи четырехугольные пелены, для закрытия боков стола, на подобие волушков, покрывающих чашу; да в надписи плацаницы названа архимандрит (всадником). Старожилы рассказывают, что один Русской солдат принес сию плацаницу из Молдавии в Киев еще до пожара 1841 г. и пожертвовал ее в Спасскую церковь, существовавшую до 1811 г. на Подоле, на Спасской улице, где теперь двор Коваленковой. Оттуда плацаница, после пожара, вмести с другими вещами Спасской церкви, поступила в Рождественскую (Обоз. Киев, 90).

§ 117. Рыбалки,

так называемая северная часть Киевского, примыкающая к Оболони, населенная, большей частью, рыболовами. В апреле и мае местах Днепра наводнение эту часть города и затопляет ее; бедные жители ухитрялись: они, подобно обитателям Новой Гринки и других островов Тихого Моря, строят свои домики на высоких свалях, и в половодье кадят в лодках от одного жилья к другому; но наносный Днепровский хлам превосходно каждый год убирает их огороды; и ни в каком месте в Киеве не растет такая прекрасная кукуруза или Турская пшеница, как на Рыбалках.

§ 118. Софийский собор.

a) Софиа, b) Древности: 1) Ярославово надгробие, 2) Мусия, 3) Альфреско, 4) Вечевой колокол. b) Трапеза с церковью Св. Лазаря, потом Рождества Христова, г) Покои для митрополита, с церковью Воскресения Христова, d) Колокольня, e) Консистория, потом Дикастерия.

a) София. В память победы, одержанной над Печенгами, Ярослав I, на месте сражения, которое было тогда поле и в граде, основал
каменную церковь Св. Софий: Заложи Ярослав город великай Киев (кресть, у него же города суть Златых храмов; заложи же и церковь Св. Софьи Митрополию. (Лавр. 65). По время сего происшествия в латинских назначается различно. В Софийском, Воскресенском, Никоновском списках и в Русском Временнике положено наличествие Печенгов, основание Софийской церкви, Златых врат и стьи градских в 1017 г., а окончание оных в 1037 г.; в Лаврентьевском, Кенигсбергском, Шатевском, Архангельском и в других списках упоминается о сих происшествиях только под 1037 г.; конечно, столь многих и важных зданий не могъ Ярослав окончить в одинъ 1037 г.; и если съ 1017 до 1037 г. онь производил ихъ, то 20 лтъ не слишкомъ долго для исполненія этихъ предприятий при другихъ его занятияхъ, тымъ больше, что онь и художниковъ и строевыхъ материаловъ должно быть доставлять изъ другихъ земель, на что было потребно не малое время.

Причина. не смотря на эти важные обстоятельства, некоторые новѣйшие изыскатели думаютъ иначе. Такъ М. А. Максимовичъ пишетъ: «Не говорится у преподобнаго Нестора ни о томъ, гдѣ была церковь ближайшей Ольги, подвѣшенной при себѣ священника Григорія. Только въ одной, такъ называемой, Иоанновой латинской сохранилось известіе, что Святая Ольга построила въ Киевѣ церковь Св. Софии, для которой она получила иконы отъ Патріарха. Какъ ни сомнительна въ многомъ та латинськая, но ея сказаніе о древнейшей Софийской церкви весьма вѣроятно; особенно при известіи Дитмара, что «Киевский архієпископъ (1018 г., 14 авг.) встрѣчалъ Болеслава Храбраго въ монастырѣ Святой Софии, который, по несчастному случаю, «за годъ передъ тымъ былъ опустошенъ пожаромъ. Объ этомъ пожарѣ «и преподобный Несторъ подъ 1017 г. говоритъ: И погорѣлъ жгли церкви въ Киевѣ. Судя по тому, что Болеславъ, которому осажденные «Киевляне отворили ворота, былъ встрѣченъ въ прежнемъ Софийскомъ «монастырѣ, можно предполагать, что онъ монастырь и древнѣйшая «въ самомъ городе церковь Св. Софіи находились нѣдалеко отъ воротъ Киевскихъ, на западной сторонѣ города, гдѣ еще до креценія «Владимирова были дворы христіаны» (Кievлянинъ на 1840 г., стр. 21). Но слово этихъ должно заключить, что въ древнемъ Киевѣ было десят церквей во имя Св. Софіи, одна, сооруженная Св. Ольгою, близь воротъ Городскихъ (Киевскихъ или Батъевскихъ), а другая церковь, выстроенная Ярославомъ I. Но едва ли можно согласиться съ этимъ мнѣніемъ, основанномъ только на разорѣнныхъ спискахъ Несторова Временника, въ отношеніи показанія времени основания Софийской
церквей. Потому что о двух Софийских церквях в тых же Временниках никогда не упоминается; притом же сооружение огромной Софийской церкви Ярославом требовало, как выше сказано, не малого времени; церковь эта могла быть уже заложена и в 1017 г.; да притом и самъ авторъ не доврывает южной Литоси.

Неизвестно, в какомъ благотлпии первоначально устроена была Ярославомъ эта церковь; нбо описанія ея до насъ не дошло. Цесторъ только сказалъ: Ярославъ же се, якоже ректомъ, любя по би кимовъ, многие написавъ, положи во церкви святой Софьи, иже создала самъ, украси во глаголомъ и сребромъ и сосудъ церковныхъ (Лаврен. 66) и при ней устроилъ митрополью, т. е., домъ или монастырь митрополичий. Византия была въ XI и XII столѣтіяхъ во всѣхъ отношеніяхъ образцомъ для Русскихъ, а посему можно съ вѣроятностью заключить, что Киевская Софийская церковь выстроена по образцу Юстиніановой Константинопольской, но въ меньшемъ размѣрѣ; однако же, судя по остаткамъ, невольно думается, что позднейшихъ временъ Греки столько же были искусны въ художествахъ, сколько въ наукахъ и политикахъ. Въ этой церкви погребены тѣла Кишей: 1054 г. Ярослава I Владыриевича, создателя сего храма. (Въ Опис. Киево-Софийского собора, на стр. 55, ошибка, что Ярославъ I будто бы похороненъ въ Софийской церкви); 1093 г. Всеволода Ярославича и Ростислава Всеволодовича, утонувшаго въ рѣкѣ Стугѣ; 1125 г. Владимира II Всеволодовича Мономаха; въ 1154 г. Явчеслава Владыриевича (Лаврен. 70, 86, 92, 94, 129, 147). По мѣста гробовъ ихъ неизвѣстны.

б) Древности: 1) Ярославово надгробье осталось только одно изъ упомянутыхъ выше. И положиша (тѣло Ярослава I въ 1054 г.) въ раци морокривъ въ церкви святой Софьи. Вотъ все, что Цесторъ о семъ пишетъ. Этотъ надгробный памятникъ сделанъ изъ бѣловоатаго мрамора, съ слабымъ голубымъ цвѣтомъ; онъ состоитъ изъ двухъ частей; нижняя представляетъ четырехстороннюю призму, а верхняя трехстороннюю. На лицевыхъ сторонахъ находятся вышукло высеченные украшенія, изображающія въ рамкахъ отдѣленія кресты, листья, деревья, цветы, рыбы, птицы и буквы греческихъ символовъ, заключающихся въ себѣ какое либо значеніе. Длина сего надгробія, и притомъ нижней четырехсторонней призмы, 3 аршина и 6 вершковъ; а верхней трехсторонней призмы 3 аршина и 7 вершковъ; высота нижней части 14½ вершковъ, а верхней 17½; всего 2 аршина; ширина 1 арш. и 4 вершка; но нѣкоторая часть скрывается въ стѣны.
Теперь этот памятник находится по левой сторону главного алтаря Софийской церкви, в одном из сверхних приделов ея, посвященном Св. Князю Владимиру, в алтаре, при южной стороне ея, и приклонен к углу стены заднюю и боковую сторонкою. Впрочем, по описаньем закрытъ мраморных камней, изъ коихъ составленъ надгробный памятникъ Ярославовъ, и по недрежей между камнями известковой замазкъ, можно заключить, что онъ когда ньбудь былъ взломанъ и вновь составленъ, и можетъ быть на нынѣшнее мѣсто перенесенъ; ибо Захарий Копыстенский, писавший свою Паломникъ въ 1621 г., сказали, что «Ярославъ погребень въ при дальнѣйшемъ дверей самой великой церкви.» Гизель, въ Синописи (1-го издан. 1671 г.), пишетъ, что Ярославъ погребень въ при святъ Св. Георгія, а теперь его надгробіе, какъ мы сказали, находится въ при дальнѣйшемъ Св. Владимировъ. II такъ оно въ смутныя времена, въроятно, было перено- симо изъ одного мѣста въ другое. При томъ же оно составлено изъ двухъ нервныхъ частей, потому что верхняя доска, или, такъ сказать, крышка его надгробія гораздо длиннѣе нижней плиты, и симъ показываетъ, что оно составлено изъ двухъ нервныхъ памятниковъ; въ оную же оно не имѣть никакой надписи. II кто можетъ ручаться, что это точно Ярославовъ надгробіе?


но верное всѣхъ сказано Ивановымъ въ 1810 г. въ путешествіи Бороздина и Ермолаева.

2) Муся. Въ внутреннѣй стьны Киево-Вознесенскаго собора украшены разными изображеніями, изъ коихъ нѣкоторыя въ алтарѣ и подъ куполомъ мозаическіе, съ такимъ же Греческими надписями, уцѣлѣвшія съ Ярославовыхъ временъ, а прочія живописныя по штукатуркѣ уже новѣйшаго времени. Мозаика кладена на мастикѣ разноцвѣтыми стеклянными кубиками, величиной, по большей части, въ полдюйма; поле на всѣхъ изображеніяхъ сдѣлано изъ такихъ же кубиковъ, сверху вызолоченныхъ и по золотѣ опять стеклянными глазуromъ покрытыхъ (срав. §. 46 Десяти. церковь. Кessenъ библиографическіе листы. Сб. 1826, стр. 455 и Синопскъ Русск. Памятникамъ. М. 1822, стр. 13). Архитекторъ и живописецъ, Дмитрий Ив. Ивановъ, путешествовавший въ 1810 г. по России съ Ст. Сов. Бороздиннымъ, и архитекторъ Щуруповъ въ 1839 г., скопировали сии изображенія съ уливи-
тельной върностю; но труды ихъ остались, къ сожалѣнію, ненайденными. (Рисунки и чертежи къ путешествію по Россіи по Высоцайшему повелѣнію Ст. Сов. Констан. Матв. Бороздина, Алекс. Иван. Ермолова (археолога) и Дмитрія Ивановича Иванова (художника) въ 1809 и 1810 г., 3 час., хранятся теперь въ Императорской Публичной Библиотекѣ. Рисунки, относящіяся къ Киеву, всего 19-ть. Въ бытность мою въ Петербургѣ, въ октябрѣ 1847 г., я скопировалъ ихъ для себя). Ихъ мозаичныхъ картинъ особенно замѣчательны въ алтарѣ, почти на сводѣ, надъ горнымъ мѣстомъ: туть изображена въ золотомъ полѣ, увеличеннымъ размѣромъ, сдѣланная на четверогольномъ золотомъ камнемъ, Божія Матерь. Руки ея, облаченныя въ лазоревую погрудъ, воздысь горѣтъ, на ней хитонъ лазореваго же цвета, препоясанный червленнымъ поясомъ, за коимъ лентіонъ или утиральникъ; глава и рамена покрыты золотисто складочнымъ фелонь, которой одинъ конецъ перевѣшенъ чрезъ левое плечо; на четвертъ ея и на обонѣ рамкахъ по одной блестящей влагодъ. Эта верхняя картина отдѣлена отъ второй мозаикой широкимъ полосомъ бѣлаго цвѣта съ арабесками. Ниже ея полосы начинается вторая картина, представляющая Таинствъ Вечерю. Здѣсь, по срединѣ, надъ горнымъ мѣстомъ, изображена, на трехъ столбахъ, подъ бѣлою свѣчою, Божественная Трапеза, покрытая багряною съ золотыми цвѣтами матеріою. На трапезѣ, по срединѣ, золотой четвероконечный крестъ, съ правой стороны коготь стоитъ золотой дисокъ, съ раздробленнымъ на немъ Святымъ хлѣбомъ, а цѣльную сторону развернутая столчная влагода страстно или серебристаго цвѣта, а возлѣ ея такового же цвѣта ножъ, вмѣсто копія, съ золотою рукояткою. По обѣ стороны трапезы, въ заднихъ уголкахъ, два Ангела въ бѣлыхъ хитонахъ, держащіе надъ трапезою золотой рищды. При обоихъ переднихъ углыхъ трапезы два изображенія Спасителя, оба одинаковыя, въ золотомъ хитонѣ и голубой хамидѣ. (Несоблюдение единства въ сей картинѣ замятается важнымъ недостаткомъ вкуса въ художникахъ. Впрочемъ, во многихъ подобныхъ картинахъ сей недостатокъ вкуса продолжался въ Россіи несколькг втѣковъ. Сравн. Михайліевскую мозаику, Выдурвъ 1486 г. Рязанской Княгини Анны и проч.). Съ правой стороны изображенъ Спаситель преподающиымъ обѣими руками части святахъ хлѣба и вина Апостоламъ, рядомъ одинъ за другимъ подходящимъ, съ преклоненными, благоговѣйнымъ видомъ и съ распространными руками къ принятію преподаваемаго хлѣба; надъ ними надписаны черною мозаикою евангеліческія слова большими Греческими буквами: ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ и проч., (Приимите, едите и проч.). Съ лѣвой стороны другое изображеніе Спасителя,
Софийский собор. § 118.

Подавшаго чашу, другимъ шесть Апостоламъ, въ такомъ же видѣ, какъ и на правой сторонѣ подходящимъ. Надъ ними Апостолами другая таковыми же буквами Греческая надпись: ΠΙΣΤΕ ΕΞ ΑΥΤΩΡ и проч. (Нзне отъ низа вниз, и проч.). Сей средний рядъ изображеній отдѣленъ отъ нижнаго, какъ и отъ верхнаго, широкой мозаической полосой. Во нижнемъ ряду помѣщены изображенія Святителей III и IV-го вѣковъ. Начиная отъ лѣвой руки къ правой, въ сей нижней картинѣ, лица изображены въ слѣдующемъ порядкѣ: Св. Епиѳаній, Климентъ Папа Римскій, Григорій Богословъ, Николай, Стефанъ, Даврентій, Василій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Нисскій и Григорій Чудотворецъ. Всѣ Святители безъ митръ, съ Евангеліемъ въ рукахъ, въ священническихъ фелоніяхъ, съ набедренниками; поверхъ фелоней возложены омофоры. Рядъ Святителей съ обѣихъ сторонъ отъ средины горизонт мѣста предназначаютъ Св. архідіаконы Стефана и Даврентій, въ укороченномъ стихарь, съ ораремъ чрезъ лѣво плецо, съ золотыми кадильницами. Имена всѣхъ сихъ Святыхъ написаны по сторонамъ Греческими буквами отъ низу. Отъ половины сихъ изображеній вънизу вѣса мозаика осыпалась, и они подмалеваны масляными красками. Подъ ними находятся разные арабески болѣе грубой работы. Кроме того въ алтарѣ открыты въ 1839 г. еще двѣ древнія мозаическія картины, заслоненныхъ иконостасомъ: на одной изображенія Пречистая Дѣва, прядущая веретеномъ, а на другой — благовѣстующій Архангель Гавріилъ. Есть еще нѣсколько мозаическихъ изображеній, уцѣлевшихъ до нашего времени, какъ то: образъ Спасителя, Девусусъ, образъ Евангелиста, нѣсколько изображеній мучениковъ и проч. Объ нихъ вообще можно сказать, что краски п теперь отличаются свѣжестію, но рисунокъ весьма несовершенъ. Во XI столѣтіи Греки приходили въ упадокъ, слѣдовательно, не могли дать Кіевскимъ Князьямъ ни Лившопо, ни Праксителей. Но и подъ новѣйшія живописные картины масляными красками не представляютъ нѣчего занимательнаго; объ нихъ митрополитъ Евгений говоритъ, что всѣ они расположены безъ порядка, написаны безъ искусства, нѣкоторыя вдвойнѣ, и вообще показываютъ недостатокъ вкуса въ выборѣ и рисукахъ. Они не старше XVIII вѣка.

3) Алфреско. По кромѣ остова стѣнъ, мраморной гробницы Ярослава I и иконной мозаики, древность завѣщала намъ отъ сего храма отлично сбереженную живопись алфresco. Съ незапамятныхъ вре- менъ оставался одинъ скучный остатокъ живописи алфresco въ одномъ изъ четырехъ небольшихъ нижнихъ отдѣленій Софійскаго храма, устроенныхъ на подобіе портика, примыкающаго съ южной
стороны к главной части здания. На круглом своде этого отделения, в средоточии его, с давних времен видно изображение ангела, составленной из двух равноконечных крестов, соединенных между собою в центре. Потом, ниже в кругах, изображены четыре лика ангелов, написанных в обыкновенный человеческий вид, в поле. Каждый ангел держит в левой руке шар или державу, на котором изображен крест. Промежуто главь слова: "Aγγέλος Κυρίου, т. е., Ангел Господень. Ниже, в промежутке кругов, в которых находятся эти ангелы, следуют в ряд изображения двух серафимов и двух херувимов, в перекрытном порядке, так что лицо серафима следует за лицом херувима. Серафимы изображены с шестью пламенными крыльями (Пр. Исаия), херувимы с четырьмя; нижние крылья последних и ноги усажены глазами. Из за них выказываются изображения двух глав животных, видимых Пр. Исаакием и Иоанном Богословом; животные эти держать ногами книгу. Внизу, смотряясь, можно разобрать Греческую подпись: Ἐκατέρωνа, т. е., Шестокрылатые, Полувъятица, Многоочитые. Кроме этой живописи, еще в нижней части храма, к югу от главного алтаря, в алтарном придел Св. Антония и Одоевск Вечерних, с левой стороны, очень давно стали быть видны пять изображений, выказывавшихся из-за известковой поблекла, впрочем, пять дней мудрецъ (Мат. ХХV). На основании этих отрывков Софийского альфреско, приступил в 1843 г., по Высочайшему Его Императорскому Велелению, к разъяснению известным Академиком Т. Г. Солнцевым. Попытка увенчалась успехом. Он сначала открыл на стене, бывшей ныне архитектурно древнего храма Ярослава, за пятью слоями покраски и поблекла, прекрасно сбереженное изображение Греческую живопись одного Святителя, потому и другая. До 1848 г. открыты Солнцевым альфрески не только внизу на всех стенах Софийского храма, но и хорах, и даже на двух галереях, ведущих на хоры. На куполах портиковых, подобных описанному выше, находятся ть же самья изображения, как и на немъ. Внизу на стенах храма и четырехугольных колонн изображены лица святителей, мучеников и мученицы. Изъ ликов мучениковъ и мученицъ, особенно надъ арками, и в углахъ между нижними сводами и стеной, многие написаны в поле, в кругахъ. Святители представлены в полушестиметровом видѣ, съ непокрытой главой, одетыми, по древнему обыкновению, вышто саккосомъ, въ священническия фелони, посвященныхъ которыхъ вложены омоверь. Правая рука изображена благословляющую, въ левой
рукий у одних святителей Евангелие, у других она остается свободною. Мученики и мученицы изображены в хитонах, с крестом в правой руке. Вся эта живопись очень сходна с мозаичными изображениями сего же Софийского собора и с живописью, оставшейся в Полоцком храме Всемилостивого Спаса, построенном Св. Евфросинией. Вообще, все изображения этой древней Греческой живописи одинакового рода, сходны между собою в положении, одежде и прочих принадлежностях. Над лиственными, ведущими на горы, предметы для ствонной живописи взяты из естественной истории, или же состоят в емблематических изображениях. Остаётся вопрос: кто первый закрыл шествию живописным изображением алтарь, фреско на стенах Киево-Софийского собора? Самое большее повреждение этою храмь претерпеть от Монголов; но эти варвары не имели ненависти к религии Христа; Хань их не възжали на конях в храмы, как это дѣлали Султаны. Татары искали только золота и могли разрушить до основания, но не стали бы заниматься покраской ствон церковных. Также и рука Православных никогда не коснулась ихь изображеній. И такъ послѣднее обстоятельство относится къ Уніятамъ, отступникамъ отъ Православія и старающимся истребить, или сокрыть, все то, что напоминало Греческое вероисповѣданіе. Какъ въ Полоцкѣ Езуиты закрашивали ствны храма Всемилостиваго Спаса, такъ въ Киевѣ Уніяты, владѣля Софійскимъ соборомъ 27 лѣтъ, покрыли известию лики святителей и мучениковъ, напомиравшихъ Уніятамъ ихъ отступничество.

Изъ иконной древней живописи замѣчательенъ образъ Святителя Николая Мокраго; онъ находится на хорахъ, на лѣвой сторонѣ Происхожденіе названія Мокраго описано при Служѣ и Акаенѣ сего Святаго.

4) Вѣчевый колоколь. Вѣчье или народное собраніе, большему частю, зависило отъ слугъ; но народъ не участвовалъ въ дѣлахъ правительства. Но во время опасности, которую самъ Князь отвратить не могъ, также и его отсутствіе, собирались жители волость Св. Софіи, или на дворѣ Ярославовромъ, и даже на Подольѣ, для совѣщенія. Таковымъ собраніемъ, воплывшимъ страстами, не рѣдко имѣли горестный слѣдствія для гражданъ. Примеры вѣча въ Киевѣ видимъ въ 1068, 1069, 1143, 1146, 1147 годахъ. Подъ 1147 г.: Княжны же всѣ свидѣлись отъ малых до великихъ въ Св. Софіи на дворѣ, оставшемся же имъ въ вѣчѣ, и рече имъ Наслѣдаль погоню (Ипатьев., 32). Весьма вѣроятно, что оно было, согласно вѣчевымъ колоколомъ, подобно тому, какъ это бывало въ Новгородѣ.

28
Киевский Софийский собор и монастырь его в течение почти восемьми в веках подвергался гораздо большим переменам и разорениям, нежели Константинопольский, а при этих переворотах удивительно даже, что стены его уцелели; изъ древних же его сокровищ ничего не дошло до нас, не осталось даже и описания. Многократно грабили его не только враги врагов, но и Русские Князья. Мстиславе, сынъ Великаго Князя Владимірскаго, Андрея Юрьевича, по пріказанію отца, въ 1189 г., взявъ Киевъ, ограбилъ гражданъ, монастыри, церкви и Софийскій соборъ. Въ 1180 г., когда не было 10 летъ митрополита, сгорѣлъ митрополичий домъ. Въ 1204 г. Князь Рюрикъ Ростиславичъ тоже ограбилъ Софийскій храмъ. Наконецъ совершенное опустошеніе Софийскаго собора послѣдовало въ 1240 г. отъ нашествія Монголо-Татаръ. Варвары искали сокровища не только въ кладовыхъ, но и въ стѣнѣ церквей и въ самыхъ гробахъ Київъ. Софийскій соборъ хотя сохранилъ свои стѣны, но надолго опустѣлъ, началъ самъ собою клониться къ паденію, лишился кровли, а въ сводѣ алтаря получила длинную трещину. Въ такомъ видѣ пребывалъ онъ до митрополита Кирилла, или до 1376 г.; но Киевскіе митрополиты основали свою кафедру во Владиміръ на Клязьмѣ, а потомъ въ Москвѣ. Кириллъ былъ первымъ восстановителемъ Софийскаго собора, впрочемъ, на короткое время; но уже преемникъ его, Фотій, увелъ Софийскія сокровища въ Москву. Почему Витовтъ въ 1415 г. избралъ особенаго Киевского митрополита, однако же не въ Києвъ жившаго; съ 1440 г. Флорентійская Унія разстроила эту іерархію. Съ 1474 г. начали быть опять особые митрополиты Киевскіе, которые, однако же, не жили въ Києвъ, но въ Вильну, или Новгородѣ Литовскомъ. Впрочемъ, Менгли-Гирей, Ханъ крымскій, взявши, 1482 г., Киевъ, ограбилъ и послѣдняго сокровища въ Софийскомъ соборѣ. Въ 1596 г. Софія была занята Уніятами и доведена до совершенного упадка. Петръ Могила, въ 1634 г., нашелъ соборъ обароннымъ, опустошеннымъ и разрушеннымъ; онъ употребилъ много индивидуалія на его возобновленіе. При семъ счастьѣ, для предохраненія древнихъ стѣнъ отъ разрушения, накладены съ боковъ надъ нижнимъ присыпкой дѣвъ верхнихъ галлерей вровень съ первообывною церковью, а завѣдывій пристѣнкою остался крыльцемъ. Увлекаясь этой необходимостью, архитекторы надстраивали новь куполы и фронтонъ, разширши нѣкоторыя окна, а въ боковыхъ придѣламъ подвели до верху контрфорсы, и тѣмъ самымъ совершенно измѣнили древней фасадъ Ярославской церкви. Теперь надъ ней 16 куполовъ, изъ коихъ 11 большіхъ и 4 малыхъ. Длина ея съ алтаремъ 17 саж., 8 верш.

Digitized by Google
ширина со всеми придълами 25 саж., 1 арш., высота стьнъ до куполовъ и фронтоновъ 10 саж., 1 арш., а высота всей церкви съ гла-
внымъ куполомъ и крестомъ 22 сажени; въ поперечникъ купола 3 саж., 1 арш. (Длина Косихинской Софийской церкви слишкомъ 40 саж., широта 36, высота до арки 23 саж., въ поперечникъ купола 12 саж., 2 арш.). Въ ней считается, кромѣ главнаго, 16 престоловъ, изъ коихъ два почти въ куполахъ. Любопытна слѣдующая надпись 1634 г. подъ главнымъ куполомъ, содержащая историческую перечень сего собора: «Изволеніемъ Божіимъ нача здатися сей Премудрости Божія
храмъ въ лѣто 1037 г. благочестивымъ Княземъ и Самодержцемъ вселъ Россій Ярославомъ Георгиемъ Владимировичемъ. Совершился же въ лѣто 1058.— И освященъ Епископомъ митрополитомъ Киевскимъ тойже святой храмъ, и даже до лѣта 1596 правовѣрными Митрополитами отъ Востока содержимъ бысть. Въ лѣто же отступникомъ Михаиломъ Рогожою въ запустѣніе и разореніе превѣдъ, и даже до лѣта 1631 въ томъ пребысть. Въ тоже лѣто благодаріемъ Божіемъ, егда царствовати нача Владиславъ Четвертый, Великий Король Польскій, благочестивыя Церкви Восточной сыномъ возрати и отдаде ж. Въ лѣто же 1634 тщаніемъ и издѣлевеніемъ Преосвященнаго Архіепископа, Митрополита Киевскаго, Галицкаго и вселъ Россіи, Экзарха «Трону Константинопольскаго, Архимандрита Печерскаго, Петра Могилича, обновлялся начать въ славу Бога, въ Троицѣ славимаго, Аминь.» Послѣ Петра Могилича и Сильвестра Коссова, Киевскіе митрополиты не жили съ 1657 г. въ Киевѣ, почему церковь и монастырь опять пришли въ ветхость. Но въ 1686 г. митрополитъ Гедеонъ-Святопольскій Кириллъ Четвертійский занялся обновленіемъ Софийскаго собора. Въ 1697 г. все деревянное монастырское здѣніе сгорѣло; но преемниками его, Варлаамомъ Ясинскимъ и Иоасафомъ Крковскимъ, въ 1718 г. выстроено новое деревянное же.

в) Трапеза въ 1682 г. была деревянная во имя Св. Теодора Стратилата, потомъ каменная, съ церковью Св. Лазаря, выстроена митрополитомъ Варлаамомъ Ванавовичемъ (1722—1730 г.); но эта церковь въ 1822 г. переименована на праздникъ Рождества Христова.

г) Покоя для митрополита началь также митрополитъ Ванавовичъ, а кончилъ Раввилъ Заборовскій (1731—1747), который при нихъ устройилъ церковь во имя Воскресенія Христова.

d) Колокольня. Сей же митрополитъ около 1746 г. обнесъ весь Софійскій дворъ каменною стьною на мѣсто деревянный и въ ней устроилъ колокольню, по украшенію названную Триумфальной, и на оную снизъ большой колоколь. Онъ же началъ устраивать нынѣшній
иконостась, серебряная царская врата и серебряное паникастючье, что окончено уже Тимофеем Щербаковым.

- Консистория домъ выстроенъ Арсениемъ Могиленькимъ въ 1763 г. а въ 1767 г. къ къ въ три этажа; но Гавриилъ Кременецкий, соорудилъ въ 1786 г. другое помещение для Консистории, которая переименована въ Дикастерию. Въ семь же 1786 г. по духовнымъ штатамъ Софийской монастыря управленіе и обращеніе въ Архиерейскій домъ со штатомъ противъ Московскаго Архиерейскаго, и въ соборѣ определены штатъ бѣлаго духовенства. Въ 1807 г. молния сожгла куполь колокольни. Въ 1815 г. Императоръ Александръ I, бывши въ Парижѣ, прислали въ Софийскій соборъ драгоцѣнные напрестольные сосуды. Въ этой церкви открыто почиваютъ мощи св. Макарія, митрополита Києвскаго, убитаго Татарами въ 1497 г. Въ ризницѣ Софийскаго собора хранится нѣсколько старинныхъ крестовъ, панагій, драгоцѣнныхъ сосудовъ и облаченій. Съ 1829 г. хранятся въ Софийской церкви три Турецкая знамена и ключи крѣпости Силистрѣ. При семъ еще не безопасно замѣтить, что въ первомъ южномъ приделѣ, гдѣ помещены портреты позднѣйшихъ митрополитовъ Киевскихъ, надъ дверями въ церквѣ, находится картина Итальянской Школы, изображающая Рождество Христово; ея видѣлъ Измайловъ и хвалилъ; странно, что она ускользнула отъ наблюдательнаго глаза Преосвященнаго Евгения, который въ своемъ сочиненіи объ ней ничего не упоминаетъ, желательно бы знать, откуда и когда приобрѣлъ ею Софийскій соборъ.

Подробное о Софіи см. книгу, весьма богатую материалами, сочиненіемъ покойнымъ Евгениемъ Волхонкіннымъ, митрополитомъ Киевскімъ, подъ названіемъ: «Описаніе Киево-Софійскаго Собора и Киевской Иерархіи, см. присоединеніемъ разныхъ грамотъ и выписокъ, объясняющихъ ея, также плановъ и фасадовъ Константинопольской и Киевской церкви и Ярославова надгробія. Киевъ, 1825, въ 4, 564 страницы. Нѣсколько писемъ къ Киевѣ, въ «Путешествіи въ полуденную Россію, соч. Владим. Измайлова,» 4 части въ 12 доло, Москва, 1805 г., даютъ слишкомъ недостаточное свѣдѣніе объ этомъ городѣ.

§ 119. Срѣтеніе

Господня пышненная деревянная приходская церковь, находится въ западной части Стараго Киева, возлѣ Львовскихъ (въ древности Яновскихъ) Врата, отъ конца идетъ дорога на Бѣлгороду. Срѣтенская церковь построена въ 1752 г. на вѣстѣ прежней обетовавшей и развалившейся. Въ сей церкви хранится икона Божіей Матери
СТАР. ЧАС. § 120.—ТЕАТР. § 121. 221
всех сокрушающих радости. До 1795 г. она находилась на древних Львовских воротах, потом перенесена в сию церковь, где и поставлена в особом киоте.

§ 120. СТАРООБРЯДСКАЯ

часовня была одна деревянная около 1820 г. в Киевоподоль к востоку от горы Киселевки и Флоровского монастыря, на улице, известной под именем Черная гряда, почти против Жидовской школы; но кажется, что Старообрядская часовня уничтожена; я слыхал еще и о другой часовне, находящейся, будто бы, в урочище Глубочица, но ничего достоверного не знаю.

§ 121. ТЕАТР,

находится между Государевым садом и Доминиканским Александро-вским костелом, значащей Крещатикой улицы, близ Крещатикаго взвода. Это есть деревянное здание, правильной архитектуры, с четырьмя портиками с колоннами; внутренность его теперь превосходно устроена. Здание это устроено из городских сумм, в конце прошлого столетия (около 1777 г.); первоначальная труппа актеров Русских или собственно Малороссии была содержана на счет Г. Ширы; потом по временам играли в этом театре Польские актеры, особенно в продолжение контрактов. Но в март 1835 г. позволено учредить при Киевском Театре постоянную группу актеров, для чего на первый случай, ежегодно определено из городских доходов по десяти тысяч рублей. Для управления театром составлена дирекция из трех членов, под председательством Генерал-Губернатора, и теперь дают представления не только на Русском языке, но и на Французском. На большой занимает построен, стоящий на трюмо-фальной колеснице, какой-то Греческий герой, сопровождаемый многочисленным воинством, мимо древней городской стены, а на воздухе парить крылатой купидон со свитком в руках, на коем написано: «Ridendo castigat morem», т. е., смех, очищает тело. Новое каменное Театральное здание, находящееся между Университетом, Кадетским Корпусом, Золотыми воротами и Анатомическим Театром, на Старом Киеве, по плану и фасадам архитектора Штрома, окончено в 1856 году; по изяществу Театр этот будет служить украшением для города.
§. 122. ТЕРЕМНЫЕ ДВОРЦЫ КНЯЖЕСКИЕ

въ городѣ: а) Св. Ольги два теремные дворца, б) Теремной дворецъ при Св. Владимірѣ, в) Ярославовъ, г) Великій, и д) Новый дворецъ.

Чтобы определить мѣсто княжескаго двора (площади) и дворцовъ теремныхъ, мы должны слова Лѣтописцевъ сравнить съ теперешними мѣстоположеніемъ и названіями самыхъ уроочищъ, непрерывно въ народѣ сохраняющимся, а именно: Преподобный Несторъ, повѣствующій, подъ 945 г., о прибытии къ Ольгѣ послѣв Древлянскихъ, описываетъ положеніе Киева такъ: И поселли Державы лучшіе люди, улицы же въ люди, и пристанія навод Боричевыя, во люди. Было това вода текущи въдоль (возвы) Горы Киевскія, и на Подолѣ не стѣдѣха люди, но на Горѣ. Градъ же Киевъ, идѣже есть нынѣ дворъ Городатина и Нибова (Никитсковъ); а дворъ Киевъ ближе въ городѣ, идѣже есть (нынѣ) дворъ Воротислава и Блюдина; а Переяславе бѣвъ въ градѣ. И бѣвъ града двора другой, идѣже есть двора Деместиковъ (Деместниковъ), за святой Богородицыю, надъ горою двора теремнымъ, бѣвъ но ту теремъ камень. (Лаврент., подъ Тимковскаго, 28. Кенигсб. 47). Рассмотримъ сей текстъ.

На Подолѣ не стѣдѣха люди, т. е., Киево-Подоль въ 945 г. былъ еще необитаемъ, по причинѣ болотъ, находившихся въдоль Горы Киевскія; но на Горѣ, на Старомъ Киевѣ, стѣдѣха, жили, люди; стако бысть, и составляли, по нынѣшнему понятію, селище, городъ? Но Несторъ не всю Гору, или весь нынѣшній Старый Киевъ, называетъ городомъ, но только ѣкоторую часть онаго, гдѣ стоялъ въ его время двора Городатина и Нибовъ. Градъ же бѣлъ Киевъ, идѣже есть нынѣ дворъ Городатина и Нибовъ. И такъ, что разумѣлъ Несторъ подъ словомъ Градъ? Главное ли мѣсто, торговое, лобное, или то, гдѣ стоялъ княжескій дворецъ и придворная церковь? Все это было, во время перваго Лѣтописца, близъ Десятинной церкви; но называлось ли это мѣсто Градомъ? Мѣсто съ значительнымъ количествомъ жителей и строенійъ, съ главными и окрестными частями онаго, по теперешнему понятію, называемъ мы вообще городомъ, но въ нынѣшнемъ Парижѣ только древняя Лютеція, на маломъ островѣ, собственно возвы церкви Notre Dame, называлась городомъ (City, отъ того citoyen, гражданинъ), прочее все было предмѣстіе (Faubourg). По свидѣтельству Марцелла (Lib. I, Digest.) городомъ (urbe) назывались тѣ части Рима, кор обнесены были стѣною, а за стѣною все пространство, занятое строеніемъ, собыло Римомъ. Такъ Кремль въ Москвѣ долгое время исклю-
чительно почитались только за город (Герберштейн, 41—42. Степен.
Кнгт. I. 463). Кратко сказать, во всех древних городах: Лондо
дон, Франкфурт, Марсель, даже в Ревель, Рига и проч. только
внутренняя и значительная части оныkh почитались городом.

Обратимся теперь к Русским Временникам. Градь, или Город,
по понятия нашим Литописцев, значило Крепость; срубить градь
означало в старину построить укрепление при городь, уже давно
существовавшем. В послѣдствіи Литописцы, для означенія укръ-
пленийъ, стали чаще употреблять слово Двѣнадцать, потому Островъ.
Укрѣпленія эти состояли: 1) Изъ землянаго вала, окопа, или камен-
ной стены, 2) изъ деревяннаго забора, палисада, тыны, (остроев,
столпей), 3) на сраженіи составлялись укрѣпленія изъ обою, постав-
леннаго въ кирѣ (Wagenburg), и 4) въ крайности всякое зданіе, особе-
ненно церкви, были превращаемы въ крѣпости, и все это носило на-
званіе Града, Города. Дожидаемся.

1) Укрѣпленія изъ землянаго вала, окопа, или каменной стѣны:
Полдь 968 г.: Придѣши Печенѣгъ на Руску землю, и затворися Ольга
въ Градѣ Киевь. Полдь 980 г.: И затворися (Ярополкъ I) Киевь. Полдь
1037 г.: Заложи Ярославъ Градъ Киевь великий (Лаврен. 37, 45, 65).
Полдь 1116 г.: Мстиславъ заложи Новгородъ, боль вперво... Павелъ
Посадники заложи Ладугу, Городъ камень (Новгородск., над. Археогра-
ф. Ком. Сб. 1841, стр 4). Или: Въ Новгородъ Мстиславъ заложи Го-
родъ боль вперво (Кенингоб. полдь 1114 г., стр. 177). Полдь 1164 г.:
Придѣши Свѧ подъ Ладугу, и пошлѣша Ладожане хороцы свое, а
сами затвориша въ Градѣ (т. е., въ крѣпости.— Новгор., 13). Полдь
1367 г.: Великий Князь Димитрий Иоанновичъ заложи Градъ Москву
какенъ, а прежде того древня былъ (Степен. Кнгт. I, 463, 491). Полдь
1372 г.: Тоо же лѣто Князь Димитрий Константиновичъ Суздальскій
и Новгородъ Нижний заложи Новгородъ Нижній камень (Никоновск.
IV, 34). Полдь 1441 г.: А кой будешь надобъ города (Киев) дѣлать,
и митрополичемъ люди Саѣвийскіе задѣльваютъ свое мѣсто, и проч.
(Грам. Кieвск. Кн. Александра Владмировича Митрополиту Исидору,
въ Акт. Историч. II.).

2) Укрѣпленія деревянные: палисадъ. Полдь 862 г. Рюрикъ сруби
городъ надъ Волховымъ и прова Новгородъ (Кенингоб., 16), а между
темъ говорится въ Литописи о построеніи Славянами Новгорода въ
одно время съ Киевомъ, слѣдовательно, давно до Рюрика. А се закла-
дающе Городъ (крѣпость). А се утро городничю (инженеру): закладающе
городию, куна взяти, а кончаше, когате; а за корю... чати..... до-
нель Городъ срубить.... Русск. Правда въ Русск. Достоимымт. (Ч. I, стр.
53. Подъ 1191 г.: Заложи Князь Великий Всеволод Суздаль (уже давно до того времени существовавший), того же льта и срубленъ. Подъ 1201 г. И Рыту (городъ, т. е. крѣпость) срубили. (Воскресен. II, 117, 130). Или: Подъ 1199 г.: Въ то же лѣто въ Русь Городъ обложили, а спустя два года, т. е., подъ 1201 г.: Тою же лѣто срубили въ Русь Городъ. Подъ 1239 г.: Тою же лѣто Князь Александъ брать Ольега срубили Городи по Шелони. Подъ 1262 г.: Срубили Новгородь Городъ новъ, а съ Литвою миръ взяли (Новгородск. 25, 52 и 57). Подъ 1369 г.: Тою же лѣто Граудь Тверь срубили древень и глиною поклали. Подъ 1372 г.: Князь Володимеръ Андреевичъ (двокоронный братъ Донскаго) заложи Граудь Сургуовскаго дубовъ въ своей отчины (Иванов. IV, 23, 36). Въ договорной грамотѣ Литовскихъ Князей, Евнутия, Кестутія и Любартсъ съ Полскими Королемъ, Казимиромъ, около 1340 г., сказано: А Кргменецъ (городъ Каменецъ-Подольской губерніи) держати Юрью Наримонтовичу отъ Князя Литовскаго и отъ Короля за 2 льта, а Города (т. е., крѣпости въ Кременцѣ) не рубили. Въ Уставной грамотѣ В. Кн. Литовск., Александра, 1494 г., мая 26, данной Кіевскимъ мѣщанамъ, написано: А Города къ не рубили, а мость имѣ Городскій жосты (Акты Запад. Росс., T. I. Спб. 1846, № 1 и 120).

3) Укрѣпление изъ обоза во время сраженія. Подъ 1224 г.: Мѣсты славъ же Кіевскій… сталъ бы (свъ войскомъ своимъ противъ Татарь) на горь, надъ рѣкою надъ Калкою. Было бы мѣсто то каменное, и ту снѣжили Граудь около себе въ колѣбь (Wagenburg), и бился съ ними изъ Грауда того по 3 дня (Новгородск., 40):

4) Укрѣпленіе въ зданіи. Подъ 1219 г., Филия... создала (въ Галичѣ) Граудъ на церкви святъ Богородица…. бы Граудъ на церкви; онѣ же стрпяющи и каменеющие стрпяны. Подъ 1240 г.: Постави Баты пороки (машины) къ Городу (Кievу)…. выбившъ стьны…. взионуша Татаре на стьны (т. е., крѣпость, сооруженную Ярославомъ I воѣднугъ Стараго Киева и названную Литописцами Городокъ); грабежъ же создана паки другой Граудъ около святъ Богородица (Достоинной. Ипатіев. 162, 178). Кажется, довольно всего, чтобы уѣриться, что слово Граудъ или Городъ означало въ старину вообще укрѣпление, городу, городу, грабежу, а въ тѣмѣ смысь городскую крѣпость.

Мы же на прежнее вооружимся! Граудъ же бы Києвъ, идѣже нынѣ дворы Гордяминъ и Нифіевъ, это значитъ, что крѣпость въ Києвѣ была во времѣ Київни Ольги 945 г. тамъ, гдѣ теперь, говорятъ Несторъ 1110 г., находился дворъ Гордяминъ и Нифіевъ (срав. § 41); если же выраженіе Граудъ понимать въ нынѣшнемъ значеніи, то слова Лито-
Теремные дворцы княжеские. § 122.
225
нисца не будут иметь никакого смысла; так как под 1037 г. Заложен Ярослав Градъ Киевъ великій, у него же Града суть вра-
tа Здатая (Лаврен. 65). Никто не будет сомнѣваться, что городъ Киевъ существовалъ давно до Ярослава I, согласно,
градъ великій, значить, что сей Князь заложилъ или выстроилъ крѣ
пость, и при томъ городъ большую той, которая до него была. Киевская крѣпость во время Княгини Ольги занимала только Андреевское Отдѣ
леніе Стараго Города, а при Ярославъ I эта крѣпость заключала въ себѣ почти весь нынѣшній Старый Городъ, т. е., Андреевское, Михай
ловское и Софийское Отдѣленіе, выключая Печерское Отдѣленіе (ср.
§ 68. Киевъ).

а) Ольгъны два Теремъ дворцы.

1) Дворецъ въ крѣпости Киевской: А дворъ княжь (при Св. Ольгѣ)
быть въ городѣ (т. е., въ крѣпости), идѣже есть нынѣ (при Несторѣ)
дворъ Воротыславъ и Чудникъ. Дворецъ этотъ былъ, какъ мы уже
должны думать, ближе Трехсвятительской церкви. Подъ выражениемъ Дворъ
Княжъ. Дворъ Теремной Несторъ, очевидно, разумѣлъ Дворецъ Княжескій,
домъ, зданіе, а не пространство, площадь при домѣ, или передъ дворцемъ.

2) Другой Дворецъ Теремный въ крѣпости: И бывъ въ градѣ двор
другой. Летописецъ уже выше упоминалъ объ одномъ дворѣ въ городѣ,
который, какъ мы должны думать, былъ первоначальными княжескимъ дворцемъ,
и на мѣстѣ онаго, во время Нестора, стоялъ дворъ Воротыславъ и Чудинъ (срав. § 28); а поему и говорить онъ еще
о другомъ дворѣ княжескомъ, который стоялъ тамъ, идѣже есть дворъ
Деметриевъ, т. е., гдѣ былъ въ его время домъ Деметрия или
придворныхъ пѣвичихъ, за Святою Богородицей; естественно, что Нес
tоръ считалъ западный входъ въ церковь Св. Богородицы Десятин
ной за сторону переднюю, согласно, за этимъ храмомъ къ свѣверо
востоку, стоялъ дворъ княжескій. Надо горою дворъ теремный; къ сѣ
веровостоку отъ Десятинной церкви находится гора Водяная, надъ которой теперь возвышается Андреевская церковь, и другая гора
или возвышение, на которой разведенъ антекарскій садъ. Было бы терь
теремъ каменъ; Несторъ этими словами, можетъ быть, хотѣлъ выразить,
что это было одно изъ небольшаго числа каменныхъ зданій въ Ки
евѣ, до принятія въ одномъ христіанства. Ольга же повелѣ исполнять
яму великую и глубокую на дворѣ, теремствѣ въ градѣ, и заботу,
Ольга стояла въ теремѣ, глядѣла съ удовольствіемъ, какъ принесена
Киевляны послѣ Древлянскихъ въ лоды боричеву на дворъ къ
Ольги (Лаврент. 24). И такъ другая половина теремнаго двора, бывшая въ градъ, находилась подъ нынѣшнею Андреевскою церковью, гдѣ теперь аптекарскій садъ. Только съ восточной стороны Стараго Киева можно видѣть Борицевъ взвозъ. Кто собственными глазами видѣлъ сіе мѣсто, тому это будетъ ясно, иначе смотря планъ этого города.

6) Теремной дворецъ при Св. Владимировъ въ крѣпости. Подъ 980 г.: И послѣдня его (Блуда) Ярополкъ, зашибъ (въ Родну), а Володимерь внѣ-де въ Киевъ... ишь въ дворѣ теремнѣй отмѣнъ, о немъ же прежде сказаѣомъ... И постави Володимеръ куриры на холмѣ (Борицевомъ), въ двоѣ дворѣ теремнаго Церуна... Хорса и пр. (Лаврент., изд. Тимковск. 47). Словомъ вмѣстѣ, отчий, отцовскій домъ, Литописецъ показываетъ, что Владимировъ въ этомъ дворцѣ родился и былъ воспитанъ подъ надзоромъ своей бабки, Ольги (въ 988 г.: придоша Печенгьи... и затворився Ольга съ узниками своими, Ярополкомъ, Олегомъ и Володимеромъ, въ градѣ Киева). Впрочемъ, дворецъ сей не былъ выстроенъ Святославомъ, потому что слова: о немъ же прежде сказаѣомъ указываютъ на дворъ теремный, существовавший уже въ 945 г., во время посольства Древлянъ къ Ольгѣ и дѣтства Святославовъ (бы бо дѣтесъ), и отъ 945 до 980 г., когда Владимировъ вмѣстѣ въ Киевѣ, ни разу о дворѣ Теремномъ болѣе не говорится.

в) Ярославовъ Теремной дворецъ въ городѣ, т. е., въ первобытной Старокиевской крѣпости (въ Андреевскомъ Отдѣленіи). Изъ словъ Литописца: «А дворъ князь баше въ городѣ, идѣже есть князь дворъ Воротиславль и Чудинъ... И бѣлѣ града дворъ другій, идѣже есть дворъ Деместиковъ», ясствуетъ, что ни одинъ изъ сихъ двухъ теремовъ или первоначальныхъ княжескихъ дворецѣв не существовалъ уже во время преподобнаго Нестора; между тѣмъ въ поднятѣе время Литописцы упоминаютъ преимущественно о Ярославовѣмъ и притомъ великомъ, дворцѣ, а именно: въ Лаврент. спис. подъ 1067 и 1097 г. стоитъ князь дворъ (стр. 75, 110); въ Шпательскомъ спискѣ шесть разъ говорится объ Ярославовѣмъ дворѣ, а именно: подъ 1146, 1150, 1154 и 1175 г. (стр. 22, 49, 51, 56, 75 и 115), два раза 1151 и 1185 г. княжеский дворецъ названъ Великимъ (стр. 68 и 128), и, наконецъ, два раза, 1194 и 1198 г., неизвѣстный Литописецъ называетъ его уже Новымъ. Несторъ не упоминаетъ о построеніи Дворца княжескаго Ярославомъ въ Киевѣ, но изъ приводимыхъ текстовъ должна мы заключить, что мудрый Князь сей, украшая столицу великолѣпными зданіями, въроятно, выстроилъ и дворецъ княжескій; или построенъ, почиталъ Ярослава I виновникомъ всего славнаго на Руси,
приписало ему и постройку дворец, который сооружен был детьми его. В Новгороде был также Ярославов дворец, но неизвестно, который Ярослава; потому что о дворе семь упоминается поздно, подъ 1208, 1214, 1215, 1220, 1225 и пр. (стр. 50, 32, 33, 38, 41). — Остается определить место в Киеве Ярославова Дворца. Подъ 1146 г. Игорь II созвал Княгину на Гору на Ярославль дворец (Чпаб. 23), а позему Дворец был на Старом Киеве, то есть, на Горе (сравн. §. 68). Подъ 1067 г.: Идоша на Гору съ Вичь и разделилась на двое, половина ихъ идя къ крещебу (по направлению къ Софийскому Собору), а половина идя по мосту (см. §. 90, ведущему къ Десятинной церкви); съ же прихода на княжемъ дворцѣ (Добр. 73). И такъ Княжеский Дворецъ былъ на Андреевскомъ Отдѣлѣніи Стараго города (сравн. §. 21. Врачевальный дворец).

г) Великий теремной дворец. Подъ 1183 г.: Священа бость церкви Св. Василия, вже стоять въ Киевѣ на Величкомъ Дворѣ; въ другомъ мѣстѣ: на величкомъ Дворѣ на Ярославль. (Чпабевъ. 115, 128). Церковь Святаго Василия была первоначально основана Владимировъ I въ 988 г. на мѣстѣ капища Перунова, стоявшаго надъ Боричевымъ взвозомъ; въ 1183 г. храмъ себѣ возобновленъ Святославъ II и теперь извѣстенъ подъ именемъ Трехсвятительской церкви. Слѣдовательно, Ярославова князь Дворецъ на Великомъ Дворѣ былъ въ вѣкѣ древнейшей церкви Св. Василия, на томъ мѣстѣ, гдѣ преданіе надъ Боричевымъ внѣ пало поселеніе Киля, основателя города Киевъ (сравн. §. 25).

д) Новый теремной дворец. Подъ 1194 г.: И не може пскать (Святославъ II) съ Новымъ Двором. Подъ 1198 г.: Созда Русиць церковь Св. Василия въ Киевѣ на Новомъ Дворѣ (Чпаб. 145 и 152). Тексты сии, особенно послѣднихъ, даютъ поводъ думать, что, вместо древняго Ярославова дворація, около сего времени, на прежнемъ же мѣстѣ, воззъ церкви Св. Василия, былъ выстроенъ новый княжеский дворецъ.

Упоминаемая восточная сторона Андреевскаго Отдѣленія въ Старомъ Киіевѣ, по кровствѣ своей, должна была служить самимъ примыкающимъ мѣстамъ для дворца княжескаго, изъ оконъ коего владѣтели Руси выдѣли у ного своихъ мозаичекую долину, простирающуюся на необузданное пространство, испещренное лѣсами и утагами, посреди которого течетъ величественно Дань, образуя множество протоковъ и острововъ, подобно Гесперидскимъ садамъ. Люди, очаровываясь прелестами природы, хотятъ имѣ и наслаждаться.

Самый крайний юго-восточный утесь горы, на которомъ стоитъ теперь церковь Трехсвятительская, слѣзаетъ къ Киевскимъ жителямъ подъ именемъ Чертовъ Бережница. Утесь этотъ возвышается надъ самимъ
Верховным вавилоном. Святоотеческим, на простуществия от оного владыке, между нынешним церквями Троекуровского и Андреевского, как находимся на Святое Богородище Десятинное и ближе церкви Св. Василия, были дворы и Теремы Дворцов Св. Ольги и при Св. Владимир, Дворец Иосифовской, Великий, и народец Новый. Они были сооружены один после другого, но на одном и том же месте в первой половинах Старовеческой крепости. Опять два теремные двора суть первые церковные дворы, о коих Нестор упоминает; в них жили Аскольд и Дирь, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Яропolk, который и убит в одном из них, и Владимир. А посему новейшие историки, не замечая, что Нестор говорит о двух дворцах, говорят об одном и называют то Ольговским, то Яропольковым, то Владимирским.

Кроме упомянутых выше дворцов в городе были и другие здания, как то: Верховенье Великого, Красный или Вселовий на Выдобочах, Рай на Днепровом Георгиев Долгорукого и Угольский; о каждом из них упомянуто на своем месте. В заключение сей статьи сдаем еще одно замечание, именно: предки наши строили из камня и кирпича большей частью только церкви, но причину прочности материалов, но сами охотнее жили в деревянных домах. Это обстоятельство и есть главным виновно, что от церковных дворцов в Киеве не осталось ни малейших следов их существования.

§ 123. ТРОИЦЫ

Св. малая, деревянная приходская церковь, почти на средине Старого Киева, под древним басистом, за бывшим конюшенным архивом двором, в Софийском Отделении, стоит сажень к востоку от трёхфамильной Софийской колокольни. Киевский гарнизонный полк Роде восстановил эту церковь 1732 г., и она была полковою до 1764 г., а с тых пор обращена в приходскую.

§ 124. ТУГОРКАНСКАЯ МОГИЛЯ.

Подъ 1096 г., Святополкъ II воевать сь Полоцани и победил ихь въ поле Трубежа. Въ этом сражении палъ Тугорканъ, его сынъ въ многіе Полоцкіе вельможи. Назавтрусе же называна Тугоркая жертвою, и сь Святополком, акы тьсята своего и врага, и привезены вь Киевъ, потребены и на Верестовъ, месою путемъ идутъ на Верестовъ, а другими въ монастыры (Печерский) идутъ (отъ Старого Киева). Лаврень.
турова божи. §. 125.—удыхальница. §. 126.—уллицы, §. 127. 229
99). Следовательно, Тугорянова могила находилась в тевренией Нечерной крнности, близ церкви Преображенания Господня. Татищев говорит о высокой могиле, но Киевляне ее не знают.

§. 125. ТУРОВА БОЖИЦА.

Подъ 1146 г.: И паки совокупимшееся вси князь у Туровы божицы, и посланца по Игоря (Пов. 122). Судя по смыслу Литописцев, Турова божица была в Киевоподоль, близ торговой площади. Хотя Максимович (Киевлянин, кн. 2, стр. 107, и Обозр. Киева, стр. 7) полагает, что Турова божица находилась близ Крещатикского источника, но здесь нить места для народного Бива, которое собиралось при Соборных церквах или на торговых площадях, а не за городом, в дебри, как сам же Максимович Крещатиковское урочище называет. В Степенной книге хотя и сказано, что первая церковь, поставленная св. Владимирове в Киеве, была во имя мученика Турова при Днепре, где крецов царскй Кievский, на месте Святого (т. е., на Крещатик?), но кому же более вправе, Пестору, или Степенной Книге (сравн. §. 25. Василия Св. церковь)

§. 126. УДЫХАЛЬНИЦА

или Вадыхальница. Розвидовский (съ 1634 до 1664 г.) въ запискахъ своихъ тоже упоминаетъ обь ней, но пишетъ Удыхальница. (Опис. Кие. София, прибав. стр. 30). Это есть крупная гора, находящихся съ северной стороны Стараго Киева, и есть отрасль Старокиевскихъ возвышенностей, нѣсколько ниже оныхъ. Подъ Вадыхальницу стоить, съ 1744 г., прекрасная церковь Св. Аннест. Андрея. Вокругъ сей горы обходятъ дорога со Стараго Киева на Подоль; идя по сей дорогѣ, со Старого Киева, гора Киселевка будетъ съ лѣвой стороны, а церковь Андреевская съ правой. Берлинский думаетъ, что на горѣ Вадыхальницѣ находился Киевскй Здомокъ, но мнѣне Максимовича, что Замокъ находился на горѣ Киселевкѣ, кажется вѣроятнѣе. (Срав. §. 66. Киселевка).

§. 127. УЛИЦЫ

знаменій въ Киевоподоль суть: Александровская, Андреевская, Введенская, Воскресенская, Волошская, Вышній валъ, Притискониколаевская, Рышальская, Спасская, Троеконстантиновская, Черная грязь. Въ Старомъ Киевѣ: Житомирская (въ старину
§ 128. УСПЕНІЯ ПРЕСВ. БОГОРОД. Ц." § 128.—УСН. БОГ. АРМІЯЦ. Ц. § 129.
Львовская, Михайловская, Софийская, Ивановская. На Печерской: Большая, Васильковская, Владимировская, Ивановская, Крестцатицкая, Левашевская, Липская, Льбединская, Миладжна, Німечкія, Ряшницкая, Широкая, отъ Печерской крѣпости до Провала. Эти въ улицы легко можно усмотрѣть на планѣ, и названія даны, болѣею частью, по церквамъ, какъ на самихъ улицахъ находятся.

§ 129. УСПЕНІЯ ВОГОРОДЦЫ АРМІЯСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Около половины XV столѣтія, Казимиръ IV далъ Армянамъ привилегію поселиться въ Кievъ и построить Успенскую Богородицкую
§ 130. УНІВЕРСІТЕТЬ СВ. ВЛАДИМІРА.

Історія його визначена во всеподданнійшем докладі Г. Министра Народнаго Просвіщення, ізъ коего видно, что съ 1804 г. дворянство Волынской и Подольской губерній учинило значительные принащенія въ пользу Волынской Гимназіи; между тьмъ дворянство Киевской губерніи въ 1805 г. пожертвовало болѣе 450,000 р. ассиг. въ пользу Киевской Гимназіи, въ слѣдствіе чего Правительство, согласно желанію приносителей, распространило кругъ ученія упомянутыхъ учебныхъ заведений и даровало имъ гораздо большія права. При наданіи же общаго Устава Гимназіи 1828 г. Государь Императоръ призналъ за благо не выводить сій заведеній изъ предназначенаго для ихъ круга дѣйствія; посему Киевская Гимназія въ 1838 г. учреждена на общемъ положеніи; а для отклоненія недостатка въ способахъ къ высшему образованію юношества въ Киевской, Волынской и Подольской губерніяхъ, повелѣлъ въ Киевѣ основать Університетъ, посвятивъ его имени первого образователя Россіи, Св. Владиміру. Благотворительный Монархъ, осчастлививший сімъ заведеніемъ древнюю Дніпровскую столицу, предназначалъ въ пользу Університета весь имѣтокъ, оставшійся отъ преждеупомянутыхъ Волынскаго и Киевскаго Высшихъ училищъ, и тогда же даровалъ проектъ Устава для Університета Св. Владиміра. Для устроенія же сданій императоръ повелѣлъ употребить капиталь 50,000 р., пожертвованный Дѣйствія. Стат. Сов. Демидовымъ, на Університетъ Киевскій и вооружнѣйшній нынѣ до 200,000 р.; также за сданія Лицея въ Кременцѣ полученъ отъ Комиссіи Духовныхъ Училищъ 200,000 рублей и принято изъ Капитула Орденовъ 150,000 р. Вскорост но приступлено къ открытию Університета, что торжественно 15 іюля, 1834 г., и исполнено. Съ тыхъ поръ начаты учебныя курсы въ нанятыхъ домахъ, Університетъ въ началъ состоялъ изъ двухъ факультетовъ, філософскаго и юридическаго; въ 1841 г. введенъ и медицинскій, на мѣсто закрытой Медикохирургической Академіи въ Виленѣ. Онъ имѣть весьма богатую бібліотеку (изъ 47,000 томовъ состоящую). Въ 1855 г. въ Університетѣ было чиновниковъ и преподавателей 94, а учащихся 616. Между тьмъ въ 51 день іюля, 1857 года, совершена торжественная закладка Університетскаго сада и вывѣс
Флоровский монастырь. § 131.

по этому случаю медаль: на одной стороне ея изображено Воскресенское Око, с надписью: «Во святъ Твоею узримъ святъ», а на другой стороне находится грудное изображение виновника сего благодетельного события, Государь Императора, Николая I. Великолепное Университетское здание находится вблизи Старого Киева, к югу от Садовых врат; оно состоит из четырех этажей; к юго-западу от здания, на Цанковещине, заложена, в 1845 г., Обсерватория, окончена же в 1845 г.

§ 131. Флоровский

(Вознесенский) дивчий монастырь. Начало Флоровского монастыря на Подолье обыкновенно полагали со времени перевода сюда Вознесенского Печерского монастыря, около 1712 г. Но монастырь Флоровский, отдельно от Воскресенского, существовал еще в половине XVII века. Это видно из следующего:

а) Розновский (1654—1664 г.) пишет: Насупротив Конвента (Католической церкви Св. Николая), на химиию Порту (на Подоле), покойного Стефана, села Земского, старосты Острожского, двора большой деревянный. Из твою двери полоена грунта принадлежит Конвенту от церкви Флоровской (Опис. Киев. Союза, Прибл. стр. 31).

б) Геромонах Епифаний Славинецкий в своем духовном завещании, записанном монахом Ефремием в 1676 г., размечает женские монастыри Печерский Вознесенский от Флоровского Киево-подольского так: «Въ Никольский-Пустыньский, въ Михаила Св. Златоустого, въ Кирилловском, въ Софийском, въ Выдубицком, въ Иорданском, въ Флоровском, въ Михайловском дивчий монастыри, по 10-ти церковных залатых на кий-то монастырь; а въ Печерском, и въ Кунчекском, и въ Троицком, въ Печерском, и въ дивчий Печерский и Писанский монастыри послано будет», и проч. (Чтен. Обществ. ист. и древностей. Российск. 1846 г. № 4).

в) В Привествительной Росписи Киева, составленной в 1682 г., говорится о существовании дивчего монастыря на Подоле с двумя деревянными церквями, одна во имя Св. Флора, а другая во имя Св. Лавра; далее, при описании Печерского мопества упоминается и о дивчей монастырь с деревянною церковью Вознесен Господнм (сравн. Ч. I. § 51).

g) Гедеон Святополк, Князь Четвергтсенский, митрополит Киевский, въ завещаніи своем, отъ 21 марта, 1690 г., пишет: «до монастырей дивчихъ Киевскихъ четырехъ, Печерского, Михайловского,
Флоровского, Иорданского по золотых стою (Оп. Кіев. Соф., прибав., стр. 117).


Таковое различие Печерскаго женскаго монастыря отъ Флоровскаго доказываеть, что послѣдній существоовалъ самъ по себѣ еще до соединенія съ первымъ въ 1712 г. Флоровскій монастырь основанъ былъ, вѣроятно, въ половинѣ XVII вѣка, при церкви Св. Фрола и Лавры, издавна находившейся подъ горою Киселевкою.

Что касается до Печерскаго Вознесенскаго монастыря, бывшаго противъ Св. Вратъ Лаврскихъ, тамъ, гдѣ нынѣ Арсеналь, то онъ начало свое восприялъ въ 1566 г. Берлинскій приписываетъ его основаніе въ которомъ вельможъ, Могушѣ Туленчунъ (Опис. Кіева, 54), другіѣ монаху Кіево-печерскому, Иоанну Богушу (Полный Христіанскій Мстиславъ, въ Кіево-печенской, Лавръ 1845 г.), но безъ доказательства. Кальюновскій въ 1638 г., объясняя свой планъ Лавры, пишетъ, что въ Вознесенскомъ монастырѣ «много монахинь рода княжескаго, воеводскаго, дворянскаго и иныхъ разнаго званія» (Опис. Кіев. Лавры 312). Современникъ его, Французскій инженеръ, Бопланъ, говоритъ: «Монахинь, числомъ до ста, занимаются вышиваніемъ и продаютъ посвящающимъ ихъ обитель свою искусную работу» (Опис. Украины, 13). И такъ это искусство ведется въ семъ монастырѣ уже болѣе двухъ вѣковъ. Мать Гетмана Мазепы, Марія Магдалена (такъ она названа въ его Універсалѣ отъ 19 мая, 1688 г.), бывшій игуменью въ Печерскомъ Вознесенскомъ монастырѣ, выстроила въ ономъ, 1705 г., каменную церковь. Въ 1712 г., по причинѣ устроенія Печерской крѣпости, монастырь сей переведенъ на Подоль и соединенъ съ Флоровскимъ. Съ 1786 г., со введенія духовныхъ штатовъ, онъ считается первокласснымъ. Въ пожарѣ 1811 г. весь опустошенъ, при чемъ, говорятъ, пожибло до 40 монахинь, а остальныхъ, до возобновленіяъ ихъ монастыря, помѣщены были въ Пустынно-Николаевскомъ, монахъ кого переведены на время въ Лавру. Въ непрерывнѣстѣ, въ моментъ времени монастырь Флоровскій возобновленъ. Нынѣ въ немъ находится сальдующія четыре каменныя церкви: 1) Соборная, во имя Вознесения Господня, построенная въ 1752 году; правый придѣлъ на хорѣ во имя всѣхъ Святыхъ устроенъ монахинею, Анастасіею.
234 Фонтанъ Сами́сон. § 132. — Част. стар. зд. § 133.

Ивановской, Шишовой, въ 1818 г., прибавлено 1816 г. въ сей обители свое постройки. 2) Тропная церковь Св. Флоры и Лавра; 3) Церковь Воскресенія Христова, построенная графинею А. Чернышовою въ 1812 г., на мѣстѣ сгорѣвшей деревянной, и 4) Тропная церковь Явленія Казанской Богоматери съ придѣломъ Святителя Митрофана, выстроена по образцу древнихъ Русскихъ церквей въ 1844 г. Что касается до прежней Военно-священской церкви противъ Лавры, то она, съ 1712 г., осталась приходской и разорена уже въ царствованіе Императорицы Екатерины, а по другимъ въ 1798 году.

§ 132. Фонтанъ Сами́соновскій.

Въ срединѣ Кіевополо́да, на площади, къ юго-западу отъ Гостиннаго двора, находится фонтанъ съ павильономъ, который лѣть за шесть-десять нарошно для того выстроенъ, чтобы въ немъ льтомъ, въ день Св. Макакавеева, торжественно освящать воду съ бывшаго до 1835 г. церемоніей, о которой мы уже говорили (ср. § 85. Магистрать). На подножникѣ утверждена статуя въ обыкновенный человѣческій ростъ, представляющая Самисона, который раздираетъ членисты льва. Все это вырезано изъ дерева и окрашено масляными красками. Изъ пасти льва выказывается, въ размѣрѣ около двухъ вершковъ, железная труба, черезъ которую изливается вода и съ пумомъ падаетъ въ деревянный водосемъ. Простолюдины называютъ фонтанъ сей львомъ. Надъ нимъ возвышается круглый сводъ, поддерживающий четырехъ четырехугольными столпами, изъ коихъ въ каждому, съ наружной стороны, приставлены, для украшенія, по дѣв колонны ордена Тосканскаго съ полными подношками. На фризѣ всѣхъ четырехъ сторонъ приданы солнечные часы; самый же антаблементъ, или полный карнизъ, горизонтальный надъ колоннами, въ промежуткахъ погибается надъ четырьмя дугами свода, покрытаго железомъ и выкрашенного зеленою краскою. Надъ круглой кровлею возвышается вѣдное, выложенное, изображеніе Св. Апостола Андрея, держащаго въ лѣвой руку крестъ. Павильонъ этотъ, представляющій совершенный кругъ, имѣетъ въ размѣрѣ до четырехъ, а въ высоту болѣе пяти саженъ, и выстроенъ во вкусѣ Французской архитектуры XVII вѣка.

§ 135. Частные старинные зданія.

а) Домъ приходскаго училища, б) Домъ Артемии.

Въ Кіевѣ не осталось ничего древняго изъ свѣтскихъ зданій. Изъ многихъ княжескихъ дворцовъ не осталось ни одного, и мы даже не
можемъ ли одному изъ нихъ обозначить утверждительно места. Но такой ощутительный недостатокъ въ древнихъ святскихъ зданияхъ произошелъ не столько отъ частыхъ разорений, сколько по той причинѣ, что внутренняя жизнь предковъ нашихъ наиболѣе проявлялась въ дѣлахъ въры, и древнѣе Русские обращали свою дѣятельность преимущественно на строеніе церквей и монастырей, а для ежедневнаго житейскаго быта довольствовались небогатымъ жильемъ, большою частью, строя дома деревянные, не заботясь о потомствѣ. Каменныя были рѣдкостью въ Киевѣ времена древнихъ и среднихъ. Каменные дома начали строить въ постѣпѣнія времени, начиная съ исхода XVII вѣка. Изъ общественныхъ зданий старины примѣтительны прочихъ былъ каменный Магистратскій домъ, о которомъ мы уже, въ § 85, говорили. Частныя старинныя здания остались въ Киевѣ на Подолѣ весьма немного; изъ нихъ упомянемъ о двухъ:

а) Домъ приходскаго училища, каменный, двухэтажный, по бокамъ съ круглыми ствнами, существовалъ еще въ началѣ прошлаго вѣка. Они примѣтительны особенно потому, что въ немъ, въ какое время, проживалъ Петръ I. Домъ сей потомъ назначаемъ былъ для разныхъ цѣлей. Въ концѣ прошлаго вѣка Магистрат обратилъ его въ Смирительный Домъ, что и продолжалось до пожара въ 1811 г. Съ этого времени здание сие получило нынѣшнее свое назначение. Фасадъ его уже не первобытный, но замѣненный починками; остался въ немъ только старинный планъ.

б) Домъ Артемирова, каменный, двухэтажный, покрытый черепицею, находимся близъ канавы, противъ Житняго Торга. Подобно всѣмъ зданиямъ церковнымъ и святскимъ, сооруженнымъ во время Гетманщины въ Малороссіи, домъ сей выстроенъ во вкусѣ Польско-Піемецкой архитектуры XVII-го вѣка, когда преобладало Италіанское рококо, испорченное Французами, Піемцами и Поляками, съ разорванными, или дугообразными, фронтонами и ломанными пилястрами (ср. § 85. Магистратъ). Бывшая владельцница сего дома, Артемія, жившая во время моровой язвы (1770 г.), сообщила ему свое названіе. У нѣкоторыхъ Киевлянъ этотъ домъ слывъ подъ именемъ дома родителей Св. Димитрія Ростовскаго. По Тупталовъ домъ, бывшій въ сосѣдствѣ съ домомъ Артемирав, и схожий съ нимъ по виду, сгорѣлъ давно и разобранъ. Объ Артемировѣ я намѣрѣнъ объяснить рассказъ, слышанный мною въ молодости. Женщина сія была чрезвычайно богата; любя нѣту и роскошъ, она приказывала полы своихъ комнатъ устилать дорогими коврами и мягкими тюфяками, но къ своимъ подчиненнымъ и служителямъ была крайне немилосердна. Однако же
Провидьніе ее наказало. По неожиданному случаю Артемиха лишилась всех своих сокровищ; люди, гнущаясь ею, за пренебрежительности, оставили ее без всякой помощи, и она, без пожертвований, на соломе, в виду бывшаго ея богатаго дома, окончила жизнь.

§ 134. ПЛАГБАУМЫ,
или заставы в Кієв на Печерск: 1) Неволницкая, 2) Васильковская, и 3) на Панковщин Крещатицкая; на Старом Кіев: 1) возле Златыхъ вратъ, 2) Житомирская; на Подоль: 1) Глубочицкая, и 2) на Плоскомъ.

§ 135. ШУЛЯВЩИНА,
урочище, принадлежащее Кіевскому митрополиту со временѣ Варлаама Ванатовича (1722 г.); отстоять отъ Стараго Кіева къ западу на двѣ версты. Въ семь уроцищ разведенъ, въ 1763 г., Арсеніемъ Могилянымъ, прекрасная березовая роща, и устроенъ загородный митрополичий домъ, при коемъ живутъ нѣсколько поселенцевъ, приписанныхъ къ Софийскому Собору. Обыкновенно перваго мая бываетъ въ этой рощѣ гулянье.

§ 136. ЩЕКОВИЦА.
а) Щековица, б) Олегова могила, в) Церковь Всѣхъ Святыхъ.

а) Щековица. А Щекъ сидяще на горь, идъже иоанъ зовется Щековица (Лаврент., 5). Эта гора, возвышающаяся надъ Подоломъ, находится съ западной стороны ея, между горами Киселевкою и Юрковицей; имѣетъ версты две въ окружности; она нѣсколько ниже Печерскихъ возвышенностей; восточная сторона ея не столь крута, какъ въ первыхъ. Предание поселяло на ней впервые Щека, брата Кіева; даже преподобный Несторъ не означилъ времени сему преданию; между тѣмъ Стряйковскій, жившій послѣ Нестора спустя 365 лѣтъ, неосновательно полагаеъ, что Щекъ выстроилъ замокъ на Щековицѣ въ 450 г. Въ Кіевской Лѣтописи по Ипатьевскому списку слово Щековица пишется Щековица; въ Кіевск. Синопсисѣ Щековица, а въ просторѣчіи передавалось въ Сказку, или Сказкѣ.

б) Олегова могила. Подъ 912 г.: И висела и, и погребена и (Олега) на горь, яже глаголется Щековица. Есть же могила ея до сего дня, словеъ могилы Олега (Лаврент., 16). Итакъ на этой горь былъ похоронень Олегъ. Шлецеръ (Несторъ, т. II, стр. 149) находить здесь
ЩЕКОВИЦА. § 136.

видимые оставшиеся памятники, т. е., Олегову монументную насыпь, а в другом месте высокую могилу; но Киевляне ее никогда не видали; сам же Шелдивер никогда не был в Киеве. В последствии времени Щековицы была местом некоторых исторических событий, из коих особенно примечательным был сутяд, в 1146 г. Нынешний Пскофорт Святославом был основан на Щековицах против Изяслава, Князя Переяславского, который после отнял у Нына престол Киеvский. Князь же особо стоял в Оловаи монастыре. В 1150 г., во время междоусобной войны Георгия, Князя Судальского и Изяслава II Мстиславича, В. Ки. Киевского, Скарга была местом военных происшествий. И повел Изяслав дружину своей собирались у Дорогодича, а сам в дороге ночью, поехала из Киева. В утрь же день прииде Володимир Галицкий к Олозву монастырю (в Лаврент. к тереми), тако же и Дорога приехала к нему. (Платнев, 24, 51. Также подъ 1151 и 1169 г. стр. 60 и 96). В XII веке города Щековицы была совершенно заселена; в 1182 г. пресвитер Василий был от Скарги курьем, по избранию Печенгерской братии, поставлен архиепископом и игуменом в Лавру. И се дивно быть дяло, яко единныя усты мношь рывоша: «Поселися в Василеве, попови на Щековица, абы быть ным игумен и управитель стоду черноризца Володисева монастыря Печерского». И пришедше, поклонишася Всиям попови, и рекоша... (Платнев, 126). Впрочем, после Батыева погрома и Щековицы была опустошена. В XVI веке она принадлежала Киевскому аймаку, и на ней разведен был виноградник, о чем упоминается в Ревизии Киевского замка (ср. § 66. Каселева), съ замечанием, что съ тыхъ винницъ собирался только ягоды, а виноградъ не производилось. В 1581 г. Ки. Острожский отдая город Щековицу подъ пашню на Богородицкую Успенскую церковь на Подоль (ср. § 128). Въ начальный XVII вѣкъ Щековицы составляли уже достояние Коронное, и когда Днѣпръ начали вторгаться опять въ средину Подолья и сильными наводнениями беспокойнить жителей, то Король Сигизмундъ III, для распространения города, далъ гражданамъ Киевскимъ на эту гору привилегию, 15 фев., 1619 г. Пышне пожарства Щековицы застроены домами.

В) Церковь Всѣхъ Святыхъ. Около 1772 г. городъ завелъ на вершинѣ горы Щековицы (или, по нынѣшнему произношению Киея, на Скаргу) кладбище для Подольскихъ покойниковъ, а въ 1780 году основалъ на этой горѣ каменную, во имя Всѣхъ Святыхъ, церковь, простой, но изрядной, архитектуры. Въ преддверии сей церкви хранится портретъ Киевского Сотника, Саввы Тупталы. Ежегодно въ
238. § 137. — церк. пр. Св. Дос. § 138. — сходст. назв. § 139.

Өмнинъ понедѣльникъ по случаю церковнаго поминовенія умершихъ, бываетъ на Щековѣ городское полурелигиозное гулянье; и въ это время на горѣ сей собирается почти весь Подоль.

§ 137. ЙОРКОВЦА ИЛИ ЙОРКОВКА,

у́ричище, находится, съ западной стороны Киевоподола, въ удоль, тамъ, где улица Цареконстантиновская оканчивается и начинается Письмское; окруже́но съ трехъ сторонъ Ска́нициою горою; въ нёмъ вытекаетъ незначительный ручей, Йорковица. Мѣсто сие застроено небольшими домами, по причинѣ нервнаго положенія, лежащихъ въ безпорядкѣ, въ видѣ ампиртрея; урочище это имѣетъ въ длину не болѣе 300 саженъ.

§ 138. Св. Дос.

преподобнаго, каменная, приходская церковь находится въ Печерской крѣпости, къ югу отъ Асцендиа, и около ста сажень отъ приходской Воскресенской церкви; сооружена около 1698 г. какимъ-то Козьрыцкимъ полковникомъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ въ старину была другая, построенная, по случаю перенесения мощей преподобнаго Св. Дос. изъ Дальнихъ Пещеръ въ Большую Лаврскую церковь.

§ 139. Сходство названій.

Нѣкоторыя урочища и зданія въ другихъ Русскихъ городахъ имѣли одинаковыхъ названій съ Киевскимъ. Въ Новгородѣ былъ Ярослольскій дворъ, упоминаемый подъ 1208, 14, 15, 20, 25 годами. 1340 г.: сгорѣ церковь святаго мученика Бориса и Глеба на Подоль. 1348 г.: Загорѣсь на Волосовѣ улицѣ, на преставленіе Ивана Богослова, и погорѣ улица Волосова не всѣ. 1560 г.: Погорѣ Подоль да Гончарскій конецъ (Новгородск. лѣтоп. стр. 30, 32, 41, 80, 84, 87). Въ Москве 1517 г.: Дворъ Кожевниковъ и Гончары погорѣша (Степ. Книг. т. II, стр. 245). Во Владимировъ на Клязмѣ были Златыя Врата, упоминаемы подъ 1175 г. въ Ипатіевъ. Лѣтоп. (стр. 112), и рѣчка Любедь. Въ Рязани и теперь одна рѣчка носить название Любедь, и проч.

Конецъ.
ДОПОЛНЕНИЯ

КЪ ЛЬТОПИСИ И ОПИСАНИЮ ГОРОДА КИЕВА.

Ч. I, § 48, стр. 43. Объ опасностяхъ Киева, упоминаемыхъ въ сей Льтописи, свидѣтельствуетъ неоднократно одинъ современный Малороссіянинъ такъ: "Того жъ лѣта (1658 г.) Виговскаго брать, Даниило, въ полкаами Козачками сталь подъ Киевомъ на Щекавицѣ, хотя Кіева доставати, але боюніи Шереметевъ тое его войско разогнавъ. — Того жъ року (1679) на Днѣпрѣ подъ Кіевомъ мосты на байдакахъ уроблены широкїмъ; же у три лавы (ряды) могли втѣ возвы; а тое роблено кожомъ царскимъ за дѣла переходу войскъ, которые войска стояли до Рождества Пресвятои Богородицы; але по отходѣ войскъ зподъ Кіева, Татаре, подпавши, учинили не малую школу; бо Козаковъ и Москвы (Русскихъ) не мало порубали и живо побрали, которые при конехъ доставали за Лыбедь, также и коней много баро заняли. — Того жъ року (1887) Татаре баро велика школы коло Кіева починили, коло самого города, подъ замкомъ (близь Эла-мыхъ Вратъ), людей побрали, постыпали и асе лѣто не дваали отпочинку, же з городъ за Лыбедь трудно было выйти, не дѣлаю на то, що наши войска на Крымъ пошли." См. Льтописи самовидца о войнахъ Хмельницкаго, и проч., изд. въ Чтеняхъ Импер. Общест. истор. и древн. Росс., М. 1846 г., кн. I и II, отд. II, стр. 30, 79 и 111.

§. 51. ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ИЛИ ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРКА.

Въ конце сего параграфа прибавить:

«На томъ же мѣстѣ, где досегъ стояла деревянная, выстроена нѣ-давно новая, каменная, на счетъ пожертвованій, и освящена въ 1857 г. Въ газетахъ было упомянуто, что въ Кіевѣ теперь болѣе тысячи душъ прихожанъ Лютеранскаго вѣроисповѣданія.»
§ 58. ЗЛАТЫЯ ВРАТА.

Стр. 117, строка 15 сверху, после слова «вызолоченными» пропущено «медьными листами».


Стр. 119, стр. 11 сверху, после слов: «на обширных сторонах фальшивых» прибавить «двери, а на левой также фальшивая два оконца.»

§ 68. КИЕВ.

Почти в середине сего параграфа, в статье: а) Старый Киев, тоже почти в середине, вместо слов: на «полуденном склоне Михайловской горы, где теперь театр, в XVI веке была Введенская нива,» сдѣлать слѣдующую перемѣну: «на полуденном склонѣ Михайловской горы, гдѣ до 1850 г. был деревянный театр, в XVI вѣкѣ была Введенская нива.»

§ 89. МИХАЙЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ.

ПРИБАВЛЕНИЯ.

I.

Кievские Митрополиты.

1. Михаилъ, родомъ Сиринъ. 988—992 годъ.
2. Леонъ или Леонтий, Грекъ. 992—1007.
3. Ioanъ I. 1007—1035.
4. Теодоръ. 1039—1049.
5. Иларіонъ, Россіянинъ. 1051.
6. Георгій. 1068—1079.
7. Ioanъ II. 1080—1089.
8. Ioanъ III, Скопецъ. 1089—90.
9. Ефремъ, Скопецъ. 1091—96.
10. Николай. 1102.
11. Никофоръ I. 1106—1121.
12. Никита. 1122—1126.
13. Михаилъ II. 1127—1145.
14. Климентъ, Россіянъ. 1147—56.
15. Константинъ. 1157.
16. Освоборъ. 1160—63.
17. Ioanъ IV. 1164—66.
18. Константинъ II. 1167—74.
19. Никофоръ II. 1183—97.
20. Матвей. 1201—1221.
22. Кирилъ II. 1230—36.
23. Іосифъ I. 1237.
24. Кирилъ II, Россіянъ. 1250—80.
25. Максимъ. 1283.
27. Теогностъ. 1328—53.
28. Алексій Плашевъ. 1354—78.
29. Кирилъ, Сербінъ. 1378—1407.
30. Фотій. 1408—16.
31. Григорій Сарабакъ. 1416—19.
32. Герасимъ, 1433, сожженъ 1435.
33. Исидоръ. 1437—40, отступникъ.
34. Иона I. 1449—61.
35. Михаилъ Поструцкій. 1474—1477.
36. Симеонъ. 1477.
37. Иона II, Глаевна. 1483.
38. Макарій I. 1495—97.
39. Іосифъ II, Солтанъ. 1497—1517.
40. Иона III. 1516.
41. Іосифъ III. 1526.
42. Макарій II, Москвитянъ. 1538.
43. Сильвестръ Вольщечъ. 1556.
44. Иона IV, Протасовъ. 1568.
45. Илія Кужъ. 1577.
46. Онисимъ Петровичъ—Дево-чій. 1578—1588.
47. Михаилъ Рагоза. 1588—94, отступникъ.
48. Іоанъ Борецкій. 1620—31.
49. Исая Копинскій. 1651—52.
50. Петръ Могила. 1652—47.
51. Сильвестръ Коссова. 1647—57.
52. Діонисій Болобанъ. 1657—63.
53. Іосифъ Нелюбовичъ—Тукальскій. 1663—64.
54. Антоній Винницкій. 1664—80.
Прибавление II. Правители.

1245. Больши Димитрий Ейкович, отец Ярослава II, князь Судальского.

Литовские удельные князья и наместники.

1320. По завоевании Киева В. Князь Гедиминович, первый правитель Мндович, Князь Голшанский.

1351. Князь Симдон, неизвестный отец Литвы.

1357. Симдон Симдонович, внук Гедимина.

1383. Удельный Киев, Князь Владислав Ольгердович.

1393. Симдон, брат В. Князь Витовта.

1396. Симдон Борисович, Ольгимонтович, Князь Ольшанский.

1399. Симдон (Ольчо) Владимирович, Князь Слуцкий, наместник, а в 1411 и 1443 г. Удельный Киев.

1417. Андрей Иванович Ольшанский.

1440. В. Князь Симдон.

1443. В. Князь Литовский Казимир возвратил Киев с другими областями управлению Александра Ольчы, сына Удельного Князя Владислава.

1455. Симдон Ольчыч, Удельный Киев.
ВОЕВОДЫ ОТ КНЯЗЕЙ ЛИТОВСКИХ.

1471. Мартын Гастольд, человекъ жестокий; вместо его определенъ 1480. Иванъ Ходкевичъ, жапый въ 1482 г. Татарами въ пленъ.
1486—92. Юрий Пацъ.
1495. Князь Димитрий Путятичъ.
1506. Юрий Александровичъ Монтовтовичъ.
1506—1507. Иванъ, Мамай, Глинскій, Титулярный.
1511. Андрей Якубовичъ Немировскій, или Немировичъ; въ отсутствіе его правилъ Кн. Юрий Радзивилъ до 1523 г.
1541. Андрей Кошпрыскій.
1542. Кн. Янушъ Юрьевичъ Добровицкій.
1554. Фридрихъ (Симонъ) Кн. Пронскій.
1555. Григорій Александровичъ Ходкевичъ ревностный Католикъ; его удалили, а правили Киевскіе Городничи и Старости.
1565. Иванъ Черторійскій.
1569. Михаилъ Кн. Вишневецкій, Кастелянъ (Комендантъ), потомъ Павель Сапѣга.

ВОЕВОДЫ ОТЪ КОРОЛЕЙ ПОЛЬСКИХЪ.

1570—1623. Яковъ Чаплицъ; Георгій Кн. Вишневецкій; Кн. Адамъ Сангушко. Кастеляны.
1577. Король Стефанъ Баторій опредѣлилъ Воеводою Кн. Константина (Василия) Острожскаго; въ отсутствіе его до 1606 г. правили урядники.
1607. Вацлавъ Вильборскій.
1608. Андрей Сапѣга.
1617. Королевскій Гетьманъ Станиславъ Жолкевскій; болѣе былъ за нию войною.
1621. Томашъ (Ѳома) Замойскій (Максимовичъ утверждаетъ, что Замойскій сталъ Воеводою въ 1626 г. (Москвитянинъ 1843, № 10).
1622. Кн. Александръ Заславскій.
1623. Кастеляны: Гаврійль Госцій и Романъ Госцій; потомъ Мартінъ Калиновскій.
1629. Стефанъ Хмелецкій, Воевода.
1630. Янушъ Тышкевичъ; въ отсутствіе его (1634—40) правилъ Городничій.
1640. Александръ Псяченскій, Кастелянъ.
1648. Брюковскій, Воевода.
1650. Адам Святольдич Кистель Брусиловский, Киевский Палатник (Воевода), а съ 1641 г. Кастелян (Коменданть). Православнаго исповѣданія. Умеръ 1653 г. Былъ дослѣдній отъ Полскаго правительства, Еще было нѣсколько Воеводъ Полскіхъ; но они носили только титулъ Кіевскихъ.
См. Стрыйковскій, Нескій, Цампшевъ, Акты Запад. России.

Воеводы и стольники русскіе.

1654. Бояринъ и Намѣстникъ Росовскій, Князь Федоръ Семеновичъ Куракинъ; помощникъ его, Бояринъ и Намѣстникъ Галицкій. Князь Федоръ Федоровичъ Волконской, Дьякъ Андрея Немировъ.
1656. Окольничій и Воевода Андрей Васильевичъ Бутурлінъ, Григорій Петровичъ Савоновъ.
1658. Бояринъ, Воевода и Намѣстникъ Волынский, Василій Борисовичъ Шереметьевъ; съ нимъ товарищи: Намѣстникъ Князь Юрій Никитичъ Боратинский и Иванъ Ивановичъ Чадаевъ. Дьяки: Иванъ Татариновъ и Тимофей Савуковъ.
1661. Воеводы: Иванъ Андреевичъ Ржевскій и Алексей Аракамовъ Мещеряковъ.
1662. Думный дворянинъ Иванъ Ивановичъ Чадаевъ.
1665. Кн. Никита Яковлевичъ Львовъ, Окольничий.
1666. Петръ Васильевичъ Шереметьевъ, Намѣстникъ Смоленскій.
1669. Князь Григорій Аввакумовичъ Козловскій, намѣстникъ Звенигородскій.
1675. Кн. Григорій Петровичъ Трубецкой; Окольничий Великагородскій.
1675. Алексей Андреевичъ Голицынъ.
1676. Окольничий Алексей Петровичъ Головинъ, Намѣстникъ Калужскій; въ томъ же году Кн. Иванъ Борисовичъ Троекуровъ и Окольничий Ржевскій.
1678. Бояре: Михаилъ Андреевичъ Голицынъ и Стольникъ Каркадиновъ.
1679. Князь Никита Семеновичъ Урусовъ и Окольничий Даниилъ Боратинскій.
1680. Иванъ Севастыновичъ Хитрово; съ нимъ Стольники и Воеводы: Василій Лаврентьевичъ Цушецовъ и Еремей Аввакумовичъ Цапковъ. Дьяки: Константинъ Михайловъ и Иванъ Казаковъ.
1681. Леоній Романовичъ Неплюевъ; въ томъ же году Намѣстникъ Смоленскій Петръ Васильевичъ Шереметьевъ, а потомъ Иванъ Федоровичъ Болянскій, Намѣстникъ Волынскій.
1682. Кн. Петръ Семеновичъ Прозоровскій и Окольничий Кн. Борисъ Горчаковъ.
1684. Александр Петрович Салькинов, потом Осейр Петрович Понеметев.
1687. Иван Васильевич Бутурлин.
1689. Князь Михайль Григорьевич Ромодановскій.
1691. Столыпики: Кн. Луць Осипович Долгорукій и Ржевскій.
1693. Кн. Петръ Иванович Меньшой Хованской.
1695. Кн. Данило Борятинскій.
1697. Кн. ДмитрийИванович Болдырской.

Генераль-губернаторы.

1716. Князь Дмитрий Михайлович Голицын.
1719. Сенаторъ Кн. Петръ Александрович Голицын.
1723. Генералъ-Аннъ Кн. Иванъ Семеновичъ Трубецкой.
1732. Графъ фонь-Гейсдорф.
1738. Генералъ-Лейтенантъ Михайлы Ивановичъ Леонтьев.
1766. Осейръ Матвеевичъ Воейков.
1778. Президентъ Коллегіи, Графъ Петръ Александровичъ Румянцев.
1790. Генералъ-Аннъ Михайлы Никитичъ Кречетников.
1797. Петръ Ивановичъ Салькинов.
1798. Генералъ-Лейтенантъ Розенбергъ, а съ 31 августа Генералъ-
Лейтенантъ Князь Дашковъ; потомъ Генералъ отъ Инфантеріи
Александръ Андреевичъ Векленцов.
1799. Генералъ-Лейтенантъ Сергій Андреевичъ Векленцов.
1800. Генералъ-Лейтенантъ Павло-Швейковскій; съ 24 сентября
Генералъ отъ Инфантеріи Андрей Семеновичъ Фенш.
1803. Генералъ отъ Кавалеріи Александра Петровичъ Тормасов.
1806. Генералъ отъ Инфантеріи Михайлы Даріоновичъ Голенищев-
Кутузов.
1810. Генералъ отъ Инфантеріи Михайлы Андреевичъ Милорадович.
1827. Генералъ-Лейтенантъ Петръ Осировичъ Желтухин.
1831. Генералъ-Лейтенантъ Дмитрий Гавриловичъ Бибиков.
1835. Генералъ-Адъютантъ, Генералъ-Лейтенантъ Кн. Идаріонъ Ида-
ріоновичъ Васильчиков.
Таблица несчастныхъ пронесшихся въ Киевѣ.

1. Осады, взятии и разоренія Киева.

864. Аскольдъ и Диръ овладѣли городомъ.
882. Олегъ овладѣлъ.
898. Угры (Венгры) угрожали.
968. Печенѣгіи осаждали.
980. Владиміръ I овладѣлъ.
1018. Болеславъ I осаждалъ и овладѣлъ.
1025. Михаилъ Владимировичъ осаждалъ.
1037. Печенѣги осаждали, но разбили подъ Кіевомъ.
1069. Болеславъ II вошелъ въ Киевъ.
1073. Святославъ Черниговскій занялъ.
1093—96. Вонялъ разорялъ предмѣстія.
1139. Святославъ II опустошилъ Конечъ.
1146. Изяславъ II Мстиславичъ овладѣлъ столицею.
1149. Георгій Владимировичъ.
1151. Столица семь разъ переходила изъ рукъ въ руки.
1151. Георгій Суздальскій осаждалъ городъ и грабилъ монастыри.
1155. Изяславъ III, и вскорости Георгій Владимировичъ овладѣлъ.
1158. Галичане и Полаки овладѣли.
1161. Изяславъ III съ Половцами разорилъ Кіево-Подоль.
1169. Андрей взялъ приступомъ и разграбилъ городъ.
1170. Мстиславъ нападалъ.
1171. Владиміръ Дорогобужскій овладѣлъ Кіевомъ.
1172. Ростиславичи нападали на городъ.
1173. Андрей Володарскій вторично овладѣлъ Кіевомъ.
1174. Святославъ Черниговскій грабилъ Дворецъ княжескій.
1176. Романъ Смоленскій и вскорости Святославъ Черниговскій овладѣлъ столицею.
1180. Рюрикъ занялъ, но вскорости низгналъ.
1102. Роман Галицкий овладел Киевом.
1204. Рюрик Ростиславич с Половцами взял столицу приступом и разорил ее.
1206 и 7. Всеюодь Чернигов дважды нападал на Киев, но был изгнан.
1215. Мстислав Новгородский нападал.
1234. Изяслав Галицкий взял и разграбил Киев.
1240. Батый совершенно разорил столицу.
1320. Гедимин овладел Киевом.
1399. Хан Тимур-Кутлук берет день 3,030 руб. сереб.
1416. Эдитей совершил опустошение города.
1492. Менгли-Гирей разорил город.
1493. Менгли-Гирей вторично под Киевом.
1621. Буйная толпа Поляков произвела разорения и грабительства в Киев.
1630. Польская армия занимает город.
1648. Православные разорили Киев всю Католические монастыри и церкви.
1651. Польскія войска заняли, выжгли и разорили большую часть города.
1654. Русскія войска заняли Киев.
1660. Поляки, ловкою Виговскою, заняли город, но вскорости поганы.
1661. Русскія войска опять заняли город.
1661 и 1663. Поляки тщетно нападают на город.

2. Пожары.

1017. Весь город и 700 церквей опустошены огнем.
1996. Боняк въездъ Печерскій монастырь и многих предмѣстій.
1111. Выгорѣлъ Киевоподоль.
1224. Великій пожарь истребилъ 800 церквей.
1225. Истребленъ Копыревъ Конец.
1145. Выгорѣлъ половина Киевоподоль.
1161. Выжженъ Киевоподоль.
1169. Тоже самое.
1180. Выгорѣлъ Софійскій монастыръ.
1204. Рюрикъ въездъ Киевъ.
1240. Батый истребилъ город.
1651. Поляки, заняли городъ, выжгли большую часть его.
1658. Вся здания Братского монастыря и школы обращены в пещерь.
1692. Здания Софийского монастыря опустошены.
1703. Сгорели в Лавре келлии.
1718. Апрель 22 опустошена Киево-Печерская обитель.
1772. Поповка Печерского монастыря истреблена.
1780. Февраля 29 Академия лишается драгоценной своей библиотеки (12,000 книг).
1811. Июля 9, 10 и 11 чисел истреблен пожаром Киево-Печерская.
1819. Сгорел Государев дворец.
1827. Повреждены пожаром колокольня и лавки в богоугодное Пустынное монастыря и истреблено до двадцати частных домов.
1829. Истреблено на Печерской более тридцати домов и девяти школы.
1836. Сгорели Инженерная школа и несколько домов на Печерской.

3. Естественные явления и моровое поветрие.

1061—64. Комета, затмение солнца, урод.
1092. Моровая язва, истребившая 7000 человечьих. Засуха и землетрясение.
1102. Северное солнце. Затмение луны и солнца.
1103. Саранча.
1108. Наводнение.
1110. Знамение в Печерском монастыре.
1125. Бездождие и засуха.
1124. Бездождие.
1187. Затмение солнца.
1196. Землетрясение.
1250. Сильное землетрясение, затмение солнца, засуха.
1552. Моровая язва или Черная смерть, опустошительная по всей Европе и Азии.
1376. Моровое поветрие.
1419. Морь.
1624. Морь опустошил город и Лавру.
1710—1711. Моровая язва крайне опустошила весь город и монастыри, кроме Златоверхого-Михайловского. Описание сего бедствия находится в Академии Св. Варнавы, лист 55.
1770—1771. Бедствие от морового поветря, умерло около шести тысяч человечьих.
1839, Май 25 дня. В продолжении целого дня был проливной дождь с громом и молнией; 26-го же дождь шел еще сильнее, и в два часа наполнил водою всю улицу и каменные, находящиеся по обеим сторонам оных. С Печерских и Старо-киевских гор слетело воды с чрезвычайной стремительностью в улицу Крестовоздвиженную и падались там (от дома Театрального, второй Киевской Гимназии, до почтовой станции) на 3 аршина, наполнил 18 частных домов с обеих сторон улицы и нанесла великое количество земли во дворы. Начальство немедленно предприняло нужно вмешательство для проведения воды по направлению от Театра и Государева Сада; и едва это приняли в исполнение, как вода сильно устремилась, повалила заборы, понесла с собою балки и все, что находилось на дворах. Накопление столь великой массы воды произошло с удивительной скоростью, и двадцать женщин, находившихся в нижнем этаже и не успевали удалиться оттуда, сдавались жертвой этой стихии. Вообще, вся хождеве затопленных домов потеряли значительный убыток; много вещей и запасов испорчено, или унесено, многие домы повреждены. На почтовой станции (близ бывшей заставы) 1 амбар потонул; много почтовых повозок, саней, збори и сена снесено водою. В прачечных домах стирки всех людей. В Печерской части, ниже Военного Госпиталя, поднято и опрокинуто 12 деревянных домов, примерно, одинаковых, никто не погиб. На Подоле образовались части Андреевской горы; разорбили один дом, находившийся у подошвы этой горы; и умертвили одну, живущую в этом доме, женщину. В Новостройной части было затоплено 107 домов до значительной высоты. Почти во всех улицах города повреждены мостовая, тротуары и заборы; в тех местах, где вода с улиц не выходила, скопилась, образовалась глубокая яма. Андреевская слобода с Печерска на Подол оттого повреждена, что только с трудом можно было по оному ходить. Мосты через каналы или снесены, или значительно разрушены. Лыбедская, тать, на Васильковской почтовой дороге, в двух местах прорвана; много, находящихся там, мельниц, были частично разобраны и снесены, частию весьма повреждены. Также кирпичный завод, принадлежащий Приказу Общественного Празднеств, потерпел значительное повреждение. Даже старожилы Киева не знают такого дождя и подобного наводнения (St. Petersburgische Zeitung. 1839, № 128).
При сочинениях, в которых описываются физические предметы, рисунки составляют весьма важную часть. Подробные планы местностей, планы и фасады зданий и памятников, рисунки видов и оставшихся исторических предметов: все это необходимо для дополнения и объяснения текста. Но гравюры и литографированные изображения чрезвычайно дороги, особенно для частного человека без всяких средств; требования же на книги, коих предмет состоит в разысканиях древности, очень незначительны. Вот причины, почему при этом сочинении, кроме нескольких планов и одного вида, не было возможности приложить побольше рисунков и чертежей. Для любителей же укажем, по крайней мере, на изданные или известные уже.

Планы и рисунки отдельно:

1) Планъ города Киева, снятый около 1816 г., помѣщенный при книгѣ «Краткое Описание Киева, Берлинскаго, 1820.» Планъ этот довольно вѣренъ; но въ немь представлено много такого, что только предполагалось, но чего не было нѣтъ; кроме того, съ 1816 до 1846 г. произошло много перемѣнъ. Но превосходный планъ города изданъ въ
ПРИБАВЛЕНИЕ IV. ОРИСУНКАХЪ И ЧЕРТЕЖАХЪ.

251

1846 года Военно-Топографическимъ Депо при 'Главномъ Штабъ въ С. Петербургѣ, на двухъ листкахъ, съ Русскимъ, или Французскимъ, объясненіемъ. Маштабъ въ одномъ Англійскомъ дюймѣ 200 сажен.

2) Рисунки, изданные Кіевопечерскою Лаврою: 1) Видъ Лавры,
3) Планы обѣихъ печеръ на одномъ листѣ. 3) Планъ и фасадъ колокольни. 4) Образъ Усненія Богоматери.

3) Рисунки, изданные въ 1846 г. Дауферомъ: 1) Видъ Лавры отъ Св. Вратъ. 2) Видъ Кіева изъ-за Днѣпра. 3) Площадь Театра. 4) Старый Кіевъ со стороны Государева сада, и 5) Толкучій Рынокъ на Подолѣ.

Сочиненія, содержащія рисунки и виды Кіева:

4) Планъ церкви Св. Ирины. Журн. Мин. Нар. Просв. Дек. 1836.
5) Планъ Стараго Кіева въ 1832 г. Глаголева, Статистическіе материалы.

6) Исторія Малороссіи, В.-Каменскаго, изд. 2 и 3, содержитъ изображеніе памятника Кн. Острожскаго.

7) Путешествіе Глаголева содержитъ видъ Лавры.
8) Памятная книжка на 1842 г. при Главн. Штабѣ въ Спб.—Видъ церкви Св. Апостола Андрея.

9) Очерки Россіи, Вадима Пассека. Кн. I. Спб. 1838 г. — Виды Кіева и Крестатика.

10) Кіевъ въ началѣ своего существованія и пр., Н. Самойлова. М. 1834: содержитъ планы и фасадъ церквей Трехсвятительской и Преображенской.

11) Златый Врата Ярославовы, Н. Самойлова. М. 1834, съ рисункомъ.

12) Златый Врата въ 1651 г. Свѣрный Архивъ 1820 г., № 1.
13) Краткое историческое описание Десятинной церкви. Спб. 1829 г.—Планъ древней, планъ и фасадъ новой, Десятинной церкви и рисунокъ гробницъ.

14) Планъ древней Десятинной церкви. Отечественные Записки, Мартъ 1825 г.

2) Михайловскаго монастыря. 3) Новой Десятинной церкви, и 4) Андреевской церкви: все довольно неглубко.

16) Картины Россіи и пр., изъ путешествій Свиньина, изд. Делакра; тутъ видъ Кіева, и внутренний видъ пещеръ.
Приложение к изъяснению плана города Киева.

17) Описана Киев, Берлинского, содержится, кроме плана города: Надпись на ствне Десятинной церкви, и 2) Надгробие Ярослава.
18) Описана Киево-Печерская Лавра, изд. 2.-Планы на церквь 1830 и 1836 годов.
19) Описана Киево-Софийского Собора. 1825 г. В нем: 1) Наместная икона, 2) Ярославов надгроб, 3) Планъ и фасадъ Софийского Собора.

Но самое богатое собрание рисунков содержится в "Обозрении Киева въ отношении къ древностямъ, издан. Ив. Фундуклея. 1847 г. В немъ 62 рисунка.

21) Галерея Киевскихъ достоприимительныхъ видовъ и древностей, изд. Семеновскаго и Гаммершильда. Киевъ. Съ 1857 г. выходит ежемесячно по двѣ тетради въ б. 4-му, съ двумя картинами и текстомъ.

22) Изъ числа ненадежныхъ рисунковъ заслуживаютъ особой хвалы находящіяся при "Путешествіи по России въ 1809 и 10-мъ годахъ Ст. Синъ. Бородинина, археолога Ермолаева и художника Иванова." Изъ 19-ти рисунковъ большая часть представляетъ мозаичное изображеніе Софийского Собора.

23) Въ теченіи двадцати лѣтъ авторъ сего сочиненія составилъ собрание рисунковъ и чертежей, простирающееся до двухъ сотъ, въ коихъ большая часть рисована имъ самимъ.

V.

Изъясненіе плана города Киева.

I. Печерск.

1. Выдубицкой монастырь, или Выдубичи.
2. Мѣсто Краснаго княжескаго (Всеволожа) двора.
3. Неводницкая пристань.
4. Мостъ деревянный на плотахъ чрезъ Днѣпро.
5. Нѣсколько озеръ, изъ коихъ одно въ древности называлось Добоскимъ.
6. Село Звѣринецъ съ церковью Рождества Св. Іоанна Предтечи.
7. Городской каменный острогъ; вблизи онаго кладбища.
8. Мѣсто села Предновкина, а съ 1836 г. Лыбедская часть, съ деревнями церковью Св. Владимирова.
9. Домъ штаб-исповѣдника Княза Преображенскаго.
10. Каменный Затонъ.
11. Место Торжковской могилы.
12. Печерская крѣпость, въ ней: а) Лавра, Соборъ, б) Больничный монастырь съ церковью Св. Николая. в) Трапеза съ церковью Св. Апостоловъ Петра и Павла. г) Колокольня. д) Типографія. е) Ближняя пещеры съ Воздвиженской церковью. ж) Дальнія пещеры съ церквами Рождества Пресвятой Богородицы и Зачатія Св. Анны. з) Приходская церковь Св. Теодоріи. и) Приходская Воскресенская церковь. ѵ) Арсеналъ и другія казенные зданія. ж) Преображенская церковь, въ древности село Берестово съ церковью Св. Апост. Петра и Павла.
13. Пустынно-Николаевскій бывшей, теперь Военный, Соборъ.
14. Урочище Красниція и Спасской взвозъ.
15. Аскольдова могила или Угорское урочище, на которомъ теперь церковь Св. Николая и кладбище.
16. Церковь Св. Николая Слуцка, какъ соборная Пустынно-Николаевского монастыря.
17. Площадь, мѣсто деревянной церкви Св. Владиміра, перенесенной къ Лыбеди. См. № 8.
18. Новый базаръ или Торговая площадь, съ церковью Св. Ольги; до 1817 г. былъ здесь деревянный костелъ.
19. Артиллерійская лабораторія и конюшни.
20. Военная Госпиталь.
21. Новая Слобода.
22. Виноградный казенный садъ на Кловѣ.
23. Ретраншементъ и редуты около всего города.
24. Первая Гимназія, въ старину Кловъ, Стефанецъ, Германецъ.
25. Городская Госпиталь на Паниковщинѣ и уничтоженное Нѣмецкое кладбище.
26. Лютеранская деревянная кирка.
27. Домъ Дворянской Комиссіи, на Старой Ивановской дорогѣ отъ Старого Города въ Печерскій монастырь.
28. Провалье.
29. Присутственная Мѣст.
30. Государевъ Дворецъ и Садъ. Заведеніе искусственныхъ минеральныхъ водъ.
31. Театръ деревянный на Крещатикѣ, между коего проходить дорога Михайловская или Александровская съ Печерска на Подольѣ.
Прибавление Υ. Изъяснение плана города Киева.

32. Крещатиковая улица отъ Государева Сада до Лыбедской части.
33. Крещатикъ, урочище, гдѣ: а) Источникъ съ памятникомъ Св. Владимира. б) Торговый бани. в) Кузницы. Отъ ея по берегу Днѣпра внизъ до № 15 Кирпичные Заводы.
34. Мѣсто острова или остатка берега при бывшемъ устьѣ рѣчки Починны; смыть Днѣпромъ въ 1829 г.

II. Старый Киев.
1. Крѣпостные валы около Стараго Города и внутри онаго; отчасти срыты.
2. Католическій костелъ Св. Александра и домъ для доминикановъ.
3. Золотоверхо-Михайловскій монастырь; въ немъ: а) Соборъ. б) Трапеза. в) Келия. г) Мѣсто монастыря Св. Димитрія.
4. Древнее Пересипецѣ, теперь Печерское Отдѣленіе Стараго Киева.
5. Боричеевъ взвозъ; внизу Чертово Bereміче.
6. Церковь Трехсвятительская; она при Владимірѣ I была во имя Св. Василия, на мѣстѣ Перунова капища, въ Дворѣ Теремном.
7. Мѣсто монастыря Св. Андрея или Янича.
8. Мѣсто монастыря Св. Теодора или Ватicha.
9. Десятинная церковь.
10. Мѣсто въ древности Бабина Торжка.
11. Мѣсто Крестовоздвиженской церкви 1212 года.
12. Церковь Св. Апостола Андрея. Отъ сей церкви до Трехсвятительской (№ 6) было въ древности мѣсто Теремныхъ Дворцовъ: Св. Ольги, Св. Владиміра, Ярослава, Великаго и Новаго.
13. Киевскія или Батыевъ ворота, предъ коими въ древности былъ мостъ.
14. Троицкая деревянная церковь съ площадью, на коей стоялъ прежде архієрейскій конюшенный дворъ, а въ древности былъ Глѣбовъ.
15. Златоустинская деревянная церковь.
17. Мѣсто Лядскихъ вратъ въ древности.
18. Церковь Св. Георгія.
19. Церковь Св. Ирины, къ западу отъ Лядскихъ вратъ.
20. Остатки отъ Златыхъ вратъ.
21. Университетъ на Панковщинѣ.
22. Церковь Срѣтенская, деревянная.
23. Львовская ворота, башня конѣ Хитомирская застава.
24. Военесенская деревянная церковь на Кудрявцѣ.
III. НА ПОДОЛѢ.

1. Церковь Рождества Христова на Александровской улицѣ.
2. Домъ Управы Ремесленныхъ цеховъ.
3. Церковь Покровская, надъ коей возвышается гора Вадыхальница.
4. Церковь Св. Николая Доброго, вблизи коей, къ сѣверозападу, Городская Дума.
5. Ручей Киянка, протекающий на Гончарахъ и Кожелякахъ.
6. Гора Киселевка.
7. Церковь Михайловская, послѣ сгорѣвшей Воздвиженской на Кожелякахъ.
8. Ручей Глубочица, въ соединеніи съ Киянкою, составляетъ каналъ (канаву) на Подолѣ, и раздѣляетъ оный на два полувы.
9. Флоровский Вознесенской дѣвицій монастырь.
10. Петропавловский монастыръ съ Семинаріею.
11. Церковь Успенская или Пречистая.
12. Самсоновскій фонтанъ, возлѣ коего былъ до 1811 г. Магистратъ.
13. Гостинный дворъ.
14. Церковь Св. Екатерины.
15. Контрактовый Домъ.
16. Братскій Богоявленскій монастыръ: а) Соборъ. б) Академія, и в) Библіотека.
17. Церковь Свят. Пророка Илии, вѣроятно, на мѣстѣ древнейшей соборной церкви Св. Илии.
18. Домъ Семинаріи или Бурса.
19. Церковь Св. Николая Набережнаго.
20. Церковь Воскресенская.
21. Церковь Св. Николая Притиска.
22. Мѣсто, гдѣ въ древности былъ Копыревъ Конецъ, монастырь Св. Симеона и церковь Св. Иоанна.
23. Гора Скавика, въ древности Щековица, или Олегова могила, теперь кладбище съ церковью Всѣхъ Святыхъ.
24. Церковь Цареконстантиновская.
25. Волосовая улица.
26. Церковь Введенская; близъ церкви стояло въ древности кипище Волосова, потомъ церковь Св. Власія.
27. Мѣсто, называемое Притыка, подверженное разоренію отъ реки Дніпра.
28. Пункты, означающій продолженіе бывшаго берега рѣчки Почаны, отмѣтаго Дніпромъ отъ Киевоподола.
29. Йорданское или Чернечье озеро на Оболони.
30. Церковь Св. Николая, отстоящая от Йорданского монастыря, на слободе, называемой Плоское.
31. Урочище Юрковщина или Юркевич.
32. Урочище Копылово, близ него в древности Желань.
33. Дом для съяснящих.
34. Вычин Кирилловский монастырь, в котором: а) Церковь Сострадания Св. Духа. б) Домы для инвалидов.
РОСПИСЬ КИЕВУ.

В нынешнем во 190-м (1682) году в Киеве в Приказной избе выписано:

Град Киев на высоких горах над рекою Днепром, основание земляной вал кругом. По мере меньшего верхнего Города, с проезжими вороты с с выводами, сто 26 сажень с полусаженью; около того меньшего города земляные выводы.

Киевской вывод и проезжие ворота, что кадят в нижней Киев Город. В киевским воротам железная решетка большая не вставлена, для того, что вывод не в отдалении.

Воздвиженской вывод по мере кругом 30 сажень с аршином.

Да (до) николаевских ворот валу 47 сажень 2 аршина.

Николаевские ворота. Поверх ворот валу 12 сажень; от тых ворот до трещвятских ворот 63 сажени. Трещвятской вывод кругом 43 сажени с полуаршином; вылавная калитка.

Воеводской вывод. От того выводу до Михайловских ворот 46 сажень.

Михайловские ворота брусные; перед вороты подемной мостъ.

От ворот до Михайловского выводу 26 сажень с полуаршином.

Михайловской вывод кругом 49 сажень с полусаженью.

От того выводу до соеёских ворот и до выводу 91 сажень.

Соеёскie ворота и вывод и деревенная башня, по мере кругом вывода 47 сажень с полусаженью; перед вороты подемной мостъ.

От того выводу до наугольного выводу 50 сажень. Наугольной вывод, что к боярику и к Кожемяцкой Слободъ, в калитки кругом вывода 27 сажень без полуаршина.

33
РОСПИСЬ КИЕВУ.

От того выводу до Петровского выводу 35 сажень с полусаженью.
Петровской выводъ 18 сажень съ полусаженью. От того выводу до
Предотеческого выводу 47 сажень съ полусаженью.
Предотеческой выводъ 21 сажень безъ полуаршина. От того выводу до
Рожественскаго выводу 33 сажени с аршином.
Рожественской вывод 18 сажень безъ аршина. От того выводу до
киевских воротъ 41 сажень с полусаженью.
В меньшомъ же Городе церкви.
Церковь ружная каменная во имя Рожества Пресвятаго Богородицы,
Десятинная, трапеза деревянная.
На житномъ дворѣ церковь каменная, ветха, во имя трехъ Святителей.
Василия великаго; Григория богослова, Ивана Златоустого. На том же Дворѣ с хлѣбными запасы 9 анбаровъ больших, 3 малых, 2 анбара с солью.
Приказная изба.
Около приказной избы 6 погребовъ с выходами каменными, в томъ числѣ у одного погреба выход выложенъ дерномъ, з денежною и з зеленою (пороховою) казною и з гранаты.
4 анбара большихъ, гдѣ устроены пушки и ружье, да питьй построен вишовъ. 4 колодезя, в глубину по осми, и по 9, и по 10 сажень.
5 двора, гдѣ стоятъ болыръ, и окольничье, и воеводы. 2 двора, гдѣ стоятъ дѣвки.
Дворъ, гдѣ стоятъ полковники.
Дворъ, гдѣ живеть протопопъ. Дворъ, гдѣ живетъ попъ. Дворъ киевского войта. Кузнѣца. Ручная мельница.
Большой земляной городъ, по мѣрѣ кругомъ 2039 сажень с полутретьемъ аршиномъ.
Около большаго города земляные выводы. Отъ воеводского выводу, что у малаго города, проезжая Михайловскаго калитка во рву; по мѣрѣ отъ вывода до той калитки 26 сажень.
Отъ калитки до выводного рогу 51 сажень.
Отъ того выводного рогу до другого выводного къ рогу, что у по перечнаго валу за Михайловскимъ монастыремъ до калитки 111 сажень.
Противъ колодца Крещенка калитка, что ходятъ къ малому Городку, что на пеперской Горѣ; въ томъ мѣстѣ валу въ длину 75 сажени с полусаженью.
Отъ той калитки загороднаго стараго валу, что обведенъ около болтраку, 105 сажень.
РОСПИСЬ КИЕВУ.

От той же калитки до выводного рогу и до стены 39 сажень.
От того рогу до входа, что в архангельской выход входят, 44 сажени. Архангельской выход 32 сажени. У архангельского выхода ходь в ровь.
От архангельского выхода до башни 41 сажень; отъ башни до пещерных воротъ 137 сажень. К пещерским воротамъ идучи, на львой сторонѣ подлаз; возле того подлаза ходь в ровь.
Пещерские ворота и выводы, в воротахъ железная решетка вверху. По мѣрѣ Печерского вывода 47 сажен. Перед вороты подемной мостъ; в пещерских ворота в долину . . . .
В пещерской монастырь возле вывода з Пещерскихъ воротъ, на львой сторонѣ калитка, на правой сторонѣ калитка ж.
От пещерских воротъ до трюцкого вывода 120 сажень; на львой сторонѣ к выводу сквозь большой вал подлазъ, подле того подлазу ходь в ровь.
Трюцкой вывод по мѣрѣ кругомъ 14 сажень, подле вывода в нижнем бою ходь в ровь.
От того вывода до нового вывода, что у поперечнаго валу, 124 сажени; в том же мѣстѣ вылазная калитка; по правой сторонѣ подлаз сквозь большой вал.
Противъ поперечнаго валу вывод, да въ валу дѣвъ вылазныя калитки. По мѣрѣ около вывода 9 сажень; по правую сторону выводовъ подлазъ сквозь большой вал, да въ нижнем бою ходь в ровь.
От того вывода и от поперечнаго валу до Золотых воротъ 91 сажень; у нобату калитка и подлаз сквозь большой валъ.
Золотые просажне ворота. Перед вороты вывод, перед вороты подемной мостъ.
У Золотыхъ же ворот промеж каменных стын проезжае ворота, да сверху ставлена железная большая рѣшотка. Передь Золотыми Вороты выводь земляной, по мѣрѣ кругомъ 45 сажени; в Золотые ворота вдаться к рѣкѣ Льбедь. У Золотыхъ воротъ калитка. По правую сторону Золотыхъ воротъ сквозь большой валъ подлазъ, да ходь в ровь.
Отъ Золотыхъ воротъ до Георгиевскаго вывода 73 сажени. Георгиевской выводъ по мѣрѣ кругомъ 24 сажени.
От того вывода до Сергииевскаго вывода 149 сажень; мѣжъ Георгиевскаго и Сергииевскаго выводовъ сквозь большой валъ подлазъ, возле подлаза ходь в ровь.
Сергииевской вывод по мѣрѣ околоewe 9 сажень; отъ того вывода до наугольного раскату, что противъ пробитого валу, 166 сажень. И против отводного Городка ходь в ровь, да сквозь большой валъ подлазъ.
Наугольной вывод, что над Веселыцким выходом, 11, и ход сквозь большой вал во Веселыцкой вывод.

Веселыцкой вывод по меру кругом 51 сажень; от Веселыцкого вывода до Львовских ворот 70 сажень без поларшина. Меж Веселыцкого вывода и Львовских ворот сквозь большой вал подлазь.

Львовские прозяжие ворота. Перед вороты за рымъ вывод, в воротах вверху решотка большая железная; около вывода, что перед вороты, по мере кругом 72 сажени.

От Львовских ворот до Кириловского возва 94 сажени. Кириловской возвоз. От узвоза до угла валу 28 сажень. Против Кириловского возва сквозь большой вал подлазь. От угла съ большого вывода 37 сажени.

Вывод большой по мере около ево 45 сажень. От того вывода до Николаевского раскату валу 50 сажень.

Николаевской раскат. Отт того угла, что над боряком, валу 101 сажень; отт угла чрез борякъ, что у торговыхъ баны, до Петровскаго вывода, что у малого городка, 53 сажени, против бань же в выводе 2 калитки.

В большом Городе 2 поперечные валы. Около Михайловского монастыря до рва, что у малого городка, против Михайловского вывода валу в длину 210 сажень с аршином; в том же валу сквоз вала вылашная калитка.

У Михайловского вывода прозяжие большие ворота, чрез ров подъемной массы, по конец валу через ров поставлен острогъ на 14 сажень.

Другой поперечной вал от Михайловского вывода вдоль через город придет, и старому большому валу, что близко Золотыхъ воротъ в длину 426 сажень с аршином.

Сквоз тому то вала здьены 3 вылашные калитки. Да в том же валу двои прозяжие ворота.

Всего того большого земляного вала и башни и с выводы и с поперечными валами по мере 2127 сажень, 2 аршина.

В том же большом городе:
Совмсской монастырь, ограда деревянная; в немъ церковь каменная Соей, премудрости Божия, в пределъ 6 престолъ, Рождества пресвятых Богородицы, Архитектура Михайла, Святыхъ верховных апостолов Петра и Павла, Благовещене Пресвятых Богородицы. На верху Николая чудотворца, Святаго апостола Андрея первозванного. *

* Въ рук. описной первозванного.
РОССИЯ КИЕВЕ.

В том же монастырь церквей деревянная теплая с трапезой святаго великомуцехника Теодора Стратилата.

Михайловской монастырь, что словеть Златоверхова, в нем церковь каменная во имя Архистратига Михаила; в пределах три престола, Вход въ Ерусалимъ. Введение в церковь Пресвятые Богородицы, да святой великомуцехницы Варвары, и мощи ей.

Дворы:

Двор Киево Печерского монастыря, дан ему во 185-м (1675) году для осадного времени.

19 дворовъ, гдѣ стоятъ Генералъ Масоръ и Столники и Полковники и Подполковники (въ подлинныхъ ошибкой и пополполовники).

Дворъ, гдѣ дѣлаютъ зелень (порохъ) и огнива; кружечной дворъ.

Почтовой дворъ, на немъ 41 лошадь.

Мельница вѣтреная. У начальных людей 33 двора, у подачих 9 дворовъ, у рейтаръ 82 двора, у жилых стрелцовъ 129 дворовъ, у салдатъ 86 дворовъ.

122 избы, покрыты дранью и лубемъ и тросникомъ; живутъ во 110 избахъ Московскихъ стрелцов.

Около большого и меншаго землянаго валу учинены зарвонныя башни (бойницы) и рвы; а за Ряйскими и за Золотыми и за Печерскими вороты от реки Лыбеди устроены пять отводныхъ городковъ земляных.

Адин против всесвятскаго вывода городокъ, по мѣре кругомъ 46 сажень. А другой городокъ по мѣре кругомъ 42 сажени.

По правую и по лѣвою сторону Золотыхъ воротъ, по обе стороны дороги, за большимъ валомъ 2 города земляныхъ, одинъ по мѣре кругомъ 170 сажень съ полусаженью; въ томъ же городкѣ къ рекѣ Лыбеди 9 подкоповъ. Другой по мѣре кругомъ 137 сажень; въ томъ же городкѣ къ рекѣ Лыбеди 8 подкоповъ.

По правую сторону Троецкаго выводу отводной же, пятью городокъ по мѣре кругомъ 8 сажень.

Въ тѣхъ отводныхъ городахъ въ зарвонныхъ бояхъ 45 подкоповъ. Противъ тѣхъ же городковъ сквозь большой валъ здѣлано 5 подлазовъ. Да противъ Кожемяцкой слободы, сквозь большой же валъ, подлазъ и ходъ въ ровъ.

По большому и по меншему городу и въ обарахъ снаряду: Пушка мѣдная, прозваніе левъ, 8 пушекъ Галаанскихъ мѣдныхъ, 89 пищалей мѣдныхъ розныхъ статей, 10 пищалей розныхъ статей, 13 пушекъ мѣдныхъ верховыхъ, розныхъ статей, 10 дробовыхъ, 3 тюека, 134 пищали. Къ нимъ розныхъ статей 49233 ядра пущечныхъ, 4168
роспись киеву.

Ядер на петлях, 4454 ядра на роздвигных прутьях, 7662 ненарядных розных статей больших 1438 гранат нарядных больших, 15 ядер огнестрельных, 44771 гранат ручных, нарядных и ненарядных, 8742 пуд, 55 гривенок с полугривенкой зелена пушечного и ручного, 471 пуд, 35 гривенок свинцу, 2022 пуда, 28 гривенок уестил, 6707 пуд, 25 гривенок пенки, 157 пуд, 16 гривенок с полугривенкой селитры.

Малой городок старого строения, что на Печерской горе, кругом выводом 125 сажень, весь худ и обвалился.

Киев Нижний Город, где Киевской волты с мещаны живуть, от Киселевой горы до Крешатской башни, по муре по осыпи и острогу кругом 1530 сажень с полусаженью, а огорожа острога, а инде забрано в забор досками; в том нижнем городе Кожемяквые ворота к Шка-виной горе; Ерданские ворота, задать к Ерданскому и к Кириловскому монастырьем; Воскресенские ворота, задать.

Церковь деревеная Боголюбления Господа Бога и Спаса нашего Ису-са Христа; в том же монастырь школы, учител по Латыни.

Церковь деревеная Преображения Господня, церковь деревеная Воскресения Господня, церковь деревеная Преображения Господня, церковь деревеная Глыбы и Бориса, да трапеза Ioanna Предотети, церковь святого Ильи Пророка, церковь Николая набережного, церковь Доброго Николы, церковь Василия Великого, церковь Рождество Христа.

Ороловской девичь монастырь; в нем днв церкви деревянные во имя Фрола и Лавра.

В Киеве в нижнем городе и в Кожемякской слободе мещанских и казачьих 635 дворов.

На пристани на берегу реки Днепра 3 порома перевозных. В прошлом во 189-м году через реку Днепр и Чертоку и на зави-вах наведен был мост на 66 бойдаках да на 39 плотах. По муре мосту и плотов в длину 552 сажени, в ширину в 4, и в пол 5 сажени.

Да на Киевской старанъ по берегу реки Днепра прежнего мосту на источниках и на грядах 298 сажень, всего сто 8 сажень.

Киевпеченерской монастырь и мщечко на высоких горах.

От Киевского болого города и валу, от ворот, что соловуть Пе-черские, от тых ворот через поля к Печерскому монастырю до камен-ного столба, что против Николаевского Пустынного монастыря, по муре сто 80 сажень.
роспись киеву.

Каменной столбъ стоитъ среди поля, на немъ образ Святителя Христиа Николая чудотворца; отъ того столба до Печерского местечка и до башни, что слобет Киевская, по мѣру дорогой 440 сажен.

Предъ Печерскимъ мѣстечкомъ посадъ, а на посадѣ живутъ Печерскаго монастыря и иныхъ монастырей подданные, которые отъ вонинскихъ людей изъ деревень и изъ селъ бежать поселились.

А на посадѣ церковь каменная во имя Преображения Господня. Около Печерскаго монастыря учнень валъ во 187-мъ (1679) году по приказу Гетмана Ивана Самойловича войска Запорожского казаками, въ то число, какъ у Киева были для оспору неприятельскихъ Турскихъ людей бои и воевody со многими ратными людьми и Гетманъ Иванъ Самойлович съ войскомъ Запорожскимъ.

Въ Печерскомъ мѣстечке Киевская продѣальная башня; отъ той башни до Василковской башни 123 сажени.

Въ Василковскую башню въ продѣальное ворота вдѣть къ рекѣ Лыбеди и до Василкова.

Отъ Василковской Башни и продѣальныхъ воротъ до Пятницкой башни и до воротъ 360 сажень. Въ Пятницкие ворота вдѣть на Зверинецъ и на Неводницкой перевозъ, что на рекѣ Днепръ, і въ Выдубецкой монастырь. А Выдубецкой монастырь черезъ болракъ и черезъ гору будетъ отъ Печерскаго монастыря съ полверсты.

Въ Выдубецкомъ монастырѣ церковь каменная чудо святаго архимандрита Михаила.

Отъ Пятницкой башни и отъ воротъ до угла, что отъ реки Днепръ, валу 100 саженъ, отъ Днепра ж болраками и горами неогорожено, будетъ съ трiesta саженъ; отъ угла до Киевской продѣальной башни 350 сажень. Всего около печенскаго монастыря и мѣстечка по валу и по болракамъ и по горамъ 1313 сажень.

Въ печенскомъ мѣстечкѣ и монастырѣ церковь каменная большая Успенія пресвятыхъ Богородицы.

Противъ монастыря Вознесенской девичей монастыръ, въ монастырѣ церковь деревянная Вознесенія Господня.

На торгу:

Церковь деревенная преподобнаго отца Теодосія Печерскаго, церковь деревенная Воскресенія Господня, церковь деревенная святые великомученицы Параскевы, церковь деревенная на виноградномъ огородѣ Рождества Господне.
РОСПИСЬ КИЕВУ.

Два пещеры к реке Днепру в горах, где останавливают преподобные святые пещерские. Над первою близкою от монастыря пещерою церковь деревенская Воодвиження честнаго Креста Господня, словеть Антониево-на пещера.

Над другою пещерою церковь построена навоз каменная преподобнаго отца Феодосия.

Великого княжества Киевского:

Во 162-м (1654) году были Бояре и Воеводы: Бояринъ и Намѣнникъ Ростовской Князь Федоръ Семеновичъ Куркинъ.

Бояринъ и Намѣнникъ Галицкой Князь Федоръ Одоровичъ Волконской. Дьякъ Андрѣй Немировъ.

Во 164-м (1656) году Околничей и Воевода Андрей Васильевичъ Бутурлинъ, Григорей Петровичъ Сафоновъ. Дьякъ Василий Герасимовъ.

Во 166-м (1658) году Бояринъ и Воевода и Намѣнникъ Блозерскій Василий Борисовичъ Шереметьевъ, с нимъ товарищи Стольники Князь Юрья Никитичъ Борятинской, Иванъ Ивановичъ Чаядевъ, Дьякъ Алексѣи Пониковъ.

Во 169-м (1661) году они же Стольники и Воеводы Князь Юрья Никитичъ Борятинской, Иванъ Ивановичъ Чаядевъ, Дьяки Иванъ Татариновъ, Тимоѳеи Савлуковъ.

Во 169-м же году Воеводы Иванъ Андреевичъ Ржевской, Алексѣи Авраамовичъ Мещериновъ, Дьякъ Тимоѳеи Савлуковъ.

Во 170-м (1662) году Думной дворянин и Воевода Иванъ Ивановичъ Чаядевъ, Дьякъ Тимоѳеи Савлуковъ.

Во 173-м (1665) году Околничей и Воевода Князь Никита Яковлевичъ Льовъ, Дьякъ Денисъ Савлуковъ.

Во 174-м (1666) Бояринъ и Воевода Киевской Намѣнникъ Смоленской Петръ Васильевичъ Шереметьевъ; с нимъ Стольники и Воеводы Князь Константинъ Остаповичъ Щербатовъ, Петръ Тимоѳѳевичъ Измайловъ. Дьяки Денисъ Савлуковъ, Иванъ Рубцовъ, Михаилъ Кузовлевъ.

Во 177-м (1669) году Околничей и Воевода Киевской и Намѣнникъ Звенигородской, Князь Григорей Алексеевичъ Козловской, Стольникъ и Воевода Князь Тимоѳеи Алексеевичъ Козловской, Дьякъ Иванъ Матвѣевъ.

Во 181-м (1673) Бояринъ и Воевода Киевской и Намѣнникъ Нижегородской, Князь Юрья Петровичъ Трубецкой, с нимъ товарищи Окол-
ничей и Воевода и Наместник Галицкої. Князь Данила Степанович Великого Галицкого, Столник и Воеводы Алексій Дмитриевич, Єгоръ Иванович Колтовский, Дьяки Тимофея Безсонова, Ивана Калитина.

Во 185-м (1675) году Боярин и Воевода Киевской и Наместник Болгарского Алексей Андреевич Голицын, с нимъ Столникъ и Воевода Князь Яков Васильевич Хилковъ, Околничей Матвей Степанович Пушкинъ, Дьяки Иван Калитин, Иван Рагозинъ, Борис Ерусляновъ.

Во 186-м (1677) году Околничей и Воевода и Наместник Калужской Алексея Петрович Головинъ, Дьякъ Иван Кучецкой.

В томъ же году Бояринъ и Воевода Киевской и Наместникъ Удорской Князь Иванъ Борисович Троекуровъ, с нимъ Околничей и Наместникъ Мединской, Иван Иванович Ржеевской, Дьяки Иван Кучецкой, Григорей Протопоповъ.

Во 186-м (1678) году Бояринъ и Воевода Киевской и Наместникъ Волынский Князь Михаилъ Андреевичъ Голицынъ, с нимъ Столникъ и Воевода Князь Єгоръ Михайловичъ Каркалинъ, Думной Дворянинъ Григорей Степановичъ Карпуковъ, Дьяки Григорей Богдановъ, Илья Колаковъ.

Во 187-м (1679) году Бояринъ и Воевода Киевской и Наместникъ Дорогобужской Князь Євгений Семеновичъ Урусовъ, с нимъ Околничей и Воевода Князь Данила Авноасьевичъ Борятинского, Думной Дворянинъ Иванъ Петровичъ Лихаревъ, Дьяки Полуектъ Истоминъ, Климъ Судейкинъ.

Во 188 м (1680) году Околничей и Воевода и Наместникъ Шацкой Ивань Волшои Савостьяновичъ Житровъ, с нимъ Столникъ и Воевода Василий Лаврентьевичъ Пушечниковъ, Еремей Авноасевичъ Пашковъ, Дьяки Константинъ Михайловъ, Иванъ Казаковъ.

Во 189-м (1681) году Думной Дворянинъ и Воевода и Наместникъ Карачевской, Леонтий Романовичъ Неплюевъ, Дьяки Костянтинъ Михайловъ, Иванъ Казаковъ.

В томъ же году апрѣля зб 20 числа Бояринъ и Воевода Киевской и Наместникъ Смаленской Петъ Васильевичъ болшои Шереметевъ, с нимъ в товарищяхъ сынъ вѣо Єгоръ Петровичъ Шереметевъ, Леонтий Романовичъ Неплюевъ, Дьяки Сидоръ Поплавской, Дмитрій Єдоровъ.

Сходно:

Околничей и Воевода и Наместникъ Белскій Иванъ Єдоровичъ Волынской. У него же в товарищахъ Думной Дворянинъ Кирило Осиповичъ Хлоповъ, Дьякъ Павелъ Симоновъ.
госпись киеву.

II августа съ 1-го числа 189-го году Боярин и Воевода Петръ Васильевичъ большой Шереметьевъ иис киева пошлють въ Москву.

А на службѣ Великого Государя въ Киеве вѣльно бысть по прежнему Околничему и Воеводѣ Киевскому и Намѣснику Белскому Ивану Одоровичу Волинскому. Да съ нимъ Дьяки Дмитрѣй Одоровъ, Павелъ Симоновъ.

А на перемѣну сказано въ Киевѣ Боярину и Воеводѣ въ Киевѣ бысть Боярину Князю Петру Семеновичу Прозоровскому съ товарищи.

Эта драгоцѣнная "Госпись Киеву" напечатана сдѣсь съ современного списка (почерка размащцаго, въ четвертку на 38½ лист., принадлежашаго Императорскому Обществу исторіи и древностей Российскихъ и значащагося въ Каталогѣ его библиотеки подъ № 104-мъ, отд. 1-го. Она переплетена вмѣстѣ съ «Книги межевыя Игнатовскихъ Полянъ (Нижегородской губ.) 7143 (1635) г.» (на 12 л. разного почерка), занимающими первое мѣсто, и разной подьячей шелочью (на 6 лист., тоже разного почерка), Суда по слѣдующей Польской поговоркѣ, написанной на выходномъ листѣ другимъ, но того времени, почеркомъ: «Boże la-kawy, przyni placz krawy i podoioncych liudziey.» списокъ этотъ, вероятно, писанъ въ самомъ Киевѣ, или его окрестностяхъ.

0. водянскии.
1. Варяжские пещеры и дальней монастырь Печерский.
2. Печерский монастырь 1051 года.
3. Церквь Св. Апостола Петра и Павла на Берестовъ 980 г.
4. Княжий Дворец на Берестовъ.
5. Тугорканова могила 1096 года.
6. Угорское 898 г.
7. Аскольдова могила и Ольгинъ дворъ съ церкв. св. Ни-колая 882 г. — Угорскихъ врата 1147 г.
8. Княжий Дворецъ 1151 г.
9. Кузовъ. Церкв. положенія ризы Божія Матери 1093 г.
10. Ручей Крепатинъ 988 г.
11. Златые Врата.
12. Церковь св. Ирины.
13. Цер. св. Георгія. 1037 года.
14. Цер. св. Софіи.
15. Врата Ладскія 1131 и 1240 г.
16. Врата Жидовскія [Львовскія].
17. Дворъ Брянчалова 1067 г.
18. Тюрина 1147 г.
19. Дворъ Галловъ 1147 г.
20. Новгородская Божница 1147 г.
21. Михайловскій монастырь 1108 г. въ древнемъ Пере- вьскѣ.
22. Св. Димитрия монастырь 1055 г.
23. Древнѣйшій мостъ 1147 года и Киевская [Ботьева] врата.
25. Св. Андрея [Янчы] монаст. 1086 г.
26. Дворецъ Ярослава 1. 1037 г.
27. Цер. св. Василія 988.
28. Дворы Воротыслава, Гордатина 943 г.
29. Бабинъ Торжокъ 1147 г.
30. Церковь Десятинная 989 г.
31. Дворъ Деметрия 945 г.
32. Древнейшій каменный теремъ 945 г.
33. Церковь Возрожденія св. Креста 1212 г.
34. Церковь Пироговская 1131 г.
35. Церковь св. Илія 945 г.
36. Турова божница 1146 г.
37. Цер. св. Николая Доброго.
38. Цер. Успенія Богородицы.
39. Цер. св. Николая Притока.
40. Цер. св. Иоанна Богослова.
41. Цер. св. Симеона. Объ въ древнемъ Комаровъ конце.
42. Церковь св. Владія.
УКАЗАТЕЛЬ

КЪ ЛѢТОПИСИ И ОПИСАНИЮ

ГОРОДА КИЕВА.

Цифры означают страницы.

Адамъ Бременский 11.
Азагоріумъ 64.
Академисты 39.
Академія 64.
Александра Св. Ц. Катол. 165.
Альфреско XI вѣка 215.
Амадокъ 64.
Анбары хлѣбные и анбары съ пушками 1682 года 37.
Andreеевскій возвѣ 67, 139, 141.
Andreя Св. Апост. церк. 67.
Andreевскій, или Яничъ женск. монастырь 69.
Andrusовскій договоръ 34.
Annalista Saxo 11.
Annенковъ Алексан. Семенов.
Гвардій поручикъ 89, 102, 177, 179 и въ др. мѣстахъ.
Антоніевы пещеры 195.
Аптеки 70.

Arsenалъ 70.
Артемихи домъ 235.
Артиллерійскій дворъ 70.
Архангельскія ворота 1682 г. 37.
Аскольдова могила 70.
Астаматей Николаевъ 186.
Аванасій іеромонахъ 167.
Бабинъ торгъ 73.
Бабинѣ черево 183.
Базаръ старый 81.
Бани торговыя 73.
Бассейнъ на Крещатикѣ 150.
Батыевы или Киевскія вор. 74.
Батыева могила 156.
Батый 21.
Башни городскія: Киевская, Крестьянская, Пятницкая 1682 г. 38 и слѣд.
Берестово село 203.
Беремище Крещатицкое 149, Чортово 17.
Бернардинский монастырь 164.
Бискупский замок 153, Бискунщина 28 и 153.
Благовещение церковь на Златых Вратах 117, Конгрегационная 65 и слѣд.
Ближняя пещера 188.
Бобылевский пляцъ 175.
Богословский монастырь 74.
Богоугодная заведенія 150.
Боголавленская церк. 65 и слѣд.
Богуницъ Иоаннъ, монахъ Печерскій 253.
Божиница Новгородская 182.
—— Турова 229.
Больницъ городская 75.
Больничный монастырь 190.
Большой Земл. Городъ 1682 г. 37.
Бопланъ, Гильонъ, инженеръ 29 и слѣд.
Борецкий, Іоаннъ, митроп. 82 и 172.
Бориславъ дворъ 93.
Борисовская церк. на Подоль 75, въ Вышгородъ 88, въ Кирилловскомъ монастырѣ 129.
Борисевъ 108.
Боричевъ въсовъ 76.
Борщовская земля 174.
Борятинский, Юрий, Стольникъ 244; Даніилъ, Окольничий 245.
Браслеты древние 180.
Братскій монастырь 64 и слѣд.
Бржовскій воевода 243.
Бронзовыя кони 99.
Бряніславъ дворъ 75.
Бурса 66.
Бусовица гора 156.
Бутурлинъ Андрей, Окольничий 243 Иванъ 245.
Вѣлого Спаса церковь 166.
Ванатовичъ, Варлаамъ, митр. 236.
Варавина могила 90.
Варяга мученика дворъ 97.
Варяжскія пещеры 76.
Василій Св. церковь на Старомъ Киевъ 77, на Подоль 175.
Василій погребъ на Щековицѣ 237.
Васильковская застава 236.
Васильковская ворота 1682 г. 1745 г. 38.
Введеніе во храмъ придѣлъ въ Михайловскомъ монастырѣ 1682 г. 172. Церковь на Подоль 79.
Введенская нива 159 и 240.
Великий дворъ 227.
Великогагинъ, Окольничий 244.
Вещи древня 176.
Возовъ Андреевскій 139 и 141.
Боричевъ 76, Спасский 147.
Вадыхалница гора 229 и 137.
Вильгорскій, Василій 243.
Виноградный садъ 184.
Витчевъ бродъ и холмъ 80.
Видыонъ озеро 183.
Вишневецкій, Ки. Михаилъ и Георгій 243.
Владимира Св. церк. 81. Дворецъ 226, Монументъ 149, Монета 178.
Владимирская часть 81.
Владимиръ Св. 9 и слѣд., Монахъ 88.
Владимиръ Ольгердовичъ 242.
Власій Св. церковь 79.
Воеводскій выводъ 1682 г. 36 и слѣд.
Воеводство Киевское 24.
УКАЗАТЕЛЬ.

Воейковъ, Єодоръ, Генералъ-Губернаторъ 1766. 245.
Воздвиженская церковь 195.
Воздвиженский выв. 1682 г. 36.
Вознесенія Господня церк. 155.
Волосская улица 229.
Волосово кашпіще 79.
Волынскій, Иванъ, Воевода 244.
Ворота въ 1682 г. Архангельскія, Васильковскія, Всесвятская, Воскресенскія, Золотыя, Ирданская, Кіевскія, Кожемяцкія, Крешатикскія, Львовскія, Михайловскія, Николаевскія, Печерскія, Пятницкія, Софиевскія, Трехсвятительская 56 и сл.
Воротыславъ дворъ 82.
Воскресенская церковь въ Печерской крѣпости 82, на Полоцъ 82, въ покояхъ митрополита 219, въ Флоровскомъ монастырѣ 254.
Воскресенская ворота 1682 и 1745. 36.
Воспитательный домъ 83.
Вотчъ или Св. Єодора мон. 85.
Врата Батыевы 156, Жидовскія, потомъ Львовскія, нынѣ Житомирскія 113, 140, Златыя 117, Лядинскія 156, Угорскія 72.
Всееволожскій Выдубицкій мон. 85.
Всееволодъ Вел. Кн. 85.
Всесвятская врата 1682 г. 37.
Входъ въ Иерусалимъ, придѣлъ въ Михайловскомъ монастырѣ 1682 г. 37.
Выдубицкій монастырь 85.
Высота церкви Св. Андрея 68, Десятинной церк. 105, Златыхъ врата 118, Кіевскихъ горъ 138, Лаврской колокольни 194, Софиевской церкви 218 и слѣд.
Вышгородъ 87.
Вышній Городъ 139.
Вѣчевой колоколь 217.
Гастольдъ, Мартинъ 243.
Гейнрихъ епископъ Катол. 23.
Гейсбахъ Графъ, Генералъ-Губернаторъ 1732 г. 245.
Георгіевскій выводъ 1682 г. 36 и слѣд.
Георгія Св. церковь въ Выдубицкомъ монастырѣ 86, на Старомъ Кіевѣ 90.
Германецъ, урожище 143.
Геродотъ 1.
Герцикъ, Полтавскій Полк. 195.
Гизель, Иннокентій, архимандр.
Печерскій и въ другихъ мѣстахъ.
Гимназія первая 99 и 143, вторая, тамъ же.
Главный Штабъ 55.
Глинскій, Иванъ Мамай 243.
Глубочица урожище 92.
Глѣбовъ дворъ 93.
Гнѣлая улица 199.
Гнѣльскія пещеры 198.
Голенищевъ-Кутузовъ, Михаилъ, Генералъ-Губерн. 1806 г. 245.
Голицынъ, Князь Димитрій Михайловичъ, Генералъ-Губернаторъ 180 и 245.
Голицынъ Кн. Петръ, Сенаторъ и Генералъ-Губерн. 1719 г. 245.
Головкинъ, Алексѣй, Околынъ. 244.
Голосовская пустынь 93.
Гончары 94.
Гора или Старый Кіев 139.
Гордяний двор 94.
Горчаковъ, Кн. Борисъ, Воевода и Околничій 244.
Госпитали 94.
Гостинный двор 95.
Государевъ садъ и дворецъ 95.
Госцкий, Гавриилъ и Романъ 243.
Гривны Кіевскія 178.
Григоровичъ-Барский 41 и 67.
Губернія Кіевская 57.
Гуляевчева Анна 65.
Гуляевичъ Могушъ 233.
Дальнія Пещеры 187.
Дашковъ, Кн. Генераль-Губернато́ръ 1798 г. 245.
Дворцы Княжескіе въ городахъ:
1) два дворца теремные при Св. Ольгѣ, 2) Дворецъ при Св. Вла-
димирѣ, 3) Ярославовъ, 4) Великій, и 5) Новый дворецъ 225
и слѣд.
Дворцы загородные: Берестово, Вышгородъ, Красный или Все-
вологій на Выдубичахъ, Рай
за Дніпромъ Георгія Долгору-
каго, і Угорскій 225 і слѣд.
Дворы: Бориславъ 95, Брач-
словъ 75, Варлаамъ мученика 97,
Воротилавъ 82, Глѣбова 93,
Гордятинъ 94, Косначка 75,
Мстиславъ 93, Нижеовъ 94,
Ольгина 71, Чудовъ 82.
Дворянской Комиссіи Домъ 108.
Дебри, теперь Крепцятская улица 149 і 229.
Дебри близъ Лядскихъ вор. 156.
Деместиковъ дворъ 96, 225 і
слѣд.
Деньги Владиміра, Ярослава 178.
Десятинная церковь 96.
Диканерія 220.
Димитрія Св. Ростовскаго ми-
троп. приделъ 146, 193 і слѣд.
Димитрія Св. монастырь 206.
Димитріевский взвозъ или Лу-
кома 207.
Дирава могила 123.
Дискосъ древнихъ 176.
Дитмаръ, епископъ Мерсбергс-
скій 10 і 99.
Днѣръ 108.
Долобское озеро 109.
Долгорукій, Кн. Лупъ, Воево-
da 244.
Долгорукова, Кн. Нектарія 101.
Долгота восточная Кіевъ 57.
Домъ Артемихи 235.
Домы богоугодныхъ заведеній 150.
Домы для Воеводъ, Столынковъ, Околнич. въ 1682 г. 36 и слѣд.
Дорожчи, урочище 110.
Древности 175 і слѣд.
Дубровицкій, Янушъ 245.
Дума Городская (Магистратъ) 157 і слѣд.
Духа Св. церковь въ Кирилловск.
монастырь 129, на Подоль 175.
Дѣвичъ гора 156.
Евангельская церковь 111 і
239.
Еврейская синагога 113 і слѣд.
Евфимиева доляница 174 і слѣд.
Езуитскій монастырь 164.
Ейковичъ, Димит., Воинъ 242.
Екатерини Св. церковь 188.
Елисавета Петріевна, Импера-
тRESSA 68.
Ефимовъ, архитекторъ 161.
Жалованная Грамота царя Алексея 27.
Желанье урочище 112.
Железный грош, Петръ 181.
Жидовскія врата 113, улица 154, кладбища или кладбища 143 и 155.
Жилинскія лозы 174.
Житомирская застава 113.
Житомирская улица 139.
Жолкевскій, Станиславъ 243.
Заводы 114.
Загорье 64.
Замойский, Осма 243.
Замокъ, Замковая гора 131, Замокъ на Кудрявцѣ 153.
Замковище 89.
Запорожцы утверждаютъ Межигорскому монастырю 168.
Зарабочій домъ 61.
Зарубъ 115.
Заславскій, Кн. Александръ 243.
Зачатія Св. Анны церковь 195.
Звонки, источникъ 170.
Звѣринецъ 116, крѣпость 152.
Златоустовская церковь 117.
Златыя Врата 117.
Золоча, рѣчка 120.
Ивановская дорога 108 и 121.
Игорь I, Игорь II, 7.
Нязславъ I, 88 и 206.
Илій Пророка церковь 121.
ИннисМОУ домъ 130.
Институтъ благородныхъ дѣвицъ 150.
Инженернаго Генер. домъ 152.
Ипсилантий, Конст. Александровъ, Господарь Молдавскій 90.
Ирины Св. женскій монастыръ 122 и слѣд.

Иоанна Богослова церкви въ Михайловскомъ монастырѣ 172, въ Конюшенѣ Конѣ 145.
Иоанна Софіевского церкви въ Голосіевской Пустынѣ 93.
Йовъ Борецкой, митрополитъ 172.
Йорданскія ворота 1682 и 1745 года 58.
Йорданское озеро 183.
Йорданскій Богословский монастыръ 74.
Казанскія Божій Матери церкви во Флоровскомъ монастырѣ 234.
Казармы 126.
Канава 28.
Калиновскій, Мартинъ 243.
Кальюфойскій, Левановъ, мо- нашъ Печерскій 42 и 153.
Каменный Затонъ 126.
Каркадиновъ, Стольникъ 244.
Католический костелъ 163 и сл.
Кремлевский выводъ 37, монастыръ 127.
Киселевка, гора 131.
Кисель, Адамъ Святольдичъ 244.
Китава 10 и слѣд.
Китаевская пустынь 135.
Киевъ 116 и сл.
Киевъ иностранный 6.
Киевская ворота 1682 и 1745 г., они же и Батысевъ 56.
Киевская вѣдомы 150, гривны и рубли 178.
Киевскій замокъ 131.
Кий 4, Кія жилице 78.
Кіяка ручей 92 и 142.
Кладбища 143.
Кладбища Жидовскія 155.
Клиновецъ 135.
Кловъ 143.
УКАЗАТЕЛЬ.

Кожемяки 94.
Кожемяцкія ворота 1682 и 1745 г. 58.
Козары 122.
Козловскій, Князь 244.
Козье болото 157.
Колокольня, Лаврская 193, Софійская 219.
Колоколь древній 175 и слѣд.
Комиссаріатское Депо 175.
Конгрегаціонная церк. 64 и сл.
Константина Св. царя ц. 146.
Контрактовый домъ 144.
Контракти 144.
Конюшни городскія 61.
Копинскій, Исая, митроп. 65.
Копыревъ Конецъ 145.
Копылово урочище 146.
Косачка дворъ 75.
Коссовъ, Сильвестръ, митр. 42.
Коширскій, Андрей 245.
Красица, урочище 147.
Красный дворъ 147.
Креницкій пляцъ 175.
Крестовоздвиженская церковь
у ближнихъ пещеръ 195, на
Кожемякахъ 117, на Старомъ
Кievъ 147.
Крестовоздвижен. вѣздѣ 139.
Кресты древніе 176, уроч. 148.
Кречетниковъ, Михаилъ, Гене-
раль-Губерн. 1790 года 245.
Крещатая могила 90.
Крещатикъ 148, Крещатицкая
башня 38.
Кроковскій, Іоасафъ, митр. 155.
Крѣпости: Звѣрицкая, Печер-
ская, Староіевская 151 и сл.
Кудрявецъ 153.
Кузница 1682 г. 37.

Кузницы на Крещатикѣ 149.
Куполы Лаврской церкви 190,
Колокольни 193, Софійской цер-
кви 211.
Куракинъ, Кн.Ѳедоръ Семенов-
вичъ, Воевода 244.
Куреневка 203.
Кутузовъ, см. Голенищевъ.
Кучинская гора, Кучовскій садъ
149.
Лабораторія 70.
Лавра 192.
Лаврская пещеры 187.
Левашевъ, Графъ Василій, Гене-
раль-Губернаторъ 245.
Левъ, фонтанъ 254.
Леонтьевъ, Михаилъ, Генераль-
Губернаторъ 1738 г. 245.
Лерхе, Иванъ, Докторъ 43.
Лиманъ 108.
Липки 145.
Лоизъ 183, Жилянскія 174.
Лохвицкій, К. А., Чиновникъ 5
класса 125 и 148.
Львовскія ворота 37 и 154,
Житомирскія тамъ же.
Львовъ, Кн. Никита, Окольн. 244.
Лыбедь 155.
Лысяя гора 150.
Лютеранская кирка 111 и 239.
Лѣски, село 197.
Лѣсницкій 80.
Лядскія врата 156.
Магдебургское Право 26.
Магистратъ 157.
Мазепа, Иванъ, Гетманъ 66, 195
и 209.
Малая могила 90.
Марія Св. храмъ католич. 163.
Марія Казимировна 127.
Мать градовъ Русскихъ 7.
Межигорье 166.
Мельница, ручная и вътряная 57.
Меньший Земляной Городъ 36.
Мещеряковъ, купецъ Воронежскій къ стр. 73, въ прибавлен.
Миклашевичъ, Полковникъ Ко-зацкий 86.
Милорадовичъ, Михаилъ-Генеральный-Губернаторъ 1810 г. 243.
Миндовгъ 242.
Минеральная воды 95.
Митрополичьи покоя 219.
Митрофана св. придѣль во Фло-ровск. монаст. 234.
Михаилъ Архангела церковь въ Выдубицкомъ монаст. 86, на Колежкахъ 94 и 173.
Михайловская стезка 139.
Михайловский Золотоверхій мо-настырь 170.
Михайловскія ворота 36.
Могила, Петръ митропол. 65 и 100.
Могильы: Аскольдова 70, Батьева 156, Варавина 90, Дирова 123, Кирилова 90, Крещатая 90, Мане 90, Олегова 256, Ту-горманова 228, Угорская 72.
Могилы, Арсеній, митрополитъ 153.
Мокіевскій, Константинъ, Кіев-скій Полковникъ 195.
Мокрый св. Николай 217.
Монета Владиміра, Ярослава 178.
Монговтовичъ, Георгій 243.
Монументъ Крещатицкій 149.
Моровая язва 1770 г. 46.
Мостовой 62.
Мостъ древній 174.
Мость черезъ Днѣпръ и перевозъ въ древности 80, въ XVII в. 38, въ XIX в. 55.
Мстиславовъ дворъ 93.
Мстиславъ Великій 85.
Мстиславъ Романовичъ 7, 68, 147 и слѣд.
Музеи древностей. 175.
Мусія 96 и сл., 171 и 215.
Мѣстечко Печерское 58.
Мѣховскій, Матвей, Каноникъ 25.
Навозная улица 140.
Надгробіе Ярослава. 212.
Надово озеро 174.
Намѣстничество Киевское 57.
Наугольный выводъ 37.
Неводницкая 37 и 80.
Немѣровскій 245.
Неплюевъ, Леонтій Воевода 244.
Несторъ, Преподобный, Лѣтописецъ 13.
Нижній городъ (Подоль) 140.
Николаевскій монастырь 208.
Николаевско-Іорданскій монас-тырь 74.
Николаевскія ворота 57.
Никола Св. Мокрого Образъ 217.
Монастыръ Казанской 163, церкви: на Аскольдовой мог. 71, въ Большой монас. 195, Десятин. 100, Доброго 181, Набережная 181, Притись 181, Слува 180.
Нифовъ дворъ 222.
Новая Академія 67, Слобода 142 и 181.
Новгородская божница 182.
Новицкій, Александръ 195.
Новый выводъ 57, дворецъ 227.
Оболонь 183.
Образа древніе 177.
Огороды 184.
Оксаковский плац 175.
Олегова могила 236.
Ольское 242.
Ольги св. церк. 185.
Ольминг дворъ 70.
Ольшанский, кн. Иванъ Борисовичъ 242.
Острожский, Кн. Константинъ Константиновичъ 243.
Острогъ 185.
Повало-Швеликовский, Генераль-Губернаторъ 1800 г. 245.
Параскеевы Св. церк. на Печерскъ 175.
Пасынчя безда 121.
Панковщина 145.
Пансионъ 150.
Патерики 42.
Патерики Печерский 42.
Пацъ, Юрій 243.
Пекулинскій плацъ 175.
Перевозъ Киевский 81.
Перевѣсище 157 и 170.
Переулки 62.
Перуновъ храмъ 17.
Пески древніе 51 и 156.
Петра Апостола церк. 206.
Петровский выводъ 57.
Петропавловская церк. въ трапеза Печерскаго монастыря. 193,
на Берестовъ 204, придѣлъ въ Десятинной церкви 97 и слѣд.,
монастырь 185.
Печерская крѣпость 152.
Печерскій мон. 187. Ворота 37.
Печерскъ 141.
Печерское Отдѣленіе 138 и 156.
Пещеры: Ближня 188 и 195,
Варяжская 76, Гнилецкая 197,
Дальнія 187 и 195, Кирилловская 130, Лаврская 187, Межигорская 170, Пироговская 197,
Трехсвятительская 78.
Пироговская пещеръ 197.
Пирогощая церк. Богомат. 198.
Плащаница Волошская 209.
Плетенецкій, Еписей, Архимандритъ Печерскій 41.
Плоское, Слобода 199.
Пляцы разны 174 и слѣд.
Повѣтовое училище 91.
Погребъ, Порубъ 37 и 76, съ залѣемъ 37.
Подворье Печерской Лавры въ 1682 г. 37.
Подоль 140.
Пожарь Киевскій 52.
Покрова церковъ на Подоль 199,
на Перевѣсища 199, въ Голосевской пустынѣ 93.
Полати церковныя 98.
Полкуколо, мѣсто 175.
Половцы 12, 181 и 228.
Поляне 4.
Поперечный валъ 37.
Поромы перевозные 37.
Пороховь анбары 37, погреба 62.
Порубъ, погребъ 26.
Постоянные дворо 62.
Почаина, рѣчка 10 и 200.
Почтовая Контора 62.
Почтовой дворъ 36.
Почты 36.
Преображенія Господня церковь на Берестовъ 204. Бѣлаго
УКАЗАТЕЛЬ.

Спаса въ Межигорье 166, двѣ церкви на Подоль 37 и 174.
Прикасная изба 37.
Присутственныя мѣста 208.
Притыка 202.
Приходское Училище 235.
Пробитец 109.
Пробитый валъ 155.
Провалье урочище 208.
Пробивантскіе магазеины каменныя, одно на Подолѣ, а другою въ Печерской крѣпости 174.
Прозоровский, Кн. Петръ, Воевода 244.
Пронский, Фридрихъ 243.
Пустынно-Никол. монаст. 208.
Путище старое 174.
Путятичъ, Кн. Емітрій 245.
Пясчичинскій, Александръ 245.
Пятницкія ворота 175.
Пятницы или Параскевия Св. церковь на Печерскъ 174.
Растrellі, Графъ, архитекторъ 18 и 193.
Римско-Католическ. костелъ 163.
Ржевскій, Стольникъ и Воевода въ 1691. 245.
Рогнѣдино жилище 155.
Рождества Богородицы церковь въ Гнилицкой пустыни 197, у Дальнихъ Пещеръ 195, Десятинная 101, главный престолъ въ Софійскомъ Соборѣ 210 и сл.
Рождества Св. Іоанна Предтечи церковь 75.
Рождества Христова церк. на Подоль 209, придѣль въ Софійскомъ Соборѣ 219.
Рождественский выводъ 57.
Рошковскій, Петръ, Доминиканецъ 133, 149, 203, 229, 232.
Розенбергъ, Ген.-Губерн. 245.
Ромодановскій, Кн. Михаилъ, Воевода 245.
Роспись Киеву 1682 г. 36.
Рубли Киевские 178.
Рудзинскій 83.
Румянцовъ, Графъ Петръ, Генераль-Губернаторъ 245.
Рыбалки 210.
Рыльскій парадъ 176.
Сагайдачный, Константинъ, Петръ, Гетманъ 68.
Салтыковъ, Александъ, Воевода 244; Петръ, Генер.-Губер. 245.
Сальский валъ 174.
Сапоновскій фонтанъ 234.
Сантушка, Кн., Кастеланъ 243.
Сапѣга, Андрей 203.
Саркофаги древніе 103.
Свидригайло 242.
Семинария 67 и 187.
Серги древнія 178.
Сергіевскій выводъ 57.
Сергія Св. церковь въ Китаевской пустынѣ 156.
Святополкъ городокъ 80.
Симеона Св. монастырь въ Копыревъ Конецъ 145.
Симеонъ Александровичъ или Ольковичъ, Книгъ 242.
Синописъ Иннокент. Гизеля 42.
Скавика 256.
Скиррайло 242.
Скирнитовичъ 242.
Славинецкій, Епіфан., мон. 232.
Смирительный домъ 63.
Сокольники, мѣсто строен. 174.
Солениковскій парадъ 174.
Софийский Soborъ 210.
Софийскія ворота 36.
Софоновичъ, Теодосий пгум. 172.
Сошествія Св. Духа церковь
въ Кирилловскомъ монастырь 129.
Спаса церковь въ крѣпости 264,
див. церкови на Подоль 175.
Спасской взводъ 147.
Срѣтенія церковь на Старомъ
Кievѣ 220.
Старику 109.
Старое путіще 174.
Старообрдская часовня 221.
Старый базарь 81.
Старый Киевъ или Старый Го-
родъ 159.
Старокievская крѣпость 151.
Стасовъ, архитекторъ 104.
Статистика города 58.
Степанчукъ, уроженецъ 143.
Стефанъ Баторій, Король 157.
Столбъ (стлп) каменный 38 и 180.
Стремя древнее 180.
Сумашедшихъ домъ 130.
Сходство названій 238.
Сырецъ, уроженецъ 203.
Театръ 221.
Тератургима, Кальпующаго 42.
Теремные Дворы 222.
Типографія, Лаврская 195.
Тишкевичъ, Янушъ 243.
Торгасовъ, Александръ, Гене-
раль-Губернаторъ 245.
Трактиръ 65.
Трапеза въ монастырѣ Братскому
65, Михайловскомъ 172, Печер-
скому 193, Софийскому 219.
Трехсвятительская церк. 78,
ворота 36, пещеры 78.
Тризна, Иосифъ, Архимандритъ
Печерский 206.
Троекуровъ, Князь Иванъ 244.
Троицкий выводъ 37.
Тройцы Св. церковь въ Кирил-
ловскомъ 129, въ Киеваской
пустыніи 136, въ Печерскомъ
монастырѣ 195, на Старомъ
Кievѣ 228.
Трубецкой, Кн. Григорій 244,
Иванъ 246.
Тугорканова могила 228.
Туптало, Савва 130, 181 и 237.
Турова божница 229.
Тѣсные улицы XVI в. 174.
Угорскій Дворецъ 70 и сдѣ.
Ворота, тамъ же.
Уздѣхъальница, гора 229.
Улицы 63 и 229.
Управа Ремеслен. цеховъ 144.
Успенія Пресвятія Богородицы
церковь Десятинная 98, въ Пе-
черскомъ монастырѣ 192, на По-
dоль 230, Армянская 230.
Университетъ Св. Владим. 231.
Унія 28.
Урусъ, Ки. Никита 244.
Уѣздное училище 92.
Уѣзды Киевской Губерніи 57.
Фаляновыхъ издѣлій фабр. 169.
Феншъ, Андрей, Генераль-Гу-
бернаторъ 245.
Флора и Лавра святыхъ церк.
во Флоровскомъ монастырѣ 232.
Фонтанъ Сампсоновскій 234.
Хазары 7.
Хиве 11.
Хитрово, Большой Иванъ, Вос-
вода 244.
Хіовія 25.
Указатель.

Хмельницкий, Зиновий Богданъ, Гетманъ 32.
Хмельницкий, Стефанъ 243.
Хмельницкий пляцъ 173.
Хованский, Князь Петръ, Воевода 1693 г. 245.
Ходкевичъ, Иванъ и Григоръ 243.
Хоревъ 41, Хорева улица 90, 181 и 229.
Хоревица 87.
Хрещатикъ, смотри Крещатикъ.
Церковные и цеховые дома 63.
Чаадаевъ Иванъ, Думный дворянинъ 244.
Чаплицъ, Яковъ 243.
Чарторийский, Иванъ 243.
Часовня старообрядская 221.
Частн Полицейскія города 58.
Частныя старинныя зданія 234.
Чаша древня 176.
Черевчй, Киевъ, мѣщанинъ 139.
Черная грязь 114 и 221.
Чернечье озеро 183.
Чертогъ 109.
Чертенский, Гедеонъ-Святополкъ, Князь, митроп. 175 и 232.
Чортово Времяще 77.
Чюдинъ дворъ 82.
Шардонъ, Генер., Карль, де 70.
Шацкий, Воевода 244.
Шейдень, Готлибъ, архит. 195.
Шелковъ боръ 74.
Шереметьевъ, Василий, Петръ, Одоеръ 244.
Ширай 221.
Широта северная Киева 57.
Школы кантонистовъ 65.
Шлагбаумы 236.
Шлемъ древній 179.
Шулявщина роща 236.
Щековица, Щекъ 6 и 236.
Эккардъ 11.
Эдигей, Ханъ 24.
Юрковица, уроцище 238.
Язина 174.
Яники 181.
Яничъ, Андреевъ, женск. мон. 69.
Янка 69.
Ярославъ дворецъ 226, серебро 178 и 212, надгроб. 117, 122 исл.
Ярославъ I 178 и 212.
Ѳеодоръ, Князь 23.
Ѳеодора Св. мон. 83, Св. Стратилата трапеза въ Софийскомъ монастырѣ 57.
Ѳеодосія Свят. пещеры 195, церк. въ Печерской крѣпос. 238, надъ дальнѣми пещерами 59.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>9—21</td>
</tr>
<tr>
<td>3—8</td>
<td>21—34</td>
</tr>
<tr>
<td>34—56</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ЧАСТЬ I.

<table>
<thead>
<tr>
<th>№</th>
<th>Подраздел</th>
<th>Стр.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Математич. полож. города</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Политическое</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Топографическое</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Статистика города</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Рисунки зданий</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Лазареты</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Академия</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Андреевский возвысь</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Андреево Св. церковь</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Андреево (Янин) монастырь</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Аптеки</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Арсенал</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Археологический двор</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Аскольдова могила</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Бабинь торжок</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Баня</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Батырев ворота</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Боголюбский монастырь</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Больница городская</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Борисоглебская церковь</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Брачеславль двор</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Варежки пещеры</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>Василия св. ц. (Трехсвят.)</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>Введенская церковь</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>Витичев</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>Владимира Св. церковь</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>27.</td>
<td>Волокская улица</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>Воротиславль двор</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>Воскресенская ц. в крп.</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>Воскресенский ц. на Подолу</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>31.</td>
<td>Воспитательский дом</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>Вотч (Св. Теодора) монаш.</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>33.</td>
<td>Выдубичи</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>Вышгород</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>ОГЛАВЛЕНІЕ.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69.</td>
<td>Княга.</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>70.</td>
<td>Кладбища.</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>71.</td>
<td>Ковы.</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>72.</td>
<td>Контрактовый домъ.</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>73.</td>
<td>Копаевъ конецъ.</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>74.</td>
<td>Копыково.</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>75.</td>
<td>Красинка.</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>76.</td>
<td>Красный дворъ.</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>77.</td>
<td>Крестовоздвиженская ц.</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>78.</td>
<td>Кресты.</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>79.</td>
<td>Крещатикъ.</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>80.</td>
<td>Крѣпости.</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>81.</td>
<td>Кудрявцевъ.</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>82.</td>
<td>Львовскія врата.</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>83.</td>
<td>Лыбедь.</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>84.</td>
<td>Лядскія врата.</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>85.</td>
<td>Магистратъ.</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>86.</td>
<td>Миріи Св. края Катол.</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>87.</td>
<td>Межигорье.</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>88.</td>
<td>Михайловскій монастырь.</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>89.</td>
<td>Михаила Арханг. церковь.</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>90.</td>
<td>Мость дренишь въ Киевѣ.</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>91.</td>
<td>Надымо озеро.</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>92.</td>
<td>Музей древностей.</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>93.</td>
<td>Николая Св. Слупа церковь.</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>94.</td>
<td>Николая Св. Доброго церк.</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>95.</td>
<td>Николая Св. Набережн. ц.</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>96.</td>
<td>Николая Св. Притисн. цер.</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>97.</td>
<td>Новая слобода.</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>98.</td>
<td>Новгородск. божница.</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>99.</td>
<td>Оболонь.</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>100.</td>
<td>Огороды древн.</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>101.</td>
<td>Ольги Св. ц.</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>102.</td>
<td>Острогъ.</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>103.</td>
<td>Петропавловск. мон.</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>104.</td>
<td>Печерский мон.</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>105.</td>
<td>Пироговскія пещеры.</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>106.</td>
<td>Пироговская церковь.</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>107.</td>
<td>Плоское.</td>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>108.</td>
<td>Покрова ц. на Подолѣ.</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>109.</td>
<td>Покрова ц. на Стар. Киев.</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>110.</td>
<td>Почаев.</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>111.</td>
<td>Преображен. ц. на Берестовѣ.</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>112.</td>
<td>Присутствіи Мѣста.</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td>113.</td>
<td>Пряжлы.</td>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>114.</td>
<td>Пустынно-Николаев. мон.</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>115.</td>
<td>Рожественская церковь.</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>116.</td>
<td>Рыбалька.</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>117.</td>
<td>Софій Св. Соборъ.</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>118.</td>
<td>Срѣтская церковь.</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>119.</td>
<td>Старобрдскія часовы.</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>120.</td>
<td>Страва.</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>121.</td>
<td>Тентръ.</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>122.</td>
<td>Теремы Дворы.</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>123.</td>
<td>Троицы Св. церковь.</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>124.</td>
<td>Тутаренова могила.</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>125.</td>
<td>Туровъ Божница.</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>126.</td>
<td>Уздыхальница.</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>127.</td>
<td>Фолинъ.</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>128.</td>
<td>Успенская на Подолѣ ц.</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>129.</td>
<td>Успенская Армянск. ц.</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>130.</td>
<td>Университетъ.</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>131.</td>
<td>Философскій монастырь.</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>132.</td>
<td>Фонтанъ Сампсоновск.</td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td>133.</td>
<td>Чистый стар. зданій.</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>134.</td>
<td>Шпитаумы.</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>135.</td>
<td>Шулявщина.</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>136.</td>
<td>Щековица.</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>137.</td>
<td>Юрковица.</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>138.</td>
<td>Щедрія Св. церковь.</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>139.</td>
<td>Сходство названный.</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>140.</td>
<td>Дополненія.</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>141.</td>
<td>Прибавленія.</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>142.</td>
<td>Указатель.</td>
<td>1-14</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ОПЕЧАТКИ.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Стр.</th>
<th>Строк.</th>
<th>Напечатано:</th>
<th>Читай:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>10</td>
<td>не может</td>
<td>не может</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>сниз. после слова спискам</td>
<td>скобки не нужно</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>не стоять</td>
<td>не стоять</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>15</td>
<td>свер. Снее</td>
<td>Снее</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>13</td>
<td>сниз. Kiohbhaven</td>
<td>Kiohb-haven</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>свер. при</td>
<td>при</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>7</td>
<td>количество</td>
<td>количество</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>сниз. тоеетъ</td>
<td>тренетъ</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>21</td>
<td>свер. Полского</td>
<td>Полскаго</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>14</td>
<td>сниз. посл. слова: «Кievскій» прибавить:</td>
<td>теперь Батыевы</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>14</td>
<td>послѣдняя: годь четвертый, 1848</td>
<td>Кнія 2-я 1858 г.</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>4</td>
<td>свер. Надъ Днѣпромъ содержать.</td>
<td>вычеркнуть</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>5 свер.</td>
<td>Днѣпръ и буераками.</td>
<td>Надъ Днѣпромъ и содержать.</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>13</td>
<td>свер. Туптаго</td>
<td>Днѣпръ буераками.</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>4</td>
<td>сниз. Не болѣе</td>
<td>Туптаго</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>12 свер.</td>
<td>украшень</td>
<td>Но болѣе</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>5 свер.</td>
<td>Азбучному</td>
<td>украшень</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>11 свер.</td>
<td>послѣ слова: «прежней Богомаян- ленской церкви</td>
<td>Азбучному</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>7 свер.</td>
<td>послѣ слова «построена»</td>
<td>слѣдуешь прибавить: См. Ль-</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>6 свер.</td>
<td>на ел.</td>
<td>топись Самовидця о войнахъ</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>19 свер.</td>
<td>послѣ слова «неправиль укрѣп— пленія Стараго Кіева»</td>
<td>Богдана Хмельницкаго, вт.</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>11 сниз.</td>
<td>Сравн. §. 112.</td>
<td>Общ. истор. и древн. Росск.</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>10 сниз.</td>
<td>къ тому... выѣ этѣшъ</td>
<td>М. 1836 г., стр. 4,</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>1 свер.</td>
<td>Оксаковскій</td>
<td>слѣдуешь прибавить: Вироемемь</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Сравн. §. 113.
K 508.92
K 37 2 2
v. 1-2