ИСТОРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

МОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЪ СЛУЖБУ.

СКАЗАНИЕ ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТИХЪ 1850 ГОДА.*)

= 

Сыну моему Василию.

Изъвестно тебе давно мое желание, написать для Васъ мою жизнь и современниковъ. Я чувствую, въ ней могутъ быть свѣтлѣнія, неодному только моему семейству любопытныя. На ней лежатъ при томъ и великии перехожъ изъ стараго въ нова. Но ты самъ знайшь, какъ сельскія дѣла занимаютъ все мое время. Тѣмъ намѣрѣніе мое изъ года въ годъ отдѣляется. Удастся ли мнѣ какъ-нибудь въ цѣломъ исполнить его, грустно сомнѣваться.

Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis,

Et fugiunt, freno non remorante, dies. Ov. Fast. VI, 771.

А въ прошедшемъ году ты просилъ у меня объяснить вамъ родослови семейства. Я натолкнулъ росписи и вѣту его; надобны по нимъ историческія указанія, и тѣ я началъ; они менѣе сложны, надоюсь довести ихъ къ своему концу. — При всѣмъ томъ, я не отстаю отъ убѣжденій, приступать къ первому своему намѣренію; и уже ясно вижу, какъ трудность моего времени встѣчается съ трудностью изложить въ связи столь многообразныя предметы, что едва ли не будетъ свѣтѣе представить ихъ въ раздѣленіяхъ частями по родамъ.

Въ ожиданіи того, племянникъ, любезный нашъ Михайло Александровичъ, проживъ съ нами осень, уѣхалъ въ Москву съ моимъ разсказами, и въ письмахъ оттуда везъ новое дѣйствующее лице, г-на Погодина, передавъ мнѣ его желаніе, получить свѣдѣнія, что я знаю о Шуваловѣ. Не только пріятно мнѣ, я обязанъ сталь, и угождать лицу, много почтаемому мною, и говорить о лицѣ, давно знаменитомъ въ отечествѣ и наукахъ. Но я не могу иначе, не могу болѣе говорить о Шуваловѣ, какъ по отношеніямъ къ моей

*) Этою въ высшей степени любопытною и драгоцѣнною статьею Редакция обязана старшему воспитаннику Московскаго Университета, бывшему Директору Новороссійскаго Гимназіи, Саратовскому Совѣтнику Илію Федоровичу Тимковскому.
жизни. Это сделалось для меня великою задачею. Я написал отзыв мой въ такомъ видѣ, какъ онъ у меня отъ сердца произошелъ, и въ мысляхъ составился.

При сочиненіи,—хорошо замѣтили Биолонъ, философъ Творенія, въ академической рѣчи о Сюгѣ,—надобно такъ обдумывать предметъ, чтобы онъ сдѣлался въ умѣ центрально свѣтлицею точкою. Для меня спачала вопросъ о Шуваловѣ былъ брошеною въ воду грудью, отъ которой взволновались больше круги. Но я скоро увидѣлъ, что это есть часть того цѣлаго изъ моей жизни, о которой также предстоитъ вопросъ. — Здесь я долженъ былъ спрашивать себя: что я? и что призвало меня къ Шувалову? Тогда въ моемъ объемѣ мыслей очертился великий кругъ, въ которомъ первая центральность въ сторонѣ сдвинута. Такъ вышло у меня цѣльнымъ Мое опредѣленіе вѣ верилъ.

Въ этомъ отдѣльномъ трудѣ соединились и семейныя ваши требования отчасти, и желаніе почтеннаго историка. Чѣмъ обязанъ я въ первомъ, тебѣ по принаслѣдности посылаю списокъ, по обязанности во второмъ, такой же списокъ ему посылаю.

Главнымъ по повеленіемъ моимъ было въ немъ совмѣстить факты прямые и прикосновенные, какъ являются предметы на первомъ и второмъ планѣ; я не терялъ изъ виду и способа древнихъ повѣстователей, въ дѣйствіи показаній божествъ или всевѣчныхъ. — Сожалѣю только, что не имѣю достаточно выгладить Сказаніе свое, особенно въ чертахъ психологическіхъ, что долго было бы ждать отъ меня. — Впрочемъ, каково ни есть оно, теперь или послѣ, можетъ быть найдется не одна теплая душа, которая въ самой личности его замѣтить отраженіе свѣта того вѣка, который такъ быстро становится древнимъ.

1850, Апр. 9.
Слоб. Турановка.
МОЕ ОПРЕДЕЛЕНІЕ ВЪ СЛУЖБУ.

ЧАСТЬ 1-я. ПЕРЕЯСЛАВЪ.

Геродотъ своимъ книгамъ далъ имени музъ. Я посвя-щая мое простое сказаніе Мнемозинѣ.


1. Я родился въ Переяславѣ. По прежнему состоянію Малороссіи, до учрежденія изъ нея въ 1782 году трехъ губерній, Киевской, что нынѣ Полтавская, Черниговская и Новгородская, она раздѣлялась округами на полки, полки дѣлились на сотни. Воинская старшина ея, чины и долж-ности были: сотенные, полковые, генеральные. Тогда отецъ мой служилъ въ Переяславскомъ полку полковымъ эсау-ломъ, въ родъ начальника штаба; и какъ военные чины отправляли вмѣстѣ и гражданскія дѣла, они имѣли долж-ность полковаго почтмейстера; послѣ переименованія коллег-скихъ аксессоромъ. Мы изъ въ городѣ свой домъ съ большимъ садомъ, отъ моего прадѣда, но жиль въ должности за устьемъ Альты на берегу Трубежа, въ домѣ бывшемъ князя Трубецкаго, поступившемъ въ полковое вѣдомство.— Помню то время и все положеніе дому со втораго года жизни, — какъ слышелъ былъ шумъ мельничныхъ колесъ; какъ изъ крѣпости приходили гарнизонные барабанщики, и флейтистъ поглядывалъ бокомъ на мою нянь; какъ няня носила меня черезъ садъ въ нашу вино-курицу, и тамъ вы-пивала михалокъ; какъ страшилъ меня рыжий глиняный котъ, у котораго вертелась голова съ черными усами, и утѣшалъ красный пильщикъ въ лаптяхъ, качаясь на краю стола съ пилою. — Помню, какъ по близости возвили меня
въ лѣсъ и наську, къ берегамъ Днѣпра, уроженцамъ Столицы, гдѣ мой дядя по отцу, Иванъ Назар., а для меня долго Иванъ великий, занимался въ шалашъ столярствомъ, научась ему охотно въ Петербургѣ, на квартиры у нымка, и какъ меньшіе два дяди, Андрей и Дамианъ, участь въ семинаріи, жаловались моей бабѣ на трудность уроковъ, гоняли голубей, и пугали меня масками своего издѣлья. —
Въ 1777 году мы пересѣлились въ Золотоношскую сотню на свое имѣніе. Тамъ отецъ мой служилъ подсудкомъ По- вѣтоваго суда, потомъ комиссаромъ въ квартированіи и переходѣ войскъ, и въ другихъ порученіяхъ, возлагаемыхъ отъ генераль-губернатора, которыми былъ фельдмаршаль, графъ Петръ Александровичъ Румянцевъ. — Я возрасталъ въ селѣ Деньгахъ при рѣкѣ Кравивѣ, потому въ деревни при рѣкѣ Зари, на горахъ съ дубовыми лѣсомъ по яру- гамъ, на открытыхъ поляхъ, усыпанныхъ высокими кура- нами, откуда глазъ обнимаетъ по сторонамъ три уса, хутора и стада; на югъ синятся за 20 верстъ того-боку Днѣпровскаго горы (1); на западъ блестятъ кресть Красно- горскаго монастыря.
2. Домашнее обученіе мое было такъ многообразно, что казалось бы страннымъ, если не было въ свойствѣ и способахъ того времени. Четыре года его составляютъ свой особый вѣкъ.
(Первому чтенію церковно-славянской грамоты заучили меня въ Деньгахъ матеръ, и, въ родѣ моего дядьки, служившій въ порученіяхъ, изъ дѣдовскихъ людей, Андрей Кулидъ. Отецъ его былъ Турчинъ, или Булгаръ, вывезенный въ мазолят- ствъ дѣдомъ по взятіи Хотина въ 1739 году. Тотъ же Ан- дрей носилъ и водилъ меня въ церковь, забавлялъ меня на бузиновой дудкѣ, или громко трубъ въ сурму изъ толстаго бодяка, и набиралъ мнѣ пучки клубники на сънокосахъ. Не безъ того, что ученя мое, утолясь на складахъ и тит- лахъ, бывало въ бѣгахъ, и меня привязывали длинными ручникомъ къ столу. Главныя отвлеченія моя были побѣ- гать въ саду съ набранными погремушками, лазить на де- рево, или иную высоту, плескаться подъ дождемъ, откуда
приводили хлопоты (2), или найти любимаго Вана. Тата-
ринъ Иванъ, выходецъ среднихъ льтъ, върный домашний
скотарь, удовлетво ръчно, но внятно разказывать о горахъ
и произведеніяхъ, о бытѣ и произвѣствіяхъ Крыма, назвать
закатное татарскія пѣси, и чudo всѣмъ, какъ скоро и легко
ходить на высокихъ дѣбахъ.
3. Широкая улица, чрезъ все село, проходить несями
по льву рѣки Крапивы. На серединѣ села большой пустыръ,
въ конец его на право дворъ и домъ нашъ, а за его садомъ
новая деревянная церковь Арханг. Михаилъ; на переднемъ
концѣ пустыря въ льво, воротами супротивъ насъ, былъ домъ
значенковаго товарища Киріака Петранцевича, за которымъ была
тетка моя, старшая сестра матери. У нихъ дочь Софья была
уже грамотная; но ней вырастали дочь и сынъ Елизавета, мой
младший ровесникъ. Имѣть и я сестру, старше меня, Татьяну.
Но мы обе были еще такаго смысла, что во время
грозы, въ какое-окно увидимъ бляскъ молний, схватимъ по
поздникъ бѣжимъ туда закрыть его, увидимъ въ другое,
tuda bѣжимъ закрыть, чтобы она не вскичала въ комнату.
Ихь этой близости домовъ мы, двоюродныя дѣти, часто
ходились; и по общему совету семейству, насъ четверыхъ,
съ весны отдѣли учится за десять верстъ въ Золотоношсекий
женскій монастырь (3). Монахини его имѣютъ то отмѣ
че, что носятъ высокіе, мужскіе клюбуки. Причина неизвѣстна мнѣ;
но нѣтъ ли какой изъ того, что, какія помимо
имена ихъ, они взяты изъ мужскіхъ. Или могло быть
причиной того и другаго жительство ихъ при мужской пустынѣ.
У монахини Варсонофій мы составили родъ пенсионъ.
Она была изъ дворянокъ, уставиющее праваго кироса, вы-
сокая, снмная, суровая, и только свыше наблюдала за нами.
Съ нею жила другая монахиня Ипполита, племянница ея,
тоже грамотная, среднего росту, лѣтъ 28, цвѣтная блон-
динка, трудолюбивая и веселая, но которую тетка имѣла
охоту бранить всѣдневно. Та ходила за нами и учила насъ.
Въ дѣтѣ своемъ она была приколчанкой, гладко читала про-
повѣди; и что больше занимало насъ, она въ колокольни
на столахъ такъ искусно подъ звонны выбивала неровными
молодежками въ висячую на двухъ цѣнкахъ, концами къ низу, бронзовую полукурглую доску, скоро, протяжно, сильно, тихо, то поводить, то дробить,—что изъ казалось, она играет и поетъ. Мы всѣй разъ туда собывались, отъ пріятности смѣялись. Въ области ихъ было двѣ группы, десятокъ вишней и небольшой цвѣтникъ съ нахучаи травами, а за ними къ ствѣ деревянной ограды на тѣчкахъ тѣнью выдѣлался коралевый цвѣтъ, крученые паничи и сахарныя горохи. Тамъ, на глазахъ нашей Политы, за шитьемъ и пряжею, мы учимся привольно. Родные часто насъ навѣщали, приозь лакомства. Раза два или три и домой брали насъ на дни праздничные. Вся отлучка наша отъ дому продолжалась до осени.

4. Въ домѣ дяди Кириака появилась дальняя свойственникъ его изъ Киева, монахиня Иорданского монастыря (4). Она предложила кстати, прожить и заняться тутъ нами. Ей отвели большую комнату на житѣ и ученіе, и насть четыре вытѣ отдали ей въ науку чтанія. Сестры притомъ училась читать гладкому и узорному, бѣлому и цвѣтному, для чего прибавилась и старшая дочь, огненненная Софья. Аниса была изъ ученицы Флоровскаго монастыря, лѣть 36, ростомъ приземистая, сложение полное, лица крупное, какъ рднѣй мѣсяца, съ мягкимъ и нѣжнымъ голосомъ. Она была очень строга, но къ счастію нашему не всегда.

То иногда утрою и къ вечеру она удалялась по ступенькамъ на чистый и свѣтлый чердакъ дому, и намъ сквозь потоочокъ бывали говоръ, плячь и стукъ поклоновъ; а мы тогда имѣли досугъ толковать и спорить объ огромныхъ изображеніяхъ на холстѣ: Ноя, благословляющаго сыновей, Адама и Евы въ раю, окруженныхъ звѣрями и пр. То иногда послѣ обѣда, лежа на своей постели, она разсказывала намъ повѣсти библейской; или, поставя насъ рядомъ, велила пить съ нею духовные распѣвы, поводя рукою въ такты, пока на томъ засыпала; и мы уснули объять преданный вздохъ рѣки садъ, откуда дядя Кириакъ, усыпавъ шумъ и трескъ, выгонялъ насъ. А неисца уставли обыкновъ, ходить съ нами въ церковь по субботамъ,
гдѣ сестра Софья передъ обѣдней читала паракласть, а мы были поклоны, и иѣли «аллилуія». Она любила притомъ помогать больными по селу; и когда случилось, что на переѣздѣ Елисея изъ дому въ домѣ собака покачала его, но скоро на крикъ оборонили, она выдѣлила отъ испуга, велѣвъ перевернуть ему рубаху на изнанку и пазухой назадъ, съ чѣмъ онъ ходилъ три дня. (Весною отъ верной недѣли остались при ней одинъ сестры еще нѣсколько, учили Молитвенникъ съ канонами и умудрялись въ шитьѣ.)

5. Дядя отдѣлъ Елисея учиться версты за три въ Крапивну, въ домѣ знакомыхъ. Отецъ мой былъ разборчивъ; и способствовала самая близость церкви за нашимъ садомъ. Выставивъ печать, того же дня онъ призвалъ дьяка, освящаго пана Василя, съ длинною косою, и меня отвели къ нему въ школу на Часословъ. Сначала водили меня туда и приходили за мною; потомъ и самому мнѣ отдѣли короткую дорогу. — Въ строеніи близь церкви двѣ избы съ больными окнами, черезъ больницу сны, были одна съ перегородкой, жилая дѣвку семейному, другая порожня, свѣтла, собственѣ школа, о трехъ длинныхъ столахъ. Столы составляли родъ классовъ, на букваръ, Часословъ и Псалтырь; послѣдніе два съ письмомъ. Школьники потому были мальчики, подростки и взрослые. Писали начально разведеннымъ мѣломъ на опаленныхъ съ востокъ черныхъ дощечкахъ не слоистаго дерева, съ простроченными линейками, а приученные уже писали чернилами на бумагѣ. Изъ третьего же отдѣленія набирались охотники въ особый Ирмоловый классъ, для церковнаго пѣнія, что производилось раза три въ недѣлю: зимою въ комнатѣ дьяка, а по веснѣ подъ навесомъ. Шумно было въ школѣ отъ крику 30 или 40 головъ, гдѣ каждый во весь голосъ читаетъ, иной и поетъ свое. А для успокоенія себя дьякъ старшемъ надавалъ меньшихъ. Отцы за науку платили дьяку по условію, въ мерѣ такъ, за каждый классъ натурой и деньгами. Оконченіе класса школьниковъ, когдато высшемъ, было торжествомъ всей школы. Они приносили въ нее большой горшокъ сѣдой каши покрытый полотнянымъ платкомъ. Дьякъ съ своимъ обря-
Исторические материалы.

1) на первом удаче колокола в субботу к вечерин, мгновенно останавливаются весь рядовой работы, рубка, копанье, шитье, и прочь; а в воскресенье все село нарядно, покойтся и гуляет. — 2) У объездов, после первой ектении, к чтению «благословенны», четыре избранных старших становились рядом середи церкви, принимали большия очень толстия свечи, и стояли с горячими до прочтения Евангелия. — 3) Втепени всякого поста священники первые пять дней в недель два раза в день, на заутрен и на часах, стоя у врат лицеем к народу, читая, и представляя за ними говорили: Царю небесный, Трисвятого и Отче наш; потом в заутрен пеломом Помилуй мя Боже, а по девятом часе Символ-Веры. — 4) В храмовый день, ноября 8-го, поздно, где осень такая яснова, сановитый, постельный казак Лазарь, почитающий зажиточным и в церкви наслаждаясь на 500 ульбев, при выходе от объездов, кланяется громадь, панам и причту, просить к себе на честь. Господарный Абраам, с тремя сынами, имена в сборе у себя всю сельскую знать и все село. Все было шумно, весело и чинно. — На памятная мить и моя далекая дерзость. Церковь новая, высокая только что была дострена, и я видел, как мастер, при многолюдстве, с крестом за плечами вознесся по лестницам до главы, а затем поднимал его на пищу. Еще оставались лестницы на крестах; мальчики пытались лазить по ним; вдруг мать за-
видела изъ саду, о чемъ послѣ разказывала, что я на подмостках у главы. Ужасъ и плач оковалъ языкъ, и боялась закричать, чтобъ не испугать меня; но въ глазахъ ей, я оглядывалъ кругомъ село, а среди его песчаное озеро, и такъ опустилась, что она послала за мною. Вмѣсто гнѣва она сдѣала мнѣ жалостное увѣщеніе (6).

7 (Раннею весною явились на дворъ двѣ голубыя кирии. Они позваны въ свѣтицы. То были пермѣсвскіе семинаристы, отпущенные, какъ издавна велось, на испрошеніе пособій, съ именемъ эпетицій. Такіе ходки выслуживались больше пьянѣмъ по домамъ и церквамъ, проживали по монастырскимъ и пустынямъ, еще изъвившемъ въ то время свои деревни, инымъ эпетиціямъ счастливо, что одно село разомъ ихъ обогащало; иные пробирались даже на Запорожье. Начавъ труды, они учредждали свои складки, разживались на лошадь и привозили запасы себѣ и братии, привозили умы и журналы, что видѣли, слышали и узнали досталось. (Пришелъ къ наши, одинъ рослый, смуглый, остриженъ въ кружокъ, другой блокурый, коренастый, съ косою, поднесли отцу на расписанномъ листѣ орацію. Онъ поговорилъ съ ними, присмотрѣлъ у нихъ бумаги и почерки. Задалъ имъ прочитать изъ книги, и прочитать: Блаженъ мужъ; первого принять моимъ наставникомъ, второго надѣвать чашу-то. Приговорили двора за два, супротивъ церкви, у семейнаго казака о двухъ хатахъ, большую, чистую и свѣтлую подъ квартиру учитель и ученца. Туда прибавились братъ Енисей и сынъ Климовича изъ Крапивны, принятый взамно у дяди Киріака. Мы сходились туда утромъ и послѣ обѣда. Учитель, на обѣдь и вечерю, что было близко, къ намъ приходилъ. Панъ Никита, князь, какъ отецъ мой звалъ его, панъ филозофъ и просто Никій, былъ лѣтъ 28; ходилъ въ синемъ короткомъ жупанѣ съ краснымъ казацкимъ подсомъ, съ подстирженными кудрями и нависшими черными усами, училъ насъ каждаго порошь Часовлу и Псалтырь, чѣмъу гражданинскому, латинской грамотѣ и письму на бумагѣ.) Мы учимся за однимъ столомъ, а больше на дворѣ въ тѣняхъ. Тамъ Климовичъ, съ книгою въ рукахъ, заглядывались на бере-
жены, оглобли въ корб,—какъ бы желальъ я, сказаль, чтобы у меня руки были такъ больы! — Такъ руки, я возразилъ, разве были болъ только у царицы. Мы долго судили о томъ, и ввели по опытаны, что такъ бываютъ только отъ морозу.— Для письма учителъ давалъ намъ прописи своей руки и строились листы оттискомъ линеекъ по заготовленной карточной бумаги, пропитой тонкими струнами. Въ церкви онъ занималъ съ нами львый килросъ, и бралъ иногда на себя часть пьеснй. Къ праздникамъ для своихъ поздравлений готовилъ расписные листы съ особыми мастерствомъ. Имья запасъ разныхъ узоровъ, разной величины, наколотыхъ иглой, онъ набивалъ сквозь нихъ узоры на подложенную бумагу толченымъ мягкаго дерева углемъ, сквозь жидкое полотно, и по чернымъ отъ того точкамъ рисовалъ рашпилемъ, а по немъ отдѣлялъ перомъ съ оттушовкою. Въ таки рамы онъ вписывалъ подносины своего сочиненія ораки. Въ премахъ и поступкахъ онъ имъль нчтъ далоровитое.

8. Отецъ мой былъ среднихъ львъ, крѣпкихъ силъ, и горячаго, но гибкаго права. Онъ любилъ чтеніе и понимать свою латынь. Въ малыхъ отъѣздахъ онъ часто бралъ меня съ собою, и дорогою имѣть досугъ разказывать мнѣ чтобѣло на мои разпросы, или натверждавать латинскія слова. Утвѣръся, когда я, указывая на предметы, называлъ ихъ латыини, или связывалъ такихъ два, три слова въ начальномъ ихъ видѣ; потому и мое ученые у Никія не было для меня дико. — Первыя книги, съ какими новая словесность появилась у насъ, какія сталъ я видѣть у отца, были Куррганова Письмовникъ и Флоринова Экономія съ картинами, привезенные изъ Петербурга дядею Иваномъ. Также исторія о разореніи Трои и анекдоты подъ именемъ Священной Демокрить, вывезенные дядею по матери Платономъ изъ Глушева, по его службѣ въ коллегіи. Прибывались, не знаю какъ, древняя Роллена исторія, Золотые Часы Марка Аврелия и Эмилетовъ Энхирідонъ. Изъ нихъ я учился читать, а послѣ многихъ мѣстами читалъ отцу и матери. Но Письмовникъ имѣть у насъ и другую роль.— Отецъ мой любилъ пьесні. Сколько разъ смыкалъ я, какъ онъ, увидывъ новый мѣсяцъ, пьютъ
вдохновенно: Небесное круга верхотворче! Сколько раз в дорого́ в, или выходя с нами, детьми, в поле, с умиле- нием повторял он себя в виду аріа: Житейское море, воздвижаемое. И потому я часто внимал, как философ Никита, по призыву отца, стоя твердо у дверей, голосом перваго баса, свободно и весело распевал пьесни Курганова Письмовника, огне rotundo.

Надобно было добром Никите по своему сроку оставить нас, месяца два не дожив года, и домашнею причиною разстроиться нашей партии. Вь Деньгахь мы жили временно, частпю потому, что въ деревне на Згари собственно производились вновь постройка и обзаведение дому, частпю по за- вьшеняю бабки моей по матери. Оставивъ Кіевъ, она жила наконецъ близъ дочерей на имьніи въ Деньгахъ. Имьніе и домъ поручены были ей при смерти на почетеніе отцу, принадлежка по ней единственному сыну Платону, который, тогда же оставивъ учение въ Кіевъ, служилъ, какъ выше сказано, въ малороссійской коллегіи. Раза два привезжалъ онъ изъ Глухова съ ружьемъ и флейтою, съ Берою и Оделькой, не хитрымъ мастеромъ на фокусы, какихъ нагля- дывалъ въ Глуховѣ; а когда упразднена коллегія, и мы до того уже выехали въ деревню, то онъ вовсе осьлся на имьніи, и скоро женился въ Крапивѣ. — Деревня Згарская оть Денегъ только въ 8, и оть Золотоноши въ 7 верстахъ. Новый домъ въ ней поставленъ на вынутой горѣ, усьян- ной мелкими разныхъ цвьтовъ камышами, къ западу надъ рѣкою и луговою далѣе, на наг прычыка къ льсу съ ви- домъ черезъ прудъ на другую по рѣкѣ гору. (Все устрой- ство дому совершалось поученіемъ дяди Ивана Н.). Онъ остался жить съ нами, и по частымъ отлучкамъ отца при- нялъ на себя весь хозяйственныя порядки. На лѣто из- бралъ себя и своему столарству, по прежней охотѣ, пребываніе въ насъ и на насъ, по его усмотрѣнію, перенесена въ другой уголъ льсу, ближе къ дому и полямъ. Въ ней водружены имъ кленовый чистой его работы крестъ. При ней устроень раздзяенный на двоe просторный шалашъ. Туда лѣтомъ я приходилъ къ нему учиться чтенію и письму. Въ письмѣ про-
писью мою были руки его Тропари и Кондаки, а в них и азбука латинская. Тогда же было довольно места и досуга развернуться моим детским забавам, играм, беганью, купанью и крикам для эхо, править конями взапуски на длинных хмеленых жилищах, и вдруг по латинской Гельертовой грамматике вычитывать и пророчить бабам всякий вздор, о чем хотели; любимым было и лазить на казенные дубы, и ни самую запутанную грушу по лесу, не за гнездами, пть, я гонял всякого мальчика, у которого видел птичку в руках, но из одного удовольствия трудностей и высоты; часто приходил я домой изодранный и ободренный. За то я доволен был своим искусством, доставая в саду себя и сестру самых лучин и виноградники на верху деревьев. Так же и на бакин в поле рывались задачи самую себя, сколько чего я съесть могу. Не праздная была и зима, когда зазвывали далеко гололед и скользовки; иногда прятали мою обувь, так годились укрощать подвиганный по теплу чулку материны тучки; загонял я домой обмерзле пальцы.

10. Впрочем то были одни промежутки моего учения, когда дядя или отпускал меня, или сам бывал в отлучках, и он даже глядь на них без тягости. Он любил меня постоянно, сколько номно, с тых пор, как играл еще много, поясь на руках. Иногда он при самом ученье занимал меня рассказами подробностей о Киеве, Петербурге, кораблях и море. На мой разборы о столярных его работах охотно мн я толковать объ них; и может быть от того времени я предпочтительно стать любитель столярства, в котором так много эстетической математики, о котором впоследствии больше я обрадован громкою похвалою его у Руссо в Эмиль. — По праздникам читаю Новый Завет, из него мн он местами пересказывать; весело и далеко я встречал его, когда онъ являлся по горь за рьяко, возвращаясь отъ объдин изъ Красногорского монастыря. — Я взынял себя в награду, если онъ бирал меня когда на охоту съ ружьемъ по звяжымъ рьяко, и чаще вечерами на ловлю переселокъ въ полъ, или зимою
куропаток у вътрешных мельниц пришадо. — Но здесь, гдѣ Шостка представляет мнѣ берега Огию, забуду ли тебя, рѣзво текущий Днѣпръ, который понь, питалъ и носилъ меня въ детствѣ на водахъ своихъ? Отъ Днѣпровскихъ луговъ за Дубинкою, съ утренними ихъ видами на Черкасы и горы у Черкаса, съ обильными ихъ озерами, круглыми и длинными, съ ихъ тяжами и Мамрійскимъ дубомъ, куда мы въ сьнокосъ отправлялись къ дядѣ, на тучную роскошь, какая готовилась у куреней съ кораллами раковъ, куда съ весны завезенное стадо гусей съ выведенными птенцами, позднею осенью само прилетало домой и садилось на дворъ, цвѣло, взрослое и откорчленное, отъ тѣхъ Тивериадскихъ времень мнѣ пришлась особенно рыбная ловля. Теперь Шостка ею меня увеселяетъ, въ разныхъ видахъ, лѣтомъ и зимою.

11. Послѣ ревизской переписи 1764 года, произведена къ 1782 новая народная перепись. Тогда же наступило учреждение Малороссійскихъ губерній. Изъ полковъ, назначенныхъ въ составъ губерній Киевской, чины бывшаго правленія сохраны въ Киевъ къ ея открытию. Предположено, чтобы изъ нихъ самыхъ дѣловыхъ и достаточныхъ опредѣлены были на мѣста. Такъ переславскій вельможный полковникъ Иваненко поступилъ предсѣдателемъ палаты. Оболонскій, владѣльцъ въ семь тысячу душъ, сталъ совѣстнымъ судьею. Замѣтили, что онъ боялся людей на рѣкахъ, и зимою, подъ влажкъ къ Днѣпу, выходилъ изъ каретъ и перевзжалъ длиннымъ пуговымъ по льду въ лодкѣ. — Тогда и отецъ мой, отправясь въ Киевъ, возвратился избранномъ засѣдателемъ уздѣнаго суда въ Золотоношу. Онъ явился въ другой перелывать. Поѣхалъ въ черкесѣ съ подбратымъ чубомъ, шапкою и саблею, приѣхалъ въ цортукѣ и камзолѣ, съ запущенной косой, мундиромъ, шляпой и шапкой. »Го таки бывало выйдетъ, говорили межъ собой люди, »а-бо на коня сядетъ, уже патъ, какъ патъ; а теперь а-бы-что, ньмѣнь не ньмѣть, такъ, ёсьбъ подчищанный.» И я помню эту крѣпкую вольную героическую фигуру, въ черкесѣ, съ турецкой саблей по персидскому поясу, на злюмъ конѣ, какихъ онѣ до страсти любили. Было слово и о моемъ благородствѣ, не передѣть ли
интерес? Отец разсудить оставить года на два в Черкесск, стряпням в кружок. — По близкому разстоянню, онъ задумать в свои присутстви изъ дому; но для случая за- нять квартиру в городу. — Тамъ Коноповичъ, под новому стряпчивъ, имѣлъ свой большой домъ, жилъ в немъ съ семействомъ, и для двухъ сыновей имѣлъ учителя, молодаго, степенщаго семинариста. Туда же ходить изъ дому и мой родственникъ, по дому Тощому, Иванъ Леонтовичъ. Туда поступили и я; для чего проживать на квартира отца съ нимъ и безъ него; а по утрамъ въ субботу на два дня меня брали домой. Въ училище наше достали всѣмъ намъ изъ Базиліанискаго монастыря за Дніпромъ въ Каневъ новые латинские буквари съ полскими. Мы уже учили въ немъ Pater noster нанусть, читали Credo и далѣе; могли даже сами себя разобрать на послѣдней страницѣ букваря стишки: Роза, духъ святой, коси не прислоня А разумъ барзо въ голову выгоня.

Мы посмѣялись своей находки; а далѣе произошли у насъ только; одинъ говорилъ: какъ то люди, что у нихъ умѣ не въ головѣ? Другой: видно есть такіе за Дніпромъ; а у меня умѣ въ головѣ, я не боюсь; третій: такъ мнѣ лучше и ума того не надоно. Учитель пришелъ, и шумъ нашъ утихъ. Впрочемъ онъ былъ добръ и снисходителъ. По ве- черамъ онъ водилъ насъ гулять за валомъ по берегу и ку- паться въ рекѣ. Потомъ усѣялись на валу, рассказывали намъ любопытности и много чудесъ о магіи Твардовскаго. Тамъ мы выслушивали его напѣвы по гласамъ; усмѣшительно распѣвая онъ праздничные пѣсни.

12. Великая проблема: какъ многие послѣдовали совѣтамъ и внущеніямъ графа Румянцева, было предложено и отцу моему, отдать меня въ Кадетскій корпусъ. Онъ и мать, раз- судивъ о томъ съ дядею Иваномъ Н., не захотѣли удалять меня въ такихъ летахъ отъ своего дома, родства и помѣ- ченія; а о службѣ, говорили, Богъ судить. Но инъ въ выдѣ свое намѣреніе и не желая держать меня дома, онъ согласилъ дядю Кириака воспитывать вместѣ со мною сина его Елисея. Для того принялъ въ его домѣ учителемъ изъ
соседнего села ректор семинарии, прибывший домой на вакацей, сын священника Павел Шпаковский. Эрызых лет, он готовился только перейти в философию, чтоб заступить место престарелого отца. Ему поручено, как говорилось, заправить нас для учения классического. Занятия наши стали сожительные. Утрень всякий день мы читали ему из Псалтыри но калейдоскоп, каждый свою врядь. Потом день было чтение и письмо русское, а день латинское. Он был лет 30-ти, ходил в длинном кафтане с широким полосатым пояском, и русую длинную косу всегда носил закутнуто на львовь плець Права была не просто сухаго и строгого; но при том, что ни говорить, или взыскивать, все было с улыбкою на губах, и угадать было не можно, когда была она добрая и когда злата. Иногда было ему скучно с нами; а своих занятий никаких не имел. Потому он искал беседы с дядюю Кирюком, который был по себе записанным балагуров по картавою речью; а особливо когда заходил к нему, сам в шутливый, дядя Платон, навернув шляпу на правое ухо, что у него значило — спокойствие и веселость. Тогда и мы имели довольно времени на раздух. (Впрочем успех наши продвигались; и мы к декабрю начали морковять в латинской грамматике Бантльгн-Каменскаго.—К празднику Рождества Шпаковский написал мнь и Елисею поздравительные стихи. В моих он написал мнь, как Платон похвалить людей, похилит Діану, теперь низвержен в адь, ярится Платонъ. Вятчины хороше свои стихи, при поздравления дядь Платона, я другу заключить, что имя в стихах, поставлено не правильно и сказать будет не причино; потому грозко произнес оба раза въпело Платона.—Платонъ. Тетка, молодая жена его, собой красавица, изумилась. Дядя догадался, и только спросил меня весело: точно ли так написано? Я объяснил ему свою въпливость. Онъ всѣль мнь дать лишию горсть орѣховъ.

13. Шпаковский имѣлъ надобность по своимъ отношеніямъ возвратиться въ Переяславль. Положено и насъ отправить туда съ новаго года; въ началѣ не на долго, для привычки
къ удалению.— Тамошний домъ нашъ былъ занятъ, и только черезъ полгода могъ быть очищень. Потому нанята нами квартира въ крѣпости, между Михайловскаго монастыря и Успенскаго собора, у соборнаго диакона. Брата Елисея отпустили туда до Крещенья съ Шпаковскими; недѣли черезъ дѣвь и меня отвезли. Не разъ уже отецъ мой замѣчалъ во мнѣ, что я, какія ни получалъ карманья лакомства, больше раздавалъ ихъ товарищамъ; о томъ замѣчено мнѣ и при отпускѣ.— Въ Переславль ученье мое было одинаково, и новая жизнь ничьмъ насть не тяготила. А за Переславлемъ въ 15-ти верстахъ по старой Кіевской дорогѣ, берегами Альты, въ селѣ Войтовцахъ жили мои дѣдь и бабка, имѣя домъ, грунта и покосы на Альте; а на перепутьѣ въ Дамьянцахъ были бабкины родственники, Оріадки. Потому объ масляной послѣднѣ была за мною дѣдомъ дядя Андрей, уже служащий и женатый. Онъ, закутавъ, промчалъ меня прямо по льдамъ въ Войтовцы, где ожидали меня потомственныхъ ласки. Тамъ оставили меня и отозвѣлись. На заговѣнны, нечаянно произошло мое вступленіе въ литературу. Послѣ объѣда, при выходѣ изъ церкви, дворянина того села произнесь дядя Андрею: имѣю честь поздравить васъ съ предвѣренемъ поста. Толпнулось тутъ въ дѣтскомъ воображеніи: какое то предвѣріе? Гдѣ двери у поста? Какія онъ собою? И всю неделю, что увижу дворянина, представляются двери, что вспомню предвѣріе, видится фигура высокая, блѣдная, тощая. Я разсказывалъ о томъ дѣду; дѣдь съ дворяниномъ пошутили надо мною.— Насѣха была зоздня; потому и постъ былъ теплый; тѣмъ выгоднее было и для нашего ученья. Шпаковскій ходилъ въ свой классѣ; мы дома твердили свои уроки; и часто большой дворъ нашъ оглашался надъ нами другими голосами. Шпаковскій самъ ходилъ учить наизусть свои уроки, и многими днемъ нѣчто латинское по тетради, что оканчивалось на ригры Газам. А диаконъ рослый, голосистый, подъ чистымъ навѣсомъ, разбиралъ и протяжно вычитывалъ Евангелия въ будущему служенію. Такъ мы достигли верной субботы, и видѣли городской парадъ крестнаго хода, какъ вся семинарія отъ
Успенскаго собора проходила съ взаимн и пьнением изъ крѣпости черезъ городъ въ Вознесенскій монастырь.

14. Родители мои постоянно разъ или два въ году съ дѣтми посѣщали Войтовцы; а до моего ученья, меня, бы-вало, надолго тамь оставляли. Такъ и въ это время, про-ѣздомъ туда на страстную недѣлю, они взяли меня съ собою: Тамъ, какъ начался мой постъ словесности, такъ и окон-чился новымъ ея подвигомъ. (Мать за прѣздомъ просила дядю Андрея написать мнѣ поздравительные стихи, такъ, чтобъ я успѣлъ ихъ выучить.) Не знаю, какъ дядя на то былъ понятливъ, но онъ разсудилъ обойтись безъ труда, и могъ подумать, что всѣкіе стихи, равно стихи, только бы оканчивались поздравленіемъ: чего и вамъ желаю. Стихи онъ выписалъ, какъ лучшими нашелъ, изъ Риторики Ломо-нова, и что я крылъ ихъ выучилъ, онъ спокойно выслушалъ; И вотъ, за освященіемъ пасхъ всѣго села у церкви, послѣ объѣды, мы нарядноо семьей возвратились домой. На боль-шомъ набраннымъ столѣ уставлена многосложная пасха. Дядь и бабка стали у конца стола. Старшіе принесли свои обычные привтствія и выдвинули меня на переднюю полблице. Я произнесъ громогласно, помавая руками то къ себѣ, то отъ себя, и вверхѣ и внизъ, и тѣмъ смѣялся, что стихи мнѣ были понятны:

вдых только дневной шумъ замолкъ,
надѣль наступше платье волкъ,
привили къ поясу рожокъ,
и крался тихо сквозь лисокъ...

дядь повелъ бровями, и тихо улыбнулся, отець подавилъ свой смѣхъ, матв въ полголоса гнѣвно укорила дядю, дядя, покрасивъ, отступилъ къ печкѣ бабка умѣло боилась, чтобъ я не смѣшался. Но я равно продолжалъ, ставъ чаще и живые двигать руками:

А притчу всю короткимъ толкомъ
Позвольте, господа, сказать:
Кто въ свѣтъ семь родился волкомъ;
Тому лисицы не бывать.
Чего и вамъ желаю, и съ праздникомъ поздравляю.

Конецъ произошло общихъ хохотъ. Дядь обнялъ меня; бабка только что не подняла на руки; засыпались и мать; отецъ погладилъ мой чубъ; и весь праздникъ, кто бывашь у насъ, выводили меня съ стихами на потеху.

15. Послѣ артюса на проволокахъ отецъ и матерь съ сестрою, возвращаясь домой, оставили меня въ Переславль. Тамъ еще въ началѣ поста прибывалъ къ намъ товаришъ, который приходилъ учиться съ нами, сынъ гарнизоннаго офицера. Съ нимъ лѣтнее время позволило намъ бывать въ Михайловскомъ монастырѣ, оставаться въ крѣпости, и за здѣшнимъ воротами гулять на берегу Трубежа. Только къ валаамъ, установленнымъ пушкамъ, боялись мы приближаться. Разъ мы званые объявили у его материи, и тамъ читали рукописи уставы, какіе хранились за образами. Мы наслаждались барабанной зорой, и какъ ночами, съ боемъ часовъ на колокольнѣ городскаго монастыря, обходили по валу часовые олкы. Видѣли и нарядную гарнизонную свадьбу, какъ у гауптвахты шумѣла музыка съ пѣснями, какъ старый, почтенный комендантъ въ штиблетахъ, сидя на длинной скамье, распоряжался офицерами въ танцахъ, и русская пляска съ ужиками свѣшила народъ. — Съ праздника Троицы забрали меня и Елисея домой, одинъ, безъ учителя. — (Въ сентябрь же отвезли меня опять въ Переславль, прибравъ послѣдний разъ въ мундириную черкеску, помѣстили въ нашемъ домѣ съ прислугой и опредѣлили въ семинарію.)

16. Городъ обведены были высокими полковымъ валомъ съ трехъ сквозными бащами, по трехъ вѣздамъ, и заключался крѣпостною на стеченіи Трубежа и Альты. Окружала его три предмѣстія: Киевское вверху отъ одной реки до другой, съ большиемъ казеннымъ шелковичнымъ садомъ къ Трубежу, другое за Трубежемъ къ степямъ, и третье за Альтою къ Андрешамъ. Церквей было въ немъ, кроме собора и монастыря въ крѣпости, городскихъ пять, и Выненесенскій монастырь, да двѣ въ послѣднихъ двухъ предмѣстіяхъ и къ первому кладбищамъ. Монастырь, построенный въ самомъ началѣ XVIII столѣтія, съ большими кам-
кольницею, находится серед города, у рынка на пересечении главных улиц. В немъ у боковыхъ воротъ, на Киевскую дорогу, семинария о шести классахъ, здание каменное, едва ли не древнее, лежитъ слева къ церкви и архиерейскому дому съ садомъ, справа на кладби монаховъ и жилья учителей. Архиерео былъ и загородный домъ, съ большими садомъ на льто, въ Андрющахъ на Днѣпръ, у перевоза къ Терех-темирову (7). Знатнѣйшую іерархію города составляли:
1. Архиерей Иларіонъ Кондратковскій, родомъ изъ мѣстечка Воронежа, Глуховского уѣзда. Былъ армейскимъ капелланомъ, и въ провиздахъ фельдмаршала графа Румянцева всегда былъ имъ посѣщаемъ. Выбылъ въ 1784 году единственнымъ епископомъ Новгородской епархіи, до упраздненія губерніи.
(2) Варлаамъ Шишацкій, игуменъ Михайловскаго монастыря, ректоръ семинаріи, былъ обширной ученостью, высо- кихъ дарованій и быстрого слова, впослѣдствіи архіиско- кономъ могилевскій, въ 1813 году лишень сана въ Черніговѣ, жилъ и умеръ монахомъ въ новгородсвѣрскомъ Спасскомъ монастырѣ. Большая библіотека его досталась племяннику изъ-подъ Нѣжина.
3. Архідіаконъ Христофоръ Сулимъ, сынъ.getAsелавскаго Полковника Семена Сулимы, служившій въ гусарахъ офи- церомъ, въ монашествѣ доучился Богословіи; впослѣд- ствіи архимандритъ гамальевскій, глуховскаго уѣзда, и далѣе епископъ таврическій, потомъ харьковскій.
4. Іеромонахъ Платонъ, учитель Философіи и профектъ семинаріи, выбылъ архимандритомъ.
(5) Протоіерей Гречка, собственно Гречинъ, по роду изъ Гречковъ, ученикъ того времени латиницѣ, училъ Богословіи.
6. Намѣстникъ Домонтовичъ, первый членъ консисторіи, витязевѣнный дьяц.,
7. Два учителя, намѣстники приходскихъ церквей, и два учителя изъ кіевскихъ богословѣй.
8. Въ храмовыхъ вѣзды архіерея по городскимъ церквамъ на служеніе, отбирали въ семинаріи четырехъ богослововъ старшій, одѣвали въ старинный учѣнный нарядъ, широ-
17. Предковский дом мой, где жил на службе прадед мой Василий, былъ въ городѣ, лицевъ на торговую площадь. Часть мѣста его отшла подъ широки пустырь мимо крѣпости, и часть подъ городскую застройку; но все онъ, построенъ новымъ, будучи съ частю сада и огорода, имѣть для насъ помѣщеніе выгодное, близкое и веселое. Онъ былъ въ смежности съ садомъ Концевича, котораго два сына учились со мною. Ректоръ Варлаамъ опредѣлилъ ко мнѣ домашнимъ наставникомъ философа Ивана Яковскаго, лѣтъ 28, родомъ изъ Голтвы. Учимый Яковский далъ мнѣ порядокъ времени и все меня всегда впереди класса. Начнуть ли читать, заговорить — учитель, мнѣ понятно, я знаю. Давался на домъ письменныя упражненія въ переводахъ на латинскій, краткія exercitium, большія occupatio, а за праздничныя дни Рождества и Воскресенья требовалась чистая переписка всѣхъ; чего они мнѣ ни ставили, у меня все было сделано, нисано, подано. Чтеніе, уроки и отвѣты произвольно всѣхъ грому, почти крикливо и сильногласно, чьмъ въ дѣтяхъ пренебрегать, сто разъ не надобно; я и тѣмъ утождалъ. — Получивъ крѣпкую грудь, легкій языкъ и звонкій голосъ, можетъ быть я обязанъ тому обычаю, что и теперь имъ пользуясь, могу читать знакомую страницу однимъ духомъ далеко и ясно, читать часами неутомимо, и теперь отъ кустовъ моего цвѣтника на дворѣ, черезъ улицу за рѣку, я даю мои приказы на снѣкость. — Въ классѣ первого года моего давались особыя одобрѣнія числѣмъ паѳазалъ на доскѣ: Laudes; изъ нихъ за вины положена такса учетовъ; кто не имѣлъ числа, тѣ несли свои наказанія. Въ зимнѣе месяцы я высльжу 500 паѳазалъ; весною много было промотано. Не мало ихъ пошло на большое колодное колесо; только ступаешь въ немъ, оно подъ ногами вертится. Больше того унесли ящики; эту игру я очень лю-
бить. Оставалось похвалить монх близк половины. Яковский нашел приятный способ удержать и поднять меня в них. По въ ю моей благодарности сохранило память объ немъ. На другой годъ мнѣ все стало легче.

18. Съ учениемъ соединилась обязанность по воскресеньямъ и праздникамъ собираться въ монастыре на вечерню, заутреню и объдно. Каждому классу порознь назначены свои места по сторонамъ въ большой церкви, подъ наблюдениемъ старшаго въ классѣ, который замѣчалъ для учителя отсутствие, поздний приходъ и несмирности; а позади малыхъ вдали стояли философы. Въ отправѣ были стихиры, которыя пелись разомъ всѣми классами и оглашали гуломъ церквь. Труднѣйшее было вставать къ заутрени на колоколь въ три часа. Помогали тому по городу будильники.—Много было бѣдныхъ учениковъ, живущихъ въ бурсъ, изъ которыхъ младшіе классами доставали себѣ и старшимъ припятаніе, освященіе и другія послѣдія, расходясь по вечерамъ на пѣніе псалмовъ, а болѣе духовныхъ пѣсенъ, подъ окнами и на дворахъ, съ горшечками и звѣшечками. Большею и лучшою подачею, изъ сожалѣнія иногда къ своему одноклассному, пользовался въ немъ и вѣрный будильникъ. — Нашимъ былъ бѣдный лѣтъ 16-ти, съ пріятнымъ лицемъ и сладкимъ голосомъ, сынъ дьячка, по селу мой сосѣдъ. Раза по три въ недѣлю онъ приходилъ къ нему, и всегда получалъ добрую долю. Имя его было Харитонъ; имя пріятное; но онъ жалобно разказывалъ, что попы, сердясь на отца его, нарочно дать ему имя Харитона въ насмѣшку, чтобъ звали его по народному Харько. Онъ былъ такъ умень и сердечень, что мы его любили.

19. Кромѣ того Семинария имѣла еще свои обычаи:

1. Какъ во всѣхъ селѣ и городѣ сохранялась народная патриархальность, сойдясь или встрѣтясь, старшему и старшему поклониться, снятіемъ шапки, такъ и въ семинаріи, хотя всѣ учащіеся равно назывались студентами, но кромѣ общаго уваженія къ почетности, установлено было чтеніе къ высшимъ черезъ классъ, первого класса къ третьему
и выше, второго к четвертому и выше, и проч. А учителя были в благоговении, как полубоги.

2. Праздничные и именинные поздравления от всех классов по одному ученику, с их учителями, приносимы архиепископу и ректору, в стихах и речах латинских. В том и я имею свою долю.

3. Гулянье по имени рекреации, 1-го мая, или в первый за тым ясный день. Для того приезжих отбирает утром из меньших двух классов до полусотни малолетних, с старшими для порядка, приводить их к архиепископу в залу и уставлять строго. За докладом при выходе владыки с важностью, в разных восклицаниях, как наставлены: Recreationem, Pater, rogamus. Он пройдет и ласково прищути ток здесь. Просьба повторяется, Он даает благословение. Тогда все с своими запасами и играми выходят за город на гулянье по берегу Альты.

Там составляются свои общества по классам. Больше всего было дьяла мячам и кеглям в городках, также борьбе и беганью. Они имели своих героев, которыми прочие дивились, как на Олимпийских играх; а в приюту по одал, как везде на львом быти на глазах, своим веселым пируют учителя. Тым открывается начало летних забав.

20. Природное наречие Переславля занимают собой мягкостию (8); и в формах его встречаются такая тонкости, которые, видите, честь в Киевском, можно бы отнести к неким остаткам столицы Мономахова века, по крайней мере давнему стечению образованного многообразства. — Видимых памятей древности от бывшаго княжения и от времена Хмельницкаго никаких в нем не осталось, кроме двух обширных пустырей в насильных к западной сторонь вала, и большой каменной толстой кирпичь с обломками погреба и длинным подземельем, передь окнами семинарии через Киевскую дорогу. Только ближайшая часть пустыря застроена присутственными мстами. — Но памятны мнь трое сытных дверей здания семинарии для шести классов, изображенными на них, приятно давней живописи. На первой двери двум классам граммати-
ковъ, мудрецъ съ дотолкъ и молоткомъ обтесиваеть пенъ въ пригожаго подпоясаннаго ученика съ книгами подъ рукой. На второй, пинтамъ и риторамъ, колодезь съ воротомъ надъ нимъ о двухъ унатахъ, одинъ опускается порожний, другой выходитъ такъ полонъ воды, что она струями проливается. На третьей, философамъ и богословамъ, большой размахнувшийся орёлъ, далеко оставивъ землю, парить, глядя на солнце.—Тамъ же на опытъ, за трудную ръдкость, на первомъ году моемъ, призвавши въ библиотеку семинарии, давали мнѣ читать известное красноречивое на пергаментѣ Евангелие. — Впрочемъ городъ былъ полонъ населения, хорошихъ камильныхъ домовъ, торговъ прилавковъ и лавокъ рядами. Изъ оконъ дому, а больше проходя ежедневно по два раза площадью и лавками, я наблюдался на много сценъ народнаго движения и довольства, на атлетическихъ формъ занятыхъ и разгулъ казковъ, въ черныхъ высокихъ шапкахъ. Въ первые мои дни, случалось мнѣ, по моему возрасту, быть на сценѣ. Переходя изъ класса рядомъ молодыхъ торговъ съ горами румяныхъ буblickовъ (круглыхъ бараковъ), по новости, я заглядывалъ, и на крики со всѣхъ сторонъ: возмите взяпочку—возмите и мою—и мою торговчина,—я подстави полу черекески; онъ накидалъ мнѣ три или четыре взвики; я и пошелъ съ ними, радъ и дивясь городской щедрости. — А гроши закричали онъ, паничу! — У меня нять грошей, отвѣчаю я простодушно.— Отдайте же буblickи назадъ;—и всѣ обобрали свое. Я пошелъ, какъ былъ, спокойно.—Къ памятамъ городскимъ относится и бывший въ Киевскомъ предмѣстѣ за валомъ, къ Трубежу, обширный шелковичный садъ рослыхъ деревъ, говорили, Елизаветина вѣка, обнесеный заборомъ. Сторожили его гарнизонные солдаты, и при созрѣніи шелковичныхъ ягодъ, по праздникамъ выпускали туда, съ платою по грошшу, на вду безъ выноса (9). 21. Окрестности Переславля мало приятны, какъ бываетъ на плюскомъ и обнаженномъ береговомъ пространствѣ, при стеченіи рѣкъ. Его больше можно назвать стратегическимъ, сторожевымъ, что означаетъ свое имя бранной рѣки, мѣстно
называемой Трубайло. Трубежъ былъ тоже нькогда, что Риму Тибръ. — Золотоносская дорога оживляется много памятей. Трубежъ, до принятия реки Альты, обвился около города и кривости крутыми широкими изгибами въ тростникахъ. За нимъ насупротивъ, между верхнимъ и нижнимъ выездами по длиннымъ плотинамъ, возвышается пригородъ большое протяженіе, усвяянное шалашами. — Губернская почтовая дорога, черезъ Песчану на Суповъ, ближе къ Днѣпру, какъ и всѣ почтовые дороги въ Малороссіи, вместо нынѣшихъ двойныхъ непрерывныхъ рвовъ, имѣла по бокамъ окопанные рвомъ равносторонніе, сажени по три въ боку, треугольники, названные тогда въ народѣ, по подобію солдатскихъ шляпъ, брилами, на разстояніи одинъ отъ другаго до десяти саженей, съ насадкою вербы по тремъ угламъ. Сплошными же рвами дороги обрѣзаны при генераль-губернаторѣ князѣ Куракинѣ въ 1803 году. — Другая старая народная дорога, болѣе степная, проходитъ выше черезъ Гелензевъ, сотенный городъ, на Суповъ, съ уцѣлѣвшими пардокка высокими верстами, которыя назвывали семисотными. По ней существовалъ привольный, степной обыкновенный въ лѣтнее время, не вѣза, и не любя постоянныхъ дворовъ, останавливаться на покорѣ и ночлегъ въ поля, гдѣ есть трава и вода, ндѣ и лѣсокъ вблизи, что держится еще и донѣвъ. — По ней, какъ измереніе вѣрныхъ нынѣ не памятны, кажется верстахъ въ семи отъ города, перелегъ Большой валъ съ глубокимъ рвомъ, проходящій отъ села Каратулъ до Днѣпра, и говорятъ, за Днѣпромъ. За тѣмъ валомъ верстахъ въ трехъ на высотѣ при дорогѣ вправо стоитъ большое глубокое, круглое озеро называемое Воловое Око, всегда полное воды, гдѣ и бываютъ привалы всѣмъ. А отъ валу верстахъ въ десяти также проходѣть другой, Малый валъ, вверху соединенный съ первымъ. Это подобіе Тролскому валу защиты Грековъ известно уже во временахъ Половецкихъ XI вѣка до Нестору.— Далѣе на пути краемъ вдоль широкаго и длиннаго раздолья видны на лѣво большия селенія, Полоть Яненки и Полоть Вертунь. Противъ нихъ часто провзжитъ, часто и мы разводимъ объ-
денный, или вечерний, огонь и пускали лошадей на вольный корм. Тамъ на ночлегъ, за глахватъ успокоеніемъ дороги ихъ забыли, входили, бывало, разказывали новаго и повести давниго. Тамъ на ковать, укрытый подъ ясными звездами, засыпая при угасающемъ огнѣ, если бы я былъ постарѣе, могъ бы за Тевкра сказать:

O fortis, peioraque passi!
Cras ingens iterabimus aequor. Hor. I, 7.

22. Приближение къ Гелмязову означалось намъ мельканиемъ изъ-за горы мельничныхъ криль. Такого множества легкиыхъ мельницъ я нигдѣ больше не видѣлъ. Его можно принять частью близости селенія Жерновлевъ, где доставали жернововъ камень, получаемый отъ Терехтемирова, частью лучшимъ пивоварнамъ, которыми городъ, нынѣ мстечно, Гелмязовъ славился. Винокуреніе вездѣ было самое дробное и безъ откупной его продажи; но въ общемъ употребленіи было пиво, частю хмельное, а больбе столовое. Оно подавалось на столахъ въ оловянныхъ стопкахъ, въ разноцвѣтныхъ стеклянныхъ кувшинахъ, легкое и тонкое питье съ сладкою горечью. Квасъ и кислующи по домамъ въ Глуховъ прежде, а тамъ съ губерніею, за моей памяті, появились и завѣнили пиво. Въ Гелмязовѣ сотникомъ былъ двоюродный дядь мой по матери. Осипъ Савичъ Тоцкий. Онъ и домъ его, на правомъ берегу Супова, куда часто меня съ моего младенчества приводили и производили вводили, сравнительно, сколько я видѣлъ другихъ, остались для меня типомъ сотника. Это былъ не просто богатый, точный, надутый панъ, но величавый, съ просвѣдкой, бодрый, шумный, повелительный властелинъ. Графъ Румянцевъ, съ своимъ, жалованною ему, Ташанью, выше на Суповѣ, былъ въ его сотни, ласкали и уважали его. Памятны мнѣ широкий, решетчатый, чистый съ несомъ дворъ его, и у двора особый привязкій домъ для сторонниковъ; на дворѣ у колодезя большое широкое коло; передъ окнами гуляютъ два журавли, и на всякой стукъ и шумъ, крикомъ дворъ оглашаютъ. Домъ раздѣляютъ съями на двое по четыре комнаты съ пристройками. Сквозныя, широкія сны, о четырехъ великихъ окнахъ съ передней
и четырех съ задней стороны. Это святлая, огромная зала, где по старинь производились судьи и пиры. Изъ того и народныя были поговорки: позванъ передъ великія окна; будешь тебя передъ великими окнами. Тамъ у стены на колышкахъ почетно лежали копье и завернутое сотенное знамя. А въ большомъ обильномъ саду, на степное диво, стоять шесть ульевъ сосновыхъ стоянами, кроме особой пасыни на Каврахъ. Въ присутствіи парадной вертятся отборные казаки, въ домашней пышнымъ дѣвки. Сотникъ въ штофномъ кафтанъ съ краснымъ богатымъ погломъ, и досужая сотничка, съ поговорками: мати моя, сестро, дитя мое! радушно принимали гостей. За длиннымъ столомъ, вместо самого, протянутъ кругомъ шитый павлами ручникъ. Полякъ Ницкевичъ, панъ поручикъ, былъ ревностнымъ егеремъ стола. Говоривший хозяинъ, съ голосомъ всегда высокимъ, любилъ примышивать тексты, придумывать иногда львовскую учёность, и не отставалъ отъ чтения, пока глаза служили. Особенно пристрастенъ былъ къ Географии; часто на газетахъ, или въ разговорахъ, выносили ему Гоминовъ Атласъ.
Примечания.

къ Части 1-й.

1. Къ статьѣ 1-й. Того-боку, имя усвоенное въ смыслѣ объ-одъ-полъ, по тую сторону Диѣпра. Той или тотъ принимается определенно за другой известный.

2. Къ ст. 2-й. Дѣтская пѣсня подъ дождемъ:
   Или, или, дождикъ! | Цвѣромъ, вѣдромъ, дожинцемъ,
   Сварю тебе борщикъ | Надъ нашейю кринцей,
   Въ поливаемъ горшкукъ | Надъ нашейю свѣтлицею.

3. Къ ст. 3-й. Отъ Суоя до Сулы горный степной хребетъ спускался пологостью на широкое лоно Диѣпра, изрѣзанное частыми рѣчками. Коврай, Золотоноза, Згаръ, Крапива, Ирлъй усыпаны населеніемъ; и всѣ оныъ почти вездѣ обратно имѣютъ лѣвый, восточный берегъ круто-горный.— Гдѣ рѣчка Золотоноза въ дебри окружаетъ пригорокъ, на немъ изданна стояль Красногорскій, мужской, деревянный монастырь Преображенія. Бывшій въ немъ изъ рода моего монахомъ, Иркутскій Архієпископъ Софроній Тунальскій, времена Императрицы Елизаветы, издавниемъ своимъ выстроилъ монастырь каменный и далъ ему большую колокольню. Городъ Золотоноза заселенъ на той рѣкѣ, гдѣ она, вышедшъ изъ горныхъ ущельй монастыря, свилась круто по низамъ въ двѣ обратныхъ подковы. На полукругъ, открытомъ къ востоку, онъ былъ обнесенъ, какъ всѣ другіе города, землянымъ валомъ съ башнями на выѣздахъ. Многіе изъ нихъ имѣли въ немъ свои хорошие дома. А въ конце города по рѣкѣ, на возвышеніи правой стороны ея, стоитъ женскій Благовѣщенскій монастырь, весь деревянный.

4. Къ ст. 4-й. Могли быть и какія-нибудь домашняя отношения изъ того, что бабка моя по матери, Терлецкая, овдовѣвши, оставила имѣніе свое, село Шабельники пересталась въ Кіевъ и на Подолѣ, близъ Гордиевского монастыря, имѣла свой домъ, гдѣ воспитывала сына и десять дочерей.

5. Кѣ ст. 5-й. Мои оправданія: мелю, молотъ; мола, моло; мѣлю, мѣлить, мѣль. Сухое и крупное зерно мелко; сыровъ и мелкое не такъ
мелко; снег рослый, мелький; пруд глубокий, мелький. — Мечу, метать, мять; мечу, мять, мято. — Также в сомнении сходство и равенство; в суммиции сближение противоположных: сумрак, сугроб, сутки, судно.

6. Къ ст. 6-й. Изъ сельскихъ преданий, какъ въ детствѣ я слышалъ, упомяну одно въ духѣ народной поэзии. Ткъ мѣста за Поляковъ были владѣнія князя Вишневецкаго. Въ одной изъ веснянокъ дѣвки нѣкогда двумя хороводами про его бѣдство, во время общаго изгнанія Поляковъ. Чрезъ каждые два стиха, пѣтые тѣмъ и другимъ хоромъ, одинъ противъ другаго повторяли припѣвы съ танцами: выстрибцемъ, выдѣбцемъ, Пане Вишневецкій, восход Брестскій! Стиховъ ясно не припомню.

7. Къ ст. 16-й. Трехтемировская сотня одна за Днѣпромъ принадлежала Переяславскому полку; и всѣколько времени дѣло мой служилъ въ ней, до похода 1739 года. — А въ 1803 году лѣтомъ, посѣтивъ архієру Сильвестра, въ Андрушахъ, тамъ нашелъ я Днѣпръ въ великомъ упадкѣ, и мнѣ говорили, онъ становится такъ мѣлкъ, что бабы съ молокомъ по торгамъ въ бродь переходятъ.


9. Къ ст. 20-й. Тяжкъ садовъ я видѣлъ три: 1) въ Переяславѣ сказанный; 2) въ Кіевѣ на Крещатикѣ между дорогами съ Печерска въ старый Кіевъ и на Подолъ, что все нынѣ заселено, былъ то же густой садъ большихъ плодовъчныхъ деревъ; но по ветхости и расхищенію забора такъ опустѣлъ и деревнями, что въ 1786 году осенью, къ приѣзду Императрицы Екатерины, пустырь очищенъ. 3) Въ Константиноградѣ 1803 такой же старый обширный садъ безъ оградъ съ остаткомъ свѣжихъ и сухихъ деревъ.
МОСКВИТЯНИНЪ,
УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЪ.
1852.

МОСКВА.
ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙТИПОГРАФИИ.
1852.
МОСКВИТЯНИНЪ.
1852.
№ 17.
Сентябрь.
Кн. 1.

М-Г БАТМАНОВЪ.

О ЧЕРКИ.

Къ одному почтенному старикъ многие обращались за со-вѣтами: иные рассказывали ему свои несчастья, другие открывали ему недостатки своих, и всѣмъ онъ охотно давалъ или утвѣщение или наставление. Въ одной обществѣ обратился къ нему молодой человѣкъ, и настолько спрашивалъ:
— Я изъ одной недостаткахъ: итъ всѣхъ моихъ знакомыхъ я никого не люблю и не уважаю.
— Это ничего, отвѣчалъ старикъ, ваши знакомые тоже васъ не любятъ и всѣне не уважаютъ.
Старинный анекдотъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

представляетъ, какъ одинъ молодой человѣкъ жестоко ведетъ себя съ любимой дамою; сколько этой дамы обнаруживается кротости; какіе, иногда, противоположные характеры бываютъ въ дружес-ственныхъ отношеніяхъ, и, наконецъ, какой тотъ же молодой человѣкъ ведетъ странный разговоръ съ очень милой дамою.

О—е собрание было въ самомъ разгарѣ: танцовалъ, хо-дилъ, говорили, стояли,— однимъ словомъ, въ главномъ залѣ было очень весело и, отчасти, душно. На хорахъ собрания было тоже весело и чрезвычайно душно. Хоры, какъ, можетъ быть, не безъизвѣстно читателю, составляютъ совершенно отдельный міръ отъ общества, находящагося внизу, и даже, питая къ сему послѣднему не совсѣмъ пріязнен-ныя чувствованія, весьма быстро отзываются о молодых танцующихъ, о жалкой физиономіи стоящихъ молча, о важ-