Гессен С. Я. Студенческое движение в начале шестидесятых годов / С. Гессен. - М. : Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-переселенцев, 1932. - 143 с. ; Сладкевич Н. Г. Петербургский университет и общественное движение в России в начале 60-х годов XIX века // Ленинградский Государственный Ордена Ленина Университет. Труды юбилейной научной сессии. Секция исторических наук. Л., 1948. С. 109-120. ; Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы: Шестидесятые годы XIX века М.: Наука, 1993. — 272 с. ; Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Студенческие волнения накануне «Эпохи Великих реформ» // Ярославский педагогический вестник. 2013. №2. С. 14-32.

Мелентьев Ф. И. Российские университеты эпохи великих реформ в восприятии цесаревича Николая Александровича // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2017. №3. С. 17-33.

Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М., 1985.

Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох М.: Наука, 1985. — 351 с.

Снытко Т.Г. Студенческое движение в русских университетах в начале 60-х годов и восстание 1863 г. // Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов. Сборник статей и материалов / Под ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера. М., 1960.

Лебедев С. В. Лев Николаевич Модзалевский (1837-1896) (к 175-летию со дня рождения) // Историко-педагогический журнал. 2012. №1. С. 12-16.

Студенческие волнения осени 1861 года в России получили широкое освещение в дореволюционной, в советской и в современной российской историографии [Гессен С. Я. Студенческое движение в начале шестидесятых годов / С. Гессен. - М. : Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-переселенцев, 1932. - 143 с. ; Сладкевич Н. Г. Петербургский университет и общественное движение в России в начале 60-х годов XIX века // Ленинградский Государственный Ордена Ленина Университет. Труды юбилейной научной сессии. Секция исторических наук. Л., 1948. С. 109-120. ; Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы: Шестидесятые годы XIX века М.: Наука, 1993. — 272 с. ; Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Студенческие волнения накануне «Эпохи Великих реформ» // Ярославский педагогический вестник. 2013. №2. С. 14-32.]. Они вызвали живой отклик в обществе и прессе, как в России, так и за рубежом, множество непосредственных участников и свидетелей оставили о них свои воспоминания. Но, как отметил Н.Я. Эйдельман, и на их фоне дневник В. Чемезова сохранил описание неизвестных ранее событий и мнений [Эйдельман Н.Я. Дневник гимназиста 1860-х гг. // Археография и источниковедение Сибири / Отв. ред. Н.Н. Покровский. Новосибирск, 1975. [Вып.1] С. 47–63. С. 54.]. Уникальна сама точка зрения петербургского гимназиста и будущего студента на происходящее.

Предчувствия серьезных изменений в сфере университетского образования появляется на страницах дневника уже 2 сентября 1861 года в связи с назначением генерала Г.И Филипсона попечителем Санкт-Петербургского учебного округа: «У нас новый попечитель генерал-адъютант Филиппсон. Пошла теперь военщина, так и рукой можно. Опять введется в употребление проклятая дисциплина, от которой мы хоть немножко поотвыкли при Делянове [И.Д. Делянов – попечитель Санкт-Петербургского учебного округа в 1858–1861 – *А.К.*]» [Чемезов В. И. «Орешин». Дневник …, запись от 14 сентября (2 сентября) 1861].

С началом учебного года студентов университетов ждали множество нововведений. Согласно новым правилам запрещались студенческие сходки, вводилось обязательное посещение лекций, студенческие библиотеки и кассы взаимопомощи переходили под контроль университетского начальства. Существенно сокращалось число студентов, освобождаемых от обязательной платы за образование. Новые правила были занесены в «матрикулы» – книжечки, служащие студентам одновременно удостоверением, читательским билетом и зачеткой.

В воскресенье 17 сентября 1861 года с началом занятий студенты Санкт-Петербургского университета устроили многолюдную сходку и потребовали встречи с Г.И. Филипсоном, для разъяснения новых правил. Попечитель проигнорировал требование студентов, посоветовав им заниматься наукой, а не собраниями. Сходки продолжались всю неделю, в субботу 23 сентября студенты взломали двери актового зала и устроили особенно шумное собрание. В ответ руководство решило закрыть университет.

В понедельник 25 сентября студенты, придя в университет, оказались перед закрытыми дверями. В дневнике В.И. Чемезова дальнейшие события описываются с некоторым запозданием. В пятницу 29 сентября он решает описать всё, происшедшее на неделе. Получившаяся запись самая объемная во всем дневнике. «В Понедельник Котя пошел в Университет. Идет по дороге и видит, что многие студенты идут назад. Это его удивило. Подходит к двери. Она заперта, а сверху прибито объявление, в котором говорится, что Университет на некоторое время закрыт. Вот тебе бабушка и Юрьев день! Так как тут было еще несколько человек, то решили, чтобы они отправились по дороге сзывая всех встречавшихся студентов на сходку, при Университете к XI часам. Котя, видя разъяренные физиономии, счел за лучшее воротиться домой, чтоб не быть замешаному в какое нибудь неприятное дело» [11 октября (29 сентября).]. Дальнейшее описание студенческих волнений в дневнике в целом совпадает с воспоминаниями современников, но добавляют несколько интересных деталей. Собравшаяся у университета толпа студентов решает двинуться к дому Г.И. Филипсона, где потребовала встречи с попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. «Филиппсон принужден был выйти и объявить, что он со всей толпой говорить не может, а пусть депутатов трех выберут, с ними он согласен разговаривать. Студенты кричат, что он их посадит в крепость. Благородный генерал-адъютант дает также же благородное, честное слово, что он этого не сделает с депутатами. Студенты, полагаясь на слово своего попечителя, выбрали Прахова, Стефановича и еще кого-то – немца [вероятно, имеется в виду Е.П. Михаэлис *– А.К.*]» [11 октября (29 сентября).]. УКАЗЫВАЮТСЯ И ДР. ФАМИЛИИ Дальше приводятся уникальное свидетельство о судьбе одного из депутатов – Стефановича. «В ночь на Вторник, именно в 3 часа, когда уже все должны спать, являются в наш дом частный пристав, надзиратель и семь городовых, которые спрашивают дворника есть ли в этом доме студенты? Он говорит есть. Стефанович тут? Тут. Тогда пристав, разставив всех городовых по лестнице, чтобы бывший депутат не мог убежать, сам с надзирателем отправился к Модзалевскому, разбудили всех там и объявили, что им приказано взять Стефановича под арест. Тот пошел умываться, с ним двое городовых. Никуда одного не отпускали. Все его книги, бумаги сложили в чемодан, запечатали тремя печатями и на извощике отправили в часть. Самому ему не позволили взять с собой ни карандаша, ни бумажки, ни часов – одни только деньги. Итак Стефанович был отведен в часть. В то же ночь захватили Прахова и другого депутата. Всех их отправили в крепость, где они находятся до сих пор. Все это было сделано по прошению Филипсона. Вот как в наше время генерал-адъютанты держат свое честное слово» [11 октября (29 сентября).]. Выше мы уже указывали, что в 1861 году Л.Н. Модзалевский арендовал у чемезовых квартиру, поэтому в данном случае описание дает непосредственный свидетель ареста. Из текста дневника не ясно, почему Стефанович в ту ночь оказался у Л.Н. Модзалевского. Вероятно, последний, недавно окончив университет, сохранил связь со студенчеством.

События в Санкт-Петербурге произвели большое впечатление на современников и породили множество слухов. Немногим позже в январе 1862 года в дневнике появится запись: «Я решился записывать решительно все, что говорят об университете; конечно большая часть из этого неправда или преувеличение, но это важно с той стороны, что изо всех рассказов, ходящих по городу, я могу вывести взгляд общества на дело студенчества и понятие его об университете. По крайней мере лет через десяток, на досуге, я прочитаю это и обсужу, правы ли были студенты в своих требованиях или нет и наконец самый мой образ мыслей. Может быть мне даже захочется написать историю этого происшествия, конечно для себя и знакомых, а не для публики, потому что печатать историю, в которой высказано много правды касательно» [13 января (1 января)].

В поддержку студентов Университета выступила молодежь других столичных учебных заведений. В дневнике описаны сходки в Военно-хирургической академии, на которых присутствовали депутаты из числа студентов университета. «Студенты послали от себя депутатов и там по соглашению со студентами Академии было положено: не сопротивляться полиции, чтоб не показать вид бунта и отправить адрес императору, когда Он сюда приедет. Кроме Университета и Медицинской Академии просили позволения принять участия в этом адресе Инженерная, военная Академии, Артиллерийское училище и другие» [11 октября (29 сентября)].

В самом начале студенческих волнений особые надежды в разрешении конфликта возлагаются на императора. «Теперь весь город наполнен разсказами о нем [Университете – *А.К.*], часто весьма неясными. Так нпр. говорят, будто студенты сорвали портрет Императора и начали его топтать, плевать, рвать. Может ли это быть? Император тут ни в чем не виноват, след. ему нечего мстить. <…> Император прислал повеление не под каким видом не трогать студентов, оставить их в покое и что он сам приедет, разсмотрит дело и разсудит хорошенько. <…> А как, я думаю, студенты рады этому. Если только Император решит дело в их пользу, неприменно они сочинят какую нибудь торжественную благодарность. Император стоит этого. Он очень добр, а эти свиньи пользуются его добротой и издают такие глупые приказания, как Путянин и Филиппсон» [11 октября (29 сентября).].

~~«Еще прежде государю посылал известие о студентах но он отвечал, что не надо придавать большой важности вспышке молодых людей. Добрый Государь! При втором известии и запретил употреблять [нрзб]. Если б император приехал конечно б было совсем другое. [23 октября (11 октября)].~~

Основными виновниками происшедшего В. Чемезов видит персонально Е.В. Путятина и Г.И. Филипсона, наделяемые в дневнике весьма нелестными характеристиками, или обобщенно – правительство. Когда события только начинались высокую оценку в дневнике получил лишь обер-полицеймейстер генерал А.В. Паткуль. «Вообще Паткуль во всех своих действиях является очень благородным человеком. И то отрадно, что хоть дин есть человек, на слово которого можно полагаться без опасения» [11 октября (29 сентября)]. Однако после массовых арестов студентов и применения против них армии меняется и отношение к нему. «Безпорядки! Да надо спросить что было причиной этих безпорядков? Кто первый подал повод им? И увидишь, что во всем виновато наше же правительство. Если разсмотреть хорошенько все их действия и поступки со студентами, то право заметишь, что оно действовало весьма неблагоразумно, да и еще и несознательно, а продолжало так поступать. Все приказания Путянина, Паткуля, Филипсона и прочих служили только к раздражению молодых людей» [11 января (30 декабря).].

В декабре 1861 году, когда накал страстей утихнет, но арестованные студенты всё ещё будут сидеть в крепости, в дневнике отразится изменение в обществе отношения и к императору. «Вечером т.е. часу в шестом ко мне приходил Филиппов [А. Филиппов – одноклассник В.И.Чемезова – *А.К.*] и объявил важную новость. Третьего дня т.е. в Субботу 1го Декабря Император был на опере в Мариинском театра. Известно что если бывает в театре государь, так он один апплодирует, а прочие из уважения к нему молчат. В этот раз было наоборот. Все апплодировали. Это Александру не понравилось и он послал в ложе бывших при нем людей с приказанием замолчать. Да господ вытолкали [нрзб]. Император принужден был раньше обыкновенного выехать из театра» [16 декабря (4 декабря)].

Гимназист В. Чемезов видит, что далеко не у всех студенты вызывают сочувствие и понимание. «Студенты отстаивают свои права. То то и худо, что в народе не совсем понимают Университет, и поэтому и сходки студентов, и их требования перетолковать в другую сторону» [11 октября (29 сентября)]. В дневнике имеются записи о двух спорах по этому поводу. 30 сентября он дает очень резкую характеристику некоей Всеволжской, рассуждавшей о студентах. «Сегодня утром пришла к нам Всеволожская, хвастунья ужаснейшая каких на свете мало. Она принялась разсуждать на счет теперешних Университетских дел и тут то показала всю свою глупость, раскрыла свою дурацкую башку. Ругала студентов ни за что, ни про что: «Дураки, болваны, ничего не смыслят, безбожники». Чистая дура! Жаль, что Коти не было. Он бы с нею поспорил. Да что спорить с этой дурой ничего не сделаешь. Надо б было ее обругать хорошенько, сказать, что тот дурак, кто думает так о студентах. Досадно право слышать такие глупые суждения, да еще от кого от Всеволжской» [12 октября (30 сентября)]. Гораздо позднее во время новогоднего визита к Леонтьевым Константин Чемезов вступит в спор о студентах с С.К. Леонтьевой, но этот спор получит уже другую характеристику. «За завтраком С[офья] К[онстантиновна] предлагала свои услуги для снискания учеников Коте. Я уж слишком выразился чопорно. Вскоре пришел Котя, который и заспорил с С. К. насчет университетского дела. Она говорила, что студенты виноваты, Котя отстаивал их. Конечно С.К. как ловкая, умная, образованная дама одержала верх» [13 января (1 января) 1862].

За «университетским делом» автор дневника продолжает пристально следить до самой развязки. 9 декабря 1861 года он записывает, что разрешилась судьба арестованных студентов. «Они присудили многих к ссылке в Сибирь на каторжную работу и было бы за что; за то, что не приняли их глупых правил, не были такими дураками, чтоб исполнять приказания этих ослов. Именно ослы, болваны, всегда заседали в государственном совете. Чорт знает право, что у нас такое делается! Кажется настают времена Николая» [21 декабря (9 декабря).]. В действительности наказание студентов было скорее мягким. Только пятеро студентов, признанных зачинщиками беспорядков были высланы в отдаленные губернии, 32 человека исключены из университета с правом держать выпускные экзамены в качестве вольнослушателей, в отношении остальных ограничились «строгим внушением». В дневник заносятся и обширные выписки из прессы: «Всеподданейший доклад министра народного просвещения о закрытии Санкт-Петербургского университета.» [11 января (30 декабря).] и сообщение о создании Комиссии по вопросам, касающимся университетов [12 января (31 декабря).]. Обе записи сопровождаются язвительными комментариями автора дневника. В финале последней В. Чемезов пишет: «Довольно интересно знать чем кончится университетское дело, начавшееся с глупости и которое кончится может быть не совсем хорошо для императора конечно, а не для народа» [12 января (31 декабря).].

События осени 1861 г. имели важные общественно-политические последствия. Дневник В.И. Чемезова, на наш взгляд, явственно свидетельствует об изменении общественных настроений под влиянием правительственных мер по отношению к учащейся. Н.Я. Эйдельман замечал, что взгляды гимназиста В.И. Чемезова сильно «полевели» в тот год [Эйдельман Н.Я. Дневник гимназиста 1860-х гг. // Археография и источниковедение Сибири / Отв. ред. Н.Н. Покровский. Новосибирск, 1975. [Вып.1] С. 47–63. С. 61.]. Вместо восторженных юношеских упований на «доброго Императора» в сентябре в декабре появляются резкие критические оценки правительства и самого императора.

Меры, принятые по отношению к учащейся молодежи – массовые аресты, исключения из университетов, высылки, применение военной силы – все больше развенчивали правительство Александра II в глазах современников и порождали оппозиционные настроения

Он сообщает о судьбе студентов в конце 1861 года, когда решится судьба студентов посаженных в крепость

Официальная версия не верна:

«В одном из нумеров Полицейских ведомостей было полное изложение университетских дел. Но все это несправедливо. Совершенно не так было» [2 ноября (21 Октября)].

МНОЖЕСТВО СЛУХОВ.

НЕКОТОРЫЕ ОПРОВЕРГАЕТ. УТИН

МНЕНИЕ ОБЩЕСТВА

СТУДЕНТОВ НЕ ПОНИМАЮТ

Помимо университета пишет о медицинской академии

Говорят, что Искандер приезжал летом к Михайлову и советовался с ним об осуществлении своей идеи социализма. Это мне кажется не может быть, да никто и не согласится. Один будет трудиться, всю свою жизнь, другой молиться, а между тем состояние одинаково. Это будет обида первому, и поощрение второму. Да вообще мне кажется что Искандер уж устарел со своими идеями. Лучше б и не совался, а то только дело портит.

Глупость его растет не по дням а по часам. Нпр он велел не связываться со студентами, как будто они язва какая-то в самом деле бунтовщики. Он хотел даже исключить Потолова за то, что мне говорил о их сходках.

Суббота. 21 Октября.

Государь уже приехал. Он теперь находится в Царском селе. В одном из нумеров Полицейских ведомостей было полное изложение университетских дел. Но все это несправедливо. Совершенно не так было. Я уже большую часть передал, есть иное что несправедливо т.е. не так было как я описал.

Виновником сложившейся ситуации В.И. Чемезов видит правительство, в особенности Филипсона и Путятина.

16 декабря (4 декабря).

По городу ходит много анекдотов по поводу дела студентов. Так нпр. в одном из них говорится «С душевным прискорбием извещая о кончине Русского просвещения, покорнейше просим всех знавших, пожаловать на вынос его из С.Петербургского Университета и на погребение в Государственном совете».

13 ноября (1 ноября).

Студенты все еще сидят в крепости. Ходят разные слухи да ведь нельзя же мне всем верить.

13 ноября (1 ноября).

Вышли стихи на Путятина. Всякий переиначивает их по-своему. Мне кажется, что я так слышал. Если нет, так по крайней мере смысл тот же. Они заимствованы из басни Крылова о свинье, которая нажравшись желудей, начала гнуть корни дуба, давшего ей эти плоды. Вот они:

Ты напророчил нам поэт

Смысл басни сей теперь понятен

Сей дуб — есть Университет

Свинья же — граф Путятин.

11 октября (29 сентября).

Все что то на ум идет Университет. Теперь весь город наполнен разсказами о нем, часто весьма неясными. Так нпр. говорят, будто студенты сорвали портрет Императора и начали его топтать, плевать, рвать. Может ли это быть? Император тут ни в чем не виноват, след. ему нечего мстить. Студенты отстаивают свои права. То то и худо, что в народе не совсем понимают Университет, и поэтому и сходки студентов, и их требования перетолковать в другую сторону. <…> Император прислал повеление не под каким видом не трогать студентов, оставить их в покое и что он сам приедет, разсмотрит дело и разсудит хорошенько. В силу этих приказаний Университет будет открыт в будущий Понедельник. Радостная весточка! А впрочем может быть это все враки. <…> А как, я думаю, студенты рады этому. Если только Император решит дело в их пользу, неприменно они сочинят какую нибудь торжественную благодарность. Император стоит этого. Он очень добр, а эти свиньи пользуются его добротой и издают такие глупые приказания, как Путянин и Филиппсон. При приезде Государя Русским будет хорошо, да за то Полякам худо, чем я очень рад. Пора этих скотов усмирить хорошенько; они что то слишком вольничают».

15 декабря (3 декабря).

Я решительно ничего не понимаю, что думает сделать наше правительство, поступая таким образом? Вооружить всех против себя? Это нетрудно, да ему то будет плохо.

16 декабря (4 декабря).

Не сдобровать этому скоту Путятину. Посадили же этого старого глухаря на место министра народного просвещения. Говорят, что не он виноват, а государь.

О Паткуле

11 октября (29 сентября).

Вообще Паткуль во всех своих действиях является очень благородным человеком. И то отрадно, что хоть дин есть человек, на слово которого можно полагаться без опасения.

Сходка в Академии

11 октября (29 сентября).

В четверг т.е. вчера назначена была сходка в Академии Медицинской конечно, а не Духовной или какой нибудь другой. Я ошибся, это было в середу. Вся академия была оценена войсками с заряженными ружьями. Паткуль просил студентов разойтись, но они дали ему слово, что через полчаса разойдутся и обер-полицмейстер остался спокоен. Про прошествии получаса он видит, что студенты ни расходятся и хочет подать знак войскам, но в это самое время из толпы выскакивает Университетский профессор Воскресенский в мундире, со шляпой треугольной в руке. Он подходит к губернаторы Игнатьеву и говорит, что не допустить употреблять насилия против студентов. Этим он спас студентов от столкновения с полицией. Старп, студент, бывший в толпе увидев, увидев такую рысь в Воскресенском во все горло, что было мочи закричал: «Воскресенский, ура!!!» Это восклицание подхватили в толе и оно раздалось по все Академии, услышав крики, подхватили их и в в свою очередь затянули: «Ура, Воскресенский!!!».

Вчера была опять сходка в Академии. Надо заметить, что Инспектор Академии очень умный и благородный человек. Он просил, чтобы студенты Университета не входили все в Академию, а послали только несколько депутатов, потому что в противном случае он должен будет употребить полицейскую силу. Так и было сделано. Студенты послали от себя депутатов и там по соглашению со студентами Академии было положено: не сопротивляться полиции, чтоб не показать вид бунта и отправить адрес императору, когда Он сюда приедет. Кроме Университета и Медицинской Академии просили позволения принять участия в этом адресе Инженерная, военная Академии, Артиллерийское училище и другие.

Кроме Университета и Медицинской Академии просили позволения принять участия в этом адресе Инженерная, военная Академии, Артиллерийское училище и другие. Многие интераторы тоже сделали сходку на которой согласились также послать адрес Государю и в нем просить, чтобы были ограничены права полиции, потому что теперь нет свободного прохода молодому человеку. Всюду привязываются Полицейские пиявки. Даже к гимназистам как нпр. Кестеру, Хейеру подходили эти свиньи. Теперь видно уж настало такое бунтливое время, потому что безпорядки происходят не в одном Петербургском университете, но и в других

21 декабря (9 декабря).

6 декабря студентов выпустили из крепости. Всем, бывшим в заключении из IV курса, запрещено поступать в Университеты, никуда на службу, исключая министерство юстиции, даже в учителя уездных училищ, и знаете ли за что? За то, что не остановили другие курсы. Право, у нас совершенно не понимают университет. Когда настанет уже блаженное время неизвестно, а теперь на университет смотрят, как на Гимназии, в которых ученики VII класса имеют неограниченную власть над прочими и остановить их везде и в чем угодно. Другим сидевшим в крепости запрещен въезд в столицы и повелено, чтобы они в 24 часа уезжали отсюда. Вот как мудро распоряжается наше правительство; оно желает, чтоб филолог или химик был чиновником. Нечего сказать, умно сделано! Их Суворов сдерживал несколько благородные порывы негодования мудрых наших советников. Они присудили многих к ссылке в Сибирь на каторжную работу и было бы за что; за то, что не приняли их глупых правил, не были такими дураками, чтоб исполнять приказания этих ослов. именно ослы, болваны, [нрзб] в государственный совет. Чорт знает право, что у нас такое делается! Кажется настают времена Николая. Ну да уже тогда плохо будет этим безмозглым советникам. Да что плохо, наше общество еще до того глупое, что готово все переносить. Хоть бы дело с Университетом! Благо не до них касается, так и ничего. Молчать только, да глазами хлопать. Не понимают того, что ведь давай хоточку, так и до них доберутся, тогда уже поздно будет спохватиться. Если б это было во Франции или Англии, чтобы там произошло из-за этого? Да от всех этих свиней советников мокренько бы только осталось. А у нас что? В чем передразнивают французов, а здесь нет чтобы последовать примеру. Что им самим полезно, так того не хотят. Да вот посмотри, что они скажут, когда до них доберутся. Ведь не является теперь какой-нибудь Петрашевский. Что-то Искандер теперь поделывает. То-то, я думаю, изощряется.

Про Императора

11 октября (29 сентября).

Все что то на ум иедет Университет. Теперь весь город наполнен разсказами о нем, часто весьма неясными. Так нпр. говорят, будто студенты сорвали портрет Императора и начали его топтать, плевать, рвать. Может ли это быть? Император тут ни в чем не виноват, след. ему нечего мстить. Студенты отстаивают свои права. То то и худо, что в народе не совсем понимают Университет, и поэтому и сходки студентов, и их требования перетолковать в другую сторону.

Вместе с тем Соня сказала, что император прислал повеление не под каким видом не трогать студентов, оставить их в покое и что он сам приедет, разсмотрит дело и разсудит хорошенько. В силу этих приказаний Университет будет открыт в будущий Понедельник. Радостная весточка! А впрочем может быть это все враки.

А как, я думаю, студенты рады этому. Если только Император решит дело в их пользу, неприменно они сочинят какую нибудь торжественную благодарность. Император стоит этого. Он очень добр, а эти свиньи пользуются его добротой и издают такие глупые приказания, как Путянин и Филиппсон. При приезде Государя Русским будет хорошо, да за то Полякам худо, чем я очень рад. Пора этих скотов усмирить хорошенько; они что то слишком вольничают.

23 октября (11 октября). Среда. Из студентов около 500 человек приняли матрикулы, в том числе и Котя. Матрикула — книжечки в роде тех, в которые мы записываем слова. Еще прежде государю посылал известие о студентах но он отвечал, что не надо придавать большой важности вспышке молодых людей. Добрый Государь! При втором известии и запретил употреблять [нрзб]. Если б император приехал конечно б было совсем другое.

16 декабря (4 декабря).

1го Декабря Император был на опере в Мариинском театра. Известно что бывает в театре государь, так он один апплодирует, а прочие еще из уважения к нему молчат. В этот раз было наоборот. Все апплодировали. Это Александру не понравилось и он послал в ложе бывших при нем людей с приказанием замолчать. Да господ вытолкали [нрзб]. Император принужден был раньше обыкновенного выехать из театра.

Сходки во дворе университета прекратились только тогда, когда в ходе облавы были арестованы сразу тридцать три человека, в числе которых оказались все члены студенческого комитета, руководившие движением протеста: Ген, Михаэлис, Стефанович.

Ночью были вероломно арестованы тридцать семь студентов: кроме депутатов-парламентеров, за решеткой оказались редакторы студенческого «Сборника» и руководители кассы взаимопомощи [Спасович, В. Пятидесятилетие Петербургского университета // Спасович В. За много лет: Статьи, отрывки, история, критика, полемика, судебные речи и проч. 1859-1871. - СПб., 1872. - С. 1-44., с. 29; Ашевский, С. Русское студенчество в эпоху шестидесятых годов (1855-1863) // Современный мир. - СПб., 1907. - Сентябрь. - С. 48-85., с. 75]. Это послужило поводом для новой сходки, на которой составлялось прошение Е. В. Путятину об освобождении из-под стражи задержанных товарищей. Подписи под адресом поставили семьсот человек. Участники сходки не испугались батальона Финляндского полка, жандармов и полиции, окруживших здание университета, и разошлись только после угрозы генерал-губернатора П. Н. Игнатьева пустить в ход оружие.

На протяжении двух последующих недель этот сценарий повторялся снова и снова: утром студенты собирались на митинг, их окружали полиция и войско, для острастки под стражу брали самых активных ораторов и кое-кого из присоединившихся к бастующим юнкеров и офицеров, а с приближением обеденного времени «сборища рассеивались» [13, с. 31; 17, с. 20, 21]. Сходки во дворе университета прекратились только тогда, когда в ходе облавы были арестованы сразу тридцать три человека, в числе которых оказались все члены студенческого комитета, руководившие движением протеста: Ген, Михаэлис, Стефанович.

Лишившись своих лидеров, студенты стали более покладистыми и склонными к компромиссу, что дало университетскому руководству возможность 11 октября открыть университет. К возобновлению учебного процесса изъявили готовность приступить шестьсот пятьдесят человек (из полутора тысяч студентов и вольнослушателей), подавших прошение о выдаче им матрикул. Всем остальным было приказано в течение двух суток покинуть С.-Петербург.

Однако возобновить занятия так и не удалось, несмотря на то, что раскол в студенческой среде на «матрикулистов» и «нематрикулистов» был очевиден. В аудиториях было пусто - профессора читали для двух-трех человек; остальные бесцельно бродили по коридорам, сомневаясь в правильности своего проступка - уступке университетскому начальству, а раскаявшиеся в предательстве своих товарищей уже на следующий день стали уничтожать матрикулы, усеивая ими университетский двор [8, с. 226; 13, с. 37]. «Не-матрикулисты», напротив, под разными предлогами стремились войти в университет.

Для восстановления порядка вновь были брошены войска, и на этот раз столкновения с ними избежать не удалось - от прикладов и штыков пострадало не менее двадцати человек. Возобновились и аресты: за три недели беспорядков было арестовано свыше трехсот студентов. Петропавловская крепость, где они ожидали приговора суда, в шутку получила название «Петербургский университет» [36, с. 331].

В связи с такими назначениями встает вопрос, почему именно люди военные были допущены в управление образованием? Ответ пытался дать Д.А. Милютин, непосредственно связанный с тем родом деятельности, к которому относились новый министр и новый попечитель Петербургского университета: «Назначение это, по всем вероятностям, было основано на том предположении, что военный генерал сумеет справиться с распущенною «командой» и водворить в ней дисциплину» [Милютин Д.А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Д. А. Милютина. 1860–1962. М., 1999. С. 161.].

11 октября (29 сентября). Пятница. Я всю эту неделю не ходил в Гимназию потому, что на большом пальце левой ноги нарыв. Теперь разскажу что нибудь об Университете. Болван Путятин тотчас при своем вступлении отменил сходки, уничтожил библиотеку, да еще вздумал выдавать студентам какие-то мадригулы, вроде формулярных списков. В Субботу, услышав такие новости студенты пошли в торжественную залу для сходки. Надо еще сказать, что прежде этого они написали адрес Университетскому начальству, в котором просили объяснить какие сходки запрещены и этот адрес отдали проректору Срезневскому, подлецу первой руки. Он не счел за нужное исполнить просьбу студентов, а преспокойно подтерся этим адресом, чтоб не тратить другой бумаги. Теперь на сходке студенты и предложили ему вопрос, почему он не отдал адреса. Застигнутый в расплох Срезневский, как профессор элоквенции, начал вилять из стороны в сторону, ничего положительного не говоря, так что его наконец выгнали вон из зала. Тут они решили взять мадригулы, но потом сжечь их. В Понедельник Котя пошел в Университет. Идет по дороге и видит, что многие студенты идут назад. Это его удивило. Подходит к двери. Она заперта, а сверху прибито объявление, в котором говорится, что Университет на некоторое время закрыт. Вот тебе бабушка и Юрьев день! Так как тут было еще несколько человек, то решили, чтобы они отправились по дороге сзывая всех встречавшихся студентов на сходку, при Университете к XI часам. Котя, видя разъяренные физиономии, счел за лучшее воротиться домой, чтоб не быть замешаному в какое нибудь неприятное дело. Когда перед Университетскими дверями собралось достаточно студентов, то они решили идти к Филиппсону и просить об объяснении. Придя к его дому (где-то во Владимирской) они послали депутатов. Им говорят, что попечителя дома нет. Посылают второй раз. То же. Третий раз. Тоже. Наконец студенты вышли из терпенья и начали кричать, стучать, свистать, вызывая этого подлеца, каким он вскоре оказался. Видя, что толпа не успокаивается, но все более и более шумит, Филиппсон принужден был выйти и объявить, что он со всей толпой говорить не может, а пусть депутатов трех выберут, с ними он согласен разговаривать. Студенты кричат, что он их посадит в крепость. Благородный генерал-адъютант дает также же благородное, честное слово, что он этого не сделает с депутатами. Студенты, полагаясь на слово своего попечителя, выбрали Прахова, Стефановича и еще кого-то — немца. Филиппсон с ними переговорил и студенты пошли назад. Еще прежде этого, увидя что дом Филиппсона окружен студентами, прискакал Паткуль с конвоем жандармов и окружил всю толпу. Студенты видя, что им дорога загорожена, принялись колотить Паткуля так, что тот принужден был дозволить им свободный проход. От попечителя они отправились в Университет на сходку а там уж не знаю, что решили. Около Университета с ними встретился Михаил Николаевич, который остановился, вышел из коляски, переждал их и потом поехал. Надо заметить, что студентов было очень много, около 1500. Мамашенька говорит, что когда они ехали к Шеламовым, то весь Адмиралтейский бульвар, Троицкий мост и набережная до университета, были наводнены студентами. Несмотря на свою многочисленность, они шли очень тихо и благопристойно. Этим кончился Понедельник. В ночь на Вторник, именно в 3 часа, когда уже все должны спать, являются в наш дом частный пристав, надзиратель и семь городовых, которые спрашивают дворника есть ли в этом доме студенты? Он говорит есть. Стефанович тут? Тут. Тогда пристав, разставив всех городовых по лестнице, чтобы бывший депутат не мог убежать, сам с надзирателем отправился к Модзалевскому, разбудили всех там и объявили, что им приказано взять Стефановича под арест. Тот пошел умываться, с ним двое городовых. Никуда одного не отпускали. Все его книги, бумаги сложили в чемодан, запечатали тремя печатями и на извощике отправили в часть. Самому ему не позволили взять с собой ни карандаша, ни бумажки, ни часов — одни только деньги. Итак Стефанович был отведен в часть. В то же ночь захватили Прахова и другого депутата. Всех их отправили в крепость, где они находятся до сих пор. Все это было сделано по прошению Филипсона. Вот как в наше время генерал-адъютанты держат свое честное слово. Во Вторник или в Середу, не помню хорошенько, все студенты сделали сходку на дворе Университета. Сюда же прискакали кавалергарды, пришел Литовский полк, артиллерия. Жандармы окружили студентов. Прибавьте еще к этому множество народа, офицеров, медицинских студентов. Впрочем никого из них не допускали во двор Университета, а если кто не слушался, так хватали и отправляли на гауптвахту. Паткуль, видя, что студенты уже много затолповались, попросил их разойтись. Он взял с них честное слово, что они не будут шуметь, с своей стороны он обещал не употреблять насилия. И он и студенты сдержали свое слово. Вообще Паткуль во всех своих действиях является очень благородным человеком. И то отрадно, что хоть один есть человек, на слово которого можно полагаться без опасения. В четверг т.е. вчера назначена была сходка в Академии Медицинской конечно, а не Духовной или какой нибудь другой. Я ошибся, это было в середу. Вся академия была оценена войсками с заряженными ружьями. Паткуль просил студентов разойтись, но они дали ему слово, что через полчаса разойдутся и обер-полицмейстер остался спокоен. Про прошествии получаса он видит, что студенты ни расходятся и хочет подать знак войскам, но в это самое время из толпы выскакивает Университетский профессор Воскресенский в мундире, со шляпой треугольной в руке. Он подходит к губернаторы Игнатьеву и говорит, что не допустить употреблять насилия против студентов. Этим он спас студентов от столкновения с полицией. Старп, студент, бывший в толпе увидев, увидев такую рысь в Воскресенском во все горло, что было мочи закричал: «Воскресенский, ура!!!» Это восклицание подхватили в толпе и оно раздалось по все Академии, услышав крики, подхватили их и в в свою очередь затянули: «Ура, Воскресенский!!!». В этот День также, как во Вторник, хватали всех, кто шел в залу, где находились студенты Университета. Таким образом были захвачены офицер и один медицинский студент, которых под конвоем из двух офицеров и солдат вели на гауптвахту. Студенты Университета увидев это, закричали ура! Бросились, сбили с ног офицеров и солдат, освободили офицера и студента, посадили в карету и таким образом спасли от ареста. В Четверг след. Вчера была опять сходка в Академии. Надо заметить, что Инспектор Академии очень умный и благородный человек. Он просил, чтобы студенты Университета не входили все в Академию, а послали только несколько депутатов, потому что в противном случае он должен будет употребить полицейскую силу. Так и было сделано. Студенты послали от себя депутатов и там по соглашению со студентами Академии было положено: не сопротивляться полиции, чтоб не показать вид бунта и отправить адрес императору, когда Он сюда приедет. Кроме Университета и Медицинской Академии просили позволения принять участия в этом адресе Инженерная, военная Академии, Артиллерийское училище и другие. Многие интераторы тоже сделали сходку на которой согласились также послать адрес Государю и в нем просить, чтобы были ограничены права полиции, потому что теперь нет свободного прохода молодому человеку. Всюду привязываются Полицейские пиявки. Даже к гимназистам как нпр. Кестеру, Хейеру подходили эти свиньи. Теперь видно уж настало такое бунтливое время, потому что безпорядки происходят не в одном Петербургском университете, но и в других. Так в Московском студенты сломали рогатку, отделявшую один факультет от другого, за что 20 человек были выключены. Кроме того они не хотели принять Зряхова, узнав, что он был агент тайной полиции. В 12 часов ночи все студенты Медицинского факультета были приглашены в зало университета. Там на столах лежали прошения об увольнении и лист на котором должны были подписаться соглашающиеся принять Зряхова. Все студенты подписали этот лист, но потом написали прошения об увольнении и хотели подать их начальству, но оно объявило, что более 20 просьб разом принимать не может. Это окончательно раздражило студентов. Придя в присутствие, они побросали свои просьбы в рожи своим мнительным начальникам. Вслед за тем Московский Университет был закрыт. Кроме его еще закрыт Киевский. Говорят, что и Дерптский, что то туда-сюда, чего доброго — и его закроют. Вот все, что я узнал. Не знаю, что дальше будет. А очень интересно. Я хочу прочить Кедрова дать мне учеников. Все что то на ум иедет Университет. Теперь весь город наполнен разсказами о нем, часто весьма неясными. Так нпр. говорят, будто студенты сорвали портрет Императора и начали его топтать, плевать, рвать. Может ли это быть? Император тут ни в чем не виноват, след. ему нечего мстить. Студенты отстаивают свои права. То то и худо, что в народе не совсем понимают Университет, и поэтому и сходки студентов, и их требования перетолковать в другую сторону. Сейчас только приходила Соня с Анечитаемый курсив и принесла весьма радостную весть. Надо прибавить что студенты в Понедельник, пойдя к попечителю, привели его в Университет. Солдаты по приказанию Паткуля и других, не хотели их пропускать. Студенты с криками бросились на них и начали толкать, став в два ряда. К счастию в это время приехал Николай Николаевич и приказал солдатам пропустить студентов. Вместе с тем Соня сказала, что император прислал повеление не под каким видом не трогать студентов, оставить их в покое и что он сам приедет, разсмотрит дело и разсудит хорошенько. В силу этих приказаний Университет будет открыт в будущий Понедельник. Радостная весточка! А впрочем может быть это все враки. Котя пошел к Герстовскому, а Густавсон сейчас пришел к нему. Мамашенька и Маша теперь объявляют ему эту радость. То-то он запирует. О если б я скорей поступил в Академию! Как мне надоела Гимназия это один только Бог знает. Я не могу высказать словами все, что происходит теперь в моем сердце. А как, я думаю, студенты рады этому. Если только Император решит дело в их пользу, неприменно они сочинят какую нибудь торжественную благодарность. Император стоит этого. Он очень добр, а эти свиньи пользуются его добротой и издают такие глупые приказания, как Путянин и Филиппсон. При приезде Государя Русским будет хорошо, да за то Полякам худо, чем я очень рад. Пора этих скотов усмирить хорошенько; они что то слишком вольничают.