# 396.

*К. Я. Булгакову*

*22 ноября <1818 г. Петербург>*\*

Любезный друг, несмотря на то, что ты должен мне три иншпрука и что сердце твое наполнено за это ядовитою желчью, осмеливаюсь тебе вверить два письма с твердою надеждою, что ты, добродетельный муж, передашь их честно и скоро по адресам. Я повторяю Малиновскому1 просьбу о Василье Петровиче Полякове2: повторяю ее и тебе. Будь за него ходатаем. Думаю, что он теперь лишился важного для него покровителя: Л. К. Разумовского3. Здесь сказывают, что он при смерти болен. Если правда, что его нет, то это тебе еще новая причина покровительствовать Полякову. Доброе дело для тебя конфект: изволь же откушать.

Что у вас делается? У нас всё балы, а скоро начнутся и маскарады. Я буду одет на маскараде в<еликого> к<нязя> Московским Почтдиректором, который несет на закорках тяжелые иншпруки4. Маску очень сходную выкрою из своего

сердца, в коем образ почтдиректора заперт, и очень сходный. Думаю, однако,

что к концу маскарада переряжусь в его жену, ибо за ее лицом ходить мне также недалеко.

С совершенным высокопочитанием и искреннею высокопреданностию честь имею распребыть

Вашего превосходительства

востропокорным слуголюбом

*Жуиницкий*

22 Ноября.

Обними своего архибрата5.

Это письмо, написанное 22 ноября, было забыто на почту. Черт знает, как оно завалилось в мой ящик. Между тем я успел получить твой чай, уже несколько раз пить его с благодарным сочувствием, обедать у Фонтона6, пить за твое здоровье, заплатить деньги Геннеру7, купить книг, зашить их в холстину и теперь послать их к тебе в двух кипах с тем, чтобы ты немедленно и повернее отправил их в *Белев* с повелением в почтамт, дабы оные были немедленно же отправлены к Анне Петровне Зонтаг8, в село Мишенское. А русская история9 не дошла к ней. Благая ей память. Приложенное письмо к Полякову10 и к Дмитриеву11 прошу тебя доставить. Поздравляю тебя с праздником12 и всех твоих и обнимаю.