# 461.

**П. А. Вяземскому**

*16/28 мая <1821 г.> Берлин*\*

Друг, ты обвиняешь и должен меня обвинять — моя лень точно загадка! Я всё откладывал писать к тебе и, наконец, отложил до минуты отъезда и должен писать наскоро1. Карта Италии давно куплена2 и давно у меня лежит, как жестокая укоризна, и мучит мою совесть: чтоб послать ее, надобно было писать, а я всё откладывал! Теперь и Италия тебе не нужна3.

Ради Бога, не скажи этого про мои письма! Брани меня, но люби! Сейчас еду — прожил до сих пор в Берлине! Еду в Дрезден — оттуда в Швейцарию4. Обещаю тебе описание моего странствия; а тебя прошу ко мне написать хоть один раз; мой адрес à Zurich à Monsieur H. Gaspar Escher[[1]](#footnote-2); туда буду в начале июля и возвращусь туда в половине сентября5. В конце октября нового стиля буду в Берлине6. Поеду назад через Варшаву, чтобы тебя обнять. В конце нашего

октября увидимся7. Если думаешь ехать в Петербург зимою, то дождись меня. Обними княгиню и целуй детей. Прости, бесценный, милый друг.

Посылаю тебе подарок: конец моего перевода Иоанны8 и еще кое-что. Много ошибок в переписке, а поправлять некогда.

*Жуковский*

16/28 мая. Берлин.

Стихи пошлю из Дрездена.

Забыл тебе сказать, что податель сего письма есть Александр Александрович, а не Дмитрий Александрович Кавелин, что он честный человек, не пьет, не ворует и по ночам не ссытся в постеле, в чем можешь ты его испробовать! Это, впрочем, у него на лице написано.

*Ж.*

1. В Цюрих, г-ну Г. Каспару Эшеру (*франц*.). [↑](#footnote-ref-2)