**Сергей Жучков**

**И ВСЯКИЙ ДА СПЕШИТ ИСПОЛНИТЬ ЕМУ ДОЛЖНОЕ**

***Действующие лица:***

**Фёдор Фёдорович Ушаков** — вице-адмирал флота российского, Главнокомандующий объединенным русско-турецким флотом.

***Адмиральская каюта на корабле «Святой Павел». На заднем плане два кормовых окна с поднятыми ставнями. Между окон закреплена карта крепости Корфу с прилегающими островами и окружающими крепость укреплениями. Отмечена флотилия французских кораблей и подробный план острова Видо. В красном углу иконостас с иконами: Спаса Нерукотворного, Николая Чудотворца и Андрея Первозванного.***

***Слева у борта заправленная постель, у задника постели сундук. Все это слегка прикрыто занавеской. У кормовой бортовой стены стоит полукресло. Впереди него небольшой двухтумбовый рабочий стол адмирала, на котором лежит хронометр, стоят письменные принадлежности, бумаги, стоит подсвечник с горящими свечами. Справа стоит шкаф с книгами и бумагами. Перпендикулярно к рабочему столу стоит длинный стол, предназначенный для совещаний. Рядом с ним, с двух сторон легкие полукресла. На столе лежит большая карта места военных действий. На ней лежат: подзорная труба, компас, секстант, другие приборы и бумаги.***

***Раннее утро 17 февраля 1799 года. Через кормовые окна в каюту начинает проходить свет. Сбоку, как бы через переднюю дверь входит вице-адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков. Он в повседневном мундире, без головного убора. Снимает китель и кладет его на сундук, затем подходит к окну и, стоя вполоборота, смотрит в него слегка потягиваясь.***

**Ушаков** (*задумчиво*): Утро скоро в силу войдёт. Кто знает, не последнее ли? На войне всё в руцах Божьих. Вон она крепость-то французская из утреннего тумана выглядывает. Корфу… Орешек крепкий…(*слегка качает головой*) Три тысячи солдат, 650 орудий. Да высокие стены, валы, рвы, переходы подземные, мощные бастионы… Сильна, сильна крепость. (*иронично*) Молодцы инженеры французские, задали задачку. (*с усмешкой*) Ну, но да не такие орехи русский солдат раскалывал. (*кивает в сторону окна*) Разгрызем и этот. (*показывая рукой в сторону крепости*) Все считают крепость неприступной. Говорят, что только сумасшедший рискнет брать её штурмом. (*нравоучительно*) Вот в этом-то и есть их главная ошибка. Ещё государь наш — Петр Алексеевич говаривал, что небывалое бывает. Вот оно и будет так, как он завещал. (*встаёт и указывает пальцем на карту на стене*)

Остров Видо. 500 солдат, да 5 артиллерийских батарей. Главенствует над всеми подходами с моря. Ключ от Корфу. (*бодро*) Нет, генерал Шабо — вот твоё слабое место! Заберем мы у тебя этот ключ! А без ключа дверь в Корфу открытой будет! Эскадру твою мы в бухте заперли, не поможет она. (*немного пренебрежительно*) Да и что она — 2 корабля, фрегат, судно бомбардирское да пяток мелких судов против наших с турками, вдесятеро больших сил, сделать сможет? Тем паче, что корабль «Женере» вместе с бригом удрал в ночь на 26 января. (*усмехнувшись*) Надо же придумать — паруса из белых в черные перекрасили и удрали темнотой воспользовавшись. Дескать за подкреплением. (*с досадой*) Прошли сквозь сонных турок огней не зажигая! (*проходит вдоль стола*) Впрочем, нет худа без добра. (*делая жест рукой*) На 74 дальнобойные пушки мощь гарнизона уменьшилась, да и несколько сот моряков убыло. А это сила немалая. (*вновь посмотрел в окно*)

Да, дисциплинка у союзничков! Единой дисциплине не подчиняются. В окрестных деревнях промышляют грабежами. (*перекрестившись*) Слава Богу у нас на кораблях порядок навели. (*усмехаясь*) Хотя и у нас… Вот ведь на «Захарии и Елизавете», будучи в дозоре стали, вместе с «Ириной» французский корабль догонять, так, наверное с голоду, внимательность потеряли и влепили в свой «Макарий» несколько зарядов. Всю оснастку у шебеки порвали и неразбериху такую внесли, что французы удрали к острову под шумок. (*покачал головой*) Да, и такое бывает, когда каждый капитан сам по себе действует. Но, наладили согласованность в действиях. Сейчас вахту проверил — моряки наши службу несут исправно. (*поднеся руку к подбородку*) Что ж, пора приказ писать, да к штурму Видо готовиться. (*подумав*) Сделали при подготовке, что могли (*назидательно погрозив пальцем*) Матросы, перед таким штурмом должны быть напрактикованы во всякой расторопности, сколько возможно исправно. Кто-то скажет — не дело моряков на суше воевать. Но моряк должен быть прежде всего воином, одинаково способным сражаться и на море и на суше.  
 (*садится за стол, берет перо и бумагу, крестится*) Итак, начнем помолясь. (*как бы извиняясь перед кем-то*) Моряк, как и монах, постоянно должен молиться и трудиться. (*пишет и диктует вслух*)

**«*Приказ по флоту с изложением атаки острова Видо. Февраля семнадцатого, года одна тысяча семьсот девяносто девятого...*** (*задумчиво*)

Да, пожалуй самое время. А то, вдруг и в самом деле к французам подкрепление придёт. Приведет «Женере» из Анконы эскадру, да десант, вот и придется нам и с моря и с суши воевать. На турок надежды мало — не вояки, сам сколь раз малыми силами их бивал. Греки? Это не войско! (*с досадой*) В ноябре они уже себя показали. 1500 ополченцев защищали батарею, что лейтенант Ратманов против Корфу поставил. 600 французов вылазку сделали и одной атакой греков в бегство обратили! (*возмущенно, делая жест рукой*) Одной атакой! Пришлось и нашим артиллеристам батарею оставить. (*встаёт и раздраженно проходится по каюте*)

Отбили потом, конечно, но… (*с досадой*) Писал ведь в адмиралтейств-коллегию, чтобы хотя бы один пехотный полк в помощь прислали! Может и без боя тогда крепость к сдаче принудили… Как на Кефалонии[[1]](#footnote-2) было… Пока восставшие греки вокруг крепости ходили — французы сидели крепко, Но стоило капитану Поскочину на «Святой Троице» прибыть, как греки «русскую партию» организовали, с костяком из бывших российских офицеров. Французы, русский флаг завидев, и штурма не стали ждать — сразу сдались... (*озабоченно*) А то ведь протянем, да как турки, с боку на бок ворочаться будем, так и ветер удобный прозеваем. Пора действовать! Пора! (*садится за стол и пишет*)

**...*При первом удобном ветре от севера или северо-запада, не упуская ни одного часа, по согласному положению намерен я всем флотом атаковать остров Видо; расположение кораблей и фрегатов, кому где при оной атаке находиться должно, означено на планах, данным господам командирам...*** (*осматривает стол, не найдя нужной бумаги, встаёт и подходит к большому столу*)

Ага, вот она. Условные сигналы для управления кораблями и десантом во время штурма. (*берёт бумагу и обегает её взглядом*) Ведь втайне пришлось всё самому разрабатывать, чтобы супротивник не мог догадаться — что какой сигнал означает. (*гордо*) Аж сто тридцать два сигнала! (*кладет бумагу в шкаф*) Писаря размножат и раздам капитанам кораблей в ночь перед штурмом. А что делать? (*машет рукой*) Своим-то командирам я доверяю, как себе. А турки? Ведь продадут за копейку, коли свою выгоду увидят. (*с сожалением*) Не раз уж палки в колеса ставили союзнички. (*снова садится за стол и берет.*) Взять хоть Али-Пашу — наместника Эпирского. На словах — ярый враг французов и верный наш союзник. А на деле? Всё пытается на нас греков натравить и албанцев, да и шайки разбойные поддерживает, которые всех, кто на их пути попадется, грабят и убивают. Сулиотов[[2]](#footnote-3) вооружил, хотя они и враги извечные туркам. (*с горечью*) А выгода такая — нападут сулиоты на турецкий отряд, значит можно меры карательные против них применить. Уже, под этим предлогом, перерезали не менее трёх тысяч христиан. А уж французов и подавно не щадит! Вероломно условия сдачи нарушая, сдавшихся и не только солдат, а и гражданских, Али-Паша своим разбойникам на расправу отдаёт. (*зло*) И этим самым отчаянную храбрость французам придает. Те и сражаются до последнего, дескать все равно погибать, так уж лучше в бою! (*осуждающе качает головой)* Из-за этого и мы лишние потери несём. (*с теплотой*)Я надеюсь, что господа командующие всякое употребят старание по своей команде служителей сберегать. Надо ещё раз сказать им, что особые честь и благодарность моя засвидетельствованы будут тем, которые в сохранении людей больше успехов иметь будут. (*делая жест рукой*) Чтобы имели наипрележнейшее смотрение за войсками им вверенными, в исправлении их должности по соблюдению воинской дисциплины и наилучшего порядка, да сохранении служителей в здоровье. *(пишет*)

**...*По учинению сигналов приуготовиться идти атаковать остров Видо, и сняться с якоря надлежит, чтобы всё на гребных судах было уже готово, корабли и фрегаты во всём были бы к бою готовы по сигналу идти атаковать остров...*** *(поднимает голову и, в задумчивости, руку с пером*)

Решающим всегда оказывается построение и порядок ввода кораблей в бой... Ведь если вспомнить бой при Фидониси… У турок и орудий в два раза больше и пушки крупнее. Если артиллерийскую дуэль учинить, как по уставу морскому положено, так у них залп в три раза нашего тяжелее. Смели бы! На абордаж идти — опять у турок преимущество. Десять тысяч на наши четыре! (*твёрдо*) Но ведь врагов не считают, их бьют. (*бодро*) А мы изменили строй, обойдя турок, встали на ветер, да и поставили флагман Гасан-паши в два огня. Недаром наши канониры на учениях пот проливали — скорее и точнее турок огонь вели. Не выдержал супротивник! Сначала капитаны турецкие свои корабли уводить стали, а за ними и адмирал удрал. (*задумчиво*) Да, ещё Александр Васильевич Суворов говаривал, что пот — не кровь. Тяжело в учении, легко в походе. (*как бы очнувшись, снова пишет*)

***...Напервее следовать фрегату «Казанской Богородице» к первой батарее, и проходя стараться её сбить, а потом стать на назначенном месте на якорь шпрынгом[[3]](#footnote-4), а не худо иметь и верп[[4]](#footnote-5) с кормы, буде вознадобится...*** (*многозначительно подняв палец*)

Это очень важно! Там, возле острова, и течение, да и ветерок если усилится, шпрынг, для удержания судна в заданном положении сильно поможет. Главное — с носа на корму через якорь трос надежный протащить. Тогда и корабль ровнее стоять будет, а это, при бортовой стрельбе, главное! (*снова пишет*)

***...За ним, не отставая нимало, следовать турецкому фрегату «Харим-капитану» и также стать на свое место...*** (*резко кладет перо, встаёт и прохаживается вдоль каюты*)

А вот это наше слабое место! (*неприязненно*) Сколь раз корабли турецкие, в нарушение диспозиции, строй боевой покидали! Чуть огонь посильнее, как паруса поднимают и вон из боя! Без дисциплины никак нельзя и никакой пользы в делах быть не может! (*делает утверждающий жест рукой* и, *с усмешкой*) При Калиакрии, адмирал Саит-Али почувствовал, что жаренным пахнет, так сразу все паруса поднял и... (*машет рукой*) наутёк! И эскадру на погибель оставил. Своя-то рубаха ближе… (*приподнимая руку делает предупреждающий жест*) Ничего… (*садится*) Между наших кораблей, да на якоре, не очень-то убежишь! (*пишет*)

**...*За ним в близком же расстоянии фрегат «Николай», которому также проходить первую батарею и сбивать ежели осталась от первых ещё не сбита, а притом, проходя оную батарею, стрелять по двум стоящим в бухте между первой и второй батареями французским судам и стараться выстрелами их потопить или людей с них согнать на берег, чтобы их оставили; между тем на берег во все места, где есть закрытые французы за маленькими канавками и за маленькими же брустверами, для ружей сделанных, ежели где есть между ними поставленные пушки , то и оные идучи сбить непременно, и потом каждому стать на свои назначенные места, и тотчас лечь шпрынгом, оборотя борты к батареям так, чтобы одного борт был против первой батареи, а другого против судов, стоящих в бухте, а третьего против третьей батареи, и всё встречающееся на виду сбивать пушками...*** (*потирает лоб рукой*)

Я так думаю, что корабли французские сильного огня не откроют. Да и стрелять долго не будут — на берег экипажи сойдут, чтобы от нашего огня укрыться. Важнее — пушки у неприятеля сбивать.(*взмах рукой*) А подавим батареи и десант пускать можно. Потерь меньше будет. (*снова встаёт и подходит к карте*) А ведь, если подумать, то атака корабельная крепости это не моя придумка. И испанцы и голландцы и англичане так делали. Да и Суворов, при штурме Измаила такую тактику применил. Предложил он мне запереть устье Дуная, а гребную флотилию, под командой де Рибаса направить под крепость, чтобы артиллерией береговые батареи турецкие подавить и десанту путь к стенам открылся. (*подумав*) Но, без поддержки сил сухопутных, эдак вот крепостей никто не штурмовал. (*с усмешкой*) Разве что пираты карибские — те много крепостей, да городов так-то вот пограбили… Что ж, хорошему и у пиратов можно поучиться. (*подходит к кормовому окну и смотрит в него*) Да, темны ночи южные, даже на исходе… Не то, что у нас… (*делает жест рукой*) Эх, яблочка бы сейчас съесть нашего, российского. Такого наливного, да с кислинкой. Нет фрукта милее яблока! (*усмехается*) Недаром же искуситель Еву яблоком соблазнил. (*вновь смотрит в окно*) Да, где ты сейчас, дом родной? Где ты Волга? Бывало батюшка поднимет еще затемно — и на покос. Идет широкими взмахами траву в валок укладывая, а я за ним. Отец косит, не оглядывается. Тяжело мне, а нельзя отстать. Семь потов сойдет, руки-ноги, как свинцом наливаются, (*весело*) а ведь не отставал. Матушка бывало скажет отцу, дескать не дворянское это дело — косить. А он Петра Алексеевича в пример приводит — тот и в кузне и на верфи мозоли натирал. (*задумчиво*) Вот и мне работа тяжелая, и не только на покосе, сил придала и к труду уважение привила... (*как бы очнувшись от воспоминаний, садится*) Далее… (*пишет*)

***...За первыми двумя фрегатами идти шхуне №1 и будучи носовыми пушками стрелять по батареи и по судам, стоящим в бухте; а потом остановиться в середине бухты и пушками очистить все берега, и когда со всех сторон из траншей французы выгнаны будут вон, тогда оной шхуне стараться очищать берега, приуготовляя их для сходу десанта; ему помогать фрегатам «Николаю» и «Харим-капитану», а также от эскадры послана будет к нему помощь на вооруженных баркасах...*** (*делает жест рукой*)

А вот здесь решающая роль за гребцами баркасов будет. Необходимо напомнить капитанам, чтобы самых опытных матросов на вёсла сажали и рулевого самого толкового подбирали. От них зависит, чтобы баркасы быстро и, желательно, без потерь десант доставляли на берег. А то ведь, не дай Бог, кто пальбы убоясь, в панику ударится, да баркас на мель или на камни посадит. Тут надо спокойно, с холодной головой работу делать. Чуть духом ослаб, замешкался — погибель и тебе и всем товарищам! (*подумав*) Но нет надобности на всякие случаи делать подробные объяснения, господа командующие сами собой обозревать могут, что кому делать и исполнять должно. (*вспоминает*)

Бывалыча на Волге, подле села Хопылёво, верши[[5]](#footnote-6) да сети поставишь в тихую погоду, а улов собирать время подходит — ветер налетит, волну волжскую, как на море гонит. Поначалу страшновато было, а потом ничего, привык. Тут свои ухватки важны. На вёслах работаешь, как надо — так и улов соберешь и волну с ветром переборешь играючи. (*мечтательно*) Да, что в детстве в тебе заложено, то во взрослой жизни всегда пригодится. (*усмехнувшись*) Что-то я в воспоминания ударился. Старею наверное, а дело-то не доделано. (*пишет*)

***...За фрегатом «Николаем» в близкой же дистанции следовать фрегату «Григорий Великие Армении»; ему, проходя первую и вторую батареи, стрелять во все места, где надобность потребует, потом проходить третью батарею и, обходя мыс с маленьким каменным рифом[[6]](#footnote-7), как можно сбивать третью батарею, и между оною и четвертой батареями стать на якорь и шпрынгом, сбивать батареи и очищать сильною канонадой берег, за ним близко же следовать турецкому фрегату «Мехмед-бея», ему проходить той же дорогою за фрегатом «Григорий Великие Армении», стрелять по батареям и на берег в потребные места, а потом встать на якорь шпрынгом в своём месте...*** (*озабоченно*)

Риф, он хоть и небольшой, а беды наделать может! Ну, да капитаны Марин и Шостак моряки опытные — пройдут, как надо. Надеюсь и капитан «Мехмед-бея» по кильватерному следу[[7]](#footnote-8) проведёт фрегат свой. (*делает энергичный жест рукой*) И огонь безостановочный: и ядрами и бомбами и картечью. Чтобы француз в песок, да в камень вжался и носа не смел высунуть! Чтобы десант беспрепятственно на берег высадился, да батареи захватить смог с потерями малыми. (*строго*) И, чтобы никакой инициативы ненужной! Я понимаю, что молодые, что в бой рвутся, но… Капитан Шостак! Я-то знаю, что храбрец, но ведь храбрость бездумная может и до беды довести. А то увлекся, француза преследуя, близко к берегу подошёл. (*разводит руками*) Хорошо, что в крепости растерялись от такого маневра и огонь не открыли. А то бы ведь и картечью могли достать! Наверное один только Бог спас их чудом, что крепостными выстрелами не потопили фрегат! (*крестится и вновь склонившись над бумагой пишет*)

**...**«***Панагии Апотуменгане» идти за ними, чинить то же исполнение и встать в определённом месте на якорь шпрынгом, и ей же стараться очистить потребные места на берегах для десанта, оттаскивая набросанные деревья прочь; вспоможение им сделано будет баркасами от разных судов...*** (*озабоченно*)

Маловато людей у капитана Скарданова — весь экипаж на авизо[[8]](#footnote-9) 76 человек. (*твердо*) Ничего, на шпрынг встанет, тем же баркасом, что якорь заведёт, и людей на берег высадит. А его четырнадцать пушек обслужить и половины команды хватит. Важнее завалы разобрать, чтобы десанту через них карабкаться не пришлось. (*встаёт и задумчиво прохаживается по каюте*) Хотя проходов надо побольше сделать! А то если все в один пойдут, так их одной пушкой остановить можно. Поливай картечью, залп за залпом, вот и нет десанта… (*останавливается*) Ничего, с других судов матросы высадятся — помогут с завалами разобраться. Главное — прикрывать их от огня вражеского огнём корабельным. (*подумав*) Да, так будет лучше… (*садится и пишет*)

***...За сими судами весь флот пойдет к острову, каждый в назначенное своё место и остановятся шпрынгом на якоре; подходя к острову во время своего прохода до настоящих мест, каждому стрелять по батареям и при берегах по всем закрытым местам, то ж с половины горы и на гору, где заметны будут укрывающиеся французы, и, став на якорь шпрынгом, докончить очистку места пальбою...*** (*встает и подходит к карте*)

Да, ежели батареи подавим, то ничего уже французы, ружейным огнем, поделать не смогут. Оставят место высадки чистым, отойдя вглубь острова. И отойдут они сюда — на высоты. (*как бы сопровождает движение французов рукой*) Ну, да артиллерия корабельная их и там достанет, а от контратак передовой десант ружейным огнем прикроет. (*подумав*) А я, на «Святом Павле» пожалуй возле пролива, ближе к Корфу встану. И штурм Видо будет, как на ладони и с местным ополчением, да нашими укреплениями, что против крепости устроены, переговариваться удобно. (*показывает место приблизительной стоянки флагманского корабля*) Вот здесь, пожалуй, ему самое место будет. (*задумчиво, с теплотой в голосе*) Третий мой «Святой Павел»…

Первый под мою команду передан был ещё в 1776 году, когда, под видом торговых караванов, разведку вели в Средиземном море. (*с улыбкой*) На «Северном Орле» начальник экспедиции Тимофей Козлятинов собрал всех офицеров — участников экспедиции и пояснил все задачи похода и действия в различных ситуациях. А после совещания объявил мне, что ждет меня в Ливорно[[9]](#footnote-10) фрегат «Святой Павел» и, отныне я его капитан. Ох и радости было! (*задумчиво*) Да… А на втором «Святом Павле» я ведь со дня постройки, с 1884 года ходил. Опять же, при Фидониси, на нём авангардом командовал, да турок в бегство обратил. И при Тендре на нем и при Калиакрии.[[10]](#footnote-11) (*бодро*) И вот теперь третий одноимённый. Но уже не капитан, а всей эскадрой командующий. И ответственность на мне не за один, а за все корабли и за всех людей мне доверенных. А значит, все надо учесть, все, до последней буковки расписать! (*садится за стол и пишет*)

***...Как же скоро мною замечено будет, что французы все со здешней стороны острова уйдут и на виду их не будет, тогда прикажу я ввести десанты во все удобные места острова, где ссаживать оной способно; гребным судам везомым десант, промеж собою не тесниться, для того и посылать их не все вдруг, а один за другим, передовые из оных должны очистить дорогу на берегах закиданную, рытвины тотчас забросать землёю или чем только возможно, а где неудобно сходить на берега и переходить места закрытые, там набросать лестницы с каждого корабля и фрегата, с собою взятые, и сверх лестниц бросать доски, по оным и пушки переводить на берег...***

Прогоним французов подальше, они ружейным огнем десанту помешать не смогут. (*подумав, приподнимает вверх руку с пером*) А коли лестниц, да досок не хватит, то дерево из завалов использовать можно. Благо, что его много наложено в завалы. (*с досадой*) Эх, взять бы в десант ополчение греческое… (*вздыхает*) Да нельзя — дисциплины у них никакой, будут только неразбериху создавать. А коли побегут, так и наш десант за собой увлечь могут. (*решительно*) Пусть уж лучше вокруг крепости Корфу шум создают. И основному гарнизон раздражать будут, да и не посмеет генерал Шабо подкрепление на Видо послать. (*кладёт голову на кисть левой руки и трет пальцами лоб*) Тяжело новинки в военном деле осуществлять. Ох, тяжело... Не дай Бог, если конфузия случится, тогда и всей карьере успешной конец придёт и людей понапрасну погубить можно… (*встаёт и несколько нервно ходит по каюте*)

Если не получится… (*решительно ударяя кулаком по воздуху*) Получится! Не на авось делаться будет. Всё на точном расчёте строится. (*твердо*) Получится… Но семь раз отмерить надо… Близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика. Как в битве при Калиакрии. Ведь не ожидали турки, что я флот между их кораблями и береговыми батареями поведу. Обрадовались, думали сейчас перекрестным огнём уничтожат! (*усмехается*) А невдомёк было, что стреляя с берега да с кораблей по нашей эскадре, они друг друга поражать будут. Пушкари-то турки не ахти, вот так и получилось. Больше друг другу вреда нанесли чем нам. Ну, а мы сим маневром и ветер выиграли и флот турецкий атаковав с малой дистанции, за три часа разбили и разметали его. Бежал Саид-Али[[11]](#footnote-12), даже с такелажем[[12]](#footnote-13) порванным. (*с горечью*) Вот тут-то и сказалось преимущество кораблей турецких перед нашими в скорости! Сколь раз говорил, рапорты писал, что лес сырой на корабли идёт, что гвозди железные ржавеют и разрушаются в воде солёной. Одни ответ — делать корабли, как указано. Вот и скрипят на ходу доски корабельные, расшатываясь и раползаясь... (*зло*) Только то не доски скрипят, то корабли стонут, да души моряков на части рвут. (*несколько раз проходится по каюте, заложив руки за спину*) А у турок корабли французы строили, подводную часть медью обшивая. И от обрастания днища защита и древоточец не так вредит. Да и от ядер, пусть небольшая, но защита. И прочнее корабли стали и долговечнее и скоростью выше наших. (*с досадой*) Вот и ушла часть кораблей турецких, даже сильно поврежденных, к Константинополю. (*усмехаясь*) Многие, правда, не дошли, потонули по дороге. А флагман, так прямо перед султанским дворцом на дно ушёл. (*снова садится)*  Так, на чем я остановился? *(начинает писать*)

***...Где передовыми таковы мосты набросаны будут, оставить их на месте для последующих за ними, для переправы, а прочие доски и лестницы нести с собою для всяких могущих встретится препятствиев, от которых они способствовать будут…*** (*задумчиво*)

А препятствиев этих, мне думается, много будет. Да, хорошо французские инженеры крепость к осаде подготовили. (*покачав головой*) Знают своё дело. Хорошо знают. Всякий бугорок, всякую канавку к грядущим боям подготовили. Смотришь — вроде и нет ничего перед тобой, так нет, каждый камень огнём огрызается… (*встаёт и подходит к карте*)

Да, (*показывает пальцем*) вот сюда, на песочек способнее будет десант высаживать. И шлюпки с баркасами ближе к берегу подойдут и по песку быстрее, чем по камням, опасные места пройти можно будет. Да и завалы французские, что на песке сооружены нам помощь окажут — от пуль ружейных защитой будут. (*с усмешкой*) То, что нам мешает, нам и помогать будет. (*как бы, что-то вспомнив*) Да, местные жители оповестили, что французы какие-то хитрые ловушки, да препоны понаделали. Не знаю, правда или нет, но учесть необходимо. (*садится*) Думай о худшем, а лучшее само придет. Не будет ловушек и, слава Богу. А если есть, так мы готовы к тому будем. (*пишет*)

***...Говорят, будто местами есть несколькие перекопы канавками, лестницы и доски служить будут чрез оные мостами; также сказывают, хотя и невероятно, будто есть на острову в которых-то местах набросанные колючки, засыпаны землёю и понакиданы травою, так что без осторожности можно на оные напороть ноги; господам десантным штаб- и обер- и унтер-офицерам, кто будет напереди иметь осмотрительность, ежели это справедливо, то в таких местах для проходу бросать лестницы и сверх оных доски, они и могут служить мостом безопасным; а потом господам батальонным командирам, командующим десантными войсками, искать неприятеля, разбить или побрать в плен, и остров от оного стараться освободить; вместо знамен иметь с собою флаги коих иметь до десяти; все батареи которые овладены будут, поднимать на них флаги, кои означать будут нашу победу, флаги поднимать во всех местах, где только войска наши случаться, а куда потребен будет сикурс[[13]](#footnote-14), для показаний оного даны будут особые сигналы; требующие сикурсу друг другу помогать…***

Есть ли, нет ловушек, а надо непременно к каждому десантному отряду проводников из местных прикрепить. Они остров отлично знают — покажут где безопасней пройти. Потери конечно будут, война без крови не бывает, поэтому, как только французов вглубь острова отгонят, необходимо на берегу госпиталь полевой развернуть, чтобы раненым помощь на месте оказывать, а не на корабли везти — время терять. И кроме наших лекарей ещё и турецких добавить. Какая никакая, а помощь. (*вспомнив что-то засмеялся*)

Ох уж мне эти лекари турецкие… (*покачал головой*) Когда французы нашу батарею с холма Кефало сбить пытались, капитан Кикин им достойный отпор дал, но сам ранен был. Отважного капитана на «Святой Павел» перевезли для лечения. Турки тоже свою помощь предложили — штаб-лекаря Эми-Мехмеда прислали Он. у них светило медицинский признанный. Прибыло это светило на корабрь, да и говорит по русски. Буду, дескать, батюшку Евграфа Андреевича лечить старательно. Это ведь барин мой бывший. А я коновалом у него служил в имении, да потом, будучи в рекруты определен, на войну с турками отправлен. Там в плен попал, турецкое имя принял. И не Мехмед я вовсе, а Кондратий! И смех и грех. Кикин, несмотря на раны, боль причиняющие, как узнал этого «Мехмеда», так не мог от смеха удержаться. (*с пафосом*) Вот и выходит — у нас коновал, а у них — штаб-лекарь! (*смеётся и снова пишет*)

***...Когда войска наши взойдут на верх горы, иметь осмотрительность, и где потребно будет, и там укрепляться пушками, и закрывать себя поспешно лёгоньким окопом или турами, но это в самой только важности делать надлежит, и инако, не теряя времени, стараться овладеть всем островом, и отнюдь не замедливать, а я буду иметь смотрение и беспрестанно сикурсом подкреплять буду…*** (*снова встаёт и, подойдя к окну смотрит в него*)

Вон она крепость. Огни жгут — ночного штурма бояться. (*делает движение пальцем*) Нет, господа французы, не представлю я вам такого удовольствия — людей губить понапрасну. (*подходит к карте*) А чтобы генерал Шабо помощь прислать не мог, надо и старую крепость и новую с наших батарей, что на возвышениях против Корфу стоят, обстреливать беспрестанно. Да и кораблям, что пролив под присмотром держать будут, необходимо, время от времени, французов в крепости беспокоить. А коли побежит враг с Видо, то шлюпки, да лодки огнем пушечным уничтожать не мешкая! Чтоб ни одна посудина к берегу не пристала! (*снова садится писать*)

***...Господам командующим пушки, снаряды, лестницы, доски, топоры, лопатки, верёвки и все потребности иметь в готовности положенные на гребные суда, также и десантные служители, чтобы все были в исправной готовности…*** (*вздыхая*)

Одно плохо, что всего не хватает в достатке для штурма: и досок, и инструмента плотницкого, и лопат, и верёвок, не говоря уж о продовольствии. Спасибо грекам — помогают, чем могут, особенно продуктами… А обиднее всего, что в порохе, ядрах и прочих припасах воинских нехватка. (*с горечью*) И сетовать приходится, что огневого припаса на кораблях мало. До обидного мало! Вот она помощь турецкая — небось уж кто-то руки потирает, что французское золота в карманы потекло за услугу подлую. (*зло*) А нам во всем экономить надо. Было бы всего в достатке смёл бы я огнем пушечным и все батареи на Видо, да и крепость Корфу за компанию. И десант пускать не нужно было бы. Людей бы сберегли. (*встает и берёт с большого стола бумагу, ударяет по ней тыльной стороной руки*)

Посольские чиновники пишут, что все нужды эскадры для дальнейших действий подсчитали приблизительно. (*с досадой*) Не понимают, что на флоте ничего приблизительно делать нельзя! Всё надо делать точно, иначе на дно морское все пойдём, рыб кормить. (*со злостью*) И невдомёк им, что нехватка чего либо, по их подсчетам приблизительным — это кровь лишняя, это жизни людские понапрасну загубленные! (*резко садится и берет перо в руки*) Собрать бы всю эту ораву чиновничью, да вперёд десанта пустить, чтобы на своей шкуре узнали что есть «приблизительно»! (*сердито*) Это к собственным деньгам должно быть щедрым, к казенным – скупым.  
 (*пишет*)

***...Как скоро благополучный ветер настанет, тотчас я снимусь с якорей и со всем флотом буду спешит исполнить, как означено…*** (*встаёт, подходит к карте и смотрит задумчиво на неё*)

Как означено… Конечно не всё, как означено пойти может… Сие не только от нас, но и от противника зависит (*твердо*) Нет — не от противника, а от нас, от наших действий всё зависеть будет! (*задумчиво*)

А ведь не все понимают зачем мы здесь воюем, за что кровь свою проливаем… Многие матросы считают, что православных братьев от безбожников французских спасаем… (*подходит к окну и смотрит в него*) Цель конечно благородная, но… Эвон, как греки встрепенулись, когда французы турок прогнали. Думали, что освободители пришли! (*с усмешкой*) Даже на службу к ним пошли, к избавителям. (*сердито*) Ан нет — к угнетателям! Да, пожалуй, поалчней, чем турки, французы-то будут. Не все, конечно, пошли... (*подумав*) А ведь эдак, после освобождения от французов, меж греков усобица начнется. Надо будет амнистию всеобщею объявить. А то ведь и турки враждой меж греками воспользуются и резню кровавую устроят, не разбирая — кто прав, кто виноват. (*вновь подходит к карте и показывает рукой*)

Ведь как архипелаг Ионический расположен — все пути морские под контролем держит. Мальта с африканской стороны, а здешние острова с европейской, да азиатской. (*уважительно*) Недаром французы первым делом их заняли, да укрепили, а англичане себе урвать норовят. (*с усмешкой*) Не по нутру им всем, что русские флаги на островах развиваются. (*делая предостерегающий жест рукой*) Знают, что выбив французов закрепится Россия на этой, колоссально важной позиции и никто её отсюда сдвинуть не сможет. (*твердо, сделав жест рукой*) Вот потому-то мы и кровь здесь льем, чтобы Матушка-Россия себя спокойней чувствовала. Будет российский флаг здесь — среди владений турецких и султан к нам через Черное море не полезет, зная, что в тылу у него русская сила имеется. Осилим здесь — войскам в Италии легче будет. (*жёстко*) Да и со всеми «друзьями» и противниками нынешним, силу свою показав, по другому разговаривать будем. Поэтому такое славное дело, каково есть взятие Корфу, на будущее время служить будет! (*задумчиво подходит к карте на столе*)

Вон, как генерал Бонапарт турок и англичан напугал своим походом египетским, что даже султан турецкий Государя нашего Павла Петровича уговаривать стал союз создать для совместных действий «против зловредных намерений Франции». (*наклоняется и рассматривая карту*) А куда он свои войска дальше поведёт? Может и через Сирию на Турцию… А может и в Ирландии высадится, как сам объявил. (*выпрямляется и, покачав головой*)

А ведь после Италии может французская Директория[[14]](#footnote-15) и дальше по Европе двинуться. На восток, на Россию! Поэтому пора обуздать буйственных якобинцев[[15]](#footnote-16)! (*твёрдо*)

Государь союзникам обещал помощь в противоборстве с французами оказать, дав мне на это Именное повеление. И поэтому я здесь Россию представляю и от её имени слово своё даю, что исполню всё, как надлежит адмиралу российскому. А я всякое данное мной слово старался держать верным, через то и имеют ко мне наилучшую склонность и веру, это мне много помогает в моих деятельностях! (*ударяет кулаком по карте, возвращается к своему столу и вновь садится писать*)

***...Десантными командирами определяю: в авангардии, под начальством господина контр-адмирала Пустошкина состоящей, батальонный командир полковник Скипор, а средней и задней части, под моим ведомством находящейся, майору Боаселю; в середине ж между оными, ежели вознадобится отделение, послать от передовой части майора Гамена, и всем оным чинить исполнение со всякой острожной осмотрительностью и с добрым порядком; по оказавшимся случаям и обстоятельствам поступать с храбростью благоразумно, сообразно с законами…*** (*задумывается*)

Не забыть приказать капитанам и командирам десанта, чтобы по защите пленных и местного населения меры приняли. Да осторожность проявляли. (*озабоченно*) Союзники союзниками, но ведь как в Превезе поступить могут. Город взяли и грабежу предали, а консула нашего — майора Ламброза, да весь состав консульства, с солдатами охраны, заковали в железа и в заточение, на галеру Али-Паши отвели. Думаю, конечно, что не посмеют… Но остерегаться надо — разбойники, они и есть разбойники! (*осуждающе*) И воюют-то ведь в надежде на грабеж — что долю в добыче получат изрядную! (*с неприязнью*) Наверняка, вместо того, чтобы вперёд идти, да противника добивать, будут у убитых карманы обшаривать, да раненных убивать и грабить. (*твердо*) Надо турецким капитанам сказать, что коль за этим делом турецких вояк застанем, расстреливать на месте будем. (*пишет*)

***...Прошу благословение Всевышнего, и надеюсь на ревность и усердие господ командующих.»*** (*кладет перо, ещё раз пробегает глазами документ*) Кажется всё учел и изложил. (*подписывает приказ*) Ну, да что припомню — то на совете, перед штурмом выскажу. (*встаёт, подходит к иконам, встаёт на колени и молится*)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Господи, помоги одолеть супостата безбожного. Не дай посрамить российскую славу воинскую. Ниспошли архангелов своих в помощь православному воинству. (*крестится троекратно*) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа и ныне и присно и во веки веков! Аминь. (*встаёт с колен глубоко и свободно вздыхает*)

Вот и сразу легче стало, как будто груз тяжёлый с плеч скинул. Всякое дело надо с молитвы начинать! Тогда и разум светлее станет и в душе покой наступает и сил прибавляется. (*берёт со стола хронометр и смотрит на него*)

Вот и ночь прошла. Скоро побудка. Надо ещё раз всё просмотреть и проверить. (*задумавшись и как бы обращаясь к зрителям*) Да, тяжел труд воинский. Тяжел, но благороден. Ещё много сражений впереди, но не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к Престолу восторжествуют. А что до меня, так я не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества! Смерть предпочитаю я бесчестному служению! Всем моим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной. (*кладет хронометр в карман и крестится*) Ну, с Богом. И всякий да спешит исполнить ему должное. (*выходит из каюты*)

***Окончание спектакля***

1. Кефалония — самый большой из Ионических островов. [↑](#footnote-ref-2)
2. Греко-албанское племя, живущее в горах и всегда готовых на борьбу с турецкими поработителями. [↑](#footnote-ref-3)
3. Постановка корабля на шпринг (шпрынг) является разновидностью постановки корабля на якорь и применяется для придания кораблю положения под определенным углом относительно направления ветра или течения. [↑](#footnote-ref-4)
4. Вспомогательный судовой якорь меньшей массы, чем становой, служащий для снятия судна с мели путём его завоза на шлюпках. [↑](#footnote-ref-5)
5. Снасть для ловли рыбы. [↑](#footnote-ref-6)
6. Подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье. [↑](#footnote-ref-7)
7. Возмущённая полоса воды, остающаяся за кормой идущего корабля. [↑](#footnote-ref-8)
8. Авизо - посыльное или авизное судно — небольшой военный, сравнительно быстроходный корабль, который использовался для разведки и посыльной службы в XVII—XIX вв. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ливорно — порт в Италии, провинции Тоскана, на восточном берегу Лигурийского моря. [↑](#footnote-ref-10)
10. Морские сражения во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. [↑](#footnote-ref-11)
11. Турецкий адмирал, командовавший турецким флотом в битве при Калиакрии. [↑](#footnote-ref-12)
12. Такелаж — обобщенное название всех снастей на судне [↑](#footnote-ref-13)
13. Сикурс — от французского secours — помощь, выручка. [↑](#footnote-ref-14)
14. Высший орган государственной власти первой Французской республики. [↑](#footnote-ref-15)
15. Якоби́нцы — участники Якобинского клуба, французского политического клуба эпохи Великой французской революции — самое известное и влиятельное политическое движение революции. Позднее название всех революционеров и инакомыслящих. [↑](#footnote-ref-16)