**Александр Торопцев**

**Москва 1613 год (Темы для бесед с детьми 10-16 летнего возраста и старше)**

Тема №1.

Дмитрий Пожарский и Москва

Выдать с головой

(Рассказ о Дмитрии Пожарском)

Как унизили героя

##### Первое земское ополчение

Как искали деньги на Второе ополчение

Верный выбор

Кого выбирать в цари?

Второе ополчение. Битва за Москву

Еще одно дело Пожарского

Как начиналось село Медведково

Обижаться или не обижаться?

Вопросы по теме

Маршрут Пожарского (Один из предполагаемых маршрутов)

По улице Никольской

Улица Большая Лубянка

Сретенский заштатный необщежительный мужской монастырь

Малая и Большая Сухаревские площади

Проспект Мира

На Большой Лубянке находятся так называемые палаты Хованских, Растопчиных,

В XVIII веке Сретенский заштатный необщежительный мужской монастырь

Таможенная границы столицы

Церковь Святителя Филиппа митрополита Московского на Мещанской

Универсальный крытый зал и плавательный бассейн на проспекте Мира

Рижский вокзал

В окрестностях метро ВДНХ

Гостиница «Космос»

Обелиск «Покорителям космоса»

ВДНХ

Останкинский дворец-музей творчества крепостных на 1-й Останкинской улице, д. 5

Церковь Живоначальной Троицы в селе Останкино

Телевизионная башня в Останкине

Главный Ботанический сад РАН

Ростокинский акведук

«Лосиный остров»

Тема 2. Дело Минина и Пожарского. (Смутное время. Причины. Междоусобица. Внешние враги. 1613 год).

Вместо введения

1.Окружение Русского государства на рубеже XVI – XVII веков

2. Что могло стать предтечей Смуты

3. Борис Годунов у трона

4. Борьба со слухами

5. Лжедмитрий I

##### 6. Воцарение Шуйского

##### 7. Иван Болотников

##### 8. Мания-самозвания

##### 9. Первое земское ополчение

10. Осада Смоленска

11. Как искали деньги на Второе ополчение

12. Верный выбор

13. Второе ополчение. Битва за Москву

14. Еще одно дело Пожарского

15. Михаил Романов

Заключение

Приложение 1.

Некоторые события в истории Русского государства XVI – нач. XVII вв.

Приложение 2. Москва и Московская земля

*Московская земля во времена правления Бориса Годунова*

*Земляной вал*

*Московская земля во времена правления Михаила Фёдоровича*

«Деревенские поселения». (По академику Тихомирову)

Русские ученые и иностранцы о Москве, москвичах и Московской земле

Михалон Литвин. ( «О нравах татар, литовцев и москвитян». Пер. В. И. Матузовой. М., 1994 )

Приложение 3

Осада Троицкой лавры Св. Сергия

Приложение 4.

Герои истории Московской земли, жившие в XVI-XVII вв.

Приложение 5.

Иностранцы

Приложение 6.

Города, монастыри, знаменитые села, основанные в этот период

Приложение 7.

Экстремальные природные явления, отмеченные в русских летописях

Приложение 8.

Библиография

**Тема №1.**

**Дмитрий Пожарский и Москва**

**Выдать с головой**

**(Рассказ о Дмитрии Пожарском)**

**Как унизили героя**

21 февраля на торжественном заседании в Успенском соборе было принято единогласное решение об избрании Михаила Федоровича Романова русским царем. Собравшиеся присягнули новому русскому монарху.

В Кострому, где жили в то грозное время Михаил Федорович и его мать инокиня Марфа, отправилась делегация во главе с архиепископом Рязанским и Муромским Феодоритом‚ Авраамием Палицыным и Шереметевым. 14 марта к Ипатьевскому монастырю вышла из города торжественная процессия: послы Земского собора‚ «сопровождаемые крестным ходом». Мать Михаила‚ инокиня Марфа‚ узнав о цели визита‚ наотрез отказалась от предложения Земского собора стать ее сыну русским царем. Люди московские‚ говорила она‚ «измалодушествовались»‚ думают только о себе‚ и править ими шестнадцатилетнему дитяти невозможно.

Долго уговаривали ее архиепископ Феодорит, Авраамий Палицын и боярин Шереметев, уговорили-таки. И новый царь вместе с матушкой отбыл в Москву. Династия Романовых воцарилась на Русском престоле.

По пути в Москву юный царь видел‚ в каком состоянии находится его страна. «Все дороги были разрушены‚ многие города и селения сожжены. Внутренние области сильно обезлюдели. Поселяне еще в прошлом году не могли убрать хлеба и умирали от голода. Повсюду господствовала крайняя нищета».

А в Москве чиновники грабили русский народ. Естественно‚ больше всех доставалось от них самым бедным‚ бессловесным. Почему же русские люди избрали в цари Михаила Федоровича Романова?! Почему голодная‚ опустошенная страна сделала такой выбор? Потому что верили люди русские‚ что именно такой застенчивый‚ робкий юноша вытянет их из разрухи‚ не обидит‚ не опозорит‚ не нахамит‚ не даст народ в обиду‚ опираясь в своем правлении на Земский Собор.

Нищего очень легко обидеть. Страна была нищей. Обижать ее в те годы было никак нельзя. Оскорблять нельзя было.

Вокруг трона стали собираться родственники инокини Марфы, Салтыковы. Они занимали ответственные посты в Москве, в Русском государстве и вели себя откровенно нагло, нахраписто.

Дмитрий Пожарский вместе с другими активными участниками Второго ополчения‚ приближенными к царю‚ не мог ужиться с родственниками Марфы.

Они потребовали от героя:

- Объяви боярство Борису Салтыкову.

Дмитрий Пожарский не мог этого сделать. Слишком молод был Борис Салтыков, слишком мало он сделал для Родины. Рановато ему было в бояре!

Салтыковы затаили обиду на князя Пожарского. Они нашли другого знатного человека, тот объявил Бориса боярином. А затем царь вызвал Дмитрия Пожарского и грозно сказал ему:

- Я выдаю тебя головой боярину Борису Салтыкову!

Знаменитого князя, героя, спасшего Русское государство, одержавшего победу на польскими интервентами, мало кому известный дьяк повел пешком (это было актом бесчестия) во двор Салтыкова. Он поставил руководителя Второго ополчения на нижнее крыльцо быстро богатеющего дома и громко объявил: «Царь всея Руси Михаил Федорович выдает головой князя Пожарского боярину Борису Салтыковы!»

Хозяин на радостях одарил дьяка и небрежно бросил герою:

- А ты ступай домой. Да не вздумай в моем дворе садиться на свою лошадь!

Обычно выданные головой‚ опозоренные прилюдно‚ ругались, на чем свет стоит‚ а хозяин при этом гордо молчал. А челядь его ехидно ухмылялась: знай, мол, наших, князь!

Дмитрий Пожарский не сказал ни слова. Он молча покинул двор Салтыкова. Затем сел на коня своего и‚ не обращая внимания на смех салтыковской челяди‚ не спеша поскакал домой‚ в село Медведково‚ вздыхая то и дело: «Хорошо‚ что царь Михаил Федорович не приказал бить меня батогами на радость Салтыкову».

Князь направил коня на Никольскую улицу. По ней в 1612 году войска Дмитрия Пожарского гнали поляков, отступавших к Кремлю. И грозные годы Смутного времени вспомнил он.

##### Первое земское ополчение

В конце 1610 года рязанский воевода П. П. Ляпунов собрал для борьбы против польских интервентов первое земское ополчение. В него вошли простые люди, незнатные воеводы и дворяне, а также жители Тулы, Калуги, нижнего Новгорода, Среднего Поволжья и русского Севера. Поляки, захватившие Москву и московские патриоты узнали об этом и стали готовиться к предстоящим схваткам.

Боярин Салтыков предложил полякам искусственно возбудить в городе волнения и расправиться с противником. Поляки на это не пошли. Они предоставили возможность патриарху совершить в вербное воскресение 17 марта 1611 года традиционное шествие в Кремль.

Мирно шли по родному Кремлю за патриархом люди. Напряженными взглядами провожали их интервенты. Салтыков нашептывал польским воеводам: « Ныне был случай, и вы не били, так они вас во вторник будут бить». Он оказался прав.

Во вторник поляки, готовясь к встрече ополченцев, стали вытаскивать из Китай-города пушки, привлекая к этой работе москвичей. Непосильная то была работа для русских! В любую секунды нервы у них могли не выдержать.

Извозчики по незначительному поводу вступили в пререкания с поляками, и тут же, будто огонь поднесли к пороховой бочке, разразилась схватка. Бой разгорелся мгновенно. Восстание распространилось по всему городу. Посадские люди, холопы, крестьяне, ратники, дворяне, некоторые бояре взялись за оружие.

В эти дни в Москве оказался князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Он родился 1 ноября 1578 года в семье Михаила Федоровича Глухого-Пожарского и Евфросиньи Федоровой Беклемишевой. Дед Дмитрия, Федор Михайлович Третьяков-Пожарский, имел небольшой чин. Отец – всю жизнь провел в вотчинах удельного Стародубского княжества, а также в деревне Лужной на реке Угре, в деревенской пятине Новгородского уезда и в деревне Медведково, на Яузе, в пятнадцати километрах от Кремля.

В 1578 году после кончины отца мать будущего героя переехала в Москву, где пристроила детей на службу. В 1598 году Дмитрий Пожарский был назначен стряпчим, через четыре года – стольником. Служил он стольником и при Лжедмитрии I , и при Василии Шуйском. В 1608 году во главе небольшого отряда воевода Пожарский совершил первый воинский подвиг. Банда Лисовского пыталась захватить Коломну, перекрыть последнюю дорогу, по которой в Москву поступали продукты. Отряд Пожарского скрытно подошел к городу. От разведчиков воевода узнал расположение противника и в предрассветной тишине неожиданно атаковал и разгромил врага. Весной 1609 года князь одержал победу над атаманом Салоковым. После этого Василий Шуйский направил его воеводой в Зарайск.

Сюда вскоре прибыл человек от Ляпунова и предложил князю выступить против Шуйского. Зарайский воевода отказался от войны против законного царя. Вскоре к Пожарскому прибыли посадские люди, затем его дальние родственники с требованиями признать Тушинского вора. Воевода опять отказался. Но как только в Москву вступили поляки, он перешел на сторону рязанского ополчения и поехал в столицу, чтобы вывезти оттуда семью. Он был надежным человеком. И для государства, и для семьи, и для друзей – настоящих патриотов Русской земли.

Оказавшись в центре событий, князь собрал людей у церкви Введения Богородицы, что на Лубянке, возвел здесь острожок (баррикаду), послал бойцов на Пушечный двор. Он работал спокойно, без суеты. Поляки не знали, что происходит на Лубянке, и готовились к решительной атаке на патриотов. Но вдруг из-за острожка раздался залп орудий. Иноземцы удивились. Пушки Пожарского «втоптали неприятеля в Китай-город». Князь организовал людей, они готовы были наброситься на врага, но вдруг из-за Китай-города рванулся на них огонь. Поляки подожгли дома, ветер бросил снопы пламени на москвичей. Атаку пришлось отложить. А тут и ночь пожаловала.

За ночь интервенты подготовились к сражению, выделили 2 тысячи человек, и те перед рассветом разбежались по московским улочкам с факелами в руках. И загорелась Москва! Деревянная, по лету чистая и сухая, она горела быстро, и лишь Кремль не горел каменный. В Кремле поляки сидели, своего часа дожидались.

Князя Пожарского ранило. Он упал на землю и, теряя сознание, крикнул: «Хоть бы мне умереть, только бы не видеть того, что довелось увидеть!» Патриоты подхватили его, отнесли к повозке и отправили с верными людьми в Троице-Сергиев монастырь. Там его подлечили, и отправился он в свою вотчину поправлять здоровье.

… Князь не торопил коня. Он ехал по улице Сретенке. Она застраивалась на его глазах. Здесь после опустошительного пожара 1611 года князю было выделено «порозшее место из-под бывших дворов». Земли было много, ему даже позволили «то место пахать». Князь мог бы остановиться здесь. Но он поехал дальше, подальше от Кремля, от места своей славы и места своего «позора». Он был сильным человеком, но и ему после пережитого было грустно.

Не так давно Сретенку стали называть Архангелогородской улицей, потому что здесь начиналась недавно построенная дорога на Архангельск. Долгая дорога.

**Как искали деньги на Второе ополчение**

Совсем плохи дела были на Русской земле. Казалось, не найдется такой силы, которая смогла бы объединить патриотов, выдворить поляков вон. Так и думали интервенты особенно после взятия ими Смоленска, не догадываясь о могучей внутренней силе русского народа, о русском духе, просыпающемся.

1 сентября 1611 года в Нижнем Новгороде на должность посадского старосты вступил Кузьма Минин, человек с хваткой купца и государственным умом.

Кузьма Минин первым делом народ на сходку собрал у собора православного да сказал по простому, безо всякого куража, которым любили щеголять в Думе бояре да князья, теперь разбежавшиеся по своим углам-вотчинам: «Православные люди! Поохотим помочь Московскому государству!»

Люди и Земский собор поддержали Кузьму Минина. И обрадовались они своему единодушию, великое дело сделали, Русь решили спасти! Но прошел день, другой, а Русь не спасалась. Оказывается, для этого большие деньги нужны, что созвать ополчение, вооружить воинов, накормить их и так далее. Людей, готовых драться за спасение Отчизны, в городе было много, а вот денег на организацию похода не нашлось ни алтына. Потому что за день до собора один купец отправил товар на Каспий, другой – заложил деньги в Архангельске, третий – отправил приказчика в Сибирь, и так далее: от самого бедного до самого богатого купца. Такое оно купеческое дело. Сегодня ни гроша, а завтра будет и алтын, и более того.

Но Родину-то нужно спасть сегодня, а не завтра!

Вновь собрал народ на сходку староста, бывалый человек. Все он знал о людях, верное слово нашел: «Православные! Не пожалеем животов наших, да не токмо животов – дворы свои продадим, жен, детей заложим, и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. Дело великое! И какая хвала будет всем от Русской земли, что от такого малого города произойдет такое великое дело. Я знаю, только мы подвинемся, так и многие города к нам пристанут и мы избавимся от иноплеменников».

Понравилась его речь людям. Загалдели все на площади: «Заложим детей и жен, спасем Русской землю!» Кузьма Минин тут же приказал выборным силой взять – Постановили же ! – и выставить на продажу в холопы всех жен и детей богатых горожан. И началась кутерьма. Одни брали силой семьи богачей, другие мчались домой за деньгами. Всем хотелось купецких дочек выкупить!

Ну, уж купцы тоже не лыком шиты, да не каменные у них сердца. Своих родненьких жен да детей они любили и уважали и точно знали, что государство начинается в родном доме, за семейным столом. За такое государство они горой стояли. Факт. Иначе бы нижегородские семьи в те смутные времена распались бы, и что бы делала без них спасенная Русь, трудно сказать.

Купцы полезли в тайники, набили кошельки, пришли на торги и выкупили своих жен да детей. Затем вернулись в свои хоромы и стали жить-поживать и добра наживать, с гордостью рассказывая детям да внукам о своем подвиге во славу Отчизны.

**Верный выбор**

Великое дело началось с шутки, в казну ополчения поступили первые средства, но их не хватало. На Земском соборе решили собирать «пятую деньгу» с посада, городских монастырей и их вотчин. Многие горожане вносили добровольные пожертвования. Кузьма Минин вел строгий учет каждой копейке.

Он предложил народу выбрать воеводой ополчения князя Д. М. Пожарского. Народ мудро согласился.

Нижегородцы собирали ополчение на святое дело. В таких делах нужны люди святые, чистые. Это не профессиональное войско, не княжеская дружина, не банда разбойников. Это народное ополчение. В него принимали дворян, детей боярских, стрельцов, пушкарей, посадских людей, крестьян. Не отказывались от услуг партизан, отдельных казаков. Но когда к воеводе явились наемники, им строго сказали: «Наемные люди из других государств нам не надобны». Мнение князя поддержали все ополченцы, хотя было ясно, что, отвергнутые наемники могут перейти на сторону врага. Но Минина и Пожарского это не пугало. Пусть идут к полякам и наемники, и крупные банды казачков. На святое дело надо идти с чистой совестью, с чистыми людьми, не запачканными кровью сограждан.

… Доехал князь до деревянной башни «Сретенских ворот Земляного города». Совсем недавно здесь московский народ встречал избранного на царство Михаила Федоровича Романова. Радовались люди московские, пришелся им по душе спокойный юноша, и сам Дмитрий Пожарский радовался, хотя многие недоброжелатели этого патриота русской земли до сих пор считают, что он мечтал стать царем, делал все, чтобы стать царем. Но – так ли это?

**Кого выбирать в цари?**

В января 1613 года в Москву съехались с пятидесяти русских городов выборные люди по делу важному: царя избирать. Долго спорили они, предлагали выбрать на русских престол В.И.Шуйского (еще не знали в Москве, что умер бывший царь Василий Иванович в польской неволе) и Воротынского, и Трубецкого, и Михаила Федоровича Романова, сына Филарета. Некоторые современники тех событий утверждают, что в выборной компании активное участие принимал и Дмитрий Пожарский, освободитель Москвы, якобы потративший на подкупы 20 тысяч рублей, сумма по тем временам громадная! Да, герой Второго ополчения пользовался заслуженным авторитетом у жителей столицы, но не у бояр, опасавшихся этого прямого человека. С опаской к нему относились и другие избиратели. Герой есть герой! Став царем, Дмитрий Пожарский вряд ли был бы послушным исполнителем воли бояр, Боярской Думы. А именно о таком способе правления (об ограниченной монархии) мечтали члены Боярской Думы со времен Ивана IV Грозного, но и многие граждане Русского государства.

Дмитрий Пожарский из обедневшего княжеского рода вызывал зависть у князей и бояр. Шансов воссесть на престол у него не было совсем‚ и понимали это многие‚ и сам он‚ человек практического ума‚ понимал это..

Не устраивали большинство избирателей другие кандидаты‚ в основном‚ по той же самой причине: любой из предлагаемых на царство мог со временем резко усилиться и править‚ опираясь лишь на свой клан‚ а не на «землю»‚ не на Земский собор.

«Выберем Мишу Романова‚ он молод и нам будет поваден»‚ – писал в те дни Ф.И.Шереметев В.В.Голицыну‚ и это мнение вскоре стали разделять многие.

Миша Романов‚ шестнадцатилетний сын Филарета‚ был не только молод‚ но и спокоен‚ не властолюбив‚ податлив на добрые советы.

Согласно легендам‚ первыми предложили кандидатуру Михаила Федоровича не высокопоставленные бояре‚ а мелкие люди: неизвестный дворянин из Галича‚ какой-то казак с Дона‚ представители городов‚ пришедшие к Авраамию Палицыну с просьбой передать их мнение Земскому собору. В этих легендах‚ передаваемых разными историками и современниками важных событий есть некая логика‚ свойственная простолюдинам: юноша Миша‚ по всем сведениям и слухам‚ человек не злобный‚ не буйный‚ наверняка так и править будет страной. А Земские соборы помогут ему управлять государством. Кажется‚ вполне логичная «народная» думка. Надо учесть и тот факт‚ что «представители народа»‚ «мелких людей»‚ очень легко можно было подкупить‚ всучив в их натруженные руки письма к Земскому собору. Нужно ли об этом помнить в разговоре на данную тему? Может быть‚ и не нужно. Но ведь кому-то было нужно чернить имя Дмитрия Пожарского! Кто-то до сих называет его‚ повторяя Н.И.Костомарова‚ человеком бесталанным‚ серым‚ случайно оказавшимся во главе Второго ополчения! Случайного в жизни любого человека, даже гения, не так уж мало. Но во времена‚ подобные Русской Смуте‚ случайные люди‚ взлетая иной раз на самые высокие места‚ тут же опускаются вниз. Случайная личность не смогла бы довести дело Второго ополчения до логического финала...

В начале февраля Земский собор отправил послов в города‚ чтобы из первых уст узнать мнение русского народа. В это же время из городов в Москву стали прибывать вести о полной поддержке Михаила Федоровича о том‚ что некоторые северские города уже присягают ему!

…Князь миновал деревянные Сретенские ворота и, и послушный конь поскакал по Архангелогородской дороге дальше. Совсем недавно раненого Пожарского везли по этой дороге в Троице-Сергиев монастырь. А чуть позже, в июле-августе 1612 года, по этой же дороге подходило к Москве войско Второго народного ополчения во главе с К. З. Мининым и Д. М. Пожарским. Однако нелегок был путь ополченцев из Нижнего Новгорода к столице.

**Второе ополчение. Битва за Москву**

Атаман казаков Заруцкий, узнав о планах Минина и Пожарского, пытался захватить Ярославль, перекресток торговых дорог. Князь опередил его, захватил город, где вскоре был сформирован Совет всей земли Русской, фактически исполнявший функции русского правительства. Сюда прибыли английские послы с предложением о помощи. Пожарский отказался. Со шведами, взявшими Новгород и Тихвин, он вел хитроумные переговоры, тянул время. А тем временем русские люди укрепили города-крепости, мимо которых могли пройти шведы на Москву.

Летом многие казаки решили поддержать земское ополчение. Отряд Заруцкого отошел от Москвы.

26 июля Пожарский двинул войско ускоренным маршем из Ярославля в Москву. Туда же устремились части гетмана Ходкевича. Нужно было опередить отряд польского подкрепления. Под Москвой стояли казаки Д. Трубецкого, люд не надежный. То они поддерживали лже царей, атаманов, то решили сражаться в ополчении. Кто знает, что они решат завтра, когда увидят войско Ходкевича?

Ополченцы спешили к Москве. Жаркий август мешал идти. Но земское ополчение на полтора дня опередило противника. 20 августа патриоты (к ним присоединились чуваши, татары из Касимова, представители других народов многонациональной державы) вошли в столицу, окружили Кремль, стали укреплять лагерь за Яузой. На противоположном берегу стояли казаки Заруцкого.

Гетман с походного марша послал людей в бой. У него были прекрасные специалисты военного дела, одни венгры да запорожские казаки чего стоили. Именно эти части атаковали лагерь Пожарского, потеснили ополченцев, а с тыла по патриотам ударили из Кремля поляки. Битвой была жаркой. Князь Трубецкой, получивший пятьсот всадников от Пожарского, не спешил вступать в схватку, будто ждал чего-то. Но люди Трубецкого самовольно контратаковали врага. Их поддержали казаки. Удар решил исход дела в первом бою с интервентами в пользу ополченцев.

Через день Ходкевич атаковал и казаков Трубецкого, и ополченцев Пожарского, который перед боем получил записку от одного польского пана: «Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам людей своих». Воевода прочитал записку и сказал: «Обязательно отпущу, но сначала вас всех отправлю по домам. Либо в русские могилы».

Интервентов было около пятнадцати тысяч. У русских – около десяти тысяч. Кроме того, изменник Орлов в ночь на 23 августа провел отряд гайдуков к церкви Георгия на Яндове. Это позволило чужеземцам закрепиться в важном районе, откуда они могли нанести неожиданный удар. Крупные силы интервенты сосредоточили в Донском монастыре. Ополченцы перегруппировались, дабы не быть застигнутыми врасплох.

Утром 24 августа Ходкевич бросил в бой личную дружину, конных венгров, запорожцев. Они отбросили русских к Земляному валу. Здесь битва продолжалась более пяти часов. Русские защищались храбро, но интервенты наседали. Пожарский сражался на валу, успевая руководить ходом сражения. Ополченцы и казаки Трубецкого сделали все, что могли, но отступили от Земляного вала. Враг ворвался в Замоскворечье. Пехотинцы – венгры и запорожцы – подошли к Клементовскому острожку, к ним пришло подкрепление из Кремля и Китай-города. Поляки смяли русских, порубили всех до единого, заняли острожек.

Ходкевич, уверенный в победе, ввел в Замоскворечье огромный обоз, которые так ждали осажденные в Кремле поляки. Победа интервентов была близка. Но вдруг казаки Трубецкого, получив подкрепление, нанесли неожиданный контрудар по Клементовскому острожку. Противник потерял 700 человек убитыми, замешкался. Пожарский отправил Авраама Палицына к казакам, которые, обвинив ополченцев в отступлении, начали рассыпаться в разные стороны. Их нужно было уговорить продолжить бой. Палицын это сделал. Пожарский придерживал пехоту, затевал вместе с Минин всеобщее наступление. Минин собрал несколько сотен конников. Прозвучал сигнал. Русские пошли в наступление.

Она была неожиданная и стремительная. Войско Ходкевича подалось назад. Но тут ударила по врагу русская конница, и поляки со своими союзниками бежали к Донскому монастырю. Потери у них были большие. На следующий день они бежали из Москвы в сторону Можайска и Вязьмы.

Ополченцы окружили Китай-город, где окопались оккупанты, через два месяца вытеснили их в Кремль. 27 октября (по старому стилю) поляки сдали Кремль.

…По мещанской слободе, на север, ехал Дмитрий Пожарский.

Навстречу тянулись обозы английских купцов и других чужеземцев. Хорошо им было торговать-то на Руси, прибыль богатая шла. И торговали бы себе на здоровье, не вмешиваясь в русские дела! Нет, мало им одной торговли.

После победы Второго ополчения Дмитрий Пожарский распустил значительную часть войска. Оно и верно: люди-то в его войске были в основном мирные, у них дел дома много, пусть себе занимаются мирными делами!

**Еще одно дело Пожарского**

Русские люди радовались, мечтали о созыве Земского собора для избрания нового царя, но вдруг Пожарскому сообщили, что Сигизмунд III с крупным войском идет на Москву. Будто знал польский король, что воевода распустил значительную часть ополчения!

Оставалась у Пожарского одна надежда на казаков. Приехал он к ним, долго говорил с атаманами, обещал им поместья, казакам - жалованье и участки для строительства домов в Москве. Атаманы вышли на круг, сказали казакам все, как есть, и те поверили князю, решили единогласно: «Надо разгромить поляков!»

И казаки сделали это, спасли Москву от больших бед.

**Как начиналось село Медведково**

… Встречные люди здоровались со знаменитым князем, никто из них еще не знал, что с ним приключилось в Кремле, да во дворе Бориса Салтыкова. Но не переставали люди удивляться: «Почему энергичный князь невесел, почему никуда не спешит его конь?»

А он уж Яузу-реку переехал, и отправился князь в пустошь Медведева, в старинную вотчину своего отца.

Здесь решил Пожарский жить тихо, да никому не мешать, да чтобы ему никто не мешал, и никто бы его больше никому не выдавал головой. Он дело свое для Руси сделал.

Князь любил это место, поросшее сосновыми лесами, изрезанное двумя реками: Яузой да Чермянкой. Его конь почувствовал радость хозяина, взлетел по пологому склону на холм на правом берегу реки Яузы, в месте впадения в нее реки Чермянки, и остановился. Дмитрий Пожарский оглядел окрестности. А тут и местные жители, его челядь, подошли, поздоровались и молча стали смотреть на задумчивого князя. Что-то скажет знаменитый герой?

Он сказал им:

- Построим на этом месте деревянную церковь, да боярский двор, да три двора задворных людей, да две мельницы, по одной на каждой из рек.

Так начиналось село Медведево, позже получившее название Медведково.

Владели им Пожарские, затем князь Василий Васильевич Голицын, фаворит царевны Софьи, крупный государственный деятель второй половины XVII века, неудачно связавший свою судьбу с царевной. Затем владели селом Нарышкины, возвысившиеся после женитьбы царя Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне Нарышкиной, матери Петра I Великого. С 1795 года селом владели до 1917 года деловые люди да чиновники: Н. Гусятников, Сунгуровы, Шурупенков…

**Обижаться или не обижаться?**

Род князей Пожарских происходил от великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Воеводе второго ополчения было чем гордиться. Он мог бы обидеться на царя и податься по примеру того же Курбского в чужестранные дали и писать там книги да гневные письма тем, кто опозорил его на всю Москву, им же освобожденную. Но он остался на Родине.

И, конечно же, он не мог вести жизнь отшельника в селе Медведково, не такой он был человек. Князь забыл обиду, явился во дворец (положение обязывало!) и продолжил верой и правдой служить Отечеству.

Жизнь при дворе удручала высокообразованного и скромного Дмитрия Пожарского, трудно было ему уживаться с теми, кто возвысился при новом царе. Бояре не раз строили козни против героя. Князь терпел.

Но вот атаман Лисовский стал разорять набегами земли на юго-западных границах государства, и царь направил на грабителей отряд во главе с Пожарским. Кому же еще доверить такое дело? Говорунам да лизоблюдам, всегда готовым похвалить любое слово царя и его родственников? Нет, такие люди на поле боя бесполезны. И даже вредны.

В начале 1615 года неподалеку от Орла встретились два старых противника. Разгорелась битва. Лисовский атакой конницы смял позиции второго русского воеводы Ислентьева. Тот бежал. Пожарский на своем участке отразил несколько атак, организовал укрепления из обозных возов. Затем пересчитал оставшихся с ним ратников. У шляхты сил было в три раза больше. Но Пожарский принял бой. «Лисовчики», как он назвал воинов врага, ринулись на укрепления русских, но встреченные градом огня, откатились с большими потерями. Затем вновь атаковали позиции князя и вновь отступили.

Сбежавшие с Ислентьевым воины услышали шум боя, пристыдили друг друга, повернули назад к своим. Этого поляки не ожидали. Русские налетели на них с тыла и с фронта, одержали победу, захватили обоз, взяли много пленных, со славой вернулись в Москву.

Через три года Дмитрий Пожарский принял участите в разгроме армии королевича Владислава, решившего отнять у русского царя русский престол.

В декабре 1618 года с Речью Посполитой был заключен мир, и в Русском государстве наступил долгожданный покой.

С 1619 по 1642 год Дмитрий Пожарский занимал ответственные посты, людям зла не делал, и люди уважали его. Умер он 20-го апреля 1642 года. Перед смертью князь принял схиму, взяв имя Кузьмы в честь друга и соратника Кузьмы Минина, умершего в 1616 году.

Человеком был не обидчивым, настоящим героем – в делах праведных героем, а не на словах да на бесконечных заседаниях был героем Дмитрий Михайлович Пожарский, таким его запомнила Россия, таким его любила и любит Москва.

Вопросы по теме:

А. Что мог видеть Дмитрий Пожарский по пути следования из Кремля в Медведево?

Б. Какие достопримечательности Москвы не мог видеть князь?

В - 1. Какими путями он мог добраться до вотчины своих предков?

В – 2. Какие достопримечательности он мог видеть на своем пути?

В – 3. Какие достопримечательности в этих местах появятся в Москве после смерти Д. М. Пожарского?

Г - 1. Какими путями можно добраться от Красной площади в Медведкове в настоящее время?

Г - 2. Какие достопримечательности можно увидеть на этих маршрутах от Красной площади в Медведково?

**Маршрут Пожарского (Один из предполагаемых маршрутов)**

**По улице Никольской**

Возникла она в XIII веке, связав Московский Кремль с городами, в то столетие могучими: Ростовом Великим, Суздалем и Владимиром. Как не быть этой улице шумной!

Уже в 1292 году с правой стороны по ходу от Кремля был основан на ней Богоявленский монастырь. А еще через некоторое время по ней же из Владимира являлся в Москву митрополит Петр. Это он, согласно источникам, первый из государственных деятелей Русского государства, оценил в полном объеме будущность небольшого городка на Боровицком холме. Это он заложил вместе с Иваном Калитой основание Успенского собора...

В 1390 году неподалеку от Богоявленского монастыря основали монастырь Николы Старого. С того времени по XVI век улица называлась и Никольской и Сретенской, и уходила одна за современную площадь Лубянку на улицу Большая Лубянка и Сретенка. В 1534—1538 годах Китайгородская стена отсекла ее от Сретенки.

В 1553—1556 годах по приказу Ивана IV Грозного и при поддержке митрополита Макария на Никольской улице построили первую в Русском государстве типографию — «Печатный двор».

В 1564 году Иван Федор и Петр Мстиславец напечатали здесь первую русскую книгу с выходными данными. Она называла «Апостол». Вскоре книгоиздатели покинули Москву, а Иван IV Грозный перенес книгопечатное дело в Александровскую слободу. Лишь в 1587 году печатный двор вернулся в Москву на прежнее место.

**Улица Большая Лубянка**

Одна из древнейших московских улиц — Большая Лубянка — в конце XIV века стала называться Сретенкой или Встретенской. Но существовала она задолго до этого. Здесь, если верить преданиям, находились владения легендарного боярина Кучки, «Кучково поле». Печально закончилась жизнь этого человека, по всему видать, незаурядного. Ученые считают, что ему принадлежали в окрестностях Боровицкого холма несколько селений Красных, то есть Красивых. А это может означать еще и тот факт, что боярин (а то и тысяцкий, у которого на Руси было куда больше прав и возможностей) имел чуть ли не целую колонию в этих краях. Большой человек!

Историки и писатели, исследуя причинно-следственные нити знаменитой ссоры князя Юрия Долгорукова и боярина (а то и тысяцкого) Степана Кучки пока не могут с арифметической точностью доложить любителям отечественной истории и московский старины о том, что же все-таки произошло между ними в марте 1147 года и в чем же смысл произошедшего. В разговоре о шедеврах города Москвы эта проблема не должна казаться излишней! Именно победа Юрия Долгорукова и гибель Степана Кучки определили, если так можно сказать, статус небольшого укрепления на Боровицком холме, как княжеского поселения, а не личного владения боярина, которого часть ученых выводит из Киева, кто-то — из других городов, а кто-то из купеческого Новгорода, ставшего к 1147 году вечевой республикой. Да, правы те, кто говорит, что история не терпит сослагательного наклонения. Как сделала так и сделала. Но... что же она сделала в марте 1147 года? Совершила минипереворот, отняв у зарвавшегося Кучки, быть может возмечтавшего о каком-нибудь Кучкограде на Москве-реке? Или устроила кровавую сцену ревности из-за красавицы-жены Степана Ивановича? Или здесь сыграли свою роль другие причины и факторы, которых, надо заметить, не мало?

«Кучково поле», Кучковы села, Кучкова тайна — где-то здесь, в окрестностях Большой Лубянки, которая начинается двумя мощными строгими зданиями, принадлежащими ФСБ и по которой в XII—XIV веках из Москвы отправлялись люди по разным делам во Владимир — на Клязьме, Ростов Великий и другие города.

Именно по этой дороге в 1382 году (как называлась она в те годы ученые пока не установили) уезжал из Москвы на Север победитель в Куликовской битве князь Дмитрий Донской собирать войско для борьбы против хана Золотой Орды Тохтамыша, ворвавшегося на территорию Руси. О мести великой, о реванше кровавом мечтал Тохтамыш. Подошел он к Москве, пытался взять ее с лету, да не получилось у него ничего: хорошие стены поставили москвичи пятнадцать лет назад, и сражались защитники храбро — не одолели их ордынцы, не прорвались в Москву. И тогда вспомнил хан привычный ордынский прием — лесть, коварство, ложь и... открыли русские доверчивые люди ворота. Тут же ордынцы не сплоховали! Первым делом они казнь устроили, погубили доверчивых, а потом занялись другим своим привычным делом, грабежом. Вернулся Дмитрий Донской в Москву по той же дороге, но хана уже не застал в Москве, спаленной злым врагом. По расчетам Н. М. Карамзина ордынский огонь унес в братские могилы 24 тысячи человек. Тяжело было Дмитрию Ивановичу хоронить своих сограждан, одно только успокаивало его: задиристый Тохтамыш удовольствовался Москвой (и другими городами, стоявшими у него на пути), но на север, где войско собирал русский князь, идти испугался, грабительская душонка.

Через тринадцать лет после описываемых событий на Русь пришел самый грозный враг XIV века — Тимур, Хромец Железный. По пути кого он только не побеждал! И после этого похода кого от только не побеждал! Великий был полководец! Дошел он до Ельца да остановился, задумался, разведку наладил. Две недели стоял лагерем, думал. А в это время из Владимира в Москву несли люди икону Владимирской Богоматери. По той же дороге, по которой уезжал в 1382 году Дмитрий Донской на север. Москвичи узнали об этом, вышли встречать святыню.

И в тот же самый день, день встречи, величайший полководец XIV века, Тимур, повел свое войско на юг, в Мавераннахр...

А на месте встречи людей и иконы чуть позже было поставлена церковь Сретения, затем Сретенский монастырь и улица получила название Сретенки (или Встретенской). А еще позже, как считают ученые, на рубеже XV—XVI веков, она была названа Большой Лубянкой по урочищу Лубянка. Существует мнение о том, что это название принесли в Москву Новгородцы, которых в конце XV века стали насильно переселять в Москву: а в Новгороде издревле существовала улица Лубянище. Так или иначе, но в XVI веке между Сретенскими воротами и современной Сухаревской площадью появилась улица, получившая от Сретенского монастыря имя Сретенка, которая словно бы приняла у бывшей Сретенки-Всретенской ее название.

**Сретенский заштатный необщежительный мужской монастырь**

Основан в 1395 (по другим данными в 1397 году) великим князем Московским Василием I Дмитриевичем в честь нового на Москве праздника Сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской, установленного по случаю встречи жителями Москвы иконы в 1395 году.

Обитель возвели на месте встречи, которое памятно было пожившим обитателям столицы не только уже описанными в нашей книге событиями.

Здесь, на «Кучковом поле», в 1378 году (по другим данным годом позже) были казнены Иван Вельяминов, сын последнего на Москве тысяцкого, В. В. Вельяминова, и Некомост, предавшие Дмитрия Ивановича, а вместе с ним и Русскую землю. Это была, по мнению некоторых ученых, первая смертная казнь в городе с центром на Боровицком холме. Вскоре здесь возвели церковь преподобной Марии Египетской. А еще через некоторое время — монастырь.

Существует, правда, и другое мнение. Ученый М. М. Сухман, большой знаток истории Москвы, считает, что Сретенский монастырь первоначально основали в 1379 году на окраине Большого Посада, и лишь в XVI веке его перенесли на теперешнее место, где в 1518 году «на поле за посады» москвичи вновь встречали иконы из Владимира — «другой образ» Богоматери и Спаса Вседержителя.

**Малая и Большая Сухаревские площади**

Между Мещанской и Большой Спасской улицами находятся две эти площади, разделенные перекрестком Садового кольца со Сретенской, переходящей в Проспект мира.

В 1613 году у деревянной башни «Сретенских ворот Земляного города» жители столицы встречали первого царя династии Романовых и юного Михаила Федоровича.

**Проспект Мира**

Улица между Большой Сухаревской площадью и МКАД получила современное название 13 декабря 1957 года в память о прошедшем летом того года в столице Советского Союза Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

А дорога здесь была задолго до этого. В XII веке она представляла собой средневековый тракт, с северной стороны которого стоял могучий лес, а с юга тянулись пашни и села знаменитого боярина Кучки. Дорога связывала Москву с Ростовом Великим, Суздалем, Владимиром на Клязьме, Переславлем-Залесским — крупнейшими городами Владимиро-Суздальской Руси, на территории которой Юрий Долгорукий, а затем его сын Андрей Боголюбский начали возводить фундамент централизованного Русского государства.

Вскоре дорога стала оживленной и важной для Русской земли, о чем говорит тот факт, например, что в XIV веке в 71 км от Москвы Сергий Радонежский основал Троицкий монастырь, быстро превратившийся в духовный центр государства.

В XVI веке по этой дороге прибывали в город товары английских и других иностранных, а также русских купцов, вывозивших товары в Архангельск...

В 1645 и 1679 годах по современному адресу Никольская, дом 15 построили новые здания для печатного двора, где поставили 12 печатных станков и «Правильную палату» (корректорскую), в которой трудились «справщики», готовившие издания к печати. В конце XVII века на печатном дворе трудились более 160 человек. Жили они в слободе Печатники, местечке в самом начале улицы Сретенки в XVI—XX веках.

Первая русская типография работала в напряженном режиме, о чем говорит тот факт, что только в XVII веке здесь было напечатано боле 500 книг, общим тиражом 600000 экземпляров. Деревянные помещения Печатного двора в том же веке горели дважды. В 1642—1645 годах зодчие Т. Шарутин и И. Неверов построили каменное двухэтажное здание с башней в 27,7 метров. А еще через 9 лет были снесены все деревянные постройки Печатного Двора, а в 1656 году — построены каменные здания. В 1672 году по приказу царя Федора Алексеевича возведена новая Правильная палата, сохранившаяся по сей день, а в 1814 году вместо здания Т. Шарутина и И. Неверова построено новое, которое тоже сохранилось до наших дней: в 1930 году здесь разместился Историко-архивный институт (архитекторы А. М. Бакарев и И. Л. Мироновский).

В 1712 году часть станков Печатного двора перевезли в Санкт-Петербург, а с 1721 по 1917 год в помещениях двора работала Синодальная типография.

На Никольской улице берет свое начало светское образование в России. В 1665 году на территории Заиконоспасского монастыря, построенного за Иконным рядом, была основана школа во главе с Симеоном Полоцким. В специально построенных для этого деревянных хоромах дети (сыновья подъячих разных Приказов) изучали латынь и «грамматическое учение». Через 15 лет открылась школа и при печатном дворе. Число учащихся здесь доходило до 232 детей из разных сословий.

В 1687 году в Заиконоспасском монастыре на основе школы создана Славяно-греко-латинская академия. Это был первый опыт высшей школы в Москве. Здесь изучали в качестве основного языка древнегреческий, а также латынь и старославянский, «семь свободных искусств», в число которых входили грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка и богословие. В Академии учились дети разных сословий. В 1701 году она была реформирована в Славяно-латинскую, а в 1775 году вернула первоначальное название. После основания в столицах Российской державы университетов Академия стала высшей богословской школой, в 1814 году преобразованной в Московскую духовную академию. В том же году ее перевели в Троице-Сергиеву Лавру. В начале XIX века в ней обучалось 1600 человек.

В XVI—XVII веках за торговыми монастырями и храмами располагались дворы знатнейших бояр. Но в середине XVIII столетия имения у них стали покупать более активные и денежные люди. Например, книгопродавец Глазунов скупал здесь земли, в частности, двор графов Шереметевых. Он построил на Никольской самый большой книжный магазин, оборудовал в нем библиотеку для чтения. Его магазины посещали великие русские писатели, в том числе А. С. Пушкин, сюда тянулась молодежь. Недаром Никольскую прозвали «улицей просвещения». В этом районе в начале XIX века работало 26 книжных лавок. Всего их в Москве было 31.

В XIX веке Никольская улица изменила свой внешний и внутренний облик, в чем, по-видимому, немаловажную роль сыграло перенесение академии в Троице-Сергиеву Лавру. Из «улицы просвещения» она превратилась в «деловую улицу»: фабриканты создали здесь свои конторы (по-современному — офисы), построили гостиницы, знаменитый роскошью внутреннего братства «Славянский базар» (вместе с гостиницей).

Наше путешествие по Никольской улице заканчивается современным зданием банка. Считается, что оно удачно вписалось в линии площади Лубянки, но время подскажет людям, стоило ли слишком уж «осовременивать» Москву китайгородскую.

**На Большой Лубянке находятся так называемые палаты Хованских, Растопчиных,** здесь был двор Ивана Суворова, деда великого русского полководца А. В. Суворова.

В XIX веке на Большой Лубянке стали строить каменные дома.

**В XVIII веке Сретенский заштатный необщежительный мужской монастырь** был отремонтирован и перестроен.

В 1755 году в соборе был водружен огромный деревянный крест резчика Григория Семеновича Шумаева. В источниках мастера назвали любителем. Да, видно, талантлив он был и богат чрезвычайно душевной доброй силой, если дело такое задумал и так мастерски приступил к исполнению креста, что работа Шумаева вызвала живой интерес не только у знатоков и ценителей церковного искусства, но и у «господина генерал-прокурора и кавалера Ивана Ивановича Бахметева», который доложил о диковине сенаторам, и те избрали представительную комиссию для внимательного и профессионального осмотра произведения резчика и «определения места для установки креста». Несколько десятков лет трудился «любитель» над своим шедевром. резное раскрашенное дерево, цветное стекло, олово и разноцветную фольгу использовал он (небогатый материал!) для изображения библейских и новозаветных сюжетов, ни золота, ни серебра, ни самоцветов и жемчугов заморских, ни других драгоценностей не применял (может быть, поэтому назвали его любителем?), а получился «Шумаевский крест» всем на диво. Уж как не присматривались ценители, из сенаторской комиссии знатоки, ничего предосудительного не обнаружили. И водрузили крест Шумаева «за левым клиросом в церковной стене», и служил он людям около двухсот лет.

В XX веке резко увеличилась скорость жизни, а значит, и скорость мышления. И некогда стало людям думать подолгу. Решили они быстро ездить на быстрых машинах по быстрым дорогам, прямым. И стали дороги спрямлять. А на улице Большой Лубянки стоял Сретенский монастырь, быстрые дороги перекрывая своими древними постройками. В 1920-е годы монастырь закрыли, много зданий разрушили, в том числе снесли люди-строители один из самых в российской столице древних храмов — церковь преподобной Марии Египетской. Соседние уж разрушать здания монастыря не стали, сохранили Собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери, откуда, правда, вынесли все святыни, в том числе и «Шумаевский крест» — его, например, поместили на хранение в Музей архитектуры.

В 1991 году собор передали «вновь образованному Сретенскому братству, и начались в храме богослужения». Получилось так, будто люди, обвыкшись с быстрой ездой, вновь обрели дар подолгу думать прежде, чем что-то (пусть даже на вид и ненужное)... да нет, не строить, но — ломать.

**Таможенная** **границы столицы,**

На рубеже XVII—XVIII веков на месте современной Сухаревской площади располагалась таможенная границы столицы, охраняемая до 1699 года стрелецким полком Л. П. Сухарева (отсюда и название площади).

По приказу Петра I деревянную башню сменили двухэтажной каменной, над которой возвышался трехъярусный каменный же столб с государственным гербом. Вскоре монарх повелел надстроить третий этаж, увеличить на два яруса столб и разместить здесь «Школу навигационных и математических наук», первое в стране высшее светское учебное заведение. В 1715 году она была переведена в Санкт-Петербург, вскоре на ее основе создали Морскую академию.

Позже башню передали Адмиралтейству, а в 1828 году в ней устроили емкости Мытищинского водопровода, откуда вода подавалась в городские фонтаны.

В XVII веке на Сухаревской площади работал шумный крестьянский рынок.

В 1920—1925 годах Сухареву башню отремонтировали, но в 1934 году ее снесли из-за того, что она мешала движению общественного транспорта. Многие представители московской интеллигенции были не согласны с этим варварским решением, некоторые из них предлагали свои решения трудной задачи, но к ним не прислушались. А мы рассказали немного о Сухаревской башне еще и потому, что на рубеже XX—XXI веков появилось желание восстановить это архитектурный шедевр и исторический памятник. И вполне возможно, что в самом ближайшем будущем Сухаревскую площадь украсит древнее произведение градостроительного искусства, воспроизведенное современными мастерами. А уж как трудно это сделать, не нарушив ход убыстренной жизни нашей, может понять любой человек, посмотрев на суетливые потоки машин в перекрестье Садового кольца, Сретенки и проспекта Мира.

Самым красивым на Сухаревской безусловно является здание Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, расположенного во адресу Б. Сухаревская, д. 3. Оно было построена для графа Шереметева его крепостными архитекторами П. И. Аргуновым, А. Ф. Мироновым и Г. Е. Дикушиным под наблюдением архитектора Е. С. Назарова в 1792—1807 годах по проекту Джакомо Кваренги. Большое подковообразное здание является формирующей архитектурной основой для всей площади. Существует вполне объективное мнение о том, что в проектировании комплекса участвовал В. И. Баженов. Внутреннее убранство, живопись в куполах церкви исполнили видные мастера пластического искусства и живописцы. В 1803 году граф Н. Л. Шереметев основал в память рано умершей своей супруги П. И. Жемчуговой-Ковалевой приют для неимущих, увечных и больных, передав Странноприимному дому роскошное здание. В 1810 году здесь была создана Шереметевская больница на 50 мест. В 1923 году — институт Склифосовского.

\* \* \*

Долгое время площади назывались Малой и Большой Колхозными, потому что в 1934 году на Б. Сухаревской поставили «Доску почета», на которую записывались названия передовых колхозов Подмосковья. Позже доска переехала на Самотечную площадь, но название она с собой не перевезла. В конце XX века площадям вернули прежние названия, а вот куда делась доска «колхозного» почета, сказать сложно.

В 1671 году царь Алексей Михайлович повелел поселить в начале современного проспекта Мира жителей Белорусских городов, которые были отбиты у Польши. Поселенцев называли мещанами, то есть горожанами. По Мещанской слободе и улицы стали называться в этом районе Мещанскими.

В настоящее время Проспект Мира — эта широкая быстрая магистраль, оснащенная самыми современными техническими средствами (подземными переходами, продуманной системой перекрестков, эстакадами, мостами, системой сигнализации и так далее). Справа-слева от этого мощного луча разбегаются улицы и переулки, на которых заинтересованный человек может найти театры и Ботанические сады, архитектурные и исторические памятники и прекрасные стадионы, чудесные храмы, разных религиозных конфессий и вокзал, музеи и город-выставка ВДНХ, парки и уютные жилые кварталы...

В 1706 году в самом начале 1-й Мещанской улицы, по восточной стороне, исполнял волю Петра I, был создан Аптекарский огород, поставлявший лекарства в военный госпиталь. В 1805 году он был передан Московскому университету и реорганизован в Ботанический сад, первый в России.

В 70-х годах XVII столетия архитектор В. И. Баженов построил дом № 16 для своего тестя Л. И. Долгова.

В 1912 году на улице Дурова, уходящей влево от Проспекта Мира, был создан Уголок имени В. Л. Дурова. Он представляет собой одновременно и любимый всеми детьми театр зверей, а также центр для изучения и пропаганды научных методов дрессировки. С 1978 года замечательным Уголком руководит известная далеко за пределами страны Н. Ю. Дурова.

У станции метро «Проспект Мира» во второй половине XX века была устроена площадь, в центре которой стоит

**Церковь Святителя Филиппа митрополита Московского на Мещанской**

Деревянный храм известен с 1677 года. Назван он так «в честь торжественной встречи мощей святителя Филиппа митрополита при перенесении их из Соловецкого монастыря в Москву 9 июля 1652 года».

В 1691 году на месте деревянной возвели каменную церковь. В 1777—1788 года М. Ф. Казаков построил современную церковь. Она должны была стать домовой церковью подворья митрополита Платона, но осуществить эту идею не удалось.

Перед Московской Олимпиадой 1980 года храм отреставрировали, убрали ветхие здания, окружавшие его. В 1991 году вернули верующим. А еще через год Московское правительство приняло решение перенести трамвайные пути, проложенные несколько десятилетий назад в непосредственной близости от церкви. А еще через некоторое время на углу Проспекта Мира было модернизирован фасад здания первой половины XX века. Современное оформление фасада, яркие краски и суета машин, и грохот трамваев, и потоки снующих туда-сюда людей отвлекают внимание любителей старины, но церковь Святителя Филиппа митрополита Московского переживала и еще худшие времена.

**Универсальный крытый зал и плавательный бассейн на проспекте Мира**

Сооружены в 1976—1980 годах к играм XXII Олимпиады. Представляют собой уникальные архитектурные сооружения. В Универсальном крытом зале проводятся соревнования по различным видам спорта, а также концерты мастеров эстрады. В обоих спортивных сооружениях плодотворно работают детские и юношеские спортивные школы. В последние годы в Универсальном крытом зале функционирует книжная ярмарка, быстро завоевавшая популярность у покупателей самой разной книжной продукцией.

Рядом с «Олимпийским стадионом на проспекте Мира» стоит мечеть, построенная в конце XX века.

**Рижский вокзал**

Построен на рубеже XIX—XX веков у Крестовской заставы (современная Рижская площадь) и назывался до 1942 года Виндавским, до 1946 года — Ржевским. Автором проекта был архитектор Ю. Ф. Дитрих. Это один из самых тихих и уютных вокзалов столицы, сохранивший не только архитектурную первозданность, но, кажется, и запах той поры, когда железнодорожное дело еще только начиналось.

После реконструкции эстакады и перекрестка в конце XX века Рижская площадь стала одной из самых удобных для водителей и скоростной. Машины теперь здесь не толпятся, а пешеходы не собираются в могучие кучки в ожидании зеленого света.

**В окрестностях метро ВДНХ**

**Гостиница «Космос»**

В 1979 году на проспекте Мира (д. 176) строители возвели по совместному проекту советского архитектора Т. Г. Заикина и французского архитектора В. В. Стейскана 28-этажное здание гостиницы «Космос» на 1777 номеров. Здесь все предусмотрено для того, чтобы гостям было комфортно. Киноконцертный зал — зал конгрессов часто используются для проведения всевозможных симпозиумов.

**Обелиск «Покорителям космоса»**

В 1964 году рядом со станцией метро был поставлен монумент в честь великих достижений советского народа в освоении космоса. Высота его равна 107 м. Завершается монумент 11-метровой моделью ракеты. Перед ним поставлен памятник К. Э. Циолковскому. За ним разбита Аллея космонавтов.

Авторами проекта являются скульптор А. П. Файдыш-Крандиевский и архитекторы М. О. Барщ и А. Н. Колгий.

**ВДНХ**

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) была открыта в Останкино 16 июня 1959 года как постоянно действующая и демонстрирующая достижения промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки, культуры страны. На огромной площади был возведен (на базе существовавшей здесь с довоенных времен Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, ВСХВ) целый выставочный город со множеством павильонов, великолепно спланированных на местности, с парком отдыха для детей — естественно, с аттракционами, предприятиями общепита, с кафе и ресторанами, с прекрасным «Фонтаном дружбы», с тихими аллеями... О популярности ВДНХ говорит тот факт, что в советские времена здесь ежегодно бывало более 11 млн. человек!

**Останкинский дворец-музей творчества крепостных на 1-й Останкинской улице, д. 5**

Создан в 1918 году на территории архитектурно-художественного ансамбля бывшей подмосковной усадьбы графов Шереметевых, являющейся памятником конца XVIII века.

Центром ансамбля является дворец с театральным залом, построенный в 1791—1798 годах архитекторами Ф. Калипорези, П. И. Аргуновым и другими в стиле позднего классицизма. Лепные рельефы выполнили скульпторы Ф. Г. Гордеев и Г. Т. Замараев. Внутреннее убранство оформили И. Мочалин, мастерская П. П. Споля, Ф. И. Пряхин, другие мастера.

В Останкинском театре играли замечательные крепостные актеры, в том числе и П. И. Ковалева-Жемчугова, Т. В. Шлыкова-Гранатова.

**Церковь Живоначальной Троицы в селе Останкино**

Входит в комплекс Останкинского музея. Деревянная церковь известна с XVI века. Новая деревянная построена в 1625—1627 годах. В конце XVII века выходец из западно-русских земель (а по другим данным — крепостной зодчий Павел Потехин) построил каменный храм. Колокольня церкви была шатровая. В XVIII и XIX веках она переделывалась, но в конце концов колокольне вернули шатровое завершение.

В 1856 году сюда приехал сам император Российской державы Александр II. Он здесь жил, постился и, видимо, думал о том, как ему править огромной страной.

**Телевизионная башня в Останкине**

Была построена в 1967 году. Главным конструктором этого уникального сооружения является Н. В. Никитин. Высота башни равна с антенной и флагом 539 метров. В 1979 году она была самым высоким свободностоящим сооружением в Европе. На высоте 325 метров расположен ресторан «Седьмое небо», а на 327 метровой отметке — смотровая площадка. Башня оснащена радиоэлектронной аппаратурой, телевизионными станциями, обеспечивающими передачи нескольких телевизионных программ.

**Главный Ботанический сад РАН**

Основан в 1945 году в Останкине на площади 360 га. Здесь собрана богатейшая ботаническая коллекция, дендрарий, розарий, сирингарий. На территории Главного Ботанического сада шумит березовая роща и дубрава. Здесь, как и в других ботанических садах Москвы, ведется серьезная и плодотворная научная работа.

Для жителей близлежащих районов лесной массив Ботанического сада бесценен еще и тем, что он является «поставщиком» кислорода, воздухоочистителем.

**Ростокинский акведук**

В конце XVIII века во время строительства Мытищинского водопровода у села Ростокино был возведен через реку Яузу Миллионный мост (Ростокинский акведук), представляющий собой многоарочный каменный мост длиной 356 м, по которому проходит водовод (канал для воды) шириной 0,9 м и высотой 1,2 м.

Подобных сооружений в Москве и в России строилось не так много, но поражает акведук в бывшем селе Ростокино изящностью форм, античной завершенностью. Этот памятник градостроительного искусства охраняется государством.

**«Лосиный остров»**

На северо-востоке Москвы, между проспектом Мира и Щелковским шоссе находится природный парк «Лосиный остров». Он занимает территорию Яузского и Лосиноостровского лесопарков, выходит за пределы Москвы, тянется до Мытищ, Королева, Балашихи. Заносчивый читатель может возразить автору данной работы: «Эка невидаль, небольшой участок леса! Какой же это шедевр?» И он ошибется! Потому что «Лосиный остров» можно отнести к выдающимся достижениям многих поколений Москвы-народа (так называл москвичей И. Е. Забелин (1820—1908), замечательный русский историк, большой знаток Москвы и москвичей).

Об уникальности этого природой рожденного, а людьми взлелеянного лесного уголка говорит тот факт, что людям удалось здесь сохранить редчайшее многообразие растительного и животного миров. «Лосиный остров» вполне можно назвать Московским Ноевым ковчегом.

А уже сколько здоровья подарил он москвичам, сколько счастливых минут — детям, сколько разных историй, встреч с природой, с животными — не сочтешь.

Первым из повелителей Москвы и России обратил свое внимание на этот лесной массив Иван IV Васильевич (Грозный). По его приказу «Лосиный остров» объявили «Государевой заповедной рощей». Позже парк назвали заповедным лесом. Сейчас он называется заповедником.

За четыре с половиной века «государственного надзора» «Лосиный остров» пережил много драматичных да и трагичных минут. Не раз люди с хорошо набитыми карманами, восседающие в высоких начальственных креслах мечтали оттягать от парка немного землицы для строительства на участке своих дворов, усадеб. Не получалось! И это хорошо.

...Однажды здесь случай произошел такой. Шел взрослый человек по «Лосиному острову», а навстречу ему сохатый вышел из чащи и остановился перед прохожим, как бы давая понять, что нужен он очень ему. Человек понял лося, направился за ним по мокрой чаще. Глянь — в небольшом болотце олененок застрял: заигрался, провалился, а выбраться сам не может. И олениха ему в этом деле не помощница. Забыл человек про новые ботинки да брюки, стал олененка из болота тянуть. Не сразу дело вышло, но вытянул он олененка-ребенка. Думал сиганут сохатая с сохатеньким побыстрее от него. Ан нет. Подошла олениха к человеку, ткнулась нежно губами в грудь спасителя своего ребенка, поблагодарила. И увела сохатенького в лес.

Подобные сцены в Лосиноостровском парке случаются не часто. Но случаются.

**Тема 2. Дело Минина и Пожарского. (Смутное время. Причины. Междоусобица. Внешние враги. 1613 год).**

**Вместо введения**

В истории любого государства были времена, которые ученые называют смутными временами, когда в каждом случае по разным причинам рушились прежние устои, обычаи, ослаблялась власть, появлялись люди, мечтавшие, как говорят в русском народе, «половить рыбку в мутной воде». Они создавались шайки и банды, и даже целые армии, грабили население, а то и мечтали о захвате власти в государстве. Внутренними неурядицами пользовались соседние государства, либо поддерживая смутьянов, либо в открытую нападая на пораженного смутой соседа. Тяжелое это время для любого государства, любого народа. В мировой истории часто бывало и такое: смута до такой степени ослабляла государство, что оно взрывалось изнутри и прекращало свое существование, либо проигрывало войну с другими государством, надолго теряя независимость, а то и вообще умирало. Подобных примеров много. Внутренние неурядицы сыграли решающую роль в победе арийских племен над обитателями Индостана в первой половине II тысячелетия до н.э., в захвате маньчжурами Китая в XVII веке н.э., в поражении русских княжеств от вторгшихся в Восточную Европу войск Батыя, внука Чингисхана, в падении государства Инков в XVI веке и так далее, и так далее.

Смутное время не рождается в одночасье. Оно всегда имеет глубокие исторические причины. Знать их нужно любому уважающему себя гражданину любой страны.

Были причины Смутного времени на Руси в начале XVII века. И смута та была жестокая. И врагов, внутренних и внешних, у Русской государства, было множество. Ни Борис Годунов, ни Лжедмитрий I, ни Лжедмитрий II, ни царь Василий Шуйский, ни бояре, ни духовенство, ни дворяне, простолюдины не знали, как справиться с этой страшной болезнью. Поляки и шведы, повелители Крыма и Османской империи, другие соседи Страны Московии не просто следили за развитием событием в Восточной Европе, но делали все, чтобы Смута здесь продолжалась, чем дольше. Русская земля – богатая. Чем она слабее, тем больше можно отсюда взять за бесценок разных богатств, а то и самое главное богатство – Русскую землю!

Второе Земское ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским встало на защиту Отчизны, разгромило всех главных врагов государства и предоставило возможность русскому народу избрать законного царя, Михаила Федоровича Романова, основателя династии Романовых на русском престоле.

Дело Минина и Пожарского в русской истории особенное. Значение его трудно переоценить. А наши уроки помогут школьникам осознать величие подвига этих двух людей и всех патриотов Русской земли.

**1.Окружение Русского государства на рубеже XVI – XVII веков**

На юге, в Крыму, в первой половине XV века Хаджи-Гирей основал крымскую династию Гиреев, которая более трех столетий будет тревожить Русское государство дерзкими опустошительными набегами. Татары Крыма часто находили общий язык с южными соседями турками, в середине XV века захватившими Константинополь, центр Православного мира. Османская империя во второй половине XVI века достигла вершины могущества, контролируя значительные территории Европы, Азии, Северной Африки и, практически, окольцевав Причерноморье. На западных границах русского государства еще сильным были Великое княжество Литовское и Королевство Польское, которыми правил с середины XVI века Сигизмунд II Август, крупных политик. В 1547 году он категорически отказался признать царский титул Ивана IV, а в 1569 году, дабы надежнее противостоять растущему могуществу Московии, Великое княжество Литовское и Королевство Польское объединились в единое государство – Речь Посполитую. На северных границах Руси неожиданно возвысилась Швеция. На юге Балтийского моря диктовала свои условиях Дания, ее купцам невыгодно было пропускать на запад восточноевропейские товары. Еще с середины XV века от Узбекской Орды отделилась Казахская Орда, и не считаться с ней русские князья не могли, понимая, какой могучий потенциал скрыт в степной народе, какую опасность могут представлять степняки, если они вдруг объединяться.

**2. Что могло стать предтечей Смуты**

Вот в каком «кольце» царствовал Иван IV Грозный, при котором, можно без преувеличения сказать, зародились зерна великой смуты на Руси. Человеком он был не обыкновенным. Писал стихи, руководил законотворческой деятельностью, расширял границы Русского государства, не ладил ни с одной своей женой, отвергал даже в самые трудные времена помощь Папы Римского, свято придерживаясь Православной веры, убил своего сына, ввел в стране опричнину.

Опричнина! Не она ли явилась предтечей Смуты, не она ли чуть было не разрушила единство русского народа в столь ответственный момент, когда многим западноевропейские государства на волнах Великих географических открытий стали свозить со всего света золота и драгоценности, подготавливая базу для мощного рывка в технике, технологии производства. Это и многое другое, связанное с движением истории по сложным дорогам XVI – XVII веков, нужно учитывать, чтобы оценить дело Минина и Пожарского и всех, кто встал под знамена Второго ополчения.

Иван Грозный оставил после себя неспособного руководить страной слабоумного Федора Ивановича, своего сына.

**3. Борис Годунов у трона**

Власть в стране захватил Борис Годунов, человек талантливый, безродный. Он родился в 1552 году.

Оттеснив от Федора Ивановича, мужа своей сестры, всех, кого Иван Грозный назначил в Совет пяти бояр, пентархию, Годунов в своей политике пытался найти мирные пути. Русскому государству нужен был мир и во вне и внутри страны. Борис Годунов достиг многого на этом поприще. Народ передохнул от войн, из Сибири в казну стала поступать пушнина, прекрасная валюта. Казалось бы, русские люди должны были по достоинству оценить деятельность шурина царя. Но врагов у него увеличивалось с каждым днем. В чем же тут дело?

Одни считают, что сам Борис Годунов, мечтая взойти на престол и основать царскую династию, нажил себе много врагов. Другие обвиняют его в чрезмерной жестокости, прикрываемой показной кротостью. Кто-то ругает его за отмену Юрьева дня. И очень многие, если не уверены, то не отрицают причастность Бориса Годунова к убийству царевича Дмитрия Ивановича в городе Угличе. Последние два обвинения сыграли заглавные роли в трагедии Бориса Годунова и всего русского народа, хотя ни один исследователь, ни один специалист по истории и криминалистике не сможет привести сколько-нибудь точные доказательства, подтверждающие эти обвинения.

В самом деле, стоило ли ему так сильно бояться отрока, страдающего падучей?! – Стоило, стоило! За мальчиком стояли бояре, враждебные безродному Борису. Он знал это. Но знал он и другое.

Борис Годунов имел огромную власть, много преданных ему (а, лучше сказать, его деньгам) людей, готовых на все. Он мог бы организовать убийство наследника престола, за которым стояли еще не поверженные Рюриковичи, народ. Но! В 1561 году казаки помогли некоему греку Василиду, объявившему себя племянником Самосского герцога Александра, захватить молдавский престол и править целых два года! В 1574 году казаки выступили с самозванцем Ивонией, назвавшимся сыном молдавского господаря Стефана VII. Через три года они помогли третьему самозванцу Подкове, «брату Ивонии». В 1591 году в истории украйной вольницы произошел четвертый аналогичный случай! Эпидемия самозванцемании мутила головы казаков и всех любителей половить рыбку в мутной воде, в Смутные дни. Борис Годунов знал о молдавских самозванцах. А, значит, он должен был понимать, что мертвый Дмитрий мог стать для него врагом, куда более страшным, чем живой.

В 1597 году Борис «подтвердил закон о прикреплении крестьян к земле», то есть отменил Юрьев день окончательно. В этом указе было объявлено о поимке бежавших из поместий в течение пяти лет. Те, кто не хотел быть пойманным, уходил на юг к вольным казакам. Прикрепление крестьян к земле явилось объективной необходимостью, оно улучшило положение служилых людей, являвшихся производителями материальных благ. Они нуждались в постоянной рабочей силе. Им трудно было работать с перекати-поле. Отмена Юрьева дня и последующее издание холопского закона очень не понравилось тем, кто превращался после полугода работы на хозяина в крепостного. Борис Годунов иного способа придержать людей в центральных районах страны не знал, как и любой другой политик. Но людей это не интересовало. Они не приняли душой отмену Юрьева дня, не изъявили никакого желания добровольно превращаться в холопов, в рабов. То там, то здесь начались волнения.

А 7 января 1598 года после недолгой, но тяжелой болезни умер царь Федор Иванович.

**4. Борьба со слухами**

Борис Годунов, если говорить коротко, узурпировал власть, воссел на престол и продолжил свою политику. Некоторое время он чувствовал себя победителем.

Но конце 1600 года по Руси слух пошел упрямый‚ будто не убили царевича Дмитрия‚ спасли его‚ припрятали до поры до времени добрые люди. Об этом узнал Борис Годунов‚ содрогнулся в сердце своем. Дело было очень серьезным. Царь вступил в войну с невидимым‚ грозным врагом: со слухом народным и вдруг резко изменился. Если раньше он старался казаться спокойным‚ умудренным‚ то теперь лицо его стало мрачным‚ взгляд – недоверчивым‚ слово – жестким.

Через верных людей царь пытался отыскать следы того‚ кто называл себя царевичем Дмитрием‚ но сделать ему это не удалось. И тогда он нанес удар по предполагаемым противникам: отправил в ссылку Богдана Бельского‚ который был ближе всех к Дмитрию‚ а затем – бояр Романовых‚ приходившихся Федору Ивановичу двоюродными братьями. Самого мудрого из Романовых пятого брата Федора, «насильно постригли под именем Филарета в монастыре Антония Сийского».

Слухи о живом Дмитрии распространялись все быстрее.

Годунов нанес второй мощный удар по возможным распространителям слухов. В ссылку отправились близкие Романовым люди: Черкасский‚ Репнины‚ Пушкины и другие.

Слухи не угасли.

В стране появились шпионы. Сначала из близких людей Годунова‚ но вскоре шпионили уже попы‚ дьяконы‚ бояре‚ холопы... Доносили друг на друга даже родственники. За каждый обоснованный донос холопы получали свободу‚ остальные – награждались либо из казны‚ либо из средств отправленного в ссылку.

Борис Годунов взрыхлил и удобрил то поле‚ которое несколько десятков лет назад засеял Иван Грозный‚ когда‚ во времена опричнины, дело дошло до того‚ что муж доносил на жену‚ брат на брата. Опасные зерна! Из них вырастают демоны смуты‚ люди без душевных тормозов‚ способные на любые злодеяния.

Царь повелел пытать обвиненных по доносу. Многие не выдерживали пыток‚ «сознавались» во всех грехах‚ но... о Дмитрии никто ничего не знал! Только – слухи. Где-то живет-поживает царевич... Страшная опасность – слухи. Это первый показатель растущего недоверия к правителю‚ первое предупреждение о том‚ что в государстве неполадки.

Быстро распространяющиеся слухи говорили о том, что: народ отказывает в доверии царю. Но Годунов ввязался в войну с невидимыми призраками людского недовольства и повелел перекрыть границу с Польшей‚ расставить на дорогах караулы. Годунов ловил слухи‚ позабыв о том‚ что эта возня порождает новые слухи. То был неравный бой.

В 1601 году страну поразил неурожай. Борис Годунов сделал все от него зависящее‚ чтобы спасти малоимущих от голода‚ но справиться с несчастьем не удалось‚ быть может‚ потому что с каждым днем крепли слухи о царевиче Дмитрии и росло в народе недоверие к царю. Хлеб дорожал. Люди съели собак‚ кошек. В Москве‚ на рынках‚ появилось человеческое мясо. В 1602 году опять неурожай! У Годунова было много сибирского меха. Но почему-то ему не удалось закупить в других странах хлеб. Почему?

«Современники говорят‚ будто в эти ужасные годы в одной только Москве погибло до 127000 человек» (Н. И .Костомаров). По другим данным голод тех лет в одной только Москве сгубил 500 тысяч человек‚ «а в селах и в других областях еще несравненно более‚ от голода и холода...» (Н. М. Карамзин). К этим цифрам нужно относиться внимательно. Они могут рассказать о многом. В том числе и о путанице в самих цифрах. Например‚ некий автор утверждает‚ что после опричнины в Москве‚ якобы‚ осталось чуть ли не 30 тысяч жителей. И вдруг через неполных двадцать лет в городе по одним данным умирает 127 тысяч‚ а по другим – 500 тысяч. Но человек еще не научился вставать из могил. И, несмотря на бурную рождаемость‚ на приток в окрестности Боровицкого холма людей из других областей страны‚ цифры – 30 и 127 и 500 – не стыкуются. Хотя нужно верить летописцам: голод и холод первых лет XVII века унес много жизней. И как тут не вспомнить некоторые показушные дела Годунова! На одном только пикнике осенью 1598 года под Серпуховым полмиллиона воинов съели столько яств‚ сколько спасло бы тысячи‚ десятки тысяч человек от голодной смерти. Народ знал о пикнике...

Лишь в начале 1604 года Борис Годунов узнал‚ что назвавший себя Дмитрием находится у казаков‚ и они готовятся к походу на Москву. Войну со слухами царь проиграл подчистую‚ потери его были невосполнимыми‚ он напрочь потерял доверие среди разных слоев русского народа‚ и это самым непосредственным образом сказалось на войне между Лжедмитрием и Годуновым‚ которая началась после того‚ как 16 октября 1604 года самозванец с небольшим войском польской шляхты и примкнувших к нему казаков пересек границы Русского государства.

**5. Лжедмитрий I**

Кто был в действительности Лжедмитрий I (да и Лжедмитрий II тоже) не столь важно. Главное в данном случае другое: кому нужен был самозванец‚ кому принес он больше пользы.

Польские магнаты Вышневецкие и Юрий Мнишек как-тоочень быстро поверили молодому человеку из придворной челяди‚ назвавшемуся сыном Ивана IV Грозного‚ оповестили короля Сигизмунда III‚ а тот еще быстрее понял‚ какую прибыль от него может получить Речь Посполитая: смута в соседнем государстве – что может быть лучше! Между прочим‚ еще год-два назад до «появления на свет» самозванца польский король потребовал от казаков отваживать «разных господарчиков»‚ и вдруг он пригласил к себе Лжедмитрия I‚ выделил ему ежегодный пансион в сумме 40000 золотых в год... за обещание возвратить в случае победы Смоленск и Северские земли Польскому государству.

Сделку эту старались не афишировать: между Речью Посполитой и Русским государством действовало перемирие. Самозванец при поддержке новых друзей подготовился к войне‚ пошел в поход на Москву.

На воззвание Лжедмитрия положительно откликнулась казацкая вольница‚ без боя сдались ему Моравск и Чернигов‚ жители прибрежных деревень реки Десны встречали его хлебом-солью... Вот почему так живучи были слухи! Народ верил в них, хотел в них верить. Слухи не ветер беспечный: хочу, гоняю туда-сюда бахрому трав или тяжелые шапки деревьев‚ а хочу спать залягу хоть на месяц. Слухами земля полнится не потому‚ что травы‚ или звери‚ или птицы разносят их‚ но потому‚ что люди на земле живут‚ для которых слухи эти интересны‚ важны‚ а то и жизненно необходимы‚ может быть‚ как мечта необходимы. В народной мечте заложено многое. Мечту «подслушать» можно из слухов. Не смог это сделать Борис‚ и народ пошел от него к самозванцу.

11 ноября 1604 года воевода Басманов в Новгород-Северске отразил несколько атак войска Лжедмитрия‚ от которого тут же побежала польская шляхта. И сам-то претендент побежал в Путивль. Но вдруг самозванца признали Курск‚ Севск‚ Кромы‚ другие города‚ у него собралось 15000 воинов! Всего пятнадцать тысяч. У Годунова на параде‚ а затем на пикнике было пятьсот тысяч. Куда же все делись? Как же он так быстро промотал свой политический потенциал?!

21 января правительственная армия нанесла Лжедмитрию поражение под Севском‚ но русские города продолжали сдаваться самозванцу. Годунов отправил послов в Польшу с требованием выдать «вора». Ответ польского сейма не удовлетворил безродного царя Бориса! Ян Замойский сказал: «Этот Дмитрий называет себя сыном царя Ивана. Об этом сыне у нас был слух‚ что его умертвили. Он же говорит‚ что на место его умертвили другого! Помилуйте‚ что это за Платова или Теренцева комедия? Возможное ли дело: приказали убить кого-то‚ да притом наследника‚ и не посмотрели‚ кого убили! Так можно зарезать только козла или барана! Да если бы пришлось возводить кого-нибудь на московский престол‚ то и кроме Дмитрия есть законные наследники – дома Владимирских князей: право наследства приходится на дом Шуйских. Это видно из русских летописей».

Не понравился русскому царю такой ответ. О Годунове в русских летописях ничего не говорилось‚ как о человеке‚ имевшем право на престол!

Народ продолжал переходить на сторону Лжедмитрия. За дело взялся Патриарх. Но ни его грамота‚ ни обряд проклятия над самозванцем не подействовали на народ. Лжедмитрий наступал. Бориса могла спасти только чудо. Но «спасла» его смерть: 13 апреля 1605 года Годунов внезапно умер.

Его сын Федор правил совсем мало. 10 июня на Москве вспыхнул бунт стрельцов, они удавили законного царя.

И в тот же день в русскую столицу вошло войско Лжедмитрия: 8 тысяч польской шляхты‚ во главе с новым русским царем. В золотом платье‚ украшенном богатым ожерельем‚ статный‚ широконосый‚ с рыжеватыми волосами‚ с умными глазами‚ верхом на красавце-коне‚ окруженный знатью‚ ехал Лжедмитрий по улицам Москвы.

Жители столицы насторожились: зачем так много шляхты русскому царю? Почему польские музыканты играют на трубах и бьют в литавры во время церковного пения? Почему русский царь (если воспитывался он‚ согласно слухам‚ долгое время в русских монастырях) совершает православные обряды не по-русски?

Что-то тут было не так. И все же Лжедмитрию народ все простил. И в этом прощении кроется некая важная тайна для всех‚ мечтающих понравиться русскому народу.

Лжедмитрий по свидетельствам современников имел изысканные манеры‚ впрочем‚ выдававшие в нем польское воспитание. Правил он спокойно‚ казней и других жестокостей избегал.

В первый же день Басманов раскрыл заговор‚ доложил самозванцу‚ что Василий Шуйский пытался с помощью купцов вооружить против него народ. Царь передал дело в суд, который приговорил признавших вину людей к ссылке‚ а Василия Шуйского – к смертной казни.

Его привели на Лобное место. Но в самый последний момент на площадь прискакал гонец от царя: «Дмитрий дарует Шуйскому жизнь!»

В это же время произошло событие‚ укрепившее положение царя. Инокиня Марфа признала его своим сыном‚ и даже самые недоверчивые люди стали сомневаться: вдруг и впрямь он не самозванец?

Народ к нему стал привыкать‚ а он управлял страной мирно. Человек импульсивный‚ сумасбродный‚ он нередко поражал думцев странными идеями‚. Он мечтал‚ например‚ завоевать Османскую империю‚ искал союзников.

По свидетельству думцев‚ царь проявлял недюжинные политические способности во внешних и внутренних делах... Что же привело его к гибели? Многие специалисты считают‚ что главную роль в этом сыграла Марина Мнишек‚ кто-то утверждает‚ будто русский народ, в конце концов, отверг его за чрезмерное увлечение иностранным‚ польским. Кто-то обвиняет Василия Шуйского‚ совершившего государственный переворот. Кто же из этих ученых прав? Вероятнее всего‚ правы все они разом. Но не по отдельности. Прав и С.Ф.Платонов‚ точно подметивший: «Лжедмитрий сослужил свою службу‚ к которой предназначался своими творцами‚ уже в момент своего воцарения‚ когда умер последний Годунов – Федор Борисович. С минуты его торжества в нем боярство уже не нуждалось».

Да‚ бояре строили против него «ковы» с первых дней. А он‚ увлекшись самим своими делами царскими и Мариной Мнишек‚ даже верного Басманова не слушал‚ когда тот докладывал ему о заговоре. Не верил себе на беду!

Второго мая 1606 года в Москву прибыл отряд в 2 тысячи человек с невестой самозванца Мариной Мнишек. Москва взволновалась. Зачем так много оружия‚ так много польской шляхты в Москве‚ в Кремле?

Седьмого мая ночью совершился обряд обручения Лжедмитрия и Марины‚ и в тот же день царь повелел сыграть свадьбу‚ пренебрегая православными обычаями.

А через несколько дней Басманов вновь доложил царю о заговоре. Не слушал его Лжедмитрий. Семнадцатого мая был совершен государственный переворот‚ организованный боярам во главе с Василием Шуйским.

##### 6. Воцарение Шуйского

Утром 19 мая на Красной площади собрался московский народ. В толпе раздались голоса: «Шуйского в цари! Василия Шуйского!!»

А у Шуйского в Москве сила была немалая. Никто из собравшихся не рискнул противоречить тем‚ кто грозно кричал: «Шуйского на трон!»

И стал царем всея Руси Василий Шуйский.

Но не прошло и месяца после воцарения Шуйского‚ как 15 июня в столице вспыхнул бунт. Царь в недоумении призвал думцев и стал укорять их‚ предполагая‚ что это они взбаламутили народ: «Если я вам не нравлюсь‚ избирайте другого царя. Я отдаю вам скипетр‚ державу и престол».

Бояре, понимая, что очередная смена царя ничего хорошего никому не даст, успокоили народ.

А в конце лета докатились до Москвы тревожные вести с юга.

Как только весть о воцарении Шуйского достигла северских земель‚ «дикого поля» (польского юго-востока)‚ окраинных городов‚ там тут же вспыхнули восстания. Подобная реакция окраинных районов могла удивить любого‚ плохо знающего русский народ человека. Как же так? В Москве прилюдно убили самозванца‚ а род Шуйских продолжает род Святого Владимира! Почему взбунтовались русские люди и поверили очередному проходимцу? Да потому‚ что не приняли они боярского ставленника – может быть‚ и хорошего человека‚ да самовольно избранного в цари. А царя батюшку всем миром нужно выбирать‚ как в стародавние‚ но еще памятные на северских землях времена избирали вождей да князей... Обиделись русские люди самоуправству бояр‚ но не это было главной причиной разгоревшегося бунта. Еще и страх пред людьми Шуйского‚ которыми царь заменял бывших начальников в городах‚ поддерживающих Лжедмитрия I‚ еще и надежда «половить рыбку в мутной воде»‚ еще и желание отомстить своим врагам и недругам заставляли людей брать в руки оружие.

##### 7. Иван Болотников

На юге восставших возгласил бывший крепостной Иван Болотников‚ человек лихой и опытный‚ познавший жизнь‚ побывавший во многих странах. Еще в юности бежал он от боярской кабалы‚ но был пленен. Татары продали его в рабство к туркам. Он плавал на турецких галерах‚ бежал в Венецию‚ прибыл в Польшу‚ перебрался на юг‚ где вовсю бурлил народ.

Беглый холоп‚ талантливый полководец‚ бывалый человек – разве могла судьба придумать более опасного врага боярскому царю? И русскому народу – тоже?! Дело ведь не в том‚ что Иван Болотников‚ из крепостных‚ за народ душой болел. Дело в том‚ что он плеснул масла в огонь смуты.

Армия Болотникова дошла до Москвы‚ была остановлена у села Коломенского. Крестьянско-казацкое войско потерпело поражение и откатилось к Туле. Здесь четыре месяца героически сражались русские люди против русских людей‚ и Болотников капитулировал 10 октября 1607 года и был сослан в Каргополь.

А через полгода его утопили в проруби.

Но дух бунтарства с ним в проруби не утонул.

##### 8. Мания-самозвания

«В Астрахани объявился царевич Август‚ называвший себя небывалым сыном царя Ивана Васильевича. В украинских городах явилось восемь царевичей‚ называвших себя разными небывалыми сыновьями царя Федора... Все эти царевичи исчезли также быстро‚ как появились. Но в северской земле явился‚ наконец‚ долгожданный Дмитрий».

В июле 1607 года в Стародубе объявился новый самозванец‚ Лжедмитрий II. Его вновь поддержали поляки‚ литовцы‚ а крымский хан обещал помощь Речи Посполитой. Никто из них в одиночку рвануться на Русское государство не решался‚ но всех их устраивали разные Лжецари‚ бунтари‚ вожди‚ атаманы‚ которые со своими бандами‚ отрядами и армиями разоряли‚ ослабляли страну. Борьба с Лжедмитрием II была еще более напряженной и драматичной‚ чем с Иваном Болотниковым. Лжедмитрий II собрал крупное войско польской вольницы и казаков‚ отправился на Москву весной 1608 года‚ не встречая сопротивления‚ дошел до столицы и в июле разбил в Тушине лагерь.

Много подвигов совершили русские люди‚ которые, наконец, стали понимать‚ что несут с собой поддерживаемые иностранцами самозванцы. Нельзя не вспомнить героическую оборону Троице-Сергиевского монастыря‚ оплота Православной церкви. Дрались монахи с врагом 10 месяцев! (Об этом можно прочесть в других книгах).

Деблокада Троице-Сергиевского монастыря совпала – и неспроста! – с изменением душевного настроения русских людей. Они понимали‚ что засевший в Тушинском лагере самозванец является ставленником польских магнатов‚ что конечным итогом всей его эпопеи станет оккупация Русского государства Речью Посполитой. «Тушинский вор» проводил политику‚ навязываемую ему иностранными благодетелями и теми‚ кто их поддерживал. Вера в Лжедмитрия быстро таяла. Коломна‚ Ростов‚ города Севера‚ Верхней Волги оказывали врагу сопротивление, а вслед за этими городами поднялись Вологда‚ Устюг‚ Галич‚ Нижний Новгород‚ Кострома‚ Кинешма. В начале 1609 года народное ополчение города Устюга разгромило один из тушинских отрядов...

У царя появилась возможность возглавить народное движение. Василий Шуйский этого не сделал‚ и винить его в нерешительности нельзя. Он был возведен на трон боярами‚ а они не доверяли народу. Но Москва была заблокирована отрядами «Тушинского вора»‚ и царь обратился за помощью к Швеции‚ король которой‚ Карл IX‚ давно предлагал русским помощь. Впрочем‚ помощью русско-шведский союз назвать никак нельзя: Василий Шуйский слишком дорого платил шведам‚ уступая им город Корелу и отказываясь от борьбы за Ливонию.

Польша‚ нарушая заключенное с Россией перемирие‚ продолжала активную помощь «Тушинскому вору»‚ а в середине 1609 года перешла к открытой интервенции‚ осадила Смоленск‚ и с этого момента начался самый тяжелый период в царствовании Василия Шуйского. Правительственным войскам удалось разгромить войско Лжедмитрия II. Самозванец бежал в Калугу‚ от борьбы не отказался. Русское войско потеряло прекрасного полководца Скопина-Шуйского‚ которого‚ как предполагают историки‚ отравили сторонники царя‚ опасаясь возвышения талантливого военачальника‚ пользовавшегося огромным авторитетом у русских людей.

Вскоре правительственное войско потерпело под деревней Клушино страшное поражение от гетмана Жолкевского. Плохо в этом бою действовал брат царя Дмитрий Шуйский‚ шведы во главе с Делагарди‚ попав в окружение‚ приняли предложение противника о почетной капитуляции‚ предав союзников.

17 февраля 1609 года в столице произошел бунт против царя. В Кремль ворвалась бушующая толпа во главе с князем Романом Гагариным.. «Шуйского с престола!» – кричали люди. К ним вышел патриарх Гермоген. Он решительно встал на сторону законного царя. Ураган людской затих.

Но в городе покоя не было. Купцы столичные и приезжие повышали цены на хлеб‚ не брезговали торговать с «Тушинским вором». Было очень выгодно иметь два дорогих рынка в Москве и в Тушино! Народ злился.

В апреле люди Шуйского раскрыли новый заговор, казнили виновных.

Толпу это раззадорило. Шуйскому сообщили‚ что его убьют на Николин день‚ затем – на Вознесенье. В Кремль врывались голодные люди и требовали организовать поставки продуктов в столицу.

Шуйский принимал все меры‚ но купцы прятали‚ как во времена Годунова‚ хлеб. После гибели Скопина-Шуйского царя спасти никто бы не смог. Сигизмунд‚ король польский‚ узнал‚ что русские готовы признать своим царем королевича Владислава‚ и послал в Москву войско гетмана Жолкевского‚ человека‚ одаренного военным талантом и политическим тактом.

Трагедия под Клушино была предпоследним актом драмы царя Шуйского. Королевичу Владиславу стали присягать русские воины‚ военачальники‚ целые города. Гетман Жолкевский забросал голодную Москву посланиями‚ щедро раздавая обещания (за Владислава) сделать жизнь счастливой и спокойной.

Тушинский вор вышел с войском из Калуги‚ разбил лагерь в Коломенском. В этот момент свое слово сказали браться Ляпуновы. Прокопий командовал в войске Болотникова отрядом рязанских дворян. В ноябре 1606 года перешел на сторону царя‚ стал думским дворянином. В середине июля 1610 года он предложил брату Захару и боярину Василию Голицыну осуществить двойную операцию: сбросить с престола царя и убрать Тушинского вора.

Захар собрал за Арбатскими воротами бояр и дворян‚ сказал им‚ что нужно покончить с Василием Шуйским‚ незаконно захватившим трон‚ и с мужем Марины Мнишек‚ с вором. По решению сходки в Коломенское отправили посла с предложением убрать вора. В Коломенском собрались люди ушлые – не зря они тянулись к вору.

В Коломенском послы Захара Ляпунова получили чисто воровской ответ: «Сначала сбросьте своего Шуйского‚ а потом мы займемся своим Дмитрием».

Захар принял эти слова как сигнал к действию и повел бояр‚ дворян‚ купцов и чернь к царю. Василий Шуйский вышел навстречу грозной толпе. Люди остановились. Захар-здоровяк выдвинулся сказал пламенную речь‚ закончив ее гневно: «Сойди с царства!»

Шестидесятитрехлетний‚ невысокого роста Шуйский вынул из ножен нож и пошел на обидчика.

Рюрикович‚ царь огромной‚ пусть и взбунтовавшейся державы‚ как какой-нибудь бандюга‚ хватается за нож и с криком бросается на подданного: «Мне такого даже бояре не говорят!!» Здоровенный Захар показал царю кулак и рыкнул: «Сделаешь еще шаг‚ я тебя в порошок изотру!»

Василий Иванович остановился.

Захар Ляпунов повел толпу к Лобному месту‚ послал за духовенством‚ боярами‚ служилым людом. Настойчиво зазвонили колокола. Жители Москвы потянулись к Красной площади. Ляпунов и другие голосистые говорили народу правду. Четвертый год Василий Шуйский на троне. Мало того‚ что сел неправдой‚ да еще и разруху учинил по всей стране...

Патриарх Гермоген покинул сходку.

Князь Воротынский пришел к Шуйскому и сказал: «Весь народ против тебя‚ оставь царство‚ не доводи людей до беда».

Царь положил жезл и отправился в свой дом. Страна оказалась без царя. Власть перешла к боярам.

На следующий день коломенцы отказались от своих слов‚ да еще и поиздевались над москвичами‚ нарушившими клятву верности законному царю.

Низложение царя осудил патриарх Гермоген‚ Шуйский попытался организовать стрельцов и вернуть трон‚ но Захар с верными людьми ворвался в дом Шуйского‚ схватил его‚ увез в Вознесенский монастырь, где русского царя насильно постригли.

Обряд закончился. Василия отвезли в Чудов монастырь.

А еще через три дня в Москву явился гетман Жолкевский‚ и Москва вынуждена была согласиться с тем‚ что на Русский трон воссядет Владислав‚ сын короля Сигизмунда.

Патриарх Гермоген‚ долгое время противившийся избранию Владислава‚ смирился с обстоятельствами‚ но с условием: сын Сигизмунда должен был креститься по православному обряду. Жолкевский не принял требование патриарха всея Руси‚ «но заключил такой договор‚ который показывал‚ что гетман вовсе не думал о порабощении Руси Польше‚ напротив‚ уважал и даже ограждал права русского народа». Но не только это явилось причиной того‚ что московские бояре (и знать других городов) и духовенство согласились принять царем всея Руси иноземца.

Жители Москвы быстро разочаровались в действиях боярства. Недовольных избранием на русский престол Владислава становилось все больше. Люди стали все чаще вспоминать Василия Шуйского. Бояре заволновались. У Шуйского появился шанс. Народ стал переходить на сторону Шуйского.

Это было очень опасно для думцев.

Бояре не на шутку перепугались. Они‚ не шутя‚ предложили перебить род Шуйских. Жолкевский взял дело в свои руки‚ объявил‚ что Сигизмунд потребовал беречь бывшего царя. Думцы спасовали и разрешили Жолкевскому взять Шуйских под опеку. Он переправил Василия и жену его под Смоленск‚ где поляки‚ изнурив защитников города осадой‚ готовились к решительным действиям. 3 июня 1611 года они взяли крепость‚ а в конце октября Сигизмунд торжественно въехал в Варшаву. То был триумф польского оружия. Поляки радовались.

##### 9. Первое земское ополчение

В конце 1610 года рязанский воевода П. П. Ляпунов собрал для борьбы против польских интервентов первое земское ополчение, в которое вошли простые люди, незнатные воеводы и дворяне. Вскоре к нему присоединились жители Тулы, Калуги, нижнего Новгорода, Среднего Поволжья и русского Севера. Об этом узнали в Москве: и поляки и московские патриоты. Они стали готовиться к предстоящим схваткам.

Боярин Салтыков предложил полякам искусственно возбудить в городе волнения и расправиться с противником. Поляки на это не пошли. Они предоставили возможность патриарху совершить в вербное воскресение 17 марта 1611 года традиционное шествие в Кремль.

Мирно шли по родному Кремлю за патриархом люди. Напряженными взглядами провожали их интервенты. Салтыков нашептывал польским воеводам: « Ныне были случай, и вы не били, так они вас во вторник будут бить». Он оказался прав.

Во вторник поляки, готовясь к встрече ополченцев, стали вытаскивать из Китай-города пушки, привлекая к этой работе москвичей. Непосильная то была работа для русских! В любую секунды нервы у них могли не выдержать.

Извозчики по незначительному поводу вступили в пререкания с поляками, и тут же, будто огонь поднесли к пороховой бочке, разразилась схватка. Бой разгорелся мгновенно. Восстание распространилось по всему городу. Посадские люди, холопы, крестьяне, ратники, дворяне, некоторые бояре взялись за оружие.

В эти дни в Москве оказался князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Он родился 1 ноября 1578 года в семье Михаила Федоровича Глухого-Пожарского и Евфросиньи Федоровой Беклемишевой. Дед Дмитрия, Федор Михайлович Третьяков-Пожарский, имел небольшой чин. Отец – всю жизнь провел в вотчинах удельного Стародубского княжества, а также в деревне Лужной на реке Угре, в деревенской пятине Новгородского уезда и в деревне Медведково, что на Яузе в пятнадцати километрах от Боровицкого холма (ныне микрорайон Медведково).

В 1578 году после кончины отца мать будущего героя переехала в Москву, где пристроила детей на службу. В 1598 году Дмитрий Пожарский был назначен стряпчим, через четыре года – стольником. Служил он стольником и при Лжедмитрии I , и при Василии Шуйском. В 1608 году во главе небольшого отряда воевода Пожарский совершил первый воинский подвиг. Банда Лисовского пыталась захватить Коломну, перекрыть последнюю дорогу, по которой в Москву поступали продукты. Отряд Пожарского скрытно подошел к городу. От разведчиков воевода узнал расположение противника и в предрассветной тишине неожиданно атаковал и разгромил врага. Весной 1609 года князь одержал победу над атаманом Салоковым. После этого Василий Шуйский направил его воеводой в Зарайск.

Сюда вскоре прибыл человек от Ляпунова и предложил князю выступить против Шуйского. Зарайский воевода отказался от войны против царя. Вскоре к Пожарскому прибыли посадские люди, затем его дальние родственники с требованиями признать Тушинского вора. Воевода опять отказался. Но как только в Москву вступили поляки, он перешел на сторону рязанского ополчения и поехал в столицу, чтобы вывезти оттуда семью. Он был надежным человеком. И для государства, и для семьи, и для друзей – настоящих патриотов Русской земли.

Оказавшись в центре событий, князь собрал людей у церкви Введения Богородицы, что на Лубянке, возвел здесь острожок (баррикаду), послал бойцов на Пушечный двор. Он работал спокойно, без суеты. Поляки не знали, что происходит на Лубянке, и готовились к решительной атаке на патриотов. Но вдруг из-за острожка раздался залп нескольких орудий. Иноземцы сильно удивились. Но пушки Пожарского били по ним, «втоптали неприятеля в Китай-город». Князь организовал людей, они готовы были наброситься на врага, но вдруг из-за Китай-города рванулся на них огонь. Поляки с отчаяния подожгли дома, подоспевший ветер бросил снопы пламени на москвичей . Атаку пришлось отложить. А тут и ночь пожаловала.

За ночь интервенты хорошо подготовились к сражению, выделили 2 тысячи человек, и те перед рассветом разбежались по московским улочкам с факелами в руках. И загорелась Москва, в который уж раз загорелась Москва! Деревянная, по лету чистая и сухая, она горела быстро, и лишь Кремль не горел каменный. В Кремле поляки сидели, своего часа дожидались.

Князя Пожарского ранило. Он упал на землю и, теряя сознание, крикнул: «Хоть бы мне умереть, только бы не видеть того, что довелось увидеть!» Патриоты подхватили его, отнесли к повозке и отправили с верными людьми в Троице-Сергиев монастырь. Там его подлечили, и отправился он в свою вотчину поправлять здоровье.

**10. Осада Смоленска**

Через несколько месяцев по Русской земле пронеслась печальная весть: после двадцатимесячной осады пал Смоленск. Двадцать месяцев осады! К 2 июня 1611 года в городе осталось 200 человек, способных держать в руках оружие. Каждый из них оборонял более 20 метров крепостной стены. Интервенты даже в этой ситуации не предложили защитникам капитуляцию, зная, что смоляне в плен не сдаются, что биться они будут до последнего воина. Но знали они и другое. Один житель Смоленска выдал им слабое место в системе обороны города. Туда один из рыцарей Мальтийского ордена, не раз участвовавших в войне на стороне Речи Посполитой, подложил порох.

В полночь поляки подошли к городу. Грянул мощный взрыв, в стене образовался большой проем. Туда кинулись поляки и рыцари. Под натиском превосходящих сил врага защитники медленно отходили к огромной горе, на которой возвышался красивый православный храм. Под собором, в глухих подвалах, лежало много пороха.

Двадцать месяцев русская крепость держала у своих врагов большую армию неприятеля. Двадцать месяцев русские люди имели возможность организовать сопротивление интервентам. Не смогли объединиться в эти месяцы русские люди. Не смогли.

Защитники Смоленска медленно отходили к холму, к храму. Враг преследовал их, буквально по пятам. Защитники сделали свое дело. Теперь остался один шаг, последний шаг, шаг в бессмертие. Над городом раздался страшной силы взрыв. Вместе с последними защитниками погибло много поляков и рыцарей Мальтийского ордена, которому вообще-то на Руси делать было нечего, как, впрочем, и полякам.

Смоленскую крепость построил русский зодчий Федор Савельев (Конь). Возглавлял оборону города воевода Шеин.

**11. Как искали деньги на Второе ополчение**

Совсем плохи дела были на Русской земле. Казалось, не найдется уже такой силы, которая смогла бы объединить патриотов, усмирить буйный дух бандитствующей на руку полякам голытьбы, выдворить не прошенных гостей вон. Так и думали многие интервенты, не догадываясь о могучей внутренней силе русского народа, о русском духе, просыпающемся.

Не прошло и трех месяцев после падения Смоленская, а в Нижнем Новгороде на должность посадского старосты вступил Кузьма Минин, человек с хваткой купца, с умом государственным, с сердцем настоящего патриота. Случилось это 1 сентября 1611 года.

Кузьма Минин приступил к новым обязанностям и первым делом народ на сходку собрал у собора православного да сказал по простому, безо всякого куража, которым любили щеголять в Думе бояре да князья, теперь разбежавшиеся по своим углам-вотчинам: «Православные люди! Поохотим помочь Московскому государству!»

Люди и Земский собор в Нижнем Новгороде единодушно поддержали Кузьму Минина. И обрадовались они своему единодушию, великое дело сделали, Русь решили спасти! Но прошел день, другой, третий, а Русь почему-то не спасалась. Оказывается, для этого большие деньги нужны, что созвать ополчение, вооружить воинов, накормить их и так далее, и так далее. Людей, готовых драться за спасение Отчизны, в Нижнем Новгороде было много, а вот денег на организацию похода в богатом купеческом городе не нашлось ни алтына. Потому что как раз за день до Земского собора один купец отправил товар на Каспий, другой – заложил деньги в Архангельске, третий – отправил приказчика в Сибирь, и так далее, и так далее: от самого бедного до самого богатого купца. Такое уж оно купеческое дело. Сегодня ни гроша, а завтра будет и алтын, и поболее того.

Так-то оно так, но Родину-то нужно спасть сегодня, а не завтра!

Вновь собрал народ на сходку новый староста, сам купец, бывалый человек. Все он знал о людях, верное слово к ним нашел, сказал: «Православные люди! Не пожалеем животов наших, да не токмо животов – дворы свои продадим, жен, детей заложим, и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. Дело великое! И какая хвала будет всем от Русской земли, что от такого малого города произойдет такое великое дело. Я знаю, только мы подвинемся, так и многие города к нам пристанут и мы избавимся от иноплеменников».

Понравилась его речь людям. Загалдели все на площади: «Заложим детей и жен, спасем Русской землю!» Кузьма Минин, чтобы люди-то не забыли про свое обещание, тут же приказал выборным силой взять – Постановили же ! – и выставить на продажу в холопы всех жен и детей богатых горожан. И началась кутерьма в нижнем Новгороде. Одни брали силой семьи бгачей, другие мчались домой за деньгами. А кто, если спросить начистоту, откажется иметь в доме работницу с купецким званием?! Купецка дочь да в холопочках – прелесть какая, отрада для души.

Ну уж купцы тоже не лыком шиты, да не каменные у них сердца. Своих родненьких жен да детей они любили и уважали и точно знали, что государство начинается в родном доме, за семейным столом. За такое государство они горой стояли. Факт. Иначе бы нижегородские семьи в те смутные времена распались бы, и что бы делала без них спасенная Русь, трудно сказать.

Нижегородские купцы полезли в свои тайники, набили кошельки, пришли на торги и выкупили своих родненьких жен да детей. Затем вернулись они в свои хоромы и стали жить-поживать и добра наживать, с гордостью рассказывая детям да внукам, а то и правнукам о своем подвиге во славу Отчизны и на счастье семьи.

**12. Верный выбор**

Великое дело началось с шутки, в казну ополчения поступили первые средства, но их не хватало. На Земском соборе решили собирать «пятую деньгу» с посада, городских монастырей и их вотчин. Многие горожане вносили добровольные пожертвования. Кузьма Минин вел строгий учет каждой копейке и думал о воеводе ополчения.

Он предложил народу выбрать воеводой ополчения князя Д. М. Пожарского, еще не залечившего раны. Народ мудро согласился. Почему же они выбрали Дмитрия Михайловича? Может быть, он к этому времени прославился славными победами? Победы, конечно, были, но «местного масштаба». Они говорили, что дарование полководце у князя есть, но оно должно развиваться в сражениях и походах. Опыта крупным битв у Пожарского не было. Почему же выбрали именно его? Потому что ни он сам, ни его ближайшие предки не скомпрометировали себя в бурных событиях XVI века.

Нижегородцы собирали ополчение на святое дело. В таких делах нужны люди святые, чистые. Это не профессиональное войско, не княжеская дружина, не банда разбойников. Это народное ополчение. В него принимали дворян, детей боярских, стрельцов, пушкарей, посадских людей, крестьян. Не отказывались от услуг партизан, отдельных казаков. Но когда к воеводе явились наемники, им строго сказали: «Наемные люди из других государств нам не надобны». Мнение князя поддержали все ополченцы, хотя было ясно, что, отвергнутые наемники могут перейти на сторону врага. Но Минина и Пожарского это не пугало. Пусть идут к полякам и наемники, и крупные банды казачков. На святое дело надо идти с чистой совестью, с чистыми людьми, не запачканными кровью сограждан.

**13. Второе ополчение. Битва за Москву**

Атаман казаков Заруцкий, прознав о планах Минина и Пожарского, пытался захватить Ярославль, перекресток торговых дорог. Князь опередил его, захватил город, где вскоре был сформирован Совет всей земли Русской, фактически исполнявший функции русского правительства. Сюда прибыли английские послы с предложением о помощи. Пожарский отказался. Со шведами, взявшими Новгород и Тихвин, он вел хитроумные переговоры, тянул время, путал шведских дипломатов. А тем временем русские люди укрепили города-крепости, мимо которых мог пройти путь шведов на Москву от Новгорода и Тихвина.

Летом среди казаков наметился раскол. Многие из них решили поддержать земское ополчение. Отряд Заруцкого отошел от Москвы.

26 июля Пожарский двинул войско Второго ополчения ускоренным маршем из Ярославля в Москву. Туда же устремились части гетмана Ходкевича. Нужно было опередить этот отряд польского подкрепления. Под Москвой стоял отряд казаков Д. Трубецкого, люд не надежный. То они поддерживали лжецарей, атаманов, то решили сражаться в ополчении. Кто знает, что они решат завтра, когда увидят войско гетмана Ходкевича?

Ополченцы спешили к Москве. Нужно было успеть. Жаркий август мешал людям идти. Но земское ополчение шло быстро и на полтора дня опередило противника. 20 августа патриоты (к ним теперь присоединились чуваши, татары из Касимова, представители других народов многонациональной державы) вошли в столицу, окружили Кремль, стали укреплять лагерь за Яузой. На противоположном берегу стояли казаки Заруцкого.

Гетман прямо с походного марша послал людей в бой, уверен был в победе. У него были прекрасные специалисты военного дела, одни венгры да запорожские казачки чего стоили. Именно эти части атаковали лагерь Пожарского, потеснили ополченцев, а с тыла по патриотам ударили из Кремля поляки. Битвой была жаркой. Князь Трубецкой, получивший перед боем пятьсот всадников от Пожарского, не спешил вступать в схватку, будто ждал чего-то. Но люди Трубецкого самовольно, без приказа, контратаковали врага. Их поддержали казаки. Удар решил исход дела в первом бою с интервентами в пользу ополченцев.

Через день гетман Ходкевич атаковал и казаков Трубецкого, и ополченцев Пожарского, который перед боем получил записку от одного польского пана: «Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам людей своих». Воевода прочитал записку и сказал: «Обязательно отпущу, но сначала вас всех отправлю по домам. Либо в русские могилы».

Интервентов в городе было около пятнадцати тысяч. У русских – около десяти тысяч. Значительный перевес, особенно если учесть профессиональную выучку иноземцев и наспех обученных русских новобранцев. Кроме того, изменник Орлов в ночь на 23 августа провел отряд гайдуков к церкви Георгия на Яндове. Это позволило чужеземцам закрепиться в важном районе, откуда они могли нанести по противнику неожиданный удар. Крупные силы интервенты сосредоточили в Донском монастыре. Ополченцы перегруппировались, дабы не быть застигнутыми врасплох.

Утром 24 августа Ходкевич бросил в бой главные силы, личную дружину, конных венгров, украинских казаков, запорожцев. Они отбросили русских к Земляному валу. Здесь битва продолжалась более пяти часов. Русские защищались храбро, но интервенты наседали. Пожарский сражался на волу, успевая руководить ходом сражения. Ополченцы и казаки Трубецкого сделали все, что могли, но вынуждены были отступить от Земляного вала.

Враг ворвался в Замоскворечье, продолжая наступление. Пехотинцы – венгры и запорожцы – подошли к Клементовскому острожку, к ним пришло подкрепление из Кремля и Китай-города. Поляки смяли русских, порубили всех до единого, заняли острожек.

Ходкевич, уверенный в победе, ввел в Замоскворечье огромный обоз, которые так ждали осажденные в Кремле поляки. Победа интервентов была близка. Но вдруг казаки Трубецкого, получив подкрепление, нанесли неожиданный контрудар по Клементовскому острожку. Противник потерял 700 человек убитыми, замешкался. Пожарский отправил Авраама Палицына к казакам, которые, обвинив ополченцев в отступлении, начали рассыпаться в разные стороны. Их нужно было уговорить продолжить бой. Палицын это сделал. Пожарский придерживал пехоту, затевал вместе с Минин всеобщее наступление. Минин собрал несколько сотен конников. Прозвучал сигнал. Русские пошли в наступление.

Она была неожиданная и стремительна. Войско Ходкевича подалось назад. Но тут ударила по врагу русская конница, и поляки со своими приспешниками в панике бежали к Донскому монастырю. Потери у них были очень большие. На следующий день они сбежали из Москвы в сторону Можайска и Вязьмы.

Ополченцы окружили Китай-город, где окопались оккупанты, через два месяца вытеснили их в Кремль. 27 октября (по старому стилю) поляки сдали Кремль.

**14.** **Еще одно дело Пожарского**

Русские люди радовались, мечтали о созыве Земского собора для избрания нового царя, но вдруг Пожарскому сообщили, что Сигизмунд III с крупным войском идет на Москву. Будто знал польский король, что воевода распустил значительную часть ополчения!

Оставалась у Пожарского одна надежда на казаков. Приехал он к атаман, долго говорил с ними, обещал им поместья, всем казакам жалованье и участки для строительства домов в Москве. Атаманы вышли на круг, сказали казакам все, как есть, и те поверили надежному человеку князю Пожарскому, решили единогласно: «Надо разгромить поляков!»

И казаки сделали это, спасли Москву от больших бед, они выпроводили чужеземцев с Русской земли.

**15. Михаил Романов**

В января 1613 года в Москву съехались со всей земли русской – с пятидесяти городов – выборные люди по делу важному: царя избирать. Долго спорили они, судили-рядили, предлагали в качестве кандидатов В.И.Шуйского (еще не знали в Москве, что умер бывший царь Василий Иванович в польской неволе от тоски смертной, от обиды на бояр) и Воротынского, и Трубецкого, и Михаила Федоровича Романова, сына Филарета. Некоторые современники тех событий утверждают, что в выборной компании активное участие принимал и Дмитрий Пожарский, освободитель Москвы, якобы потративший на подкупы 20 тысяч рублей, сумма по тем временам громадная! Да, герой Второго ополчения пользовался заслуженным авторитетом у жителей столицы. но не у бояр, опасавшихся этого прямого человека, еще не раскрывшего все свои возможности. С опаской к нему относились и другие избиратели. Герой есть герой! Став царем, Дмитрий Пожарский вряд ли был бы послушным исполнителем воли бояр, Боярской Думы, а именно о таком способе правления (об ограниченной монархии) мечтали уже не первое десятилетие не только те, кто был членом Боярской Думы со времен Ивана IV Грозного, но и многие добромыслящие граждане Русского государства, насмотревшиеся на ужасы таких монархов-диктаторов, которыми были оба Ивана Грозных...

Дмитрий Пожарский из обедневшего княжеского рода вызывал и зависть у многих князей и бояр. Шансов воссесть на русский престол у него не было совсем‚ и понимали это многие‚ и сам он‚ человек практического ума‚ вряд ли питал надежды на чудо.

Не устраивали большинство избирателей другие кандидаты‚ в основном‚ по той же самой причине: любой из предлагаемых на царство мог со временем резко усилиться и править‚ опираясь лишь на свой клан‚ а не на «землю»‚ не на Земский собор.

«Выберем Мишу Романова‚ он молод и нам будет поваден»‚ – писал в те дни Ф.И.Шереметев В.В.Голицыну‚ и это мнение вскоре стали разделять‚ практически‚ все.

Миша Романов‚ шестнадцатилетний сын Филарета‚ был не только молод‚ но и спокоен‚ не властолюбив‚ податлив на добрые советы‚ почти не упрям‚ в меру меланхоличен.

Согласно легендам‚ первыми предложили кандидатуру Михаила Федоровича не высокопоставленные бояре‚ а мелкие люди: неизвестный дворянин из Галича‚ какой-то казак с Дона‚ представители городов‚ пришедшие к Авраамию Палицыну со смиренной просьбой передать их мнение Земскому собору. В этих легендах‚ передаваемых разными историками и современниками важных событий есть некая логика‚ свойственная простолюдинам: юноша Миша‚ по всем сведениям и слухам‚ человек не злобный‚ не буйный‚ наверняка так и править будет страной. А Земские соборы помогут ему управлять государством. Кажется‚ вполне логичная «народная» думка. Надо учесть и тот факт‚ что «представители народа»‚ «мелких людей»‚ очень легко можно было подкупить‚ всучив в их натруженные руки письма к Земскому собору. Нужно ли об этом помнить в разговоре на данную тему? Может быть‚ и не нужно. Но ведь кому-то было нужно чернить имя Дмитрия Пожарского! Кто-то до сих называет его‚ повторяя Н.И.Костомарова‚ человеком бесталанным‚ серым‚ случайно оказавшимся во главе Второго ополчения! Случайного в жизни любого, даже гения, не так уж мало. Но во времена‚ подобные Русской Смуте‚ случайные люди‚ взлетая иной раз на самые высокие места‚ тут же опускаются вниз. Случайная личность не смогла бы довести дело Второго ополчения до логического финала‚ хотя‚ справедливости ради‚ нужно согласиться и с теми людьми‚ которые‚ отдавая дань Дмитрию Пожарскому – освободителю Москвы‚ признавая его военный и организаторский талант‚ весьма скептически относятся к его таланту и возможностям «царским»: у каждого человека существует свое «гениальное дело»‚ где он только и может проявить до конца свои возможности.

В начале февраля кандидатура «Миши Романова» пришлась по душе многим выбранным людям. Земский собор принял решение отправить послов в города‚ чтобы‚ как говорится‚ из первых уст узнать мнение русского народа. В это же время из городов в Москву стали прибывать вести о полной поддержке Михаила Федоровича и даже о том‚ что некоторые северские города уже присягают ему!

21 февраля на торжественном заседании Земского собора в Успенском храме Михаила Федоровича Романова единогласно избрали на московский престол. В тот же час Земский собор присягнул новому царю.

В Кострому отправилась делегация во главе с архиепископом Рязанским и Муромским Феодоритом‚ Авраамием Палицыным и Шереметевым. 14 марта к Ипатьевскому монастырю вышла из города торжественная процессия: послы Земского собора‚ «сопровождаемые крестным ходом». Мать Михаила‚ инокиня Марфа‚ узнав о цели визита‚ наотрез отказалась от предложения Земского собора стать ее сыну русским царем. Она‚ как и многие опытные царедворцы‚ была неплохой актрисой. Люди московские‚ говорила она сердито‚ «измалодушествовались»‚ думают только о себе‚ и править ими шестнадцатилетнему дитяти невозможно.

Обыкновенная игра. Никому уже не интересно было знать‚ о чем мечтает и что хочет «Миша Романов»‚ его выбрали в цари‚ и его дело – быть «повадным». Но поиграть‚ конечно‚ можно. Для истории. Для потомков.

Наконец спектакль был окончен‚ и новый царь вместе с матушкой отбыл к «измалодушествовавшему» люду. Династия Романовых воцарилась на Русском престоле.

По пути в Москву юный царь видел‚ в каком состоянии находится его страна. «Все дороги были разрушены‚ многие города и селения сожжены. Внутренние области сильно обезлюдели. Поселяне еще в прошлом году не могли убрать хлеба и умирали от голода. Повсюду господствовала крайняя нищета» (Ист. 22‚ стр.6).

А в Москве – одни малодушные. Мало чувства и законности. Чиновники грабят всех‚ кого можно‚ естественно‚ больше всех достается от них самым бедным‚ бессловесным. Удивительно! Как этим «измалодушествовавшим» москвичам и жителям других городов пришла в голову такая странная мысль: избрать на русский престол Михаила Федоровича Романова?! Почему голодная‚ опустошенная страна сделала такой выбор? Потому что верили люди русские‚ что именно такой застенчивый‚ где-то даже робкий юноша (и только он!) вытянет их из разрухи‚ не обидит‚ не опозорит‚ не нахамит‚ не даст в обиду‚ опираясь в своем правлении на Земский Собор.

Нищего очень легко обидеть. Страна была нищей. Обижать ее в те годы было никак нельзя.

**Заключение**

Земским собором 1613 года завершился сложный и драматичный период в истории Русского государства. С 1510 по 1613 годы обитатели Страны Московии укрепили на всех уровнях национальное централизованное государство, начали создавать державу имперского типа, в целом удачно противостояли соперникам на всех границах, осваивали Западную Сибирь, налаживали дипломатические отношения с разными странами, развивали промышленность, хотя и не такими быстрыми темпами, как того хотелось бы. Важно отметить, что политика Москвы на землях бывших Казанского и Астраханского ханств и Сибири была сдержанной и конструктивной, хотя, конечно, она не всех удовлетворяла. Но вот пример, как говорится, из жизни. Во времена Смуты ни одна из национальных окраин Страны Московии не подняла сколько-нибудь крупное антирусское восстание, а чуваши до сих пор с гордостью говорят о том, что их предки по собственному желанию снарядили и отправили в Москву большой отряд в помощь Второму ополчению. Эта гордость красивых людей вполне понятна, И. как в народе русском говорят, низкий поклон предкам гордых чувашей!

Можно ли назвать эти 103 года русской истории в целом удачными и поставить удовлетворительную оценки тем, кто ее творил на разных социальных уровнях, вспомнив опричнину, несчастных Рюриковичей и беды Смутного времени? Чтобы точнее ответить на этот вопрос, нужно обратиться за помощью к мировой истории и вспомнить уже упоминавшийся нами Древний Рим в период с 146 года до н.э. до первые годы н.э, во время которого древнее государство прошло тот же самый путь, который преодолела Страна Московия в 1552 – 1700 годы, то есть из сильного национального государства превратилось в державу имперского типа. За это время в Риме было столько трагических событий! Борьба за власть, междоусобица, гражданские войны, восстания рабов, внешние войны сгубили много великих римлян … и таких аналогий в мировой истории немало. Они говорят о многом. Они учат. Они призывают мудрых людей взвешенно относиться не только к оценкам тех или иных событий и героев истории, но и к самим событиям, в эпицентры которых судьба бросает нас, и к людям, которые нас окружают.

**Приложение 1.**

**Некоторые события в истории Русского государства XVI – нач. XVII вв.**

Подобные Смутному времени на Руси события не происходят в одночасье и по случаю. Они имеют цепочки событий, социальных, военных, внутриполитических, внешнеполитических, которые берут свое начало за несколько десятков лет до начала события. Именно поэтому мы даем свод крупных событий в истории Русского государства с середины XVI века.

В 1533 году трехлетний Иван IV Васильевич провозглашен великим князем «всея Руси».

В 1545 – 1552 годах Иван IV осуществил несколько походов на Казань.

В 1547 году он был провозглашен первым русским царем.

В середине XVI века начался созыва Земских соборов, высшего сословно-представительского учреждения в Русском государства. В него входили члены Освященного собора, Боярской думы, «государева двора», выборных от провинций дворянства и знатных горожан.

В 1552 году русское войско взяло Казань.

В1555 году состоялся поход Девлет-Гирея, крымского хана, в пределы Русского государства. Он закончился безуспешно. Хан лишился богатейшего обоза, погибло много воинов, однако на следующий год он вновь ходил на Русь.

В 1556 году русское войско заняло Астрахань. На следующий год Астраханское ханство полностью было подчинено Русскому государству.

В1557 году сибирский князь Едигер, признав силу Москвы, стал платить русским дань: с каждого человека по соболю и белке. В Сибирском ханстве в то время насчитывалось 30700 человек.

В 1558 году началась и в 1583 году завершилась неудачно для Русского государства Ливонская война. В 1558 году русские выиграли эту войну. Но ходатайство датского короля Фридерика II, а также грабительские налеты на Русь крымского войска во главе с ханом Девлет-Гиреем помешали русскому царю добить Ливонский орден. В 1960 году Ливонская война переродилась в Шведскую, а затем и в Шведскую.

В 1560 году ливонцы продолжили боевые действия, надеясь на поддержку извне.

В 1560 году произошел разрыв “избранной рады” с Иваном IV Васильевичем. Сильвестра и Адашева сослали, начались репрессивные действия царя против бояр.

В 1564 году царь повел жесткую политику внутри страны. Началось бегство князей и бояр в Литву.

В 1565 году, в феврале, Иван IV созвал в Москве бояр и знатнейших чиновников» и ознакомил их с уставом опричнины. Это была политика укрепления центральной власти путем жесточайшего насилия. Во время опричнины царь по сути дела уничтожил князей из рода Рюриковичей, нанес мощный удар по знатным боярам, а также создал в качестве опоры царского трона дворянское сословие. Дворяне существовали и раньше. Но теперь они стали играть очень большую роль во внутренней политике страны.

В 1565 году Девлет-Гирей осуществил поход на территорию Русского государства, дошел до Болхова, взять город не смог, отступил. Король Польский и великий князь литовский Сигизмунд не поддержал его, как обещал.

В1566 году Земский собор, уловив настроение Ивана IV Васильевича, высказался за продолжение войны с Литвой, которая до этого была пойти на любые уступки ради заключения мира.

В 1569 году заключено соглашение (Люблинская уния) об объединении Польского королевства и Великого княжества Литовского и образовании путем слияния двух стран нового государства - Речи Посполитой. На западной границе Руси появилось мощное государство.

В 1569 году турецкое войско Селима II неожиданно напала на Астрахань, но четкие действия русских войск и столь же четкие действия царского посланника Ивана Новосильцева в Турции позволили Ивану IV урегулировать этот вопрос без серьезных осложнений. Селим II отказался от Астрахани. Возвращавшийся в Москву Новосильцев собрал важные сведения о подготовке войска крымского хана к крупному походу на Москву.

Иван IV Васильевич вывел из Пскова 500 семейств, а из Новгорода - 150 семейств, поселил их в Москве.

В декабре отряды опричников разорили земли, принадлежавшие когда-то Тверскому великому княжеству. Малюта Скуратов, посланный Иваном IV Васильевичем, задушил митрополита Филиппа.

В 1570 году около шести недель Иван IV Васильевич и опричники разоряли Новгород и убивали там всех без разбора. Город опустел. На многолюдной совсем недавно Торговой площади сломали опустевшие дома и возвели на их месте дворец царя.

В Москве на Торговой площади в Китай-городе, 25 июля были установлены 18 виселиц, рядом, на скамьях, уложили аккуратно разные орудия пыток. Здесь же над огромным костром кипела в котле вода. Начались московские казни, руководил которыми любимый народом Иван IV Васильевич. Казнили “изменников”. В том числе и... некоторых опричников.

В 1571 году Девлет-Гирей осуществил поход на Москву, 24 мая подошел к городу, поджег со всех сторон Посады. Брать город хан не стал, ушел в степь.

Русские войска разгромили вновь вторгнувшегося на Русь Девлет-Гирея в битве на реке Рожай, и налетчик бесславно удалился в степи.

Иван IV Васильевич возглавил восьмидесятитысячное войско в походе на Нарву, крепость в Эстонии, взял город. (Во время штурма погиб Малюта Скуратов, один из самых оголтелых опричников).

В1576 году семиградский князь Стефан Баторий стал королем Речи Посполитой, и ситуация в Ливонской войне изменилась в худшую сторону для Руси.

Девлет-Гирей осуществил очередной поход на Русь, но, узнав о крупных силах противника, сосредоточенных на Оке, а также в Калуге повернул назад.

В1577 году русское войско в 50 тысяч человек подошло к Ревелю, но взять его не смогло, вернулось домой.

Русское войско во главе с Иваном IV Васильевичем взяло крепость Венден. Немцы, находящиеся в городе, заперлись со своим имуществом в замке и не хотели выходить. Царь приказал расстрелять замок из пушек. Немцы подорвали порох. замок взлетел на воздух. В развалинах нашли Бойсмана, чудом уцелевшего, но едва дышащего. Через несколько минут он умер. Труп посадили на кол. “Венденская кара” возбудила у местного населения страшную ненависть к русским.

29 июня умер Девлет-Гирей. Крымским ханом стал Магмет-Гирей.

В 1578 году между Данией и Русским государством было заключено перемирие на 15 лет на выгодных для Ивана IV условиях. Недовольный этим договором король Дании лишил милости своих послов, подписавший важный документ.

В 1579 году Стефан Баторий отбил у русских Полоцк.

В 1580 году польский король взял Великие Луки.

В январе царь созвал Земский собор, на котором обсуждались мирные переговоры с Речью Посполитой и предложение Ивана IV, в котором царь потребовал от церкви вернуть государству все земли и селения, отказанные духовенству князьями.

В1582 году войско Батория осаждало Псков. Героизм и самоотверженность защитников спасли город от беды.

Между Стефаном Баторием и Иваном Грозным было заключено перемирие на десять лет. Русские уступили все завоеванные в этой войне земли.

В 1583 году Иван IV заключил на невыгодных для Русского государства условиях мир со Швецией. Ливонская война была полностью проиграна Грозным.

26 мая Иван IV Васильевич заключил со шведами перемирие сначала на два месяца, а затем на три года, уступив противнику после короткой войны Яму, Иван-город, Копорье.

1582-1584 годы. Ермак завоевал Западную Сибирь, что резко улучшило экономическое и внешнеполитическое положение Московского государства.

В 1584 году в устье Северной Двины основан город Архангельск.

После смерти Ивана Грозного царем стал 4 мая Федор Иванович, но фактическая власть перешла к пентархии, которую вскоре уничтожил разными средствами Борис Годунов, ставший на все годы царствования Федора Ивановича полновластным правителем Русского государства. Это обстоятельство, естественно, не нравилось многим боярам знатных родов. А также дворянами. Борис Годунов, ловкий политик, сумел отстранить всех членов пентархии и стал единолично править страной.

31 мая Федор Иванович венчался на царство.

Борис Годунов усмирил восставших в Казанской земле, продолжал завоевание Сибири.

В мае в Москве был подавлен мятеж, спровоцированный рязанскими дворянами Ляпуновым и Кикиным. Одного из членов пентархии Бельского по требованию бунтовщиков, отправили в ссылку.

Воеводы Нащокин и Волохов основали Архангельск.

Борис Годунов разоблачил заговор Шуйских, Воротынских, Головиных и Мстиславского, пытавшихся заманить его на пир и убить. Мстиславского постригли, остальных сослали, Шуйского Борис пока не тронул.

Михайло Головин ушел к Баторию, косвенно подтвердив своим бегством серьезные намерения заговорщиков.

В 1585 году, в декабре, между Русским государством и Швецией заключено перемирие на четыре года без территориальных уступок. Налаживались отношения с Данией.

Русские восстановили Терскую крепость на Кавказе и «присвоили» Грузию, а царь Федор стал именоваться в официальных документах, как государь земли Иверской, грузинских царей и Кабардинской земли, черкасских и горских князей.

В1586 году Иван Петрович Шуйский принародно заявил о дружбе с Годуновым.

Сибирь поставила в казну 200 тысяч соболей, 10 тысяч черных лисиц, 500 тысяч белок, много бобров и горностаев.

В 1587 году, 13 декабря, в Кракове коронован Сигизмунд. Оказавший ему помощь канцлер Ян Замойский выдвинул перед своим ставленником условие воевать с Русских государством, взять Москву или хотя бы Смоленск.

Крымцы осуществили два налета на Украину.

В 1588 году в Москву приехал патриарх Константинопольский Иоаким. В Москве была учреждена московская Патриархия.

В1589 году, в январе, был избран первый патриарх всея Руси, ставленник Годунова, Иов.

Новый крымский хан Казы-Гирей сообщил Федору Ивановичу о нападении крымцев на Литву и Галицию.

В 1590 году Федор Иванович принял личное участие в очередной войне со Швецией. Она прошла удачно для русских, которые отвоевали Ямы, Иван-город, Копорье, взяли большую добычу, в том числе огнестрельное оружие.

В 1591 году, 1 января, заключено перемирие с Польшей на 12 лет.

15 мая в Угличе при неясных до сих пор обстоятельствах погиб царевич Дмитрий.

2 июня Василий Шуйский доложил Думе результат расследования, согласно которому царевич Дмитрий сам зарезал себя в эпилептическом припадке.

В Москве вспыхнул пожар. Годунов повелел взять под арест людей Афанасия Нагого, якобы повинных в поджогах. Их не казнили.

Казы-Гирей осуществил поход на Москву. Русские одержали победу в битве под Москвой. В народе пошел слух о том, что Борис Годунов якобы специально пригласил Казы-Гирея, надеясь с его помощью занять Московский трон.

Виновников в организации волнений в Угличе казнили, горожан сослали в Пелым.

Во время нашествия Казы-Гирея шведы устраивали налеты на северо-западные русские земли.

В 1592 году был отменен Юрьев день. Это ухудшило положение крестьян.

Жена Федора Ивановича, Ирина, родила дочь Феодосию. Девочка умерла через год. Опять были слухи о том, что Феодосия умерла не своей смертью.

Зимой русские начали успешные боевые действия против шведов.

Люди Годунова ловили распространителей слухов, которых пытали нещадно, губили...

В 1593 году в Москву явился посол шаха Аббаса I Великого с ласковым письмом царю Федору от своего повелителя. Шах уступил русским Иверию, в чем не последнюю роль сыграл знаменитый герой Грузии Великий Моурави (Григорий Саакадзе).

В январе было заключено новое перемирие со Швецией, королем которой после смерти Иоанна в ноябре 1592 года стал его сын Сигизмунд.

Восстановив город-крепость Курск, основав Ливны, Кромы, Воронеж, царь повелел строить Белгород, Оскол, Валуйку, пытаясь перекрыть все дороги, ведущие из Крыма в Москву.

Федор тщетно пытался с помощью султана воздействовать на чрезмерно активного Казы-Гирея.

В 1594 году с Казы-Гиреем обменялись грамотами. Три года крымцы, помогавшие султану в войне против Венгрии, Русь не беспокоили.

В 1595 году между Швецией и Русским государством заключен «вечный мир».

Царь Федор объявил себя владыкой Киргизской Орды.

В 1596 году началось строительство крепости в Смоленске. Оно продолжалось четыре года.

Ослеп Семен Бекбулатович, один из возможных, хотя и маловероятных претендентов на московский трон. Слухи и это несчастье приписали Годунову.

В 1598 году, 7 января, царь Федор Иванович умер.

21 февраля Борис Годунов согласился стать царем всея Руси.

Весной в Москву прибыли гонцы с вестью о том, что на столицу движется огромное войско Казы-Гирея. Борис Годунов собрал пятисоттысячное войско под Серпуховом, ждал врага, устраивал парады. Казы-Гирей не пожаловал на битву.

В конце лета воевода Воейков отправился в поход на Обь. Войну против хана Кучума он выиграл.

1 сентября произошло торжественное венчание на царство.

В1599 году Борис Годунов «возобновил жалованную грамоту, данную Иваном митрополиту Афанасию», оставлявшую духовенству значительные льготы.

В 1600 году в народе распространился слух, что царевич Дмитрий жив.

В 1601 году Борис Годунов пошел на смягчение закона, отменяющего Юрьев день, разрешил крестьянам в некоторые годы менять владельцев.

В 1601-1603 годах из-за неурожаев обострилась внутриполитическая ситуация. Слухи о живом царевиче усилились. Борис Годунов повел с ними неравную, обреченную на неудачу, борьбу.

Казначей боярина Александра Никитича Романова‚ подкупленный Семеном Годуновым‚ припрятал на складе хозяина мешки с кореньями‚ донес на Романовых‚ обвинив их в том‚ что они изготавливали из кореньев колдовские ядовитые зелья‚ пытались отравить ими Бориса Годунова. Все Романовы были жестоко наказаны по этому ложному обвинению.

Александра Никитича сослали на Белое море‚ в Усоль-Луду‚ где он был удавлен. Василий и Михаил Никитичи погибли в темницах. Василий погиб в Пелыме от жестокого обращения с ним. Михаила держали в землянке в Ныробской области неподалеку от Чердыни‚ закованного в тяжелые цепи..

Федор Никитич вместе с шестилетним сыном Михаилом и дочерью был сослан на Белоозеро. Федор Никитич был насильственно пострижен в Сийском монастыре.

В 1602 году Борис Годунов смягчил наказание для Романовых и их родственников‚ на что‚ видимо‚ повлияло недовольство этой расправой в широких слоях населения‚ но к опальному иноку Филарету‚ самому умному из Романовых‚ по-прежнему никого не допускали.

В Польше при дворе магната Вишневецкого объявился Лжедмитрий I. Польский король решил использовать его в своих целях. Он поддержал Лжедмитрия (то был монах-расстрига Гришка Отрепьев) материально, заключив с ним тайный договор, согласно которому в случае победы Самозванца к Польше отходили Смоленск и Северская земля. Началась так называемая скрытая польская интервенция 1604-1606 годов.

В 1603 году в южной и центральной России вспыхнуло восстание крестьян под руководством Хлопка. Восставшие разгромили крупный отряд правительственного войска, но 9 сентября потерпели сокрушительное поражение. Хлопок был казнен.

В 1604 году, в октябре, Самозванец перешел границу Русского государства, взял Моравск, двинулся к Чернигову. Жители города перешли на его сторону. Крепость пала.

11 ноября. Лжедмитрий с отрядом в 8 тыс. человек осадил Новгород-Северский. Годунов проявил некоторую пассивность подкрепления, сражались насмерть. Руководил ими окольничий Басманов.

21 декабря. В сражении у реки Узруй польский ставленник одержал победу над русской ратью Мстиславского.

Началась осады Кром запасной ратью под командованием воеводы Шереметева.

В 1605 году, 21 января, русское войско одержало победу над самозванцем под Добрыничами. Преследование организовано не было, Лжедмитрий спасся бегством.

13 апреля. Умер Борис Годунов, царем стал 16-летний Федор, сын Бориса.

На Красной площади 1 июня Василий Шуйский прилюдно сказал о том, что Дмитрий в Угличе не был убит.

10 июня Лжедмитрий вошел в Москву.

В конце июня раскрылся заговор против царя, «названного Дмитрия», во главе которого стоял Василий Шуйский.

30 июня Лжедмитрий миловал отправленного на казнь Василий Шуйского. Смерть на плахе заменена ссылкой.

Шуйского вернули из ссылки.

До Филарета дошли слухи об успехах Лжедмитрия в борьбе против Годунова и пленник стал дерзким и смелым по отношению к монахам‚ следящим за ним.

После воцарения Лжедмитрия оставшиеся в живых братья Романовы вновь стали знатными людьми в государстве. Ивана Романова возвели в сан боярина‚ а Филарета – в сан ростовского митрополита.

В конце года Лжедмитрий узнал о существовании еще одного заговора, но проигнорировал это сообщение.

В 1606 году, 2 мая, в Москву прибыли Марина Мнишек с большим отрядом иностранцев. Это не понравилось москвичам.

17 мая в Москве вспыхнуло восстание, бояре расправились со Лжедмитрием, возвели на престол 19 мая Василия Ивановича Шуйского.

В середине 1606 года в Русском государстве вспыхнуло восстание, охватившее почти всю территорию страны. На юге движение народных масс возглавил Иван Болотников.

В августе правительственные войска потерпели неудачу под Кромами, это способствовало дальнейшему распространению восстания, расширению сферы влияния Ивана Болотникова, укреплению материальной базы восставших.

7 сентября под Ельцом восставшие одержали победу над войском Воротынского, двинулись к Москве.

В сентябре-октябре Болотников разгромил у реки Угры войска В. И. Шуйского, затем разбил на реке Лопасне отряд князя Кольцова-Мосальского, отбросил его к Пахре, но потерпел здесь поражение от Скопина Шуйского, отступил, пошел на Москву, кружным путем: через Малый Ярославль, Можайск, Волок Ламский.

В октябре-ноябре армия восставших безуспешно осаждала Москву, потерпела 26 и 27 ноября два поражения в боях, которые подорвали моральное состояние осаждавших: Болотникова стали покидать воины.

2 декабря правительственное войско одержало победу у деревни Котлы, и крестьянская рать отошла от Москвы к Калуге, Туле, Веневу.

В 1607 году, в мае, Иван Болотников, более пяти месяцев державший оборону в Калуге, нанес войску Шуйского поражение, отошел к Туле на соединение с крупными силами восставших.

В июле Стародубе объявился Лжедмитрий II, к нему потянулись польская шляхта литовцы и русские. Польские магнаты Ружинский, Мазовецкий, Лисовский и Ян-Петр Сапега поддержали нового самозванца.

В сентябре Лжедмитрий II выступил в поход, нанес под Козельском поражение небольшому правительственному отряду, подошел к Туле.

10 октября после четырехмесячной осады Тулы Василий Шуйский вынудил восставших сдаться, дал клятву помиловать «тульских сидельцев», но не выполнил ее: Ивана Болотникова через полгода ослепили и утопили в проруби.

17 октября Самозванец, узнав о поражении Болотникова, бросил свое войско и побежал в Путивль, где его поддержали поляки.

В 1608 году, в январе, в войско Лжедмитрия II, остановившегося в Орле, влились большие силы запорожских казаков, поляков, литовцев.

В июне Самозванец форсировал р. Москву, расположился у деревни Тушино.

В июле русское правительство заключило с польским королем перемирие на 3 года и 11 месяцев, но в «тушинский лагерь» продолжали поступать отряды поляков.

Люди Тушинского вора силой привезли Филарета из Ростова в Тушино‚ где Лжедмитрий II «нарек его патриархом».

23 сентября отряды Сапеги и Лисовского подошли к Троице-Сергиевскому монастырю, началась героическая оборона русской святыни. Она продолжалась до 12 января 1610 года. Интервенты не смогли справиться с горсткой защитников, а когда Скопин-Шуйский прислал в монастырь подмогу, Сапега и Лисовский сняли осаду.

Значительная территория Русского государства оказалась в руках нового самозванца, но взять Москву он долгое время не мог. В борьбу против интервентов активно подключился простой народ Севера и Верхнего Поволжья.

В начало 1609 года ополченцы под Устюжной разгромили отряд тушинцев, отбросили остатки войска врага к Москве.

В Выборге заключен военный союз Швеции и Русского государства против Польши, и весной в Новгород прибыл отряд наемников во главе с Яковом Делагарди.

5 июня русские одержали победу на реке Ходынке, через 20 дней тушинцы потерпели поражение на Ходынском поле.

18 августа русские разгромили на реке Жабне отряд Яна Сапеги.

9 сентября польское войско, нарушив договор о перемирии, пересекло границу русского государства, 13 сентября захватило город Красный.

19 сентября началась героическая оборона Смоленска.

28 декабря Лжедмитрий сбежал в Калугу.

В1610 году Филарет вместе с Василием Васильевиче Голицыным и Данилом Мезецким отправились послами в Польшу просить Сигизмунда дать русским в цари королевича Владислава.

12 марта Скопин-Шуйский вошел в Москву.

24 июня Русское войско потерпело сокрушительное поражение у деревни Клушино. После этого бояре свергли Василия Шуйского, избрали царем польского королевича Владислава.

В июле союзное войско Скопина и Делагарди разгромило у Твери тушинцев‚ но шведские наемники‚ вовремя не получавшие жалованье‚ стали разбегаться по домам.

В начале сентября шведский отряд Делагарди осадил город Корелу. Полгода держался гарнизон и защитники. В живых осталось 100 человек‚ изможденных голодом и цингой. Они капитулировали.

21 сентября Жолкевский ввел в Москву 800 немецкий и 3‚5 тысячи польских воинов.

Осада Иван-Города шведам не удалась‚ в их войске взбунтовались наемники.

В 1611 году рязанский воевода П. П. Ляпунов сформировал первое земское ополчение. Вскоре к нему присоединились тульская окраина‚ Калуга (Д. Т. Трубецкой и И. М. Заруцкий)‚ Нижний Новгород‚ а также Среднее Поволжье и Север.

Шведы ходили на город Колу‚ тот выстоял‚ интервенты отступили.

Шведы пытались захватить Соловецкий монастырь и Сумской острог‚ но жители ушли в леса‚ спрятав запасы продовольствия. Налетчики‚ оказавшись без продуктов питания‚ покинули эти края.

19-20 марта в Москве вспыхнули уличные бои. Восставшие перешли в наступление. Интервенты решили сжечь весь город‚ надеясь победить русских огнем‚ выделили для этого 2 тысячи человек.

24 марта к Москве подошло ополчение‚ но справиться первому ополчению‚ разнородному и плохо организованному‚ с интервентами не удалось.

2-3 июня интервенты взяли город лишь‚ когда в Смоленске осталось всего 200 изможденных воинов.

16 июля изменники впустили в Новгород отряд Делагарди‚ затем шведы взяли Орешек‚ Копорье‚ Ям‚ другие города. Псков‚ однако‚ выстоял.

1 сентября в Нижнем Новгороде посадский староста Кузьма Минин призвал народ организовать сбор средств для нового ополчения. В главе ополчения был поставлен князь Пожарский Д.М.

В 1612 год‚ в начале апреля, Второе ополчение вошло в Ярославль‚ где был сформирован Совет всей земли‚ осуществлявший функции русского правительства.

26 июля войско Пожарского выступило в поход на Москву.

20 августа Второе ополчение расположилось у Арбатских ворот.

24 августа Второе ополчение под руководством Д. М. Пожарского разгромило в уличных боях поляков‚ выбило их из Москвы.

22 октября ополченцы и казаки Трубецкого захватили Китай-город.

27 октября польский гарнизон в Кремле капитулировал.

В 1613 году, 7 февраля, Земский собор решил избрать на московский престол Михаила Федоровича Романова. Во все города страны были посланы гонцы узнать мнение людей об избрании на царство сына Филарета.

21 февраля на торжественном заседании в Успенском соборе было принято единогласное решение об избрании Михаила Федоровича‚ а также была дана присяга новому царю.

Весной по северным городам прокатилась волна анти шведских восстаний. Жители Тихвина‚ Порхова‚ Гдова выбили шведов.

В 1614-1615 годах Дума и новый царь вели упорную борьбу с остатками казацких шаек‚ отрядов.

В 1614-1618 годах русское войско вело трудную борьбу с польским войском Лисовского.

В 1614 году‚ 14 июля, русское войско потерпело неподалеку от Новгорода‚ у Бронниц‚ поражение от шведов.

В 1615 году‚ 29 июля, шведский король прибыл к Пскову с войском 9 тысяч человек. Защитники города выдержали осаду. 17 октября Густав Адольф покинул лагерь.

В 1616 году польский королевич Владислав‚ издав «окружную грамоту»‚ напомнил русским людям о том‚ что его когда-то избрали на московский трон... Это был своего рода призыв к войне.

В 1616 году скончался Кузьма Минин.

В 1617 году Швеция и Русское государство заключили между собой Столбовский мир. Вернув Новгород‚ Старую Руссу‚ другие территории‚ Москва потеряла города Корелу‚ Копорье‚ Орешек‚ Ям‚ Иван-город. Шведы обеспечили себе торговлю на Балтике‚ отрезав от моря русских купцов.

В 1618 году Владислав вместе с двадцатитысячным войском днепровских казаков‚ возглавляемых гетманом Сагайдачным вторгся в пределы русского государства и 20 сентября был уже под Москвой.

Русское войско одержало победу в битве против поляков и казаков‚ и Владислав вынужден был заключить с русскими перемирие на 14 лет и 6 месяцев. Состоялся обмен пленными.

В 1619 год, 14 июня, в Москву вернулся из польского плена Филарет.

24 июня патриарх иерусалимский Феофан по просьбе русского царя посвятил Филарета в сан патриарха московского.

В 1642 году скончался Дмитрий Михайлович Пожарский.

**Приложение 2. Москва и Московская земля**

***Московская земля во времена правления Бориса Годунова***

После нашествия Казы-Гирея в 1591 году Борис Годунов организовал московский люд на крупное строительство нового города. В течение одного года вокруг всех посадов была возведена деревянная крепостная стена‚ скрепленная высокими башнями‚ мощными воротами. Новый город называли Скородумом и Скородомом‚ так как его быстро задумали и быстро построили. Он представлял собой кольцеобразный‚ четырнадцатикилометровый‚ красивый дом‚ которым восторгались не только русские люди‚ но и иностранцы. Для строительства этого‚ по своему уникального сооружения потребовалось много леса. Заготовители и подвозчики‚ а также мастера-строители получали хорошее жалование и славили по справедливости Бориса Годунова‚ тогда еще правителя.

В 1600 году архитектор Бон Фрязин построил в Кремле колокольню «Иван Великий» высотой в 81 метр. В царствование Годунова народ называл ее «Годунов столп». Существует предположение о том‚ что задумана она была еще и как смотровая‚ сторожевая башня‚ с высоты которой обозревались подступы к Москве.

К зданию Посольского Приказа‚ возведенным еще в 1565 году‚ Годунов пристроил большое здание для Приказов (Присутственных мест) в 1602-1604 годах. В те же голодные годы‚ чтобы дать людям возможность заработать на хлеб‚ он соорудил здание в Кремле на взрубе‚ впоследствии названное Запасным двором.

В 1595 году‚ после пожара‚ уничтожившего весь Китай-город‚ Годунов организовал строительство новых каменных торговых рядов‚ чем очень потрафил купцам.

Архиепископ Елассонский Арсений‚ приверженец Бориса Годунова‚ составил список его дел‚ который приводит в своем сочинении «История города Москвы» И.Е.Забелин: «Он (царь Борис)‚ говори архиепископ‚ возобновил и украсил многие церкви и монастыри; храм Богородицы (Успенский собор)‚ патриархию покрыл железною крышею; украсил‚ возвысил и покрыл золотом большую колокольню (Иван Великий); в большом дворце внутренние палаты золотые расписал живописью (Грановитую палату); воздвиг вновь большой дворец близ реки Москвы (на взрубе‚ как выше упомянуто); построил большой мост в середине Москвы со многими намарами (лавками‚ мост через Неглинную‚ у Воскресенских или Неглиненских ворот); еще воздвиг с основания большой храм Николая Чудотворца в Москве на Арбате (Николай Явленный); устроил много серебровызолоченных рак‚ украсив их многочисленным жемчугом и драгоценными камнями‚ и переложив в них чудотворные святые мощи святых‚ просиявших в Москве и во всей России‚ иже во святых митрополита Московского и всея России Алексея чудотворца‚ св. Блаженного Василия чудотворца‚ преподобного Макария Калязинского чудотворца‚ преподобного Пафнутия Боровского чудотворца‚ устроил и другие многие ковчеги из чистого золота и положил в них все святые частицы мощей‚ которые находились в царской казне и которые патриарх вместе с царем и во всем архиерейским и священным чином приносят в Великую пятницу с торжественною литаниею в соборную церковь Пресвятой Богородицы и поют великие часы и после часов и вечерни снова относят в соборный храм Благовещения в казну‚ где они хранятся. Этот же царь устроил плащаницу с изображением Господа Христа с Божьей Матерью‚ двенадцатью апостолами и Иосифом и Никодимом из чистого золота тонкой работы‚ достойной удивления. На изображение Господа Христа пошло чистого золота 200 литр и на изображение апостола по 200 литр. Он же отлил два больших колокола‚ один для Москвы‚ в который звонят в великие праздники‚ а другой в монастырь св. Троицы. Подобной величины колоколов и такой красоты нельзя найти в другом царстве во всем мире. Он возобновил и украсил девичий (Новодевичий) монастырь близ Москвы и совершил многочисленные другие прекрасные дела и украшения» (Платонов И. Е. Указ. соч. С..162)

***Земляной вал***

Путешествуя по Бульварному кольцу (вдоль когда-то высившейся здесь стены Белого города), я не зря избрал принцип «двухсторонней гребенки» для маршрутов. Дело все в истории Москвы, а не в личности автора. Так развивался наш город. Уже во второй половине XVI века за территорией Китай-города, Белого города, Заяузья, Замоскворечья стали быстро расти стрелецкие, купеческие, ремесленные и монастырские слободы.

Если бы кому-то удалось взлететь вместе с птицами над Москвой тех времен, он бы увидел, как вокруг стены Белого города, «белгородской радуги», замкнутой водной гладью Москвы-реки, вспыхивают то там, то здесь этакие «протуберанцы» — новые поселения, постепенно сливающиеся в очередной пояс вокруг города. Между прочим, точно так же развивается Москва и в настоящее время. Взгляните на карту: протуберанцами, вспышками выглядят московские (уже московские!) районы Южное Бутово, Новокосино, Митино, Малжаниновский, Мытищи, Зеленоград, другие районы Москвы вне МКАДа. Они не спеша разрастаются вширь и вдаль от столицы, и через несколько лет они срастутся и образуют новый столичный пояс, а нашим юным читателям придется строить новую окружную дорогу километрах в 10–12 от МКАД. Москва остается верной своему «солнечному принципу», она уже сейчас «заказывает» москвичам и подмосковичам «новую орбиту», новое очередное кольцо.

Так было и во времена Бориса Годунова. Только-только он начал строить стену Белого города, как Москва потребовала от него, еще правителя при Федоре Ивановиче, начать новое крупное дело.

В 1591–1592 годах Борис Годунов организовал возведение Земляного вала, деревянного оборонительного сооружения, представлявшего собой стену-дом длиной 15 километров, высотой 5 метров, стянутую и укрепленную 52 или 58 башнями, в том числе 12 воротными. Этот дом-окружность, может быть, был самым длинным деревянным строением в истории России, а то и всего Земного шара. Строители, правда, над этим не задумывались. Им платили хорошее жалованье, они рубили сруб вокруг Москвы и радовали подарками своих детей и жен — что еще честному работяге надо для полного счастья!

Скородомом было названо это сооружение за быстрые темпы строительства. Иногда его называли Скородумом: быстро придумали, быстро сделали.

У русских людей есть всем известная поговорка: поспешишь — людей насмешишь. В 1611 году деревянное кольцо Годунова сгорело дотла. Но сказать, что Борис Федорович поспешил и людей насмешил, нельзя. Потому что не он поспешил, а само время, логика развития крупного стольного града «приказали» ему «официально оформить» границу города. Как можно было это сделать в тех условиях? Привередливый читатель, знаток истории градостроительства может дать несколько ответов на этот вопрос. Борис Годунов дал свой ответ, оригинальный, полезный для простолюдинов и точный! Точный потому, что «кольцо Годунова» функционирует по сей день под названием Садовое кольцо. А это значит, что царь угадал (или принял совет какого-нибудь мудрого человека) тенденцию развития крупнейшего в Восточной Европе города. Немало, однако, для одного человека.

В конце 30-х годов XVII века на месте сгоревших укреплений Скородома насыпали вал и вырыли ров. В 1659 году поставили деревянную ограду. В 1683–1742 годах бывший Скородом являлся таможенной границей Москвы и «рыночным кольцом». За внешней стороной Земляного вала было много рынков. Между прочим, эта особенность московской жизни возродилась и в наши дни, когда за МКАД возникли оптовые рынки, ярмарки, супермаркеты и другие торговые центры. Как их не называй, а суть у них одна: рыночная торговля.

В XVII веке южные ворота Земляного вала укрепили бастионами, Калужскую и Серпуховскую башни выложили из камня. Естественно, по соседству с валом стали располагаться Стрелецкие слободы.

В 1816–1830 годах Земляной вал срыли за ненадобностью. Получилось широкое кольцо. Его тут же полюбили садоводы. Кольцо во многих местах стало садовым, а там, где когда-то высились башни ворот, а возле них шумели рынки, само собой возникли площади.

Нужно отдать должное москвичам первой половины XIX века, особенно богатым москвичам, которые не дерзнули застраивать огромную кольцевую зону в 2–3 километрах от Московского Кремля ни роскошными зданиями, ни промышленными объектами. Нужно сказать им за это спасибо!

***Московская земля во времена правления Михаила Фёдоровича***

В первые годы царствования Михаила Федоровича в Москве вместо сгоревшего во время Смуты деревянного города, по той окружности был возведен Земляной вал в качестве крепостного сооружения. Строительство Земляного города (или Земляного вала) велось долгие восемь лет. Борис Годунов с аналогичным делом управился в течение года. Этот факт говорит о том, что как организатор Михаил Федорович и Земский собор, и Филарет вместе взятые заметно уступали таким государственникам, как Годунов, Иван III и так далее.

Но как бы то ни было, а столице первый царь Романовых уделял большое внимание. При нем сооружено водоразборное устройство, поставлявшее воду на царский двор из Москвы-реки, построено много церквей, а старые подновлены. Он «создал в своем дворе палату, зело причудну, сыну своему царевичу Алексею (Тюремный двор); колокольню большому колоколу (деревянную); на Фроловских воротах верх надстроил зело хитро; соорудил каменную, Мытоимницу, яже есть Таможня и Гостиный двор (в 1641 году) каменный, в нем палаты двукровные и трикровные, а на вратах Двора повелел свое царскаго величества имя написать златыми письмены, а вверху постави свое царское знамя – орел позлощен. При нем же создали у Спаса на Новом и у Пречистыя в Симонове – ограды каменные». Все это было построено в 1630-х годах.

В начале 1640-х годов царь «повелел соорудить дом преукрашен и в нем палаты двукровные и трикровные на душеполезное книжное печатное дело в похвалу своему царскому имени; и полату превилику создал где большое оружие делаху, еже есть пушки, и на ней постави своего царского величества знамя – орел позлощен. При нем же многие святые церкви каменные воздвигнуты и от боголюбивых муж» (Забелин И. Е. История города Москвы. М.: Наука. 1995. С. 164-165).

К середине XVII века обветшали стены Московского Кремля, но сил и средств, а также мастеров для восстановительных, очень трудоемких работ у Михаила Федоровича (а затем и долгое время у Алексея Михайловича) не хватало.

В 1643 году из Страсбурга в Москву прибыл палатный мастер Анце Яковсен (Яган Кристлер) с дядей своим Иваном Яковлевым Кристлером. Они начали строительство первого в Москве каменного моста. Работы закончились в 1687 году. До этого в Москве все мосты были деревянные, из плотов. В периоды весеннего и осеннего половодья они разбирались (Пыляев М. И. Старая Москва. М.: Московский рабочий. 1990. С. 255). Закончил строительство каменных дел мастер старец Филарет. На это сооружение было потрачено так много денег из казны, что родилась поговорка: «Дороже каменного моста».

В 1643 году царь Михаил Федорович приказал соорудить на печатном дворе на Никольской улице двухэтажные каменные палаты.

В 1645 году окончено возведение каменных ворот с башней.

**Русские ученые и иностранцы о Москве, москвичах и Московской земле**

**«Деревенские поселения». (По академику Тихомирову)**

«Обычным типом поселения в Московском крае было село с окружающими его деревнями. В селе стояли церковь, двор вотчинников, если село принадлежало землевладельцу, а также несколько десятков дворов. Деревни были поселениями небольшими, состоящими всего из одного – пяти дворов.

В монастырских селах числилось по 12, 21, 10, 17 дворов… В деревнях стояло от 2 до 10 дворов, но деревни с 10 дворами были редкостью. Количество деревень, тянувших к селу… равнялось, примерно, 10 – 15.

В черной волости Вохна, которую в конце XVI в. Все еще называли «княж Володимерская вотчина Ондреевича», как принадлежавшую раньше князю Владимиру Андреевичу Старицком, центрами были погосты. Из них три погоста названы живущими, а два пустыми. В погосте стояли одна, иногда две церкви (теплая и холодная) попов двор, кельи старцев или нищих» (Тихомиров М. Н. Труды по истории Москвы. М., 2003, стр. 371).

«В XVI столетии население Московского края жило более разбросано, чем в последующие века, так что при первом поверхностном взгляде может создаться впечатление, что край был более населен в XVI столетии, чем в последующие». (Там же, стр. 372).

«Московский край в основном был областью боярского и церковного землевладения. Только кое-где как остаток далекого прошлого еще остались дворцовые и черносошные земли. Вотчины больших людей и монастырей плотно окружали столицу; они преобладали и в остальных уездах Московского края». (Там же, 372).

В XVI веке «в целом Московский край по своему землевладению резко шагнул в стороны развития крупного землевладения».

**Михалон Литвин. ( «О нравах татар, литовцев и москвитян». Пер. В. И. Матузовой. М., 1994 )**

Москвитяне и татары намного уступают литвинам в силах, но превосходят их трудолюбием, любовью к порядку, умеренностью, храбростью и прочими достоинствами, которыми упрочиваются королевства. Стр. 75.

Москвитяне каждую весну из татарской Ногайской орды в обмен на одежду и другие дешевые вещи получают многие тысячи коней, наиболее подходящих для войны. 75.

… Татары, москвитяне, ливонцы, пруссы, из бережливости непрерывно носят одну и ту же одежду, а у нас она и дорога и разнообразна. 75.

У татар длинные туники без складок и сборок, удобные, легкие для верховой езды и сражения; их белые остроконечные войлочные шапки сделаны не для красоты; их высота и блеск придают толпам татар грозный вид и устрашают врагов, хотя почти никто из них не носит шлемов. Этому приему также подражают московитяне. А делаются эти шапки из овечьей шерсти, часто моются и купленные за один грош долго им служат. 75.

Хотя одни только московитяне богаты соболями и другими подобными зверями, однако, запросто дорогих соболей не носят. Но, посылая их в Литву, нежных изнеженным, получают за них золото, а по краям своих шапок из козьей шерсти укрепляют золотые бляшки и драгоценные каменья. И не портят их ни дождь, ни солнце, ни моль, как соболей. 76.

Они (московитяне) до такой степени не признают пряностей, что и за пасхальными трапезами довольствуются такими приправами: серой солью, горчицей, чесноком, луком и плодами своей земли не только простолюдины, но даже и высшая знать, и верховный вождь их, захвативший наши крепости, коих уже кичливо насчитывает 73. 76.

В Московии же нигде нет кабаков. Посему если у какого-либо главы семьи найдут лишь каплю вина, то весь его дом разоряют, имущество изымают, семью и его соседей избивают, а его самого обрекают на пожизненное заключение. С соседями обходятся так сурово, поскольку считается, что они заражены этим общением и являются сообщниками страшного преступления. 77.

А так как московитяне воздерживаются от пьянства, то города их славятся разными искусными мастерами; они, посылая нам деревянные ковши и посохи, помогавшие при ходьбе немощным, старым, пьяным, а также чепраки, мечи, фалеры и разное вооружение, отбирают у нас золото. 77.

Прежде московитяне были в таком рабстве у заволжских татар, что князь их наряду с прочим раболепием выходил навстречу любому послу императора и ежегодно приходящему к Московию сборщику налогов за стены города и, взяв его коня под уздцы, пеший отводил всадника ко двору. И посол сидел на княжеском троне, а он сам коленопреклоненно слушал послов. Так что и сегодня заволжские и происшедшие от них перекопские татары называют князя московитян свои холопом, то 5есть мужиком. Но без основания. Ведь себя и своих людей избавил от этого господства Иван, дед того Ивана сына Василия, который ныне держит в руках кормило власти, обратив народ к трезвости и повсюду запретив кабаки. Он расширил свои владения, подчинив себе Рязань, Тверь, Суздаль, Володов и другие соседние княжества. Он же, когда король Польши Казимир и князь Литвы сражался в Пруссии с крестоносцами за границы королевства, а народ наш погрязал в распущенности, отнял и присоединил к своей вотчине литовские земли, Новгород, Псков, Север и прочие; он, спаситель и творец государства, был причислен своими людьми к лику святых… 77 – 79.

Также и рожденный им Василий, поддерживая трезвость и ту же умеренность нравов, в год 1514 в последний день июля отнятую у нас хитростью Михаила Глинского крепость и землю со Смоленском присоединил к своей вотчине. Вот почему он расширил стольный град свой Москву, включив в нее деревню Наливки, создание наших наемных воинов, дав ей название на позор нашего хмельного народа. 79 – 80.

Точно также рожденный от него, правящий ныне, хотя и отдал нам одну крепость, но между тем в наших пределах воздвиг три крепости: Себеж, Велиж, Заволочье. Он в такой трезвости держит своих людей, что ни в чем не уступает татарам… и он оберегает свободу не мягким сукном, не сверкающим золотом, но железом; и он держит людей своих во всеоружии, укрепляет крепости постоянной охраной; он не выпрашивает мира, а отвечает на силу силой; умеренность его народа равна умеренности, а трезвость – трезвости татарской… 80.

А у соседних с нами татар и московитян судебное разбирательство надо всеми подданными вельмож и дворян как в гражданских, так и в уголовных делах передано не какому-то частному лицу, но общественному и законному чиновнику, причем, трезвому и живущему вместе с другими. Наши же делают это поодиночке и пьют, удалив свидетелей, и могут делать, что им угодно. 81 – 82.

А ныне князь их страшен нам, поскольку он постоянно обучает людей своих воинскому искусству. Не подобает никому из местных жителей вечно сидеть дома, но надлежит поочереди посылать их на защиту границ. 93.

Московитяне не готовят в войско воинов-наемников, которые когда-нибудь уйдут из их земли, и не расточают на них деньги, но стараются поощрять своих людей к усердной службе, заботясь не о плате за службу, но о величине их наследства. 93.

Даже и в повседневных делах блещет хитроумие этого варвара (Ивана IV, - А, П. Т.). Ведь он настолько ничем не брезгует, что продает мякину, сено и солому. На пирах же его используются большие золотые и серебряные чаши, называемые соломенными, то есть отлитые на выручку от сена и мякины.

**Приложение 3**

**Осада Троицкой лавры Св. Сергия**

Там русский дух

Там Русью пахнет

(Из русских сказок)

В 1345 году Сергий Радонежский основал в 71 км к северо-востоку от Москвы Троицкий монастырь. Уже в XVI веке он стал важнейшим духовным и культурным центром Московского княжества, великие князья которого при активной поддержке митрополитов всея Руси, московского боярства и столичного люда собирали в единое централизованное государство разрозненные, погрязшие в распре русские княжества. В 1380 году о. Сергий благословил на борьбу с темником Мамаем явившихся к нему в монастырь московского князя Дмитрия Ивановича и его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского.

Троицкие иноки Александр Пересвет и Родион Ослябя участвовали в Куликовской битве.

В 1540—1550 годы монастырь был огражден каменными стенами. Длина их составляла 1,25 км, в высоту они достигали 8,5—15 м, толщиной были не менее 6,5 м. Мощные стены скрепляли 11 башен. Царь Иван IV Грозный уделял большое внимание строительству крепостных сооружений, неоднократно приезжал в Троицкий монастырь, лично наблюдал за ходом работ.

Монастырь был включен в систему обороны Москвы, являясь главным форпостом на ее подступах с северо-восточной стороны, что говорит об осторожной политике Ивана IV Грозного, которого частенько обвиняют в несдержанности, в переоценке своих возможностей и сил страны, вынужденной (не по прихоти царя, между прочим, а в силу складывающихся обстоятельств, воевать с Литвой, Ливонией и Швецией, с Крымским, Астраханским и Казанским ханствами почти одновременно.

Русское государство, активно сдерживая давление практически со всех сторон, готовилось к великим завоеваниям, предначертанным восточно-европейской державе судьбой.

Эта же судьба ниспослала на Русь великое испытание — Смутное время. В нем особую роль сыграет в очередной раз в истории Руси Троице-Сергиева лавра, в которую «предусмотрительный Василий» Шуйский успел отправить дружины детей боярских, казаков, стрельцов. Они в короткие сроки оборудовали крепостные сооружения, оснастили их всем необходимым, «и с помощью усердных иноков успели снабдить монастырь всем нужным для сопротивления долговременного» (Карамзин. Стр. 495).

В данном случае чутье не подвело Василия Шуйского. Он догадался, что его противники в борьбе за царский престол попытаются овладеть монастырем...

Отряды польского магната Ян-Петра Сапеги и пана Лисовского подошли к монастырю 23 сентября 1608 года.

Воеводы князь Григорий Долгорукий и Алексей Голохвостов, увидев противника, сделали вылазку, подняли шум и переполох в стане поляков, но не это было важным для них в тот день. Они вовсе не собирались устраивать решающее сражение у стен монастыря с неприятелем, в пять-шесть раз превосходящим русских по численности войска. Налетчики дали возможность жителям монастырских посадов сжечь свои жилища и организованно отступили с мирными жителями и их семьями за стены монастыря. Огонь в посадах трещал по-осеннему звонко, но Сапега и Лисовский и другие знатные поляки не обратили на этот вызывающе злой гул огня никакого внимания. Они руководили своими отрядами, разбивали стены неподалеку от монастыря и готовили послание осажденным.
Закончив основные работы по оборудованию своих станов, поляки отправили воеводам послание, в котором призывали русских покориться царю Димитрию (Лжедмитрию II) и клятвенно обещали: «Если мирно сдадитесь, то будете наместниками Троицкого града и владетелями многих сел богатых; в случае бесполезного упорства, падут ваши головы» (Карамзин. Стр. 496).

Подобные же послания получили архимандрит и иноки. Они вышли на площадь и «всенародно» прочитали письма поляков.

Чтобы по достоинству оценить величие подвига защитников монастыря святого Сергия Радонежского, достаточно вспомнить сумбур и хаос, царившие в умах восточно-европейского люда в те годы страшные, разгульные, бедовые, знаковые для могучей державы, преодолевающей сложнейший барьер на пути своем. Сложность ситуации укоренилась даже не во внешних признаках этого полыхающего огнем барьера, через который нужно было перепрыгнуть побыстрее, а во внутренней объективной причине Смутного времени, являющегося своего рода «водоразделом» между двумя эпохами в жизни великой державы, когда Русское национальное государство, ожив свое время, превратилось (пока де факто) в государство имперского типа, с ярко выраженным сильным центром, очерченным границами Московского княжества и прилегающих к нему областей, и со слабыми в экономическом и политическом отношении окраинами. Это перевоплощение одного государства в другое бесследно никогда, ни у одного народа не проходило, о чем говорят, например, такие имена (и связанные с ними события в истории), как Кир и Дарий I, Цинь-Шихуанди и Лю Бан, Сулла и Цезарь, Моде и так далее. Оно всегда сопровождалось напряженной внутренней борьбой на уровнях самых глубинных: на молекулярном уровне, то есть на уровне отдельно взятой семьи, и на атомарном уровне — на уровне отдельно взятого человека.

И он — этот атом любого государства — часто не выдерживал напряжения борьбы с самим собой и взрывался. О последствиях ядерных взрывов люди двадцатого века знают не понаслышке. О последствиях «атомных» взрывов в душах отдельно взятых людей всем любителям исторического чтива тоже хорошо известно. Разрушительная энергия этих двух в чем-то удивительно похожих явлений бытия огромна именно потому, что и в том, и в другом случаях она с трудом поддается управлению. Именно поэтому страшны разного рода смуты и опасны для государства в целом и для отдельно взятого человека — особенно для человека, потому что ему, «взорвавшемуся», оторвавшемуся от всего того, что добрые люди называют «слишком человеческим», мечущемуся по вселенной заразным фантомом, ищущему что-то таинственное — не пойми что, не пойми зачем — шарахающемуся от себе подобных, заразу несущих, хаос порождающих, взрывающихся то и дело фантомов... потому что этому человеку, неопределившемуся, неопределенному, но даже в сумбуре смут нетеряющему вкус к жизни найти эту жизнь или хотя бы пути к ней, практически невозможно.

...В конце сентября 1608 года на территории Восточной Европы было великое множество людей потерявшихся. Они еще не взорвались (и слава Богу!), но уже потерялись в себе самих. Они не знали, чего хотят, чего не хотят, «что такое хорошо» и «что такое плохо». Перед ними носились разъяренные фантомы, примагничивающие к себе слабых, порождающие взрывоопасную тревогу в душах сильных, и лишь самые сильные не поддавались злому искушению, терпели и в терпении своем находили верные ходы.

В сентябре 1608 года многие города русские покорились Лжедмитрию II. Почему?! Не в данной книге отвечать на этот душевно сложный вопрос. Но покорились! А во многих городах разъедающее дух народа, русский дух сомнение появилось: а вдруг он и впрямь тот самый Дмитрий, сын Ивана IV Грозного, народом, между прочим, любимого!

Слушая послание Сапеги и Лисовского, защитники русского монастыря, прекрасно знавшие о положении в стране, о сомнениях своих соотечественников... не сомневались ни секунды!

«Не страшимся!» — ответили они полякам, да те и сами могли догадаться, глядя на пепел посадов, что защитники русской святыни живыми монастырь не отдадут.

Через день иноземцы приступили к осадным работам, а 3 октября начался обстрел монастыря.Стреляли поляки из 63 пушек беспрерывно, но быстро поняли, что их слабомощная артиллерия не разрушит стены лавры. Это невеселое открытие не отпугнуло Сапегу и Лисовского. Они, разработали план подкопа и в строгой тайне организовали работу.

Пушки продолжали пальбу, основное войско поляков, не скрывая, вело интенсивную подготовку к штурму, но се это было лишь отвлекающим маневром: мастера миной войны из войска Сапеги и Лисовского углубились в землю и стали сооружать подкоп под стены лавры.

Днем 13 октября в стане поляков была пьянка. Чужеземцы, подготовив необходимое количество штурмовых лестниц, тарас (плетеные корзины на полесах, исполняющих роль щитов для атакующих колонн), щиты рубленые, тоже на колесах с бойницами для стрельбы, теперь расслаблялись, пили, горд фланируя по своему страну. Попили они вина заморского, отдохнули. Подо вечер пушки поляков усилили огонь. сразу с заходом солнца чужеземцы под музыку бросились на штурм.

Но застать врасплох оборонявшихся им не удалось. Русские встретили атакующих дружными залпами пушек и пищалей, и поляки, не достигнув стен, побросав лестницы и тарасы, отступили с большими потерями. Сапега и Лисовский, как ни в чем не бывало, утром послали своих людей к победителям. Русские в это время собирали богатые трофеи. Поляки подъехали к ним на безопасное расстояние и предложили новые, более выгодные условия сдачи монастыря. И опять был отказ, а затем штурм, утренний сбор трофеев, новые условия...

Прошла неделя. 19 октября русские без приказа начальников устроили вылазку, н неудачно. Еще через шесть дней поляки глубокой ночью пытались овладеть монастырем и вновь русские были начеку.

Долгорукий и Голохвостов почувствовали неладное в поведении противника и решили узнать, что задумал враг. В Мишутинском овраге русские разведчики добыли языка литовского ротмистра Брушевского. Тот поведал под пыткой тайну Сапеги: поляки готовят подкопы! Вскоре к воеводам привели еще одного языка, раненого казака; тот указал место подземных работ. Не мешкая, Долгорукий и Голохвостов выработали контрметры. Русский умелец, «зело искусный» в горном деле, монастырский слуга Корсаков сделал под башнями «слухи», ямы, в которых постоянно находились воины, внимательно слушавшие голоса и стуки людей, копающих землю в глубине. Осажденные под его руководством соорудили ход из-под стены в ров для внезапной атаки, которую тщательно готовили воеводы.

И в ночь на 9 ноября русские с трех сторон напали на врага. Они овладели мельницей, нашли неподалеку от нее подкоп. Двое смельчаков Шилов и Слот заложили в него порох. Но поляки контратаковали русских. Разгорелся бой. Шилов и Слот спешили. Они зажгли порох и не успели выбраться из подкопа. Прогремел взрыв. Два мирных русских земледельца остались навеки в толще земли.

А бой продолжался. Воодушевленные защитники монастыря дрались зло и с диким возбуждением. «Не страшимся! Победим! Отомстим!»

В том бою они вывели из строя 1500 человек из войска Сапеги и Лисовского, Потеряв убитыми 174 человека и ранеными 66 человек. Русские отбили у врага 8 крупных пушек, много пищалей, самопалов, несколько бочек пороху, другое вооружение; подожгли, отходя в монастырь, туры, разрушили батареи.

Эта крупная победа вынуждала Сапегу и Лисовского изменить тактику осады. Они перестали штурмовать крепость, палить из пушек, окружили крепость плотным кольцом, и началась своего рода позиционная война. Каждая из сторон, отказавшись от активных действий, пыталась выманить противника в выгодное для себя место боя и разгромить его.

Зимняя осада — серьезное дело! Русский предатель доложил Сапеге о том, что, спустив верхний пруд, поляки оставят монастырь без питьевой воды. Чужеземцы воспользовались этим, но осажденные выкопали у себя пруды и успели запастись водой. Она была грязная, но ее пили, на ней готовили пищу.

Зима 1608—1609 годов началась с победы русских. По приказу воевод они налетели на укрепления противника, нанесли ему большой урон в ходе тяжелого долгого, продолжавшегося с переменным успехом боя, отошли за стены крепости. Хорошо началась зима для осажденных, но какой она была трудной для тех, кто сказал Сапеги и Лисовскому: «Не страшимся!»

В монастыре не хватало дров. Поляки зорко следили за крепостью, убивали дровосеков. Не хватало продуктов, воеводы уменьшали ежедневный паек. Скученность людей грозила эпидемией. В монастырь пробралась измена! Сначала русских предал Селевин. Его братья, узнав об этом, сражались отчаянно, удивляя храбростью и врагов, и соотечественников. Они погибли в бою, не опозорив свой род. Но не спасли они от измены, от дум о ней защитников.

Долгорукому донесли, что монастырский казначей вместе со вторым воеводой Голохвостовым замыслили измену! Казначею «дали время на покаяние: он умер скоропостижно» (Карамзин. Стр. 500). Голохвостова уличить в измене не удалось, он остался воеводой, сражался добросовестно, и не известно, был ли он в сговоре с казначеем и был ли сговор вообще!

Этот эпизод, однако, посеял недоверие в войске осажденных. А зима наступала, готовя новые испытания. Холода развели на время враждующие стороны, и в монастырь наведался новый искуситель! Молодые воины да и монахи по ночам стали покидать лавру, уходили в деревни, предавались там разврату с молодыми женщинами.

И наконец нагрянула в монастырь цинга! Она заразила самых бедных и слабых, от них болезнь перелетала к другим. Люди пухли и гнили, умирали, живые задыхались от смрада. Пощады болезнь не знала. В день от цинги умирало до 50 человек. Много дней в русской зиме. Люди копали большие, с запасом, могилы и с утра до вечера хоронили мертвых.

Уже было не до войны. Русские больше не устраивали вылазок, берегли силы для отражения атак, а Сапега и Лисовский, получив такого прекрасного союзника, не спешили воевать, ждали, когда цинга сделает свое дело без выстрелов, без утомительной резни.

Архимандрит Иосиф писал кесарю Авраамию Палицыну письма в Москву, просил о помощи. Василий Шуйский, слушая мольбы Авраамия, ничем не мог помочь осажденным: Лжедмитрий II сидел в Тушино и готовился штурмовать столицу. И все же русский царь выслал в помощь осажденным небольшой отряд с вооружением. Атаман Останков пробился сквозь кольцо осажденных в лавру, потеряв при этом всего несколько человек. В монастыре радовались пополнению как величайшей победе, хотя подмога-то была малая, всего 80 бойцов. Но очень своевременно они явились в лавру. Люди взбодрились, надежда осветила их суровые лица.

На следующий день осажденные увидели, как к стенам монастыря поляки подвели четверых из отряда атамана Останкова и на виду у изумленных соотечественников казнили их. Эта казнь пленных обозлила русских. Они вывели на стены монастыря 42 пленных литовца и сделали с ними то же самое, что поляки сделали с четырьмя русскими.

Между прочим поляки поняли все абсолютно верно. Они обвинили в злодеянии не русских, а своего же пана Лисовского, приказавшего казнить пленных, и хотели самого его отправить на тот свет. Не отправили. Сапега помешал им. Он был мудрее головореза Лисовского, человечнее. Хотя в данном случае его человечность дорого обошлась русским. Разбойник пан Лисовский еще долго будет бандитствовать на Руси.

В конце зимы русские захватили в плен литовца Мартиаса. Это был очень опасный человек. Он быстро вошел в доверие к князю Долгорукому и так понравился воеводе, что тот даже спал в одной комнате с ним. В стычках с поляками Мартиас бился храбро, многих своих сограждан убил, научил русских пушкарей быстро и точно целиться, по вечерам он вел мудрые разговоры с воеводами — ну очень хороший человек Мартиас!

Он готовил страшную измену, и только случай помог разоблачить этого супераганта Сапеги. Из польского стана к русским перебежал литовский пан Непмко, глухонемой от рождения, но воин прекрасный. Он увидел Мартиаса в компании воевод и яростно заскрежетал зубами, выгнал изменника из комнаты, объяснив знаками, кто такой Мартиас и что он может натворить.

Воеводы приказали пытать Мартиаса. Тот долго терпел, но в конце концов сдался, рассказал о том, что все это время он отправлял на стрелах извещения Сапеге, готовился в условленную ночь заклепать монастырские пушки... Литовец Немко крепко помог русским.

Но сами русские в Смутное то время ошибались частенько.

«Город за городом сдавался Лжедимитрию: Владимир, Углич, Кострома, Галич, Вологда и другие, те самые, откуда Василий ждал помощи... Шуя, наследственное владение Василиевых предков, и Кинешма, где защищался воевода Федор Боборыкин, были взяты и разорены Лисовским; взята и верная Тверь: ибо лучшие воины ее находились с царем в Москве. Отряд легкой Сапегиной конницы вступил и в отдаленный Белозерск, где издревле находилась часть казны государственной; ляхи не нашли казны, но там и везде освободили ссыльных... себе в усердные сподвижники. Ярославль, обогащенный торговлей английскою, сдался на условиях не грабить его церквей, домов и лавок, не бесчестить его жен и девиц... Псков... сделался вдруг вертепом разбойников и душегубцев» (Карамзин. Стр. 504—505).

Как легко было в те годы ошибаться человеку, как легко было этому атому взорваться!

Как трудно было сохранить себя от всевозможных соблазнов, страхов...

За время осады, продолжавшейся 16 месяцев, защитники лавры потеряли, по свидетельству Авраама Палицына, 2125 человек. К маю, когда отступила цинга, в живых осталось всего 500 человек. С ними-то Сапега и хотел поспорить, повоевать.

В ночь на 28 мая он вывел свои роты и хоругви на исходную позицию. Люди затаились в ожидании команды. Раздался взрыв. Поляки бросились на стены. Но их здесь ждали! Упорный бой длился всю ночь, и лишь утром поляки отступили. Русские осуществили дерзкую вылазку, захватили 30 пленных.

Через месяц Сапега вновь послал людей на штурм — результат был прежним.

Еще через месяц к полякам из Тушина пришла подмога. Пан Зборовский посмеялся над Сапегой и Лисовским, простоявшим здесь почти полтора года, но перед решающим штурмом и он послал воеводам и архимандриту предложение капитулировать! То ли испугался пан штурмовать крепость, то ли «пожалел» защитников, но наговорил он им в своем послании много лжи. Мол, и Москва уже покорилась Лжедмитрию.

«Красно лжете, но никто не имеет вам веры», — ответили воеводы, у которых осталось всего 200 воинов.

31 июля 1609 года они отразили еще один штурм, последний. Пан Зборовский перестал смеяться. Поляки перестали штурмовать монастырь. А 15 августа осажденные отбили у поляков большое стадо скота! Веселее стало жить в монастыре. 19 октября Скопин-Шуйский прислал в лавру 900 воинов, 4 января 1610 года — еще 500 ратных людей, и Сапега, Лисовский вместе с погрустневшим Зборовским 12 января сняли осаду.

**Приложение 4.**

**Герои истории Московской земли, жившие в XVI-XVII вв.**

**Адашев Алексей Федорович (ум. в 1561 году**) – русский государственный деятель. Происходил из дворян Костромы, связанных родством с московским боярством. Участвовал рындой в походах царя под Коломну в 1547 году, на Казань в 1548 году, казначеем в царском походе на Оку. Был одним из влиятельнейших советников царя. Под руководством Адашева А. Ф. проводились реформы по укреплению центральной власти, например, был создан Судебник 1550, оформлены приказы, отменены кормления, проведены военная и финансовая реформы. Он являлся членом «Избранной рады», начальником Челобитного приказа и постельничим, ведавшим личным архивом царя вместе с печатью «для скорых и тайных дел». Кроме этого Адашев руководил работами по составлению «Государева родословца», составлением официальной разрядной книги, редактировал «Летописец начала царства». Он участвовал в царских походах в 1553 году в Коломну, в 1555 году – из Коломны в Тулу, в 1556 году – в Серпухов. Обладая незаурядным дипломатическим даром он вел дипломатическую подготовку к войне с Казанским ханством, а затем, вместе с дьяком Висковатым, - Ливонской войны. В 1560 году послан царем с большим полком 3-м воеводой в Ливонию, осадил и взял крепость Вильянди, оставлен там воеводой. Казалось, все шло хорошо у Алексея Адашева. И вдруг опала, вдруг он оказался под домашним арестом в Юрьеве (Тарту) и вскоре умер. Чем же была вызвана опала? Специалисты отвечают на этот вопрос так. Политика «Избранной рады» и Адашева, в том числе, перестала отвечать интересам дворян, на которых царь делал основную ставку, которые являлись его главной опорой во всех делах. Кроме того, Алексей Федорович, был против Ливонской войны и смело высказывал свои мысли царю. Боярин оказался прав. Эта долгая утомительная война принесла много бед Русскому государству и никакой пользы. Но царь есть царь. Он решил воевать и перечить ему было бессмысленно и смертельно опасно.

Адашев, как и многие политические и военные деятели, волею судьбы приближавшиеся к трону, не понимали, что в стране происходят качественные преобразования, коренные изменения, что демократичные порядки времен Рюриковичей навсегда уходят в прошлое, что Русское государство превращается в державу имперского типа, а значит, править в ней должен император, единоличный правитель. Алексей Федорович был одним из самых образованных и умных людей своего времени. Об этом говорят его деятельности и богатая библиотека. Ее унаследовал боярин Ф. П. Головин, брат окольничего И. П. Головина, женившегося уже после гибели Адашева на дочери Алексея Федоровича.

**Адашев Даниил Федорович (ум. ок. 1562-1563 годами**) – русский воевода, окольничий, сын Ф. Г. Адашева. Участвовал в Казанских походах, успешно воевал всюду, куда посылал его царь. Стал начальником всей артиллерии в Ливонии и … вместе с братом попал в опалу. В 1562 году, по другим сведениям в 1563 году царь круто расправился с ним, казнив самого Даниила Федоровича, его малолетнего сына и многих его родственников.

**Адашев Федор Григорьевич (ум. в 1556 году)** – русский государственный деятель, окольничий, боярин. В 1538 году он был послом в Стамбуле, в 1547 году стал окольничим, затем участвовал в царских походах, получил чин окольничего, а в 1554 году был послан «на годованья» в Казань. Умер он раньше своих сыновей, внуков и других родственников в множестве загубленных царскими слугами. Ему в этом очень повезло, потому что многие люди считают самыми несчастными тех, кто, как когда-то троянский царь Приам, вынуждены были видеть гибель своих детей и внуков.

**Баскаковы –** дворянский род, происходивший от ордынского баскака. Его резиденция находилась в городе Боровске. После отмены системы баскачества он крестился, получил имя Мартын и поселился в трех верстах от Боровска, в селе Кудинове У него было два сына: Иван и Парфений, который стал преподобным Пафнутием Боровским. Иван Баскаков погиб в Казанском походе в 1547 году. Баскаковы служили воеводами, стряпчими, стольниками, занимали другие важные должности.

**Басманов Алексей Данилович (? – 1570 год)** – русский боярин, воевода из рода Плещеевых. Проявил себя в битвах за взятие Казани, в других войнах. Был одним из вдохновителей и организаторов опричнины. Убит собственным сыном по приказу Ивана Грозного.

**Баторий Стефан** — полководец, польский король. Родился в 1953 году. Участвовал в Ливонской войне 1558 – 1583 годов. Польским королем стал в 1576 году. В 1579 году основал Академию в Вильно. Умер в 1586 году.

**Бельский Богдан Яковлевич** – фаворит Ивана Грозного, противник Бориса Годунова, один из претендентов на русский престол в 1598 году.

**Бельский Иван Дмитриевич (? – 1571 годы)** – боярин и воевода. Участвовал в Ливонской войне, в походах против крымских татар. В 1565 году стал первым боярином земщины.

**Бельские –** княжеский род, Гедиминовичи.Основателем рода считается Ф. И. правнук великого князя литовского Ольгерда, литовский магнат, перешедший к великому князю московскому Ивану III Васильевичу.

**Вассиан Петрович (Вассиан Косой, Василий Иванович Патрикеев)** — князь, писатель. Жил в XV – XVI веках. Пострижен в монахи. В 1508 году стал главой движения нестяжателей. Осуждал церковное землевладение. Церковь осудила его, обвинив на Земском соборе 1531 года в ереси и сослав в Волоколамский монастырь.

**Владимир Андреевич (1533 – 1569 годы)** – удельный князь старицкий. Двоюродный брат Ивана IV Грозного. Участвовал в его походах, вступил в оппозицию к царю, казнен.

**Воротынский Михаил Иванович** (ок. 1510-1573) - русский полководец. Проявил себя при взятии Казани. В 1572 году разгромил войско крымских татар в битве у Молодей. Был незаслуженно обвинен в измене и казнен.

**Вяземский Афансий Иванович (? – 1570)** – князь, оружничий, влиятельный опричник. Обвинен в измене, заключен в тюрьму, где и умер.

**Гермоген (около 1530 – 1612 годы)** – русский патриарх в 1606 – 1612 годах.С декабря 1610 года призывал русский народ ко всеобщему восстанию против польских интервентов. Умер в заключении у поляков.

**Глинские** - литовские и русские князья ХV - ХVIII веках. В 1508 году в Россию прибыл князь Михаил Львович с братьями. Он стал приближенным Василия III Ивановича. Его племянница Елена Васильевна стала второй женой великого князя...

**Годуновы –** дворянский род, берущий свое начало, по предположению некоторых ученых, от легендарного татарского мурзы Чета, который в 1330 году якобы приехал из Орды и поселился в Костроме. В середине XVII ничем ранее не выделявшиеся Годуновы попали в список 1000 лучших фамилий государства, и началось их возвышение. Утратили свои позиции в русском государстве после гибели ставшего русским царем Бориса Годунова, а затем и его сына – Федора.

**Горбатый-Шуйски Александр Борисович (? – 1565 годы)** – боярин, воевода. Был фактическим руководидетелм взятия Казани, !-м наместником города. Являлся членом Избранной рады. Казнен вместе с сыном во время опричнины.

**Дашковы** – дворянский род, происходивший, согласно преданию, от Дашека, приехавшего в начале XVI века из Большой Орды на службу к великому князю московскому и всея Руси Василию III Ивановичу. При крещении он получил имя Даниил.

**Дионисий (около 1570 - 1633 годы)** – архимандрит Троице-Сергиева монастыря с 1610 года. В 1611 – 1612 годах рассылал грамоты по русским городам, призывал народ к восстанию против польских интервентов.

**Иов (? – 1607 год)** – первый русский патриарх с 1589 года. Автор посланий и сочинений по русской истории конца XVI века.

**Конь Федор Савельич** (вторая половина XVI века) – московский купец и архитектор. Происходил из семьи крепостного крестьянина, жителя Смоленщины. Строил мощные каменные сооружения в Москве (стены и башни Белого, Царева, города) в 1585 – 1593 годах, крепостные стены Смоленска в 1595 – 1602 годах. В 1605 году был яростным сторонником Василия Шуйского, агитировал народ против Лжедмитрия.

**Курбский Андрей Михайлович (1528 – 1583 годы)** – князь, боярин, писатель. Опасаясь опалы, изменил Родине, бежал в Литву. Воевал против русских. В последние годы жизни занимался литературным трудом, написал в том числе «Историю о великом князе Московском».

**Кучум (? – около 1598 года)** – хан Сибирского ханства с 1563 года. Воевал с Ермаком, сопротивлялся русским до 1598 года.

**Лжедмитрий I (? – 1606 год)** – русский царь, самозванец, предположительно Отрепьев Григорий. Убит боярами-заговорщиками.

**Лжедмитрий II («Тушинский вор») (? – 1610 год**) – самозванец неизвестного происхождения. В 1608 0 1609 годах создал близ Москвы Тушинский лагерь, безуспешно пытался взять столицу, бежал в Калугу, там его и убили.

**Макарий (1482 – 1563 )** – митрополит Московский и всея Руси с 1542) писатель. Сторонник усиления самодержавия., представитель иосифлян, отстаивал позиции сильной воинствующей церкви. Возглавлял кружок книжников, которые собирали и распространяли по стране произведения русской церковной литературы. В 1551 году добился провала правительственной программы секуляризации церковных владений. Руководил анти еретическими соборами, редактировал «Четьи-Минеи» и «Степенную книгу». Способствовал открытию в Москве первой русской типографии.

**Максим Грек (настоящее имя Михаил Триволист) (ок. 1475 – 1556)** – публицист, писатель, переводчик, филолог, ученый богослов Благовещенской обители на Святой горе (Афоне). Родился в Салониках (по другим сведениям, в Албании) в семье знатного византийского вельможи. Получил образование в университетах Парижа, Флоренции и Венеции. В 1502 году принял пострижение в католическом монастыре , но в 1505 году покинул Италию и прибыл на Афонскую гору. Затем он принял уже второе пострижение в православной Ватопедской обители, принял имя Макарий и в 1518 году приехал в Москву. Здесь он напряженно работал, много переводил, писал собственные публицистические и научные труды. Вскоре Максим Грек сблизился с церковной оппозицией , был обвинен в ереси на церковном соборе 1525 года и заключен в темницу Иосифо-Волоцкого монастыря. Затем его сослали в Иосифо-Волоколамский монастырь. Он здесь упорно и много работал. Но в 1531 году его обвинили в связях с турецким послом и перевели в Тверской Отрочь монастырь. И здесь он, несмотря на ужесточенный режим, работал, написал несколько книг и сделал около 100 переводов. В 1551 году его перевли на покой в Троице-Сергиев монастырь. В начале 1553 на богомолье в монастырь прибыл Иван IV Васильевич. Он посетил Максима Грека, долго беседовал с ним наедине. Старец в конце разговора напомнил монарху о помощи вдовам и сиротам погибших под Казанью воинов. Царь выслушал ученого монаха, но, видимо, забыл о его словах.

Весной 1553 года Иван IV вместе с царицей Анастасией и сыном Дмитрием отправился в далекое путешествие в монастырь святого Кирилла Белозерского. Бояре были против этой поездки, опасной для здоровья еще совсем слабого царя, пережившего тяжелую болезнь, и для крошки-сына. Да и обстановка в стране оставалась напряженной: борьба в Казанской земле не угасла. Иван IV не слушал веские аргументы бояр. Несколько месяцев назад, больной, он дал обет в случае выздоровления поехать в монастырь, помолиться святым мощам. Остановить его никто не смог. Царь будто бы искал чего-то, очень важного. Он действительно искал … и поддержки, и совета, и того слова, которого он ждал от мудрых людей.

В обители Святого Сергия он вновь посетил Максима Грека, и вновь долго с ним беседовал. Знаменитый старец отговаривал самодержца от утомительного путешествия, видимо, догадываясь, что “ищет он в стране далекой” и, зная наверняка, что царь обязательно найдет то, ради чего он бросил дела и покинул Москву. Быть может, в отчаянии Максим Грек, уже после беседы, попросил Адашева и Курбского передать царю, что долгий и утомительный путь отнимет у него сына, но даже это грозное слово не остановило Ивана IV, мечущегося в поисках чего-то важного. Пророчество сбылось, Дмитрий умер в июне, путешествие продолжалось. Во всех монастырях царь вел сокровенные беседы со старцами. Чему они учили его?

В Дмитрове, в Песношском Николаевском монастыре, царь посетил бывшего коломенского епископа Вассиана. Во времена правления Василия III он пользовался огромным авторитетом у великого князя, имел большое влияние, большую власть. Боярам такой человек понравиться не мог. Они лишили его сана и сослали в монастырь. Не только влияние и политический вес Вассиана пугал бояр, но его образ мышления. Находясь в «системе ценностей» Страны Рюриковичей, бояре не могли признать и не признавали самодержавие. Вассиан же стоял именно на этой системе государственной власти, понимая, что время удельщины прошло, что прошло время Ивана III с его национальным государством, в некоторой степени схожим с западными королевствами, что Восточно-Европейское русское государство устремилось на быстрых скоростях к империи.

Царь спросил у старца, как править страной? Бывший коломенский епископ сказал ему: «Если хочешь быть истинным самодержцем, то не имей советников мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а не учиться - повелевать, а не слушаться. Тогда будешь тверд на царстве и грозою вельмож. Советник мудрейши государя неминуемо овладеет им».

Максим Грек жил в иной системе ценностей. Он, видимо, догадывался, что в самом недалеком будущем царь начнет проводить политику централизации власти, ужесточения власти, концентрации власти в одних руках. Он не знал, что для этого, царю придется проводить опричнину, но он знал, что подобные стратегические акции без крови не проводились ни в одном государстве. И может быть поэтому, Максим Грек напоминал царю о вдовах и сиротах «казанской войны», как бы предупреждая его о том, что крови во внутренней войне будет больше, и виновник этой крови будет жестоко наказан судьбой и историей.

Все же опала Максима Грека была отменена. Ученый монах участвовал в Москве в соборе, созванном для обличения ереси М. Башкина и В. Косого. Но силы Максима Грека угасали. В 1556 году он умер. Вскоре началась опричнина. Потом царь отменил ее. Но крови пролито было много. И был ослаблен государственный иммунитет. Это явилось одной из причин Смутного времени и, главное, его последствий для Русского государства и для Московской земли особенно.

Не прислушавшись к мудрым словам Максима Грека, царь потерял сына. Не проникнув в суть его добролюбия, человеколюбия, устроив на родной земле опричный шабаш, царь не только извел почти под корень род Рюриковичей, но и подкосил под корень свой собственный род: после царствования его слабоумного сына Федора, на Руси произошла смена династии и началась Смута.

**Мстиславец Петр Тимофеевич** – русский типограф XVI века. Соратник Ивана Федорова. С конца 70-х годов XVI века работал в Вильнюсе.

**Мстиславский Иван Федорович (? – 1586 год)** – князь, боярин, воевода, противник Бориса Годунова. С 1585 года в опале.

**Нагие** – дворянский род, происходивший от Ольгерда Преги, который приехал на Русь в 1294 году якобы из Дании. Он поступил на службу к князю тверскому Михаилу Ярославичу, принял православие, получил имя Дмитрия, женился на одной из сестер Михаила Ярославича - Ярославе. Возвышение Нагих в Московском государстве начинается в начале XVI века. После замужества Евдокии Александровны Нагой на Владимире Андреевиче, старицком князе, который был двоюродным братом Ивана IV, положение их еще более окрепло. Затем Иван Грозный женился на Марии Федоровне Нагой, и ее родственники стали сразу занимать важнейшие должности в государстве. Но после смерти царя почти все Нагие вместе с царицей и царевичем Дмитрием Ивановичем отправились в Углич в ссылку. Когда погиб царевич Дмитрий с Нагими поступили очень сурово: кто-то из них оказался в ссылке, кого-то постригли в монахи, кто-то был выслан в свои поместья..

**Растопчины** – русский дворянский род, происходивший от крымского вельможи, крестившегося и получившего имя Федор. Его сын Борис, по прозвищу Растопча, приехал на службу к Василию III Ивановичу в начале XVI века. Растопчины служили головами и воеводами.

**Рахманиновы –** дворянский род, происходивший от молдавских господарей Драгошей. Один из них, Иван, сын господаря Стефана IV, по прозвищу Вечин, был братом Елены, выданной замуж за московского князя Ивана Ивановича Молодого. Он приехал в Москву и получил прозвище Сусед. Один из его сыновей, Василий, имел прозвище Рахманин. В 1550 году трое Рахманиновых были включены в число лучших дворян и бояр и записаны в Тысячную книгу. Естественно, они получили под Москвой земли и стали их обживать.

**Рахманиновы –** дворянский род, выехавший в начале XVI века из Польши в Москву к Василию II Ивановичу. Служили головами, наместниками, стряпчими.

**Сенявины** – дворянский род, происходивший от шляхтича Алехна Сенявы, приехавшего из Польши в Россию в начале XVI века.

**Сильвестр** – русский политический деятель и писатель. Жил в XVI веке. Был священником в Новгороде, затем с 1540-х годов – в Благовещенском соборе Московского Кремля. В 1547 году произнес обличительную речь в адрес молодого царя Ивана IV Васильевича, после чего приобрел большое влияние и на царя и на бояр, стал одним из руководителей правительства Избранной рады. В 1560 году удален из двора, постригся в монахи до конца жизни пребывал в северных монастырях. Умер приблизительно в 1566 году. Сильвестр является автором новой редакции Домостроя.

**Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586 – 1610 годы**) – князь, боярин, русский полководец. В 1610 году во главе русско-шведского войска освободил Москву от осаду «Тушинского воора». Имел огромный авторитет в войске, в русском народе.

**Скуратов-Бельский, Малюта (Григорий Лукьянович)** – государственный, военный и политический деятель Русского государства. Жил в XVI веке. Стал одним из руководителей опричнины в 1569 – 1572 годах. Погиб в 1573 году при взятии ливонской крепости Вейсенштейн (Пайды). Его имя олицетворяется со всеми казнями и жестокостями времени опричнины.

**Строгановы (Строгоновы)** - крупнейшие русские купцы и промышленники XVI – XX веков, выходцы из поморских крестьян. Основателем династии купцов и промышленников стал Аникей Федорович Строганов, живший в 1497 – 1570 годах.

**Суворовы** – дворянский род, происходивший от человека, приехавшего на Русь из Швеции в начале XVI века. Его потомок Юда имел прозвище Сувор.

**Сукин Борис Иванович (XVI век) –** московский дьяк, воевода и печатник. Благодаря должности печатника заседал в Думе. Его поместья находились в Московском и Коломенском уездах. Он владел монастырской вотчиной, селом Никитское, которую он обязался отдать в Троице-Сергиев монастырь на поминовение.

**Сумороковы** – дворянский род, происходивший от Левиса, при ехавшего из Швеции на службу к великому князю московскому Василию I Дмитриевичу. Крестился, получил имя Иуды. Высоких должностей до XVI века представители рода не занимали.

**Тит (XVI век) –** книгописец, монах. Написал «Пятидесятницы» («Сборник поучений наиболее Иоанна Златоуста от Пасхи до недели Всех Святых»). Принял монашество в Комельском монастыре св. Николая Угодника. В 1540 году он уже находился в Троице\_Сергиевом монастыре.

**Топорков Вассиан ( XVI ) –** епископ коломенский с 1525 года. Последователь учения Иосифа Волоцкого, которому приходился племянником. Вместе с митрополитом Даниилом выступал против Вассиана Патрикеева, Максима Грека и других нестяжателей. В 1542 году оставил кафедру и стал игуменом Песношского монастыря в Дмитровском уезде. Некоторые историки считают, что Вассиан Топорков жил еще и во времена опричнины.

**Федор Иванович** (1557-1598) – последний русский царь из династии Рюриковичей. Сын Ивана IV Грозного. Царем стал в 1584 года. Неспособный к государственной и политической деятельности он отдал управление Русским государством в руки Борису Годунова, своего шурина.

**Федоров, Иван Федорович (ок.1510-1583)** - основоположник книгопечатания в России и на Украине. В 1564 году вместе с П. Мстиславцем выпустил первую русскую датированную печатную книгу «Апостол». Позже работал в Белоруссии и на Украине. Известен, в том числе, и как пушечный мастер. Он, например, изобрел многоствольную мортиру.

**Чохов, Андрей** – знаменитый русский литейщик. Родился в середине XVI века. Работал в Пушечном приказе в Москве. Отливал пушки, пищали, мортиры и колокола. Первые его работы относятся к 1568 году, последние – к 1629 году. Наиболее выдающимися произведения литейного искусства Чохова являются «Царь-пушка», созданная в 1586 году, и стоствольная пушка, отлитая в 1588 году. Умер Чохов приблизительно в 1630 году.

**Шуйские** – князья и бояре XV – XVII веков. Играли заметную роль в политической жизни Русского государства. Известны Скопины-Шуйские, Глазатые-Шуйские, Барбашины-Шуйские, Горбатые-Шуйские. Один из представителей Шуйский – Василий – был русский царем в сложнейший период истории с 1606 по 1610 годы.

**Приложение 5.**

**Иностранцы**

**Герберштейн Зигмунд фон (1486 – 1566 годы**) – немецкий дипломат, посетивший Русское государство в 1517 и 1526 годы. Написал «Записки о московитских делах».

**Жолкевский (Жулкевский) Станислав (1547 или 1550 – 1620 годы**) – великий коронный гетман, канцлер польский с 1618 года. Участвовал в войнах Польши против Русского государства, Швеции и Османской империи. Погиб в бою с турками у Цецоры.

**Замойский Ян (1542 – 1605 годы)** – польский коронный канцлер с 1578 года, великий гетман с 1581 года. Был советником Стефана Батория, организатором походов против Русского государства.

**Сапега Лев Иванович (1557 – 1633 годы)** – королевский секретарь, литовский канцлер, виленский воевода и великий гетман литовский.

**Менгли-Гирей** – крымский хан. Жил в XV – XVI веках. Ханом стал в 1468 году. Являлся союзником Русского государства в борьбе с ханом Большой Орды Ахматом. Перенес столицу ханства из Солхата (Старый Крым) в Бахчисарай. Окончательно отделился от Золотой Орды. В 1502 году разгромил Большую Орду. В последние годы жизни сыновья Менгли-Гирея осуществили несколько грабительских походов на русские земли. Умер он в 1515 году. После чего отношения Крымского ханства с Русским государством испортились.

**Магнус (1540 – 1583годы)** – датский принц. Участвовал в Ливонской войне , в 1570 году в Москве был провозглашен королем Ливонии под верховной властью русского самодержца. В 1578 году перешел на сторону Стефана Батория.

**Приложение 6.**

**Города, монастыри, знаменитые села, основанные в этот период**

**Балабаново** – город в Боровском районе Калужской области в 90 километрах к юго-западу от Москвы, на реке Протве. Впервые упоминается в письменных источниках в начале XVII века. В долине реки Истья в начале XVIII века был построен железоделательный завод, где в 1722 году Петр I отковал железную полосу.

**Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь** – основан преподобным Герасимом Болдинским в 1534 году городе Вязьма Смоленской области.

**Давидово-Вознеская пустынь –** основана монахом Давидом Серпуховским приблизительно в 1515 году в современном поселке Новый быт Чеховского района.

**Давидово-Вознеская пустынь. Мужской монастырь** – основана преподобным Давидом на берегу реки Лопасни на территории современного Чеховского района Московской области в 1515 году

**Донской ставропигиальный мужской монастырь** - основан в Москве царем Федором Ивановичем после нашествия крымского хана Казы-Гирея в 1591 году.

## Ивантеевка - город в Московской области областного подчинения. Расположен в 41 километре к северо-востоку от Москвы. Впервые упоминается в 1586 году как село Вантеево, принадлежащее Троице-Сергиевой лавре. Памятники архитектуры XIX века. Основан как город в 1936 г.

**Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь** – основан на территории современного села Теряево Волоколамского района в 1479 году Иосифом Волоцким, русским церковным деятелем. Он активно пропагандировал идею создания сильной и богатой церкви, опоры великокняжеской власти. Иосиф Волоцкий поддерживал Ивана III Васильевича, тот поддерживал его и созданный им монастырь, который быстро превратился в один из самых богатых монастырей Русской земли. Здесь началось крупное строительство. Здесь работали лучшие зодчие и художники, например, Дионисий. Монастырь стал хранилищем духовных и художественных ценностей. В середине XVI века вокруг монастыря возвели мощные каменные стены с башнями, и он превратился в сильную крепость на западных подступах к Москве. В конце XVIII века здесь возвели Успенский собор. В 1679 году зодчий Т. Игнатьев построил главный въезд, роскошные Святые ворота. Веком раньше здесь были построены Трапезная палата с Богоявленской церковью…

**Истра** - город в Московской области, районный центр. Расположен в 58 километрах в западу от Москвы. Основан на месте села Воскресенское (до 1589 года – деревня Сафатово) в XVIII веке. Памятники архитектуры XVI – XIX веков. В 1781 году – уездный город.

**Кашин –** город, районный центр в Тверской области. Расположен в 150 километрах к северо-востоку от Твери на реке Кашинка. Впервые упомянут в летописи под 1238 годом. В 1485 году вошел в состав Московского государства. В 1609 – 1612 годах польские интервенты неоднократно захватывали и грабили город.

**Малоярославец –** город в Калужской области. Районный центр. Расположен в 61 километрах к северо-востоку от Калуги. Основан в XIV веке князем Владимиром Андреевичем Серпуховским. В 1485 году присоединен к Московскому княжеству. Во время Смуты был разорен.

**Нило-Столобенская пустынь. Мужской монастырь** – основан преподобным Нилом Столобенским, чудотворцем, в 1594 году. Первым настоятелем (строителем) монастыря стал иеромонах Герман.

**Новодевичий Смоленской иконы Пречистой Богородицы женский монастырь** – основан великим князем Василием III Ивановичем в 1524 году в урочище Лужники в Москве в честь взятия русскими войсками Смоленска. Первоначально располагался неподалеку от дороги из Москвы в Смоленск и Литву, являясь важным звеном в системе обороны столицы на южных к ней подступах. В XVI—XVII веках здесь постригались женщины знатнейших родов, в том числе и из фамилии Романовых. В 1598 году в этом монастыре был «призван на царство» Борис Годунов. В 1689—1704 годах в Новодевичьем монастыре находилась в заточении царевна Софья. Монастырь был очень богатым. В 1812 году Наполеон приказал взорвать его, но монахиням удалось обезвредить заряды. Архитектурными памятниками монастыря являются: Собор иконы Смоленской Богоматери, построенный в 1524—1525 годах, а в нем: фрески XVI—XVII веков; резной деревянный иконостас, сработанный в 1683—1685 годах и украшенный иконами таких мастеров, как С. Ф. Ушаков; палаты царицы Ирины с церковью Святого Амвросия (XVI—XVII века); трапезная с церковью Успения (1685—1687 годов); колокольня высотой 72 метра в шесть ярусов (1690 года); кельи и стрелецкие караульни, построенные в XVI—XVII веках. На территории Новодевичьего кладбища похоронены видные деятели Российского государства, науки, культуры, литературы, искусства и военного дела.

**Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь –** монастырь переведен от Храма Спаса на Бору на Крестьянсккую площадь в 1480 году и стал называться «Спас Новый», или Новоспасский.

**Свято-Лукианова пустынь. Мужской монастырь** – основан в окрестностях Александровой слободы (современный город Александров во Владимирской области) в 1594 году иереем Григорием.

**Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской монастырь** – основан святым Герасимом Болдинским в 1528 году в селе Болдино Дорогобужского района Смоленской области.

**Свято-Успенский Космин мужской монастырь** – основан в третьей четверти в селе Небылое Владимирской области в 1482 году.

**Спасо-Преображенский мужской монастырь –** известен до 1560 года. Находится в городе Рославле Смоленской области.

**Ступино** - город в Московской области, районный центр. Расположен в 110 километрах к югу от Москвы. В начале XVI века возник починок Ступино.

**Успенский Брусенский женский монастырь** – основан по повелению царя Ивана Васильевича IV (Грозного) в 1552 году в городе Коломне Коломенского района.

**Ярославль –** город, центр Ярославской области. Основан не ранее 1584 года.

**Приложение 7.**

**Экстремальные природные явления, отмеченные в русских летописях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1507 | Москва | Большой пожар (21 мая): «…весь посад и торг до Сретенья погорел» | ПСРЛ, т.30, с.140 |
| 1510 | Московская земля | 29 августа наводнение: «…поводь была велика, много портило мельниц и прудов». Голодный год | ПСРЛ, т.24, с.216 |
| 1512 | Русская земля | Дороговизна: «…было дорого жито по всей земле Русской и многие люди с голоду умирали». Голодный год. Засуха | ПСРЛ, т.24, с.217; Швец. с.50 |
| 1516 | Москва | Дождливое лето. Урожай в сентябре погиб от дождей: «…того же лета месяца сентября перемежилося хлеба на Москве, ржи негде было купити». Голодный год | ПСРЛ, т.6, с.280 |
| 1518 | Москва | 28 сентября выпал снег: «…снежек маленький был» | ПСРЛ, т.6, с.262 |
| 1521 | Псков, Москва | Эпидемия («мор») | ПЛ, ч.2, с.102; ПСРЛ, т.6, с.29 |
| 1525 | Московская земля | Засуха с конца мая до середины августа: «… и мгла бысть велика 4 недели, солнца и луны не видеть, и земля горела и дымове велики». Неурожай: «… не родилось никакое жито, ни обилье, ни сено». «Ярового хлеба и сен было скудно…». Голодный год | ПСРЛ, т.26, с.20, 205, 271; т.34, с.15 |
| 1526 | Москва, Вологда, Тотьма | В русских городах был дорог хлеб: «…на Москве четверть по шти (шести) алтын, а на Вологде и по иным городам по двадцать алтын и более, а на Тотьме купили четверть по рублю». Голодный год: «…глад велик зело, множество людей маломощных з голоду мерло» | ПСРЛ, т.26, с.313; т.28, с.181 |
| 1529 | Москва | Летом сильные дожди, бури, грозы. Порывами ветра срывало верхи многих церквей, сносило с основания хоромы. Голодный год | ПСРЛ, т.6,с.282 |
| 1530 | Москва, Новгород | Сильная гроза: «…гром страшен зело и блистание молнии… по всем областям земли Русской. Подобного грома и трясения воздуха не было от сотворения земли. В часу ночи был гром и молния, туча и ветер. Зело страшен, яко мнети всей земли поколебатися от основания» | ПСРЛ, т.3, с.251; т.6, с.287; т.30, с.176 |
| 1530 | Русская земля | Были сильные пожары в Москве, Холмогорах, Вильно, Нижнем Новгороде и других городах России | ПСРЛ, т.6, с.»\*?; т.17, с.292; т.33, с.149, с.167; т.35, с.170 |
| 1533 | Москва | Сильная гроза: «…гром велик и молния» | ПСРЛ, т.13, с.68-69 |
| 1534 | Московская земля | Ранняя весна. Таяние снега началось в «масляное заговение», «да и дорогу порушило, без пута стала. Реки прошли за две недели до Благовещения (25 мартв)». С 25 марта начали пахать землю и сеять. «А весна была северна, студени были, а озимя не были» | ПСРЛ, т.28, с.162 |
| 1546 | Москва | Ранняя зима, глубокий снег | ПСРЛ, т.20, с.111 |
| 1547 | Москва | Засуха: «…тая же весны пришла засуха великая и вода в одну неделю спала, а уда на Москве реке обсушило». Сильный град: «…бысть град силен и велик с яблоко лесное». 12 апреля был пожар, при котором сгорели многие торговые ряды и целые улицы. Взрывом разметало «стрельницу» (пороховой погреб), разбросало кирпичи по берегам Москвы-реки и в реку. 21 июня снова был большой пожар во время бури: «… бысть буря велика и потече огнь, якоже молния». Буря способствовала распространению пожара. Подобного которому не бывало на Москве со времени ее основания. «Множество народа сгореша. 1700 мужского полу и женска и младенец». Сгорели церкви, икона Рублева и многие другие. Голодный год: «Хлеба было скудно» | ПСРЛ, т.13, с.152-154; т.28, с.151; т.34, с.182-183; Швец, с.52 |
| 1548 | Москва, Владимир, Казань | «После крещения… быша дожди многие, а снегов не быша ни мало». Небывалая оттепель, начавшаяся 3 февраля: «…пришла теплота великая… Волгою итить нельзя», оттепель также «речки малые все попортила». Лето было дождливое. | ПСРЛ, т.29, с.55 ПСРЛ, т.13, с.155-156; т.29, с.55, 154; т.34, с.184; Разрядные книги, т.1, ч.2, с.346 |
| 1548 | Москва | Полярное сияние (13 января): «..ночью появились на небе многие огненные лучи на северной стороне. Наблюдались всю ночь до утренней зари». 14 июня была сильная гроза: «…взошла туча с зимнего запада и молния велика и гром страшен». | ПСРЛ, т.13, с. 156 |
| 1549 | Москва | Полярное сияние | ПСРЛ, т.13, с.157 |
| 1551 | Москва | В ноябре были сильные дожди и высокое половодье. Лед прошел, как весной. Оттепель причинила много убытков людям. Затем была суровая зима. | ПСРЛ, т.20, ч.2, с.579 |
| 1557 | Русская земля | Сильные дожди, заморозки: «…во время жатвы дожди были великие, а за Волгою во всех местах мороз хлеб побил». Суровая зима: «…великие морозы во всю зиму и ни одни дни с оттепелью не наблюдались».Голодный год: «…бысть глад на земле по всем Московским городам и по всей земле, а больше всех в Заволжье». | ПСРЛ, т.12, с.279; т.29, с.253-254 |
| 1559 | Москва | 13 июля пожар. Сгорело много дворов. Через шесть дней снова был пожар, более сильный. Сгорело множество церквей и жилищ. | ПСРЛ, т.29, с.287 |
| 1564 | Москва | «Бысть дожди велицы, и разводие велико, и реки позамерзшие повзломало, и лед пошел, и стояло разводие две недели. По рекам в судах ездили до Рождества Христова». | ПСРЛ, т.13, с.373 |
| 1565 | Москва | Большой пожар в районе Неглинной (25 сентября). Дождливая осень: «…были дожди, и в реках поводь была велика». Реки замерзли 17 декабря | ПСРЛ, т.13, с.386, 392 |
| 1566 | Русская земля | Эпидемия: «Лихое поветрие». Большая смертность. Во многих местах некому было хоронить мертвых. | ПЛ, ч.2, с.248; ПСРЛ, т.29, с.352 |
| 1570 | Русская земля | Возврат холодов в начале лета. Морозом побило хлеб во время цветения. В Москве и во всех русских землях был «глад велик»… Эпидемия: «…мор был силен по всей Русской земле». Голодный год. | ОЛ, с.197; Сборник летописей, с.76 |
| 1571 | Москва | Большой пожар (24 мая) | ПСРЛ, т.30, с.158 |
| 1584 | Москва | 31 мая на рассвете разразилась ужасная буря, гроза. Ливень затопил многие улицы. Зима была суровой | ПСРЛ, т.14, с.34; Карамзин, т.9, с.15 |
| 1587 - 1588 | Россия | Продолжительная и студеная зима стояла во всех восточноевропейских странах – от России до Литвы и Крыма. В Крыму лежал снег в течение пяти месяцев. В районе Пскова сильные снегопады прошли в конце мая. Значительная часть посевов пострадала, и начался голод. Неурожай имел тяжелые последствия прежде всего для многомиллионной массы крестьян, однако причинил немало бед и мелкому дворянству. «Российский рынок зарегистрировал в 1588 году большое повышение хлебных цен на территории от Пскова и Новгорода до Москвы, Владимира и Холмогор». Голодный год. | ПЛ, ч.2, с.264; Маньков, с.109; ПСРЛ, т.32, с.177 |
| 1588 - 1589 | Москва | После неурожая и голода 1588 года власти ввели в столице весной 1589 года осадное положение. | ПСРЛ, т.32, с.171 |
| 1591 | Московская земля | Большой пожар в начале лета, «когда солнечная теплота жгла, помогая неудержимому яростному пламени испепелять Москву». Голодный год. | Временник Ивана Тимофеева, с.199 |
| 1594 | Москва | Большой пожар: «…выгоре весь град и церкви, и монастыри без остатка везде». | ПСРЛ, т.34, с.196 |
| 1595 | Москва | Сильная буря: «…буря велия, дворы многие поломало и людей и скот носяще ветром». | ПСРЛ, т.14, с.46; т.31, с.145 |
| 1595 | Москва | Мягкая зима: «… ни зима, ни лето, ни осень, ни весна, аж до месяца мая… снегу не было». | ПСРЛ, т.31, с.145; т.32, с.183 |
| 1599 | Москва | Весной сильный пожар: «…в Китае-городе выгореша все дворы и лавки во всех рядах без остатку и на городе кровли. И не избысть в Китае-городе ничего от того пожару, ни един дом». | ПСРЛ, т.34, с.239 |
| 1601 | Москва | Сильные заморозки летом (28 июля): «…великий мраз и позябе всяко жито и всякий овощ, и бысть глад велик 3 лета». В летописи указан 7110 (1602) год, что, по мнению В.И.Корецкого, является ошибкой переписчика, так как в других кратких летописцах, хранящихся в ЦГАДА (ф.Оболенского, №44, л.21об) и в ГИМе (Собрание синодальное, №944, л.367-368), указывается 1601 год, а наступление первых морозов отнесено к 28 июля. | Корецкий, с.120 |
| 1603 | Россия | «Лета 7111 (1603) и за всего мира безумное молчание, еже о истинне к царю не смеющее глаголати о неповинных погибели, омрачи господь небо облаки, и толико дождь пролися, яко вся человецы по ужасть впадоша. И преста всяко дело земли, и всяко семя сеянное, возрастши, разседяся (сгнило) от безмерных вод, лиемых от воздуха, и не обвея ветер травы земные за десять седмиц дней, и прежде простертия серпа поби мраз сильный всяк труд дел человеческих в полях и виноградах и яко от огня поядена бысть вся земля. Году же сему прошедшему, ох, ох горе, горе всякому естеству воскличющу, и во вторый злейши бысть, такодже и в третье лета…».В одной только Москве в трех скудельницах было погребено 127 тысяч человек. Но это только часть погибших в столице от голода. Ведь в Москве тогда было более 400 церквей, на кладбищах которых «неведомо колико погребеше христолюбцы гладных, а еже во всяких грядех и селех – никто же исповети может, несть бо сему постижения».В Москве, Смоленске и других городах эпидемия: «зело лют мор». Живые не успевали погребать мертвых» | Сказание Авраамия Палицына, с.180 |
| 1604 | Москва | Очень сильная буря: «…пришла буря велия… с Воробьевой горы прямо на (Новый) монастырь… верхи и кресты посломало со всей церкви… многие хоромы ломало». | ПСРЛ, т.34, с.111 |
| 1605 | Москва | Сильные бури | Буссов, с.115, 128 |
| 1607 | Москва | Большое наводнение. Москва-река вышла из берегов | Боголепов, с.155 |
| 1608 | Москва | Сильные дожди, погубившие урожай. Дороговизна: «четь ржи» стоила 7 рублей. Голодный год | ПСРЛ, т.14, с.87; Татищев, т.6, с.307 |

**Приложение 8.**

**Библиография**

Алексеев В. Земские соборы Древней Руси. Ростов-на-Дону. 1905.

Алферова Г. В. Русские города XVI – XVII веков. М., 1988.

Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Л., 1988.

Амвросий. История Российской иерархии. М., 1813.

Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Л., 1937.

Антушев Н. Историческое описание московского Новодевичьего монастыря. М., 1885.

Архангельский А. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. СПб, 1882.

Багалей Д. И. Русская история с картами, планами и снимками с памятников древности и искусства. М., 1914. Т. 1. Княжеская Русь до Иоанна III).

Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV в. М., 1952.

Бахрушин С. В. Иван Грозный. М., 1942.

Беляев И. Д. Земские соборы на Руси. М., 1902.

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1-6, СПб.: «Наука», 1999

Богданович. История военного искусства и замечательнейших походов. СПб., 1853.

Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М., Мысль, 1998.

Борисов Н. С. Русские полководцы XIII – XVI веков. Москва. 1993.

Борисов Н. С.Церковные деятели средневековой Руси XIII – XVII вв. М., 1988.

Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича. СПб., 1913.

Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV – XVI веках. М., 1966.

Бураков Ю. Н. Под сенью монастырей московских. М., 1991.

Верещагин В.П. История государства Российского в изображении державных его правителей с кратким пояснительным текстом. СПб., 1891.

Вилинбахов Г. В., Вилинбахова Т. Б. Святой Георгий Победоносец (Образ святого Георгия Победоносца в России).СПб.: «Искусство», 1995.

Виппер Р. Ю. Иван Грозный. Ташкент, 1942.

Гальперин Г. Б. Форма правления Русского централизованного государства. XV – XVI вв. Л., 1964.

Герберштейн С. Записки о московитских делах. (Пер. с лат.) СПБ., Изд. А.С. Суворина, 1908.

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988.

Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год. /Сост. П. П. фон Винклер. Спб.: Издание книгопродавца Ив.Ив. Иванова.

Города России. Энциклопедия. /Глав. Ред. Лаппо Г. М.

Горсей Д. Записки о России XVI – начало XVII в. М., 1990.

Готье Ю. В. Замосковный край в XVII веке. М., 1937.

Дегтярев А. Я. Русская деревня в XV – XVII веках. Л., 1980.

Демченко В. Торговля Москвы с Литвой, Крымом и Турцией по дипломатическим сношениям эпохи Ивана III и Василия III. Киев. 1916.

Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. Полный список всех 1105 ныне существующих… мужских и женских монастырей. М., 1905.

Дунаев В. И. Максим Грек и греческая идея на Руси в XVI в. М., 1916.

Дьяконов М. А. Власть московских государей. СПб., 1889.

Дьяконов М. А.Заповедные и выходные лета. Пг., 1915.

Евсеева Л. М. Живопись древней Твери. М., 1974.

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений России. М., 1997.

Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. СПб., 1891 – 1907.

Забелин И.Е. История города Москвы. Репринтное воспроизведение издания 1905 года с дополнениями. М.: Наука, 1995.

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI – XVII вв. М., 1915.

Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI – XVII столетиях. М., 1992.

Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. М., 1908 – 1912. Ч. 1 – 2.

Заозерская Е. И. У истоков крупного производства в Русской промышленности XVI – XVII веков. М., 1970.

Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.

Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.

Зотов. Военная история Российского государства с древних времен до 1839 г. СПб., 1839.

Исторические города СССР: Новое и старое/ЦНИИ теории и истории архитектуры; Авт. Вступ. Статьи Н. В. Баранов; Авт. Аннотаций А. М. Журавле, А. С. Щенков, Л. К. Игнатьева и др. М.: Стройиздат, 1987.

История Москвы с древнейших времен до наших дней: в 3 т. Т. 1. М.: Издательство объединения «Мосархив», АО «Московские учебники и картолитография», 1997.

История Москвы с древнейших времен до наших дней: в 3 т. Т. 2. М.: Издательство объединения «Мосархив», АО «Московские учебники и картолитография», 1997.

История Москвы с древнейших времен до наших дней: в 3 т. Т. 3. М.: Издательство объединения «Мосархив», АО «Московские учебники и картолитография», 1997.

Карамзин И.Е. История государства Российского. Т. I-XII. Калуга: Золотая аллея, 1995.

Кизеветтер А. А. Местное самоуправление в России IX – XIX вв. Пг., 1917.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. I-III. Калуга: Золотая аллея, 1995.

Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М., Мысль, 1993.

Конотоп В. И. Дела и люди Подмосковья. М. Московский рабочий. 1984.

Лебедев Л. Москва патриаршая. М., Столица, 1995.

Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь Очерки социально-политической истории. Л., 1987.

Литвин Михалон. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., Наука, 1964.

Литвинов И. По городам Залесья. М., 1974.

Литература Древней Руси. Хрестоматия / Сост. Л.А. Дмитриев, Под ред. Д.С. Лихачева. М.: Высш. шк. 1990.

Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М. – Л., 1947.

Марголин. Начало стрелецкого войска, 1939

Марголин. Оборона русского государства от татарских набегов в конце XVI в., 1948.

Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М., Наука, 1996.

Минц А. А. Подмосковье. Экономико-географическая характеристика. М., Географгиз, 1961.

Миранда Франсиско де. Путешествие по Российской империи. М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001

Михневич. Основы русского военного искусства. СПб., 1898.

Москва. Энциклопедия. М.: «Советская Энциклопедия», 1980

Монастыри русской православной церкви. Справочник-путеводитель. М., 2001.

Монашество и монастыри в России. XI – XX века: Исторические очерки / Отв. Ред. Н. В. Синицына. Институт российской истории. М.: «Наука», 2002.

Москва в ее прошлом и настоящем. М., 1909.

Назаревский В. Из истории Москвы. 1147 – 1703 гг. Очерки. М., 1896.

Никольский Н. М. История Русской церкви. М. М., Политиздат, 1983.

Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. М. – Л., 1948.

Памятники истории Восточной Европы. Источники XV – XVII вв. Т. 1. Книга сеунчей 1613 – 1619гг. Документы разрядного приказа о походе А. Лисовского (осень – зима 1615 года). Москва – Варшава. Ахреографический центр, 1995.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., Наука, 1981.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петроград. Сенатская типография, 1917 год. СПб.: Кристалл, 1997.

Послания Ивана Грозного. Подготовка текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье. СПб., «Наука», 2005

Пресняков А. Московское царство. Пг. 1918.

Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918

Пыляев М. И. Старая Москва. М., Московский рабочий, 1990.

Разин Е.А. История военного искусства, т. 2. Военное изд-во МО СССР, М., 1957.

Рейнгольд Гейденштейн. Записки о Московской войне (1578 – 1582). Альберт Шлихтин. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Генри Штаден. О Москове Ивана Грозного. В серии «Источники истории» / Подготвка текста Цепкова А. И. Рязань.: «Александрия», 2005.

Рождественский С. В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI в. СПб., 1897.

Рожков Н. А. Город и деревня в Русской истории. СПб., 1902.

Россия XV – XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986.

Русская военная сила. История развития военного дела от начала Руси до конца XIX в. М., 1897.

Русское градостроительное искусства. Древнерусское градостроительство X – XV веков/ ВНИИ теории архитектуры и градостроительства; Под общ. ред. Н. Ф. Гуляницкого. М.: Стройиздат. 1993.

Русское градостроительное искусства. Градостроительство Московского государства XVI – XVII веков / ВНИИ теории архитектуры и градостроительства; Под общ. ред. Н. Ф. Гуляницкого. М.: Стройиздат. 1993.

Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV – начала XVI века. М., Наука, 1974.

Самоквасов Д. Я. Древние города России. СПб., 1877.

Скрынников Р. Г. Государство и церковьт на Руси XIV – XVI вв. Новосибирск. 1991.

Скрынников Р. Г. На страже московских рубежей. М. 1986.

Славянская Энциклопедия. Киевская Русь – Московия. Том 1. /Автор-составитель Богуславский В. В., Научный редактор Куксина Е. И. М.: Олма-Пресс, 2002.

Славянская Энциклопедия. Киевская Русь – Московия. Том 2. /Автор-составитель Богуславский В. В., Научный редактор Куксина Е. И. М.: Олма-Пресс, 2002.

 Славянская Энциклопедия. XVII век. Том 1. /Автор-составитель Богуславский В. В. М.: Олма-Пресс, 2004.

Славянская Энциклопедия. XVII век. Том 2. /Автор-составитель Богуславский В. В. М.: Олма-Пресс, 2004.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. I, II. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960.

Сорок сороков. Краткая иллюстрированная история всех московских храмов. Собрал Петр Паламарчук. В 4-х тт. М., АО «Книга и бизнес», АО «Кром», 1994.

Сытин П. В. Из истории московских улиц. М.: «Московский рабочий», 1958.

Татищев В. Н. История российская. М. – Л., 1962 – 1964.

Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956.

Тихомиров М.Н. Средневековая Москва. М.: Книжный сад, 1997.

Толстой М. В. История русской церкви. М., 1991.

Торопцев А. П. Москва. Путь к империи. «Тверская,13», М: 2000.

Торопцев А. П. 1000 вопросов о Москве. «Астрель».«АСТ». М: 2003. (Переиздана в 2004, 2005).

Торопцев А. П. Мировая история войн. Энциклопедия. Изд-во «Эксмо». М: 2003, (Переиздана в 2004, 2005, 2006).

Торопцев А. П. Я познаю мир. Москва в вопросах и ответах. Энциклопедия. Астрель. 2005

Торопцев А. П. Что мы знаем о Москве. М. Олма-Пресс. М., 2005. Переиздана в 2005 году.

Торопцев А. П., Шмундяк В. Л. Святой Георгий Победоносец. М. 2005. «»Герои Отечества».

Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь пятидесятых годов XVI в., М.-Л., 1950.

Флетчер Д. О Государстве Русском. СПб., 1905.

Фриман. История крепостей в России. 1895.

Чернов А. В. Вооруженные силы Русского государства в XV – XVII вв. М., 1954.

Чечулин Н. Д. Города Московского государства в XVI в. СПб. 1889.

Яковлев А. Засечная черта Московского государства в XVII веке. М., 1916.