УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА II. ИЗ ДНЕВНИКА Д.А. МИЛЮТИНА 1881 г.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), графе 1878 г., государ­ственный деятель, в 1861 — 1881 гг. военный министр, генерал-фельд­маршал (с 1898 г.). В гимназии и пансионе учился с братом Николаем (1818—1872), который впоследствии также был государственным деяте­лем, руководил подготовкой крестьянской реформы 1861 г.

1 марта. Воскресенье. Беру перо под тяжелым впечатлением по­стигшего Россию сегодня утром великого несчастья — страшной, мученической кончины нашего царя-освободителя. Картина, ко­торую представлял кабинет императора Александра II в последние минуты его жизни, оставит навсегда потрясающее воспоминание. Я был в числе свидетелей агонии его: он лежал с раздробленными ногами на походной кровати в бессознательном состоянии, окруженный врачами и многочисленным семейством. Он едва ды­шал; для поддержания дыхания ему вдували кислород... Несмотря на все усилия продлить его жизнь, дыхание совсем прекратилось в 3 ч. 35 мин. Протоиерей Бажанов, едва успев причастить умирающего, прочел отходную. <...>

Трагическая кончина императора Александра II производит тем сильнее впечатление, что совершилась совсем неожиданно, в такое время, когда преступная крамола казалась подавленною... Два дня тому назад были арестованы два человека из числа главных злодеев, которых давно уже разыскивали. Еще вчера государь говорил мне об этом с довольным видом и сегодня утром был особенно в хо­рошем расположении духа. Я видел его на разводе... С развода он уехал в карете вместе с великим князем Михаилом Николаеви­чем к великой княгине Екатерине Михайловне, а от нее поехал уже один в Зимний дворец. Было около 2,5 часа, когда карета, окру­женная конвойными казаками, быстро проезжала вдоль Екатери­нинского канала от Михайловской улицы к Тройному мосту и ког­да раздался первый взрыв подброшенного под карету снаряда. Карета, поврежденная не очень сильно этим взрывом, остано­вилась; государь вышел из нее и пошел пешком к тому месту, где лежал раненый казак, которого поднимали сбежавшиеся люди. В то время, как государь подходил к этой кучке, под его ноги подброшен был второй снаряд. Государь был страшно изувечен; его подняли, положили на сани и тихо повезли ко дворцу. Сначала он сохранял еще сознание и произнес: «скорее домой»; но, когда внесли его во дворец, он уже был без чувств. В одно время с государем убит казак, другой ранен, и еще ранены несколько человек в толпе. Одного из злодеев схватили; при первом допросе он прямо назвал себя Рысаковым, слушателем Горного института, и с цинизмом призна­вал свое преступление; другой, сам изувеченный и принесен­ный в больницу Конюшенного двора, не открыл своего имени и вскоре умер.

4 марта. Сегодня открыли новую адскую проделку злодеев: в Малой Садовой, по которой обыкновенно проезжал покойный государь к разводу, устроен был подкоп из одного дома, где нанято неизвестными людьми помещение для лавочки. <...>

Страшная, мученическая кончина замечательного государя, царя-освободителя, царствование которого было так обильно бла­гими делами, произвела, конечно, глубокое впечатление не только в среде русского народа, но и за границей. Кроме немногих непримиримых органов крайних революционных партий, во всех журналах, даже английских и французских, высказывается громкое негодование против извергов и скорбь о царственном мученике. В Париже по случаю полученного известия о кончине русского императора сенат и Законодательное собрание единогласным ре­шением закрыли заседание. В Берлине и Лондоне также было вы­казано много сочувствия не только при дворе, но и в населении и палатах. Только в австрийском рейхсрате не признали уместным какое-либо заявление по настоящему случаю.

*Милютин Д.А. Дневник. Т. 4.* а/., *1950. С. 25—26, 30.*

Вопросы 1) Кто, когда и как совершил покушение на Александра II 2) Как погиб Александр II 3) Кто и как отреагировал на смерть царя.