**Восстание 14 декабря 1825 г. (по воспоминаниям декабриста В. И. Штейнгеля)**

Наконец, настало роковое 14 декабря... Это было сумрачное декабрьское петербургское утро, с 8° мороза. До девяти часов весь правительствующий Сенат был уже во дворце. Тут и во всех полках гвардии производилась присяга. Беспрестанно скакали гонцы во дворец с донесением, где как шло дело. Казалось, все тихо. Некоторые таинственные лица показывались на Сенатской площади, в приметном беспокойстве... Часов в 10 на Гороховом проспекте вдруг раздался барабанный бой и часто повторяемое «ура!». Колонна Московского полка с знаменем, предводимая штабс-капитаном князем Щепиным-Ростовским и двумя Бес­тужевыми, вышла на Адмиралтейскую площадь и повернула к Сенату, где построилась в каре. Вскоре к ней быстро прим­кнул Гвардейский экипаж, увлеченный Арбузовым, а потом баталион лейб-гренадеров, приведенных адъютантом Пановым и поручиком Сутгофом.

Сбежалось много простого народа, и тотчас разобрали полен­ницу дров, которая стояла у заплота, окружающего постройки Исаакиевского собора. Адмиралтейский бульвар наполнился зрителями...

Первою жертвою пал вскоре граф Милорадович, невреди­мый в столь многих боях. Едва успели инсургенты (повстанцы) построиться в каре, как он показался скачущим из дворца в парных санях, стоя, в одном мундире и в голубой ленте... Увещая солдат с самонадеянностью старого отца-командира, граф говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором; но что же делать, если он отказался; уверял их, что он сам видел новое отречение, и уговаривал поверить ему. Один из членов тайного общества, князь Оболенский, видя, что такая речь может подействовать, выйдя из каре, убеждал графа отъехать прочь, иначе угрожал опасностью. Заметя, что граф не обращает на то внимания, он нанес ему штыком легкую рану в бок.

В это время граф сделал вольтфас (повернулся лицом), а Ка­ховский пустил в него из пистолета роковую пулю, накануне вылитую...

Тут выразилась вполне важность восстания, которою ноги инсургентов, так сказать, приковались к занимаемому ими месту. Не имея сил идти вперед, они увидели, что нет уже спа­сения назади. Жребий был брошен. Диктатор к ним не явился. В каре было разногласие. Оставалось одно — стоять, обороняться и ждать развязки от судьбы. Они это сделали.

**Вопросы и задания**

**1. Какие новые подробности выступления декабристов вы можете найти в документе по сравнению с его описанием в параграфе?**

**2. Как автор документа объясняет бездействие декабристов на Сенат­ской площади?**