**9 ЯНВАРЯ 1873 ГОДА.**

Свѣтлая звѣзда скатилась съ нашего небосклона. Многiе осиротѣли у насъ, точно дѣти потерявшiя мать — ищутъ и не находятъ и плачутъ. Великая Княгиня Елена Павловна преставилась въ вѣчность.

Благословенна будетъ память Ея во всей Россiи; но Ею облагодѣтельствованные будутъ носить въ сердцѣ свѣтлый Ея образъ, покуда живы, со скорбью, что потеряли Ее, съ любовью и благодарнымъ сознанiемъ, что знали Ее и видѣли въ жизни.

Въ нынѣшнемъ году, въ сентябрѣ, исполнится 50 лѣтъ съ того дня какъ она въѣзжала въ Россiю молодою Принцессой и началась ея многообразная и плодотворная дѣятельность для Россiи. Съ этого дня огонь, теплившiйся въ душѣ 15–лѣтней дѣвицы, живой, воспрiимчивой, впечатлительной, сталъ разгораться и зажигать около себя, вверху и внизу, другiе огни; завязавшаяся въ Ней мысль стала входить въ силу и возбуждать мысль всюду, гдѣ только мѣсто мысли живой и дѣятельной. Ея красота, физическая, умственная и нравственная, съ умѣньемъ обласкать, приблизить къ себѣ, одушевить, стала безсознательно очаровывать всѣхъ кого вводила она въ кругъ своей мысли. Кто зналъ и не любилъ Ея? Кто искавшiй у Нея помощи на дѣло добра — былъ ею отринутъ? Кто, входя въ кругъ Ея, не подчинялся Ея обаянiю и не чувствовалъ себя возбужденнымъ и подвигнутымъ въ глубинѣ духовной своей природы? Вся Она исполнена была жизни и мысли: возбуждая все около Себя, Она сама отовсюду искала и принимала живыя впечатлѣнiя, стремясь всякую истинную и плодотворную мысль превратить въ дѣло и на всякое дѣло поставить людей разумѣющихъ его и по немъ ревнующихъ. Окруженная блескомъ и роскошью двора и восторженною преданностью многихъ, но много испытавшая борьбы и горя, она ни на минуту не отдавалась нѣгѣ своего положенiя, ни на минуту *духа не угашала въ себѣ* — до послѣдняго дня своей жизни. И по истинѣ, у смертнаго одра Ея просится на уста, въ поученiе живымъ, апостольское слово: *тщанiемъ не лѣниви, духомъ горяще Господеви работающе*.

Испытавшiе жизнь знаютъ какъ много значитъ, сколько можетъ распространить добра около себя подобная натура и въ обыкновенномъ общественномъ положенiи.

Сила творитъ силу, сила вызываетъ силу, сила отъ силы зачинается въ мiрѣ духовныхъ соотношенiй. Но Усопшая стояла въ жизни на внѣшней высотѣ, на широкомъ мѣстѣ, откуда всѣмъ было Ее видно, и откуда Ея влiянiе могло распространяться на широкомъ полѣ. И подлинно въ лицѣ Ея объявлялось и оправдывалось предо всѣми высокое и благодѣтельное общественное значенiе *Сана*. Она носила свой санъ достойно и праведно, и все богатство души и внѣшнихъ благъ, дарованное ей Промысломъ, расточила не Себѣ, но людямъ и дѣлу, которому служила.

Еслибъ можно было припомнить и вызвать всѣхъ Ею облагодѣтельствованныхъ, какой многочисленный сонмъ сталъ бы у Ея гроба! Сколько талантовъ отыскала Она, ободрила, воспитала, вывела на свѣтъ и въ дѣятельность! Много сыщется именъ, славныхъ или извѣстныхъ въ наукѣ и искусствѣ, — связанныхъ съ Ея именемъ, выросшихъ подъ Ея покровительствомъ. Стоило Ей только услышать, что въ томъ или другомъ безвѣстномъ углу проснулось дарованiе и нуждается въ поддержкѣ, въ средствахъ къ образованiю, какъ уже рука Ея готова была дать, а главное, готово было въ сердцѣ Ея нетерпѣливое желанье — призвать, увидѣть, распросить человѣка, живымъ словомъ своимъ ободрить его, поднять его на высоту и отпустить, возбужденнаго, веселаго, съ вѣрою въ свое призванiе, съ отраднымъ сознанiемъ сочувственной силы! Сколько найдется общественныхъ и государственныхъ дѣятелей послѣдняго 25–тилѣтiя, которыхъ Она первая узнала, приблизивъ ихъ къ Себѣ, и вывела на дѣло Своимъ покровительствомъ и Своимъ просвѣщеннымъ сочувствiемъ. Сколько разъ — обиженнымъ, оклеветаннымъ, несчастнымъ помогала Она своимъ высокимъ влiянiемъ и заступничествомъ возстановить правду свою и найти доступъ къ милости! Наконецъ, сколько бѣдныхъ благословляли и благословляютъ имя Ея за вѣдомыя Единому Богу личныя Ея благодѣянiя!

Но Она не довольствовалась личными благодѣянiями. Благотворительность Ея проникнута была мыслью утвердить доброе дѣло, провесть его въ общество, положить въ немъ зерно прочнаго, непрерывно дѣйствующаго общественнаго учрежденiя, поставить его *разумно.* И когда, по мысли Ея, дѣйствiемъ Ею самою выбранныхъ и возбужденныхъ людей возникало учрежденiе, съ какимъ неутомимымъ вниманiемъ слѣдила Она за ходомъ его, вникая во всѣ подробности, осматривая, распрашивая, поддерживая во всѣхъ дѣятеляхъ силу духовную!

Нерусская по рожденiю, Она положила сердце въ новомъ своемъ отечествѣ и посвятила Россiи всю свою дѣятельность. Всѣ великiя событiя внѣшней и внутренней жизни русскаго государства отзывались у Ней въ сердцѣ глубоко, вызывали въ Ней живое, дѣятельное участiе, и со многими изъ нихъ, въ самыя знаменательныя эпохи новѣйшей исторiи, связано Ея имя.

Стоитъ припомнить, въ эпоху восточной войны и осады Севастополя, съ какой неутомимою ревностью двинулась Она на помощь раненымъ и больнымъ, посредствомъ Ею созданной и одушевленной Крестовоздвиженской общины; и когда нибудь безпристрастная исторiя обнаружитъ вполнѣ, какая доля участiя принадлежитъ Ей въ успѣшномъ приведенiи къ концу великаго дѣла освобожденiя крестьянъ въ Россiи.

Для общества Она была свѣтлымъ центромъ умственнаго одушевленiя и собранiя бывшiя въ Ея гостиныхъ на долго останутся въ памяти всѣхъ кто ищетъ въ бесѣдѣ свѣтлаго, праздничнаго возбужденiя мысли, отрезвленiя отъ будничной жизни. У Нея можно было встрѣтить всѣхъ прiѣзжавшихъ изъ внутренней Россiи или изъ за границы людей, чѣмъ либо замѣчательныхъ въ служебной и общественной дѣятельности, въ наукѣ, въ искусствѣ. Всякаго Она умѣла приблизить къ себѣ, всякаго Она поднимала на свою высоту, со всякимъ умѣла вести рѣчь именно о томъ въ чемъ онъ полагалъ свое дѣло; всякiй уходилъ отъ Нея съ сознанiемъ Ея высокаго достоинства и не съ приниженнымъ, но съ возвышеннымъ самосознанiемъ. Въ Ея кругу, около Нея свѣтло было, духовно и чисто. Многiе на Нее *озирались.* Многiе про себя думали: чтò *Она* подумаетъ? какъ *Ей* покажется? Для многихъ и то уже великое горе, если послѣ Нея не на кого будетъ озираться!

И Ея уже нѣтъ! Еще такъ недавно, въ концѣ декабря, въ день Ея рожденья, собравшись къ Ней, старые друзья и слуги видѣли привѣтливый взглядъ, слышали Ея привѣтливое слово. Еще можно было обманываться и надѣяться, еще видна была въ Ней, сквозь болѣзненную усталость, прежняя Ея живость, казавшая Ее молодою передъ старыми Ея сверстниками. И вотъ, 9 января судилъ Богъ тѣмъ же людямъ собраться въ слезахъ и въ таинственномъ молчанiи у бездыханнаго Ея тѣла.

Горькая потеря! Съ каждымъ днемъ, съ каждымъ годомъ яснѣе станутъ выступать для насъ достоинства Усопшей — и все чтò мы потеряли въ Ней. Она уже *взята от земли*; но какъ сложились, по кончинѣ, въ ровную, спокойную красоту черты лица Ея, живыя и подвижныя, такъ сложится на вѣчную Ей память милый Ея образъ, величавый, сiяющiй мыслiю, и *всѣхъ привлечетъ къ себѣ.*

К. П.