**Приложение11.**

*Фрагмент книги Г. Серебрякова «Денис Давыдов»*

 «Он снова ждал и очень волновался. Наконец Денис Васильевич получил о том, что государь высочайше повелел перевезти прах Багратиона на Бородинское поле…

 Однако этого торжества, к которому он так готовился, увидеть ему было не суждено...

 22 апреля 1839 года около 7 часов утра на 55-м году жизни Денис Васильевич скоропостижно скончался апоплексическим ударом в своем имении Верхняя Маза.

 И все-таки по невероятному стечению обстоятельств они вновь встретились уже после смерти - прославленный полководец Багратион и его верный боевой адъютант, лихой гусар, поэт и партизан Денис Давыдов, которого князь Петр Иванович с любовью называл своим меньшим братом. Когда прах Дениса Васильевича в соответствии с давним обычаем по истечении 6 недель содержания в склепе… был привезен в Москву для захоронения в Ново-Девичьем монастыре подле родовых могил его предков, в этот самый день первопрестольная столица под печальный гул колоколов встречала траурный кортеж, сопровождавший покрытый боевыми знаменами и цветами гроб Багратиона...

    ...А в далекой степной Верхней Мазе в приземистом и длинном барском деревянном доме в рабочей комнате поэта-партизана все было точно так же, как при нем.

   На столе под зеленою лампою все так же будут лежать его перо и листы недоконченных военных записок, письма друзей и третий том пушкинского "Современника", раскрытый на статье Дениса Васильевича "О партизанской войне", которая заканчивалась его строгими, провидческими, летящими сквозь время словами, упредительными для недругов так любимого им отечества:

   "Еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется!"