***Содержание***

Введение……………………………………………………………………………….3

Царскосельский лицей………………………………………………………………..4

Первые шаги на дипломатическом поприще………………………………………..5

Новые успехи и назначения………………………………………………………….6

Крымская война………………………………………………………………………7

После ужасного поражения…………………………………………………………10

Возвращение Черноморского флота……………………………………………….12

После Лондонской конвенции……………………………………………………..14

Заключение………………………………………………………………………………15

Список используемой литературы………………………………………………….16

***Введение***

Взаимоотношения между людьми всегда складываются по-разному. Сложнее бывает общение в коллективе. Но самые сложные отношения, без сомнения, - это отношения между странами.

На международные отношения оказывают огромное влияние личностные качества, взгляды и принципы людей, которые стоят во главе государств, а также людей, которые представляют свою страну на дипломатическом поприще.

Александр Михайлович Горчаков является выдающимся дипломатом XIX века. Даже поражение в Крымской войне смог впоследствии превратить в победу русской дипломатии на международной арене. И несмотря на то, что он занимался только международными отношениями, оказывал влияние и на внутренние дела российского общества.

Характеристикой личности и деятельности А, М, Горчакова занимались многие исследователи: А. А. Андреев, С. К. Бушуев, С. Н. Семанов, Е. В. Тарле и др.

Личность всегда оказывает огромное влияние на ход исторических событий. Именно такой личностью является Александр Михайлович Горчаков.

Тема данной работы – роль личности и деятельности А. М. Горчакова в международных отношениях XIX века.

Целью данной работы является характеристика деятельности Александра Михайловича Горчакова на дипломатическом поприще.

Для реализации данной цели, необходимо решить следующие задачи:

- охарактеризовать юношеские годы Горчакова, формирование его личностных качеств;

- выяснить роль Александра Михайловича в Крымской войне и заключении мирного договора после неё;

- проследить действия, предпринятые Горчаковым, для ликвидации последствий Парижского договора, для возвращения России Черноморского флота.

Объектом исследования является историческая эпоха середины XIX в.

Предметом исследования является деятельность Александра Михайловича Горчакова.

Используется научно - исследовательский метод анализа исторических событий, явлений, фактов.

В истории ещё остается много белых пятен, большинство из которых очень сложно восполнить и это достойно сожаления. Ведь для более полного понимания всех исторических событий необходимо в первую очередь понимать личности государственных деятелей, а так же людей, которые стояли за теми или иными событиями. И мы «проходим» мимо какой-либо личности. Ведь очень много нового, интересного и поучительного можно узнать, изучая их. Одним из них является Александр Михайлович Горчаков.

***Царскосельский лицей***

4 июня 1798 года в семье ге­нерал-майора князя Михаила Алексе­евича Горчакова родился сын Александр.

Семья Горчаковых принадлежала к старин­ному дворянскому роду; в ХVIII веке они занимали высокие должности на государственной службе. Родители будущего канцлера Российской империи не были очень богаты, тем не менее знатность происхождения и покровительство влиятельных родственников создавали молодому Горчакову достаточно вы­сокое положение в обществе.

Александр получил блестящее образование. Благодаря матери он рано стал читать, с молодых лет превосходно изучил английский, немецкий и французский языки. В 1811 году, успешно выдержал экзамены в Царскосельский лицей.

Царскосельский лицей отличался высоким уровнем преподавания. За шесть лет лицейско­го курса воспитанники изучали русскую и ино­странную литературу, философию и логику, алгебру, тригонометрию и физику, несколько европейских языков, «изящ­ные искусства», а также «гимнастические упражнения»: фехтование, верховая езда, пла­вание и танцы. Лучшие педагоги Лицея оказали огромное влияние на своих учеников, стремясь развить их природные способности, воспитать в них гражданские идеалы.

Горчаков достиг выдающихся успехов в учении. Он отличался большой серьезностью, быстротой ума, целеустремленностью и сильно развитым честолюбием.

Среди предметов, преподававшихся в Лицее, Горчакову больше всего нравились русская ли­тература и история, он усердно изучал ино­странные языки. Как и многие другие лицеи­сты, Горчаков пытался и сам заняться лите­ратурным творчеством. Эти первые опыты не сохранились, однако в течение всей жизни его отличало в деловой и в частной переписке непринужденное изящество слога. Многие ноты, написанные А. М. Горчаковым, стали об­разцом дипломатической стилистики, и этим он, несомненно, в большой степени обязан Лицею.

Среди лицейских товарищей Горчакова были А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер, А. А. Дель­виг, И. И. Пущин и многие другие, чьи имена получили широкую известность в русской истории и литературе. Среди лицеистов он поль­зовался всеобщим уважением, авторитетом и бесспорной репутацией одаренного человека. Однако не принадлежал к «вольнодумной» части лицеистов, не разделял их радикальных настроений. Горчаков мало интересовался передовыми идеями века, гово­рил, например, что не понимает Руссо. В тоже время он знал и сочувственно цитировал (в письмах к родственникам) популярные среди лицеистов сатиры и эпиграммы, часто весьма резкого характера.

Влияние «лицейского духа», бесспор­но. С юных лет он сохра­нил независимость характера, отвращение к лести, угодничеству и интригам, что делало его в нравственном отношении выше многих высокопоставленных чиновников цар­ской России.

Лицейский период оказал большое влияние и на воспитание в нем чувства патриотизма, любви к родине. «Гроза двена­дцатого года», когда русские полки шли к Москве мимо Царского Села, произвела не­изгладимое впечатление. Юность Горчакова была овеяна победа­ми русского оружия, и гордость за отечество переполняла его сердце. Молодой Горчаков знал и любил культуру своего народа, его язык, славное героическое прошлое.

Задолго до окончания Лицея Горчаков твердо определил род своей будущей деятель­ности. Он серьезно готовил себя к диплома­тической службе. Кроме уже известных ему иностранных языков стал усиленно изучать итальянский. Поощряя интересы своего воспитанника, ди­ректор Лицея Энгельгардт приобрел в архиве Министерства иностранных дел дипломатиче­скую переписку с прусским правительством. Горчаков и еще несколько лицеистов стали практиковаться на этих документах, писать депеши, вести журнал переписки и даже изго­товлять специальные конверты для дипло­матической почты.

В 1817 году девятна­дцатилетний князь Александр Горчаков опре­делился в Министерство иностранных дел.

***Первые шаги на дипломатическом поприще***

Первые годы службы в чине титулярного советника были для Александра Михайловича годами ученичества. Он изучает внешнюю по­литику России по документам министерского архива, старается войти в курс дел сложной европейской дипломатии.

В то время русское Министерство иностран­ных дел фактически имело двух руководите­лей: первым статс-секретарем МИД был К. В. Нессельроде, вторым — И. А. Каподистрия, ведавший вопросами восточной поли­тики. Оба статс-секретаря обладали одинако­выми полномочиями и находились между собой в крайне враждебных отноше­ниях, что еще более затрудняло руководство дипломатическими делами.

Благодаря покровительству своего дяди, се­натора А. Н. Пещурова, молодой Горчаков начал службу под непосредственным руководством Каподистрии. Он быстро обратил внимание на способности начинающего дипломата.

В сен­тябре 1820 года Горчаков был назначен в со­провождение министра иностранных дел Нес­сельроде на втором конгрессе Священного союза, который собрался в Австрии, в неболь­шом городке Троппау, а затем сопровож­дал Нессельроде на конгрессы Священного союза в Лайбахе (1821) и Вероне (1822). Основной обязанностью двадцатилетнего Горчакова в дипломатических поездках на конгрессы было составле­ние депеш для канцелярии российского Министерства Иностранных Дел о ходе переговоров. Количество донесе­ний, написанных Горчаковым за два года, измерялось тысячами.

12 декабря 1822 года Горчаков был пожалован зва­нием камер-юнкера и по указу Александра I стал первым секретарем русского посольства в Лондоне. 27 июля 1822 года князь Александр получил чин кол­лежского асессора, а 12 декабря 1824 года — чин надвор­ного советника.

В начале 1825 года Горчаков получил отпуск на пол­тора года, во время которого лечился на немецком курорте Спа. По возвращении в Россию в сентябре 1825 года отдыхал в имении своего дяди —А. Н. Пещурова "Лямоново".

Восстание декабристов застало молодого дипломата в Петербурге. Еще в лицейские вре­мена Горчаков был далек от революционных идей. С годами, когда его мировоззрение окон­чательно сформировалось, он оказался сыном своего класса, преданным монархистом, убеж­денным противником коренных преобразова­ний в России. Горчаков отрицательно относился к наиболее реакционным мероприятиям и дей­ствиям правительственной администрации, но его либерализм не заходил дальше признания отдельных реформ и необходимости «улучше­ния» некоторых сторон монархического прав­ления. Он не разделял и не мог разделять взглядов декабристов, хотя в глазах некоторых представителей дворянско-помещичьей России слыл чуть ли не «вольнодумцем».

Именно поэтому очень долгое время князь Горчаков находится под пристальным наблюдением III отдела.

После воцарения Николая II Горчаков уехал из Санкт-Петербурга в Лондон, где работал старшим совет­ником посольства. 24 июля 1827 года князь был переведен первым секретарем русского посольства в Риме, что тогда было значительным понижением, из-за конфликта с Ливеным (послом Рос­сии в Англии).

В Риме он не был особенно обременен служебными обязанностями и свой досуг использовал для изучения греческого языка. Это позволило Горчакову лучше ориентироваться в сложных греческих делах — в то время острейшей по­литической проблеме Европы.

Много сил и энергии прилагал Горчаков, чтобы получить более серьезный дипломати­ческий пост, и ему удалось это­го добиться. В апреле 1828 года он назна­чен советником посольства в Берлине, а в де­кабре того же года переведен на должность поверенного в делах сперва во Флоренции, а затем в Лукке. Это было уже довольно важ­ное дипломатическое поручение, хотя ему не пришлось непосредственно заниматься большими политическими вопросами. В Италии Горчаков пробыл почти четыре года. Он штудировал историю Ита­лии, читал труды крупнейших дипломатов прошлого, изучал искусство Возрождения.

***Новые успехи и назначения***

7-го ноября 1833 года А. М. Горчаков получил назначение советником русского посольства в Вене. Послом в Вене был Д. П. Татищев, а министром иностранных дел Австрии – Меттерних.

При тщательном и скрупулезном рассмотрении действий Меттерниха, Александр Михайлович выявляет двойственную игру австрийского кабинета. О чём неоднократно было доложено в Петербург. Несомненный талант вызывает зависть как среди дипломатов Австрии, так и России.

17 июля 1837 года Горчаков женился на княжне Марии Александровне Урусовой (вдове гофмейстера графа Ивана Алексеевича Мусина—Пушкина), слывшей необы­чайной красавицей. Тестем князя Горчакова стал князь Александр Михайлович Урусов (президент Московской дворцовой конторы), который оказывал ему немаловажное содействие в его жизни.

За излишне самостоятельные мнения Горчаков подвергается нападкам со стороны своего старого врага Нес­сельроде, ждавшего случая отомстить Горчакову — восхо­дящей звезде русской дипломатии. Для Горчакова в посольстве была создана неблагоприятная атмосфера. Его начали обходить. Горчаков хотел исправить дело демонстративной подачей заявления об отставке. 26 апреля 1838 года Горчаков был "уволен от должно­сти советника посольства в Вене для употребления по другим делам", но в Петербурге другого назначения не полу­чил, подал в отставку и 25 июля 1838 года был уволен с дипломатической службы

С помощью родственных связей жены вернулся на дипломатическую службу.

24 октября 1839 года Горчакова определили с чином действительного статского советника в министерство ино­странных дел.

Его отправляют к вюртембергскому королю, где прослужил 10 лет.

Во время европейской революции 1848 — 1849 годов дипломатическая деятельность князя Горчакова россий­ским правительством была названа великолепной. Горчаков был в курсе всех внешнеполитических шагов Николая I и весьма подробно информировал его о внутреннем положении Венгрии и Германских государств. За лично оказанную помощь императору Горчаков удостоился высочайших милостей. 29 января 1850 года Горчаков назначается чрезвычайным посланником и полномоч­ным министром при германском союзе во Франкфурте-на-Майне.

В 1850 году в Оломоуце был воссоздан Германский Союз и союзный сейм, сейм которого находился во Франкфурте. Там Горчаков познакомился с *Отто фон Бисмарком* — послом Пруссии в Германском союзе. Позднее Бисмарк назвал Горчакова своим учителем.

***Крымская война***

В 1853 году скоропостижно скончалась жена Горчакова. Он был чрезвычайно потрясен случившимся, «Стражду телом и духом», писал он своим близким. Одно время им овладели совсем не свойственные его натуре мистические настрое­ния. Но Горчаков нашел в себе силы преодо­леть несчастье. Много времени он уделяет вос­питанию двух своих сыновей, заботится о детях жены от первого брака. С удвоенной энергией продолжает работать.

Осень 1853 года. Россия была на по­роге большой, тяжелой войны.

18 ноября 1853 года русская эскадра адмирала Павла Нахимова в Синопской бухте уничтожила турецкий флот. Это послужило для Англии и Франции поводом ввести свои эскадры в Черное море и объявить войну России. Союзники - Англия и Франция - высадили десант, шестьдесят тысяч человек в Крыму, вблизи Евпатории и после сражения на реке Альме с тридцатитысячной русской армией А.С. Меньшикова, не представлявшей для них особой опасности в военно-техническом отношении из-за промышленной и технической отсталости Николаевской империи, несмотря на традиционный героизм русского солдата, подошли к Севастополю — главной базе российского флата на Черном море. Сухопутная армия ушла к Бахчисараю, оставив Севастополь один на один с экспедиционным союзническим корпусом.

9 февраля 1854 года в России была объявлена война с Османской империей и её союзниками (Англией и Францией), на сторону союзников перешла и давняя союзница, Австрия.

В столь напряженное время посланником в Вене становится А. М. Горчаков. Он прибывает в Вену 5 июля 1854 года и сразу же разворачивает энер­гичную деятельность. На следующий же день он начал переговоры с Буолем, возглавляв­шим антирусскую партию в австрийском пра­вительстве.

Уже 12 июля он доносит в Петербург, что Буоль всячески подговари­вает прусское правительство устроить военную демонстрацию против России. В этой связи Горчаков сделал правильный вывод: «Наша дипломатическая задача в эту зиму (1854— 1855 годов) будет состоять в том, чтобы помешать включению Пруссии и осталь­ной Германии в орбиту Австрии»[[1]](#footnote-1)*.* Вместе с тем Горчаков подметил и серьезные колебания в австрийском кабинете.

Затопив на рейде Севастополя устаревшие парусные суда и таким образом обезопасив город с моря и сняв с русских кораблей двадцать две тысячи моряков, адмиралы Корнилов и Нахимов с военным инженером Тотлебеном в течение двух недель смогли окружить Севастополь земляными укреплениями и бастионами.

В июле 1854 года союзники предложили Николаю I заключить перемирие и начать переговоры при условии принятия Россией сле­дующих «четырех пунктов»: отмена русского протектората над Дунайскими княжествами; отказ от исключительного покровительства живущим в Турции христианам; свободное плавание по Дунаю судов всех великих дер­жав; пересмотр режима черноморских про­ливов. В это же время Горчаков узнал о се­кретных переговорах между Францией и Австрией. Правильно учитывая тяжело скла­дывающуюся для России обстановку, Горчаков советовал Николаю I принять «четыре пунк­та». Однако к этому разумному предложению в Петербурге не прислушались ответом становится категоричный отказ.

После бомбардировки Севастополя 5 — 7 октября 1854 года англо—французские войска перешли к осаде города, продолжавшейся почти год, до 17 августа 1855 года, когда остатки двадцати­двухтысячного русского гарнизона, взорвав бастионы, ушли на северную сторону Севастопольской бухты, сокра­тив англо—французский экспедиционный корпус, посто­янно получавший подкрепления, на семьдесят три тысячи человек.

Видя, что дипломатическое и военное поло­жение России катастрофически ухудшается, Николай I и Нессельроде согласились на усло­вия «четырех пунктов». Но было уже поздно. Когда Горчаков сообщил об этом Буолю, тот недвусмысленно дал понять, что теперь обста­новка изменилась и соответственно изменились условия союзников. А через несколько дней, в начале декабря 1854 года, в Вене был под­писан договор о союзе Австрии с западными державами.

Не решаясь все же объявить войну России, австрийское правительство предложило на­чать в Вене совещание воюющих сторон на уровне послов, в котором, разумеется, должен был участвовать и представитель Австрии. Выдвигая это предложение, австрийские по­литики надеялись без единого выстрела по­лучить новые приращения к «лоскутной мо­нархии».

Первое заседание со­стоялось только 28 декабря. Союзники не спе­шили с началом переговоров, пока их войска не добились решающей победы в Крыму. В Вене они стремились лишь прощупать, на­сколько велика уступчивость России. От твер­дого поведения Горчакова зависело многое. Уже на первом заседании стало ясно, что пред­ставители западных держав намерены предъ­явить России гораздо большие требования, чем те, что содержались в «четырех пунктах». Горчаков уступал в мелочах, но решительно отказывался от каких бы то ни было ограни­чений суверенных прав России. Это касалось прежде всего так называемой «нейтрализа­ции» Черного моря, о которой заговорили пред­ставители Англии и Франции. На переговорах Горчаков держался подчеркнуто гордо и даже вызывающе, демонстрируя тем самым, что во­енные неудачи не меняют положения России как великой державы.

Когда союзная дипломатия пробовала затронуть честь русского оружия и унизить Россию, князь Горчаков выступал с резкими, но облеченными в прекрасную литературную форму, заявлениями. На Венской конференции А.М. Горчаков взял своим девизом защиту общенациональных интересов России.

В начале 1855 года состоялось еще несколь­ко заседаний. Горчаков пытался найти приемлемый для России вари­ант мирного договора на основе «четырех пунктов». Он запросил Николая I об инструк­циях. Однако царское правительство не хотело признать свое поражение. Не очень настаива­ли на заключении мира и союзники. Война продолжалась.

В феврале 1855 года скоропостижно скончался Николай I, союзники надеялись на заключение выгодного договора.

Горчаков тяжело переживал неудачи Рос­сии. Переговоры, которые он вел в Вене, про­исходили в очень сложной обстановке. Ему пришлось преодолевать проволочки англо­французской дипломатии, вызывающее поведение Буоля, негибкость руководителей рус­ской внешней политики.

27 августа 1855 года после одиннадцатиме­сячной обороны русские войска оставили ды­мящиеся развалины Севастополя. В Закав­казье борьба еще продолжалась, но было ясно, что Россия потерпела поражение. В этот мо­мент появилась возможность смягчить воен­ные неудачи дипломатическим путем.

В лагере союзников обнаружились серьез­ные противоречия между Англией и Францией относительно дальнейшего хода войны. Глава английского правительства Пальмерстон жаж­дал активизации военных действий, рассчиты­вая нанести сокрушительный удар и затем расчленить Россию. Французский император Наполеон III считал, что цели Франции — по­дорвать русское влияние на Ближнем Востоке и взять «реванш» за 1812 год — уже достиг­нуты, поэтому продолжение кровопролитной войны будет выгодно одной Англии. Горчаков понял, какие выгоды может извлечь для себя Россия из разногласий в лагере противника и, не дожи­даясь даже разрешения царя, которого он уве­домил о сообщении из Парижа, тут же дал согласие начать конфиденциальную переписку с Морни.

Все пошло хорошо. Горчаков заверял Мор­ни, что Россия готова к миру, если от нее не будут требовать унизительных уступок. Тот отвечал, что Франция согласна пойти навстре­чу России. Горчаков уже ставил вопрос шире, говоря о возможности франко-русского сбли­жения в будущем.

В самый разгар успешно начавшихся переговоров русское посольство в Вене полу­чило распоряжение Нессельроде прекратить сношения с Морни. Министр иностранных дел пожелал взять переговоры в свои руки. Его вмешательство привело только к ухудшению отношений с Францией, так как Нессельроде не придумал ничего лучшего, как довести до сведения Австрии о начавшихся переговорах. Многообещающий дипломатический ход Гор­чакова был сорван.

17 марта 1856 года в Париже был подписан мирный договор, по которому, благодаря разногласиям между Англией и Францией, облегчившим задачу русской дипломатии. Территориальные уступки России по парижскому миру были невелики. Союзники возвратили свои завоевания в Крыму, а Россия, взамен того, возвратила Турции свои завоевания в Азии (город Карс) и уступила устье Дуная и южную часть Бессарабии, которая была присоединена к Молдавскому княжеству. Наибольший ущерб интересам России нанесен был ограничением ее державных прав на Черном море. Вместе с Турцией, Россия была лишена права держать здесь военный флот. Обе державы обяза­лись уничтожить на берегах Черного моря военно-морские арсеналы и не держать в этом море других военных судов, кроме шести паровых по 800 тонн и четырех легких судов по 200 тонн, для необходимых распоряжений по прибрежью. Черное море объявлено было нейтральным; доступ в его воды воспрещен был военным судам всех держав, для обеспечения же торгового мореплавания, Рос­сия и Турция обязались допускать иностранных консулов в черноморские порты. Проливы Босфорский и Дарданельский вновь объявлены были закрытыми для военных судов.

В Европе дипломатические круги считали, что Россия отделалась ничтожными уступками. Фран­цузский посол в Вене барон де Буркэнэ высказался о Парижском трактате так: "Никак нельзя сообразить, озна­комившись с этим документом, кто же тут победитель, а кто побежденный"[[2]](#footnote-2).

Суверенные права России на Черном море были существенно ограничены. Горчаков на­зывал эти статьи Парижского трактата по­зорным пятном в истории России.

***После ужасного поражения***

После войны некогда Священный союз развалился окончательно. Баланс сил распределяется по-другому. Война наглядно доказала несостоятельность николаевского наследия. Нужно было очень многое менять и менять незамедлительно.

А. М. Горчаков с марта 1856 года на­ходился в Петербурге. Имя его было у всех на устах. Твердость, с которой он держался на трудных переговорах в Вене, произвела на дворянство боль­шое впечатление.

15 апреля 1856 года Александра Михайловича Горчакова назначают *министром иностран­ных дел*. Он оставался на этом посту более четверти века.

Внутри страны обостряются все назревшие проблемы. Россию потрясают массо­вые крестьянские волнения. Назревает рево­люционная ситуация. Александр II проводит либеральные реформы, при неизменном сохранении самодержавного порядка. Но с одной проблемой уже откладывать нельзя: отмена крепостного права.

Горчаков принимал участие в обсуж­дении важнейших вопросов внутренней поли­тики. В целом он полностью поддерживал об­щий курс правительства Александра II и был последовательным сторонником буржуазных реформ. Горчаков и здесь подтвердил свою репутацию «либерала», выступая против поли­цейских «крайностей» царской администрации. Однако его либерализм имел показной характер. Он оставался убежденным монархистом,. Вместе с тем, будучи опытным дипломатом, он понимал значение либеральной фразы и никогда не скупился на нее.

В обсуждении внутриполитических проблем Горчаков не играл главной роли. Зато в об­ласти международной политики России влия­ние Горчакова было исключительно велико. Александр II всегда внимательно прислуши­вался к его мнению, причем Горчаков дер­жался с императором с гораздо большей неза­висимостью, чем его предшественник.

Все свои силы и помыслы Александр Михайлович направляет на поиски принятия решения преодоления Парижского договора 1856 года.

Первым крупным актом нового министра иностранных дел явилось издание им своего рода программного документа, где с полной определенностью были провозглашены прин­ципы русской внешней политики в изменив­шейся международной обстановке. 21 августа 1856 года Горчаков направил всем посоль­ствам и миссиям России за границей цирку­ляр, где провозглашался недвусмысленный отказ от наследства Священного союза. И подчеркива­лось, что политика России будет «нацио­нальна», то есть русское правительство впредь не намерено жертвовать собственными инте­ресами во имя каких-либо устарелых принци­пов и обязательств.

В ноте Горчакова прямо формулируется мысль, что на ближайшее время Россия наме­рена воздерживаться от активного участия в международных делах. Главная задача, кото­рая стоит сейчас перед русским правитель­ством,— это «развитие внутренних сил страны». Но Россия не собирается навсегда изолиро­вать себя от остального мира. И Горчаков дает четкий и выразительный лозунг нового внешнеполитического курса: «Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Россия сосредоточи­вается». Князь Горчаков был произведен в чин действитель­ного тайного советника и избран почетным членом импе­раторской Санкт-Петербургской Академии наук.

Новые политические задачи требовали и но­вых приемов дипломатической деятельности. Горчаков принялся за перестройку громоздкого и негиб­кого дипломатического аппарата, сложивше­гося в николаевское время. С 1859 года для всех лиц, желавших поступить на службу в Министерство иностранных дел, были введены строгие вступительные экзамены. На службу в принимались преимущественно русские. Однако сословная замкнутость дипломатического аппарата по-прежнему сохранялась.

Горчаков понимал важную роль обществен­ного мнения и стремился воздействовать на него. Через газету «Го­лос». С этой же целью за границей специально издавалась газета «Nord».

Кроме того, им была осуществлена «прочистка» министерства иностранных дел, просуществовавшая вплоть до начала XX столетия. Горчаков много занимался упорядочением министерского архива. При нем началась си­стематизация и изучение документов МИД, что имело огромное значение для историче­ской науки. Вслед за тем были предпри­няты публикации важнейших дипломатических материалов, причем некоторые из них не потеряли своего значения и в наши дни.

Министр понимал, что для отмены Парижского договора России нужны были союзники. Таковыми вполне могли оказаться Франция (ждущая поддержку против Австрии) и Австрия (Россия не желала вмешательства в дела на Апеннинском полуострове). Горчаков также придавал большое значение среднеазиатской политике для России, что привело к обострению отношений с Великобританией.

17 апреля 1862 года император Александр II возвел министра иностранных дел князя А.М. Горчакова в досто­инство вице-канцлера Российской империи.

В шестидесятых годах, за океаном, в Америке идет гражданская война между Севером и Югом. Франция и Англия предпочитают встать на сторону рабовладельческого Юга. А Россия предпочла поддержать Север. Благоприятное отношение к Союзу север­ных штатов со стороны России резко отличало ее от остальных великих держав. Это нагляд­но проявилось в «деле «Трента»». Дружественное отношение со стороны Рос­сии вызывало горячую признательность феде­рального правительства.

Наполеон III решил воспользоваться начавшейся войной в своих целях: организовать интервенцию европейских стран в Америку. В Лондон и Петербург были отосланы соответствующие ноты. Горчаков ответил резким отказом, предложил только, что русское правительство может способствовать разрешению конфликту между Севером и Югом на основе мирных переговоров.

В июле 1863 года русское правительство принимает смелое решение отправить две во­енные эскадры —к Атлантическому и Тихо­океанскому побережью США. Цель, которую при этом ставили в Петербурге, заключалась прежде всего в том, чтобы в разгар польского кризиса потенциально угрожать морским коммуникациям своих возможных противни­ков и укрепить русско-американские связи. Вместе с тем наличие русского военного фло­та у берегов Америки вызвало огромный ди­пломатический эффект. Распространялись упорные слухи о тайном союзе между Россией и США. Это еще более упрочило междуна­родное положение северян.

Первое время Горчаков довольно сдержан­но относился к идее посылки русского флота к берегам Америки (инициатива исходила здесь от морского министерства). Однако вскоре он изменил свое мнение. В сентябре Горчаков уже говорил «об удачности мысли и отличности исполнения отправки эскадр».

Поход русских эскадр к берегам Америки был завершающим этапом дружественных действий России по отношению к США в те годы. Гражданская война вскоре закончилась полным поражением Юга. Однако тесный по­литический контакт между обеими странами по-прежнему сохранялся. И в последующие годы поддерживались дружественные отношения, не осложнявшиеся никакими кон­фликтами.

При непосредственном участии Горчакова было принято решение о продаже Аляске, в 1866г., т. к. правительство не могло финансировать компанию; не могло обеспечить защиту колонии; значение колонии в Америке ослабло из-за утверждения в Приамурье и Приморье; укрепить дружественные отноше­ния между с США.

Вопреки расхожему мнению о том, что тогда еще о богатствах Аляски не было ничего известно, царское пра­вительство знало о наличии там золотых россыпей, но именно это таило в себе немалую опасность. "Вслед за армией вооруженных лопатами золотоискателей могла прийти армия вооруженных ружьями солдат". Не имея на Дальнем Востоке ни значительной армии, ни сильного флота, сохранить колонию было невозможно. Основной решающей причиной продажи Аляски стало стремление избежать в будущем столкновения с США, которые Рос­сия рассматривала как своего возможного союзника, и укрепить с ними отношения[[3]](#footnote-3).

В 1863 году в Польше происходят волнения, восстания. Александр II заключил договор с Пруссией о решении этой проблемы, что вызвало резкую реакцию в странах Европы. Англия, Австрия и Франция отправили в Петербург ноту, с предложением урегулирования польского вопроса (с военным вмешательством). Министр корректно отказался.

Учитывая противоречия между европейски­ми державами, Горчаков некоторое время вы­жидал. А когда он окончательно убедился, что западные политики не хотят или не решат­ся начать войну, ответ им был дан самый решительный.

В нотах Горчакова безоговорочно отверга­лась идея международного конгресса и все требования западных держав о Польше. Вме­сте с тем русское правительство не отказыва­лось обсудить с Австрией и Пруссией «отно­сительное положение их польских владений». Горчаков и здесь создавал трещину между тремя державами, противопоставляя венский кабинет Англии и Франции.

Бушуев также отмечает, что столь умелая политика Горчакова во время Польского восстания помогла избежать новой войны.

За блистательные дипломатические успехи в польс­ком вопросе Горчаков был пожалован алмазными знаками ордена святого апостола Андрея Первозванного[[4]](#footnote-4).15 июня 1867 года, в день пятидесятилетия своей дипломатической службы, князь А.М. Горчаков был воз­веден в достоинство государственного канцлера Россий­ской империи.

***Возвращение Черноморского флота.***

Уже долгое время страны Европы не соблюдали некоторые пункты Парижского договора 1856г.

В 1866 году произошло объединение Германии, из которой стараниями министра—президента Пруссии О. Бисмарка была вытеснена австрийская монархия Габсбургов. Россия не имела ничего против, таким образом, ликвидировался давний враг-Австрия. И Горчаков принимает решение о соглашении союза с Пруссией. В то время, как Франция к концу 60-х годов выступала против России, из-за её стремлении укрепиться на Ближнем Востоке.

В июне 1870 года Александр II еще раз подтвердил Бисмарку обещание: в случае вмешательства Австрии Рос­сия выдвинет к ее границе 300-тысячную армию и, если понадобится, даже "займет Голицию". В августе 1870 О. Бисмарк сообщил в Петербург, что Россия может рассчитывать на поддержку Германии в пересмотре парижского.

Франко-прусская война1870-1871гг. подготовила почву для отмены договора.

19 августа 1870 года всем русским посольствам был разослан знаменитый горчаковский циркуляр - *Россия от­казывалась от соблюдения статей Парижского договора о нейтрализации Черного моря.* Он вызвал дипломатическую бурю в большинстве европейских стран.

Циркуляр Горчакова произвел во всех евро­пейских столицах впечатление разорвавшейся бомбы. Почти все правительства встретили это известие враждебно. Особенно нервозно реагировали в Англии. Британский каби­нет резко возражал против одностороннего пересмотра трактата, приводя многочислен­ные юридические доказательства. Англия предлагала созвать по этому вопросу конфе­ренцию держав, подписавших Парижский трактат. В Лондон Горчаков сооб­щил, что Россия не возражает против того, чтобы принять участие в конференции.

Столь же неодобрительно был встречен циркуляр в Австро-Венгрии. Канц­лер Бейст заявил русскому послу, что будет протестовать. Возражало против циркуляра Горчакова и правительство Италии, заявившее, что не считает Россию вправе освободиться односторонним заявле­нием от принятых ею по договору обяза­тельств. Что же касается временного фран­цузского правительства, которое в тот момент перебралось из осажденного Парижа в Тур, то оно, конечно, не могло всерьез выступить против России. Понимая это, Горчаков намек­нул русскому послу во Франции, что он на­правил ноту в Тур «из одной вежливости, а не из политической необходимости».

Бисмарк был «раздражен» выступлением России, ибо оно, по его словам, нарушало нормы международного права. Однако ему пришлось все же выполнить свое обязатель­ство. Он заявил, что поддерживает решение русского правительства отменить «самые не­удачные статьи Парижского трактата». Рос­сия получила поддержку и из-за океана. Го­сударственный секретарь США Гамильтон Фиш заявил русскому посланнику в Вашинг­тоне, что федеральное правительство никогда не признавало постановлений Парижского договора. Фиш высказался также за возмож­ность посылки дружественной американской эскадры к берегам Черного моря.

Горчаков нисколько не смутился тем, что решение русского правительства встретило враждебную реакцию европейских держав. Он тотчас же послал ответные ноты правительст­ву каждой страны. В них прежде всего кате­горически подтверждалось, что Россия ни при каких условиях не откажется от своего ре­шения.

В то же время Горчаков старался найти убедительные аргументы для каждой держа­вы. Так, например, французскому правитель­ству он напоминал об ошибках Наполеона III, которые привели страну к изоляции, англий­ский кабинет Горчаков заверил, что Россия не имеет никаких претензий к Турции, а в ноте, направленной в Константинополь, под­черкивалось важное значение отмены унизи­тельных ограничений на Черном море для обеих стран.

1(13) марта 1871 года была подписана кон­венция, названная Лондонской, которая под­вела итоги переговоров. Первая статья этой конвенции отменяла все ограничения сувере­нитета России на Черном море, наложенные Парижским трактатом. Это означало восста­новление черноморского военного флота и боевых укреплений Севастополя. Конвенция определяла и режим черноморских проливов, которые объявлялись закрытыми для всех во­енных судов в мирное время. Некоторые не­существенные оговорки Лондонской конвен­ции, направленные против России, носили лишь декларативный характер.

Отмена пресловутой «нейтрализации» Чер­ного моря была крупнейшим успехом русской дипломатии. Общественное мнение России справедливо связывало это достижение с име­нем Горчакова. Семидесятилетний дипломат переживал подлинный триумф.

***После Лондонской конвенции***

Отмена большинства статей Парижского договора укрепило положение России на мировой арене. Что, конечно, не понравилось Бисмарку. «Железный канцлер» открыто провоцировал Францию. Россия стояла твердо и не намеревалась более поддерживать агрессивные амбиции Бисмарка. Война так и не разразилась. Канцлер так никогда и не простил за это Горчакова.

Тем временем обострилась ситуация на Балканах. Горчаков пытался сделать всё возможное, чтобы выйти из столь щекотливой ситуации. Результаты Берлинского конгресса оказались не очень утешительными.

После Берлинского конгресса А. М. Горча­ков, формально еще сохраняя свой пост, фактически отходит от дел. Уже в 1879 году управление МИД было поручено Н. К. Гирсу. В 1881 году был торжественно отмечен два­дцатипятилетний юбилей пребывания Горча­кова на посту министра иностранных дел, после чего ему пришлось уйти в отставку. Произошло это в марте 1882 года.

Остаток своей жизни Горчаков провел в Ницце. Вел он очень скромный образ жизни, много читал, до последних дней сохранив яс­ность ума и присущую ему бодрость духа.

Именно Горчаков оказался тем из лицеи­стов пушкинского времени, обращаясь к кото­рому поэт писал:

Невидимо склоняясь и хладея,

Мы близимся к закату своему...

Кому ж из нас под старость день лицея

Торжествовать придется одному?

А. М. Горчаков скончался 27 февраля 1883 года, не дожив трех месяцев до восьми­десяти пяти лет.

**Заключение**

Александр Михайлович Горчаков был выдающимся дворянским государст­венным деятелем России XIX века.

Имя А. М. Горчакова было одним из самых известных среди дипломатов XIX века. Без него не принималось ни одно важное ре­шение русского правительства по внешнепо­литическим вопросам. Горчаков лично состав­лял правительственные ноты и заявления, вел ответственные дипломатические переговоры, давал инструкции русским представитель­ствам за границей.

Горчаков встал во главе Министерства ино­странных дел России в тяжелый момент. Международное влияние царизма после Крым­ской войны резко упало. Перед российской дипломатией ставилась исключительно слож­ная задача: не вступая в серьезные кон­фликты, добиться отмены статей Парижского трактата, вывести Россию из состояния ди­пломатической изоляции, в которой страна очутилась после Крымской войны, восстано­вить престиж России как великой державы.

Для осуществления этих целей вряд ли можно было найти лучшего руководителя внешней политики России, чем Горчаков. Как никто другой, он умел вести сложные дипло­матические маневры, находить союзников, избегая далеко идущих союзов, оказывать дав­ление на противников, не прибегая к войне, находить и использовать противоречия в ла­гере враждебной коалиции. Горчаков прово­дил такую политику вполне сознательно, ясно представляя цель, а также средства, имев­шиеся в его распоряжении.

Не всегда имея возможность добиваться успеха путем прямого нажима, Горчаков лавировал, строил сложные дипломатические комбинации. Он искал и находил союзников в Париже — против Австрии, в Берлине против Наполеона III, в Вене — против Гер­мании, в Соединенных Штатах Америки — против Англии. Чтобы плести эту тонкую, по­стоянно готовую оборваться дипломатическую паутину, требовался немалый талант. Горча­ков обладал им в полной мере.

А. М. Горчакова как политического деятеля отличал острый ум, широкая эрудиция, неис­сякаемая энергия и трудолюбие. Он умел со­четать твердость в осуществлении намеченного плана и гибкость опытного дипломата. Гор­чаков не боялся обострений, его не сбивали с толку неожиданности, возникавшие на по­литическом горизонте. Эти качества он про­явил в своих наиболее выдающихся диплома­тических миссиях, как, например, на переговорах в Вене в 1854—1855 годах, при от­мене «нейтрализации» Черного моря, в период «военной тревоги» 1875 года.

Классовый характер деятельности Горчако­ва совершенно очевиден: глава Министерства иностранных дел ревностно отстаивал интере­сы дворянско-буржуазной России на мировой арене. Именно это в конечном счете опреде­ляло действия русского дипломата, его успехи и неудачи. Вместе с тем личные взгляды и убеждения Горчакова, особенности его дипло­матического таланта, образование, опыт и, наконец, качества его характера — все это, не­сомненно, находило отражение в конкретных событиях сложной дипломатической борьбы держав на мировой арене.

Жизнь и деятельность А. М. Горчакова не­разрывно связаны с историей внешней поли­тики России XIX века. Его примером следует пользоваться и на сей день.

**Список используемой литературы**

1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
2. Андреев А. А. Последний канцлер Российской империи Александр Михайлович Горчаков. Документальное жизнеописание. М. «Белый волк», 1999г.
3. Бушуев С. К. А.М. Горчаков из истории русской дипломатии. М., 1961.
4. Семанов С. Н. А. М. Горчаков – Русский дипломат XIX века. М., Соцэкгиз, 1962г.
5. Е. В. Тарле. Крымская война, т. II, М.-Л., 1950г.
6. История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997.

1. Е, В. Тарле, Крымская война, т. П, М.—Л., 1950, стр. 302. [↑](#footnote-ref-1)
2. Тарле Е.В. Крымская война, т. II, М.Л., 1950, стр. 352 [↑](#footnote-ref-2)
3. История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997. [↑](#footnote-ref-3)
4. Бушуев С.К. А.М. Горчаков. Из истории русской дипломатии. М., 1944. [↑](#footnote-ref-4)