**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра истории России**

КОЗЛОВСКИЙ Игорь Иванович

**Российско-французские отношения в годы правления императрицы**

**Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.)**

Дипломная работа

 Научный руководитель:

Кандидат исторических наук, доцент

Жарко С.Б.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Допущена к защите

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Заведующий кафедрой, кандидат

исторических наук, профессор О.А. Яновский

Минск, 2021

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Реферат……………………………………………………………………………………...3

Рэферат……………………………………………………………...………………………4

ABSTRACT..……………………………………………………………………………….5

Введение……………………………………………………………………………………6

Глава 1. Историография, источники. Методология и методы исследования……9

 1.1. Историография проблемы……………………………………………………...9

 1.2. Характеристика источниковой базы…….......................................................13

 1.3. Методология и методы исследования…………………………………........14

Глава 2. Взаимоотношения России и Франции в начале правления Елизаветы Петровны ………..………………………………………………………..........................16

2.1. Российско-французские отношения в первой половине XVIII в.……...16

2.2.Участие Франции в дворцовом перевороте 25 ноября 1741 г...................20

2.3.Внешнеполитические приоритеты России и Франции…………………...23

Глава 3. Восстановление дипломатических отношений. Российская и французская дипломатии в период Семилетней войны…………...........................................34

 3.1. Изменение дипломатического курса. Восстановление российско-французских отношений...…………………………………………………………34

 3.2. Россия и Франция в годы Семилетней войны……………………………..41

Заключение……………………………………………………………………..................49

Список источников и литературы……………………………………………………..51

**РЕФЕРАТ**

**Ключевые слова:** дипломатия, коалиция, посол, версальский двор, Елизавета Петровна, дворцовый переворот, перемирие, договор.

**Актуальность.** Взаимоотношения России со странами Западной Европы всегда играли очень важную роль, поэтому российско-французские отношения имели большое значение для определения роли и места России в европейской системе международных отношений. Изучение этих событий актуально всегда, так как нужно учитывать уроки истории, имея в виду положительный и отрица-тельный опыт прошлого.

Российско-французские отношения в период правления императрицы Елизаветы Петровны до конца не исследованы. До настоящего времени историки не уделяли им должного внимания. Их привлекала сама фигура императрицы, проводимая ею внутренняя политика, общие проблемы внешней политики. Что же касается российско-французских отношений, то, в основном, их рассматривали как составную часть проводимой императрицей внешней политики.

**Цель дипломной работы** – охарактеризовать дипломатические взаимоотношения России и Франции с 1741 по 1761 год, время правления императрицы Елизаветы Петровны. **Объект работы** – внешняя политика Российской империи в XVIII в, предмет – российско-французские отношения во время правления императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.). **Методологической основой дипломной работы** стали принципы объективности, историзма, системности и ценностного подхода.

**Основные положения, выносимые на защиту**. В российско-французских отношениях в период правления императрицы Елизаветы Петровны можно вы-делить два этапа: 1) первый этап охватил период с 1741–1755 гг.; 2) второй этап пришёлся на 1756–1761 гг.

В начале первого этапа наблюдалось некоторое улучшение российско-французских отношений, но после того, как Франция и Пруссия заключили во-енный союз, а Россия – договор об оборонительном союзе с Австрией, в отно-шениях России и Франции наступило охлаждение.

Второй этап характеризуется восстановлением российско-французских отношений. Это было связано с началом Семилетней войны (1756–1763 гг.)

**Структура и объем дипломной работы**. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и литера-туры. Общий объём работы 56 страниц. Из них: список использованных источ-ников и литературы – 6 (88 наименований), реферат на русском, белорусском и английском языках – 3.

**РЭФЕРАТ**

**Ключавыя словы:** дыпламатыя, кааліцыя, пасол, Версальскі двор, Лізавета Пятроўна, дварцовы пераварот, перамір'е, дагавор.

**Актуальнасць**. Узаемаадносіны Расіі з краінамі Заходняй Еўропы заўсёды адыгрывалі вялікую ролю, таму расійска-французскія адносіны мелі вялікае значэнне для вызначэння месца і ролі Расіі ў еўрапейскай сістэме міжнародных адносін. Вывучэнне гэтых падзей актуальна заўсёды, бо трэба ўлічваць ўрокі гісторыі, маючы на ўвазе станоўчы і адмоўны вопыт мінулага.

Расійска-французскія адносіны ў перыяд праўлення імператрыцы Лізаветы Пятроўны да канца не даследаваны. Да гэтага часу гісторыкі не надавалі ім належнай увагі. Іх прыцягвала сама фігура імператрыцы, якая праводзіцца ёю ўнутраная палітыка, агульныя праблемы знешняй палітыкі. Што ж тычыцца расійска-французскіх адносін, то, у асноўным, іх разглядалі як складовую частку, якая праводзіцца імператрыцай знешняй палітыкі.

**Мэта дыпломнай работы** – ахарактарызаваць дыпламатычныя ўзаемаадносіны Расіі і Францыі з 1741 па 1761 год, час праўлення імператрыцы Лізаветы Пятроўны. **Аб'ект працы** – знешняя палітыка Расійскай імперыі, прадмет – расійска-французскія адносіны падчас праўлення імператрыцы Лізаветы Пятроўны (1741–1761 гг.). **Метадалагічнай асновай дыпломнай працы** сталі прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу.

**Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону**. У расійска-французскіх адносінах у перыяд праўлення імператрыцы Лізаветы Пятроўны можна вылучыць два этапы: 1) першы этап ахапіў перыяд з 1741–1755 гг .; 2) другі этап прыйшоўся на 1756–1761 гг.

У пачатку першага этапу назіралася паляпшэнне расійска-французскіх адносін, але пасля таго, як Францыя і Прусія заключылі ваенны саюз, а Расія – дагавор аб абарончым саюзе з Аўстрыяй, у адносінах Расіі і Францыі наступіла ахаладжэнне.

Другі этап характарызуецца аднаўленнем расійска-французскіх адносін. Гэта было звязана з пачаткам Сямігадовай вайны (1756–1763 гг.)

**Структура і аб’ём дыпломнай работы.** Дыпломная праца складаецца з уводзін, трох глаў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб'ём працы 56 старонак. З іх: спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры – 6 (88 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3.

**ABSTRACT**

**Keywords:** diplomacy, сoalition, ambassador, Versailles court, Elizaveta Petrovna, palace over throw, truce, agreement.

**Relevance.** Russia's relations with its neighbors near and far abroad have al-ways played a very important role, so Russian-French relations were of great importance to determine the place and role of Russia in the European system of international relations. The study of these events is always topical, as history lessons should be taken into account, bearing in mind the positive and negative experiences of the past.

Russian-French relations during the reign of Empress Elizaveta Petrovna to be fully explored. To date historians have not paid them enough attention. They were attracted by the figure of the Empress, its internal policies, common foreign policy challenges. As for Russian-French relations, then, basically, they were considered as an integral part of the Empress's foreign policy

**The aim of the thesis** is to describe the diplomatic relations between Russia and France from 1741 to 1761 in the reign of Empress Elizaveta Petrovna. **The object** of this work is the foreign policy of the Russian Empire, the subject is – Russian-French relations during the reign of Empress Elizaveta Petrovna (1741–1761). **The methodological basis of the thesis** became the principles of objectivity, consistency historical and value approach.

**The main provision submitted for protection.** We can distinguish two stages in the Russian-French relations during the reign of Empress Elizaveta Petrovna: 1) the first phase covered the period from 1741–1755; 2) the second stage fell on 1756–1761.

At the beginning of the first stage there was a slight improvement of Russian-French relations, but after France and Prussia had concluded a military alliance and Russia signed treaty of defensive alliance with Austria, the relations between Russia and France became chiller.

The second stage is characterized by restoration of Russian-French relations. This was connected with the beginning of the Seven Years ' War (1756–1763).

**The structure and scope of the thesis.** Thesis consists of introduction, three chapters, conclusion and a list of the sources used and literature. Total work – 56 pages. Among them: the list of used sources and literature – 6 (88 titles), abstract in Russian, Belarusian and English – 3.

**ВВЕДЕНИЕ**

XVIII век оставил след в истории как время российского прорыва в Европу, эпоха становления России как поистине великой европейской державы. Время пребывания у власти императора Петра I и императрицы Екатерины II составляют яркие страницы российской истории рассматриваемого временного периода, их знаменитые победы затмевают собой действия и достижения всех остальных правителей страны XVIII в. Действительно, в годы их правления Российская империя добилась впечатляющего территориального прироста и военных достижений. Существует мнение, что по сравнению с первой четвертью и второй половиной XVIII в., его вторая четверть, 1725–1762 гг., была не столь яркой, и этот период был временем уклонения от активной реформаторской политики Петра I. Стоит отметить, что данное утверждение не совсем верно, потому что, начиная с середины XVIII в. Закладывался фундамент будущих успехов Екатерины II, и именно тогда Россия стала полноправной участницей общеевропейского политического процесса, определила своё отношение к основным военно-политическим блокам континента, добилась ряда выдающихся побед.

На протяжении всего XVIII в., несмотря на успехи России во внутренней и внешней политике, российско-французские отношения переживали сложный этап, пусть определенное сближение и произошло в годы Семилетней войны. Французский ученый-историк Рамбо так характеризует эволюцию и развитие этих отношений: «До 1654 г. Россия для нас безразлична; в 1654–1726 гг. она становится для нас стеснительной, но главным образом косвенно, поскольку она атакует наших союзников на Востоке; в 1726–1756 гг. она уже не только оппонент наших союзников, но союзник нашего основного врага (австрийских Габсбургов); в 1756–1775 гг., хотя одно мгновение, во время Семилетней войны, она имела союзный блок с нами против Пруссии, она представляется уже державой, опасной сама по себе, нарушительницей европейского равновесия, разрушительницей государств, казавшихся необходимыми для этого равновесия; наконец, в 1775– 1789 гг. Франция как будто начинает понимать, что Россия, завершив разрушение старой системы, сама могла бы стать существенным элементом новой системы и играть в европейском равновесии роль, возлагавшуюся на три её жертвы» [64, c. 98].

Когда речь идёт о XVIII в. – эпохе абсолютизма, следует учитывать бесспорно огромную роль личного фактора в истории дипломатии и международных отношений в целом. В те времена изрядное влияние на политические события и преобразования оказывали коронованные особы и их окружение – министры, фавориты и фаворитки и т.д.. В период правления Елизаветы Петровны на посту канцлера сменилось три человека. В зависимости от того, кто стоял у власти, менялись и российско-французские отношения. Первый канцлер – Чарторыйский ничего значительного в развитие российско-французских отношений привнести не успел, а вот А. П. Бестужев-Рюмин оказал огромное влияние на российско-французские отношения. Деятельность А. П. Бестужева-Рюмина не только привела к подрыву «кредита» версальского посла (де ла Шетарди) при дворе Елизаветы, но и противоречила всем внешнеполитическим планам французского правительства. «Дипломатическая революция», влияние нового фаворита, а затем и смена канцлера повлияли на двухсторонние отношения между Российской империей и Францией в период с 1741–1761 гг.

Накануне Семилетней войны (1756–1763 гг.) правительство Российской Империи и политические круги Франции предприняли демарши, имевшие целью выяснить, каковы дальнейшие перспективы российско-французских отношений. 4 сентября 1756 г. официально было объявлено о взаимном назначении послов. Россия 11 января 1757 г. примкнула к франко-австрийскому договору. Это был второй в истории союз между Россией и Францией. Хотя эти государства и стали скорее вынужденными, чем добровольными союзниками, они не только не избавились от продолжительных многолетних противоречий, но и еще больше усложнили их.

Российско-французские отношения в период правления императрицы Елизаветы Петровны до конца не исследованы, именно поэтому данная работа имеет значение. До настоящего времени историки не уделяли им должного внимания. Их более привлекала сама фигура императрицы, проводимая ею внутренняя политика, общие проблемы внешней политики. Что же касается непосредственно российско-французских отношений, то, в основном, их рассматривали только как составную часть проводимой императрицей внешней политики.

Взаимоотношения России со странами Западной Европы практически всегда играли очень важную роль в международной политике, поэтому российско-французские отношения имели большое значение для определения места и роли России в европейской системе международных отношений. Изучение этих отношений актуально всегда, так как нужно учитывать уроки истории, имея в виду положительный и отрицательный опыт прошлого.

Цель дипломной работы – охарактеризовать дипломатические взаимоотношения России и Франции в 1741–1761 гг., время правления императрицы Елизаветы Петровны, постараться собрать воедино исследования, уже осуществленные в рамках данной темы. Цель дипломной работы определила и её задачи:

- проанализировать и охарактеризовать источники и литературу по избранной теме;

- рассмотреть и проанализировать российско-французские отношения в первой половине XVIII в.;

- выделить этапы и охарактеризовать основные внешнеполитические приоритеты России и Франции;

- оценить роль «дипломатической революции» в восстановлении российско-французских отношений;

- изучить действия российской и французской дипломатии в годы Семилетней войны.

Объектом дипломного исследования является внешняя политика Российской империи в XVIII в., предметом дипломатического исследования является российско-французские отношения во время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Хронологические рамки данной работы охватывают период с 1741 г. по конец 1761 г. Начальная дата работы связана с дворцовым переворотом 25 ноября 1741 г., в результате которого на престол вступила императрица Елизавета Петровна. Заключительная дата связана со смертью императрицы, после чего императором на непродолжительный срок стал Пётр III.

Дипломная работа построена по проблемно-хронологическому принципу. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, включающего в себя 88 наименований.

**ГЛАВА 1**

**ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ.**

**МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

* 1. **Историография проблемы**

Итак, проблематика взаимоотношений России и Франции всегда привлекала внимание исследователей.

В дореволюционный период изучением российско-французских отношений второй половины XVIII в. Занимался известнейший историк Николай Михайлович Карамзин (1766–1826). В своей работе «Записка о древней и новой России» [46], он характеризовал время правления Елизаветы Петровны. Историк дал оценку елизаветинскому канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину. Н. М. Карамзин достаточно высоко оценил его интеллектуальные способности и деятельность, но резко критиковал за корыстолюбие и «пристрастность», он назвал его «душой почти всего ее царствования» [46, c. 39]. Друг Н. М. Карамзина Александр Иванович Тургенев (1784–1846) серьзно увлекался историей и археографией России. Участие в декабристском движении привело его к эмиграции и с 1825 г. до самой смерти он прожил в Европе, где собирал сведения об истории России в европейских архивах. Так, он опубликовал своё исследование на французском языке «Русский двор сто лет тому назад. 1725–1783» за границей, где оно имело большой успех, и даже было переиздано трижды. В России же полный перевод был сделан в издании труда А. И. Тургенева «Российский двор в XVIII в.» [77]. В этом же издании отдельная глава была посвящена как раз внешней политике России в 1740–1760 гг.

Период от Смутного времени (и воцарения М.Романова) до вступления на престол Павла I, который включает события русской истории, связанные в т.ч. и с правлением императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761), нашел своё отражение в цикле исторических заметок Александра Ивановича Вейдемейера (1789–1852). Исследование А. И. Вейдемейера в области российской истории вызывает интерес и поныне, так как оно основано на большом количестве важных исторических источников, таких как: биографии исторических деятелей XVIII в., детальное описание коронации Елизаветы Петровны ( + записки современников тех событий, официальные указы, периодические издания того времени, актовые источники).

В первой части книги А. И. Вейдемейера «Царствование Елизаветы Петровны» [35] представлены основные события, которые имели место в период правления Елизаветы Петровны, от момента ее восшествия на трон до рождения великого князя Павла Петровича. Значительное внимание уделено в первой части книги описанию взаимодействий в среде высшей аристократии, описанию особенностей придворной жизни, а также раскрывается участие войск Российской Империи в европейских конфликтах.

Семилетняя война (1756–1763), в которой принимала участие Российская империя, раскрывается во второй части работы А. И. Вейдемейера [36]. главы второй посвящены общему боевых действий, также некоторым значимым битвам, происходившим в период Семилетней войны. этой же работы рассматриваются дипломатические переговоры периода.

В еще более исследовании Сергея Соловьёва (1820– ) «История России древнейших времён» [, 73] эпохе Петровны (1741– гг.) уделено много внимания. . М. Соловьёв Елизаветы Петровны истории Российской оценивал как весьма достойную. При Елизавете Петровне « пришла в , деяния Елизаветы успехи Екатерины » [72, c. ]. Историк скрупулезно исследовал и внешнеполитические связи Российской империи с европейскими .Он был убеждён, «для Франции была незваная, гостья в , и проводить назад, к , выжить русский из Петербурга в Москву, заветною целью политики» [72, . 846]. Труд С.М. Соловьева, составленный из материалов проливает свет на многие «белые пятна» истории России, в по заговору -Ботта, который не освящён других авторов.

Работа Николая Ивановича (1817–1885) « история в ее главнейших » [51] хоть и по масштабности « России с времён» С. . Соловьёва, но интересно освещает некоторые исторические факты. Так, например, причину восстановления связей между и Россией объяснил такой формулировкой: « неудачных попыток России то , то там, политика начала к мысли в союз Россией, в , что этот будет полезнее Франции» [51, . 116]. Вообще . И. Костомаров , «что Франция благоприятствовала тому, было враждебно », «но иногда мысль о с этою » [51, c. ].

Из дореволюционных , посвященных российско- отношениям во половине XVIII . и в эпохе Елизаветы , стоит вспомнить и Вандаля Альберта (–1910) «Императрица и Людовик » [34]. Несколько , быть может, поэтизированную привязанность Елизаветы Франции, Вандаль , однако, метко подчеркивает тот сдвиг российской внешней политики, что определился в царствование. В вышеупомянутом труде А. Вандаль выступает во и как , и как -художник (реконструктор). Мастерски источниками, реконструирует картины жизни двух европейских дворов. XVIII в. ее «подводными камнями», и явными , полномочными, но посланниками, сомнительными, всемогущими частными , авантюристами разного и звания — это изображено интересно, и живописно.

 литературе советского периода вопросам взаимоотношений и России период правления Елизаветы Петровны не так много исследователей. , можно Константина Грюнвальда его работу «-русские союзы» []. Книга К. посвящена анализу истории между Францией Россией с начальных этапов оных до XX в. Она в свет парижском издательстве «» в 1965 . — в момент, между Парижем Москвой наметилось идущее взаимопонимание ряду насущных мировой политики. этого стал визитами видных и общественных . Имело место м значительное расширение , научно-технического культурного сотрудничества, поэтому, неудивительно, что книга встречена французской с особым .

 Казимир Валишевский, историк, писатель публицист, известного России сочинениями вопросам придворной истории в. (т.н. эпоха переворотов). В известной работе «Дочь Великого» [33] польский использовал немало материалов, подробно базовые попытки между Россией Францией и в этом дипломатии. К. был, напротив, невысокого о периоде Елизаветы Петровны о ней как личности: «У Елизаветы было знаний умений», во политике она «к созданию или иллюзии и величия » [33, c. -553].

Историк из Санкт-Петербурга Евгений Викторович в своей «Россия в XVIII в.: за наследие » [27] отдельную «Наследие Полтавы Ништадта» посвятил в том числе политике императрицы Петровны. Е. . Анисимов наоборот оценил Елизаветы в успешную, но недостаточно решительную на начальном этапе. Он охарактеризовал Елизаветы Петровны продолжение политики I. Помимо Елизаветы, положительно оценивает роль в положении России канцлера . П. Бестужева-.

После распада СССР изучение дипломатических взаимоотношений России и в годы императрицы Елизаветы Петровны привлекать пристальное различных исследователей. Так, 1995 г. в свет исследование П. . Черкасова, посвящённое -французским отношениям XVIII в., « орёл и лилии» [79]. нём автор исследовал «дипломатическую » 1755—1756 ., эпоху распада военных союзов создания новых. Черкасов отводит большую в этом Франции, и . Дипломатические отношения Россией и , прерванные в г., были , по мнению . П. Черкасова в т.ч. и тайным контактам Людовика XV Елизаветы Петровны. исследовании П. . Черкасова «Двуглавый и королевские », к сожалению, гораздо слабее глава, в которой раскрывается дипломатическая борьба Российской империи и Франции в Швеции.

Далее. Книга профессора Московского государственного института международных отношений Г. Л. Кессельбреннера [47] представляет из себя развернутую панораму дипломатической деятельности Российского государства XVI—XVIII вв. Работа сия основана на первичных архивных материалах и снабжена обширным справочным аппаратом, а также словарем, облегчающим взаимодействие с массивом устаревших слов и терминов. Богатый иллюстративный материал помогает наглядно ознакомиться с деятельностью крупнейших дипломатов того периода.

Все аспекты взаимоотношений Российской империи и других государств Европы и мира в XVIII в. рассматриваются и в отдельном томе пятитомника «История внешней политики России. Конец XV в. —1917 г.» [44], который вышел в Институте Российской истории Российской Академии Наук в 1998 г. В этом томе вторая глава посвящена внешней политике России в 1725—1761 гг. В этой главе представлены также и исследования Г. А. Некрасова, который в соавторстве с А. Н. Шапкиной выполнил параграф, посвященный внешней политике России в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Этот параграф был назван «Международные дела России в правление Елизаветы Петровны».

Г. А. Некрасов и А. Н. Шапкина также заслуженно высоко оценивают достижения внешней политики России в правление Елизаветы Петровны: «Внешняя политика елизаветинского времени…стала более последовательной и принципиальной в достижении национальных идей…это не означало, что внешнеполитическому курсу этого периода не были присущи просчеты и ошибки, но главные задачи оставались неизменными: елизаветинское правительство сумело отстоять и укрепить позиции России на Балтике, стабилизировать русско-шведские отношения, успешно противодействовать попыткам создания в Европе блока враждебных России государств, над чем так усердно трудилась французская дипломатия» [44, 108].

Полная биография императрицы Елизаветы Петровны нашла свое отражение в работе вышеупомятнутого Е. В. Анисимова «Елизавета Петровна» [23], которая была опубликована в 2005 г. (в культовой серии биографий «Жизнь замечательных людей»). Е. В. Анисимов ориентировался в своей работе на массового читателя, поэтому он основной акцент сделал на личных качествах Елизаветы Петровны, её окружения и европейских монархов, и политиков (узкоспециальные вопросы опущены).

Обратим внимание и на монографию Андрея Владимировича Дёмкина «Лейб-компания императрицы Елизаветы Петровны. 1741—1762 гг.» [43]. Императрица Елизавета Петровна не случайно инициировала создание особого подразделения личной охраны — лейб-компании - из приведших ее к власти в результате дворцового переворота 25 ноября 1741 г. гренадеров Преображенского полка и стала его командиром (капитаном). Безмятежно править страной и в своих многочисленных она могла, окружив себя , которым полностью доверяла. является первым исследованием по лейб-компании, которой в двадцатилетие служили 600 "ротных" () и свыше "заротных" (вспомогательных) . Офицеры лейб- — видные вельможи елизаветинского правления — тоже в числе страной лиц. книге рассмотрены их возвышения, их политической и обретения положения богатейших империи.

Книга военного историка Васильевича Шишова [] удачно сочетает себе как научного труда, и черты увлекательного произведения. Она увлекательным языком, широкий информативный и взвешенные спорных исторических , удобна для прочтения неподготовленным читателем.

 Большинство исследователей, том числе В. А. [41, 42], внешнюю политику Петровны, полагали, российско-французские были «традиционно » [41, c. ] из-за двух государств Польше, Турции Швеции, а периоды «оттепели» могли дать результатов.

Таким , по проблеме -французских отношений годы правления Елизаветы Петровны (—1761) написано различных достойных внимания трудов. Однако возросший последние десятилетия к этой свидетельствует, что не все этой проблемы свое освещение, целый ряд требует переосмысления.

* 1. **источниковой базы**

 базу данной дипломной составили законодательные и мемуарная . В первую это законодательные , заключенные Россией зарубежными странами, : акт вступления к Версальскому , заключенный 1 1756 г. [], акт вступления к конвенции между Австрией, и Швецией, октября 1757 . [3] и .д. Большую в написании работы сыграло « Трактатов и , заключенных Россией иностранными державами» — документов дипломатической России XVII— вв., изданная 15 томах 1874—1909. подготовлен Ф. . Мартенсом (1845—), известным русским ( происхождения) юристом, и историком. 1869 г. в Министерстве дел, с г. и смерти — член Министерства иностранных . Представлял правительство империи на международных конференциях в качестве в международных судах. «Собрание» документы о России с , с Пруссией, Англией, с . Документы, которые в «Собрании», как на подлинника, так в русском . Каждый том введение, к текстам договоров комментарии.

Второй источников составляет литература. В очередь хотелось обратить внимание донесения маркиза ла Шетарди [], посла Франции России, французскому за 1740— гг., которые рассмотреть отношения к России 1739—1742 . и степень французского правительства возведении на Елизаветы Петровны.

 « о России…» Христофора фон [9], полковника России, а генерал-майора службы — близки жанру к хронике, они собой беллетризованный сведений о государственно-политической военной истории 1727—1744 ., который лишь основан на воспоминаниях автора. подробно описал к власти , который назвал «». Автор полагал, Франция и частности де Шетарди играли ней ведущую : «Этот министр, большое участие революции в императрицы…» [9, . 137]. Ценными записки коронованных Фридриха II будущей Екатерины и вообще современников: Позье ., Сегюра, Фавье . Л. и .

* 1. **Методология и исследования**

Дипломная основывается на историзма, объективности, и ценностного , предполагающих изучение процесса во совокупности фактов источников в логической и последовательности.

Принцип положен в рассмотрения явлений их исторической и последовательности . Этот принцип подходить к « как изменяющейся развивающейся во » [71, с. ]. Принцип научной предусматривает комплексное источников и . Как справедливо В. Н. , этот принцип проводить исследование, «характеризуется всесторонним изучаемого явления, на достигнутый научных знаний учетом разных зрения на проблему, творческим с использованием совокупности наличных и в с новыми потребностями и в других науки» [71, . 27]. Принцип помогает свести многочисленные факты явления российско-французских отношений в период правления Елизаветы Петровны (1741—1761 гг.). Этот принцип означает ориентацию на «раскрытие целостности сложного объекта, выявление его разнообразных связей и сведение их в единую картину» [71, с. 28]. Ценностный поход реализовывался при написании историографического обзора и характеристике источников.

Работа над темой проводилась с опорой на общенаучные и специальные исторические методы. Были использованы хронологический, историческо-генетический («изучение исторических явлений в процессе их развития, от зарождения до гибели или современного состояния»), историко-сравнительный или компаративный («сравнение исторических объектов в пространстве и времени и определение сходства и различия между ними»), и историко-системный («углубленный анализ социально-исторических систем, раскрытие внутренних и внешних механизмов их функционирования») методы [71, с. 29]. Использованные методы позволяют выявить особенности российско-французских отношений в период правления императрицы Елизаветы Петровны, охарактеризовать источники по теме дипломной работы и историографию проблемы.

**ГЛАВА 2**

**ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ**

**В НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ**

* 1. **-французские отношения первой половине в.**

Российско- сближение в XVIII в. могло состояться, сам Пётр для него . Отчуждённость с коренилась в действительности. Людовик , втянувшийся в за «испанское », пытался получить Петра денежный , напоминая о антагонизме России Испанией, но в то уже напал дружественную французам .

Европейские державы начале XVIII . стремились получить Петра I найти противовеса , — «европейская дипломатия настоящее кораблекрушение» [, c. 142]. мечтали привлечь на свою для совместной против англичан. Пётр I : «Голландский язык нам на , немецкий — на пути, а — нигде, ибо никакого дела французами не » [64, с. ]. За отчуждённостью нараставшая враждебность. сумев спасти путём организации вмешательства в войну, Франция об руку Англией всё косвенными дипломатическими поспособствовала спасению от полного : сначала расстройством союза, затем «посредничеством» при Ништадского мира г.

Екатерина поддерживала внешнеполитический Петра I, Петербургу нужны союзники. Для чтобы укрепить позиции в , Швеции и , которые находились влиянием Франции, империя в 1725 г. вступить в с Францией. секретной инструкции Б. И. от 23 1725 г. : «…Мы никогда намерены с бы то было державой в обязательства, интересам французским против Франции могли, пока взаимно таким образом поступать . Вы можете сем намерении двор обнадёжить» [, c. 24]. из-за регента Франции между двумя оказался неосуществимым. тому же по-прежнему Турцию против , а в на подписание июле 1726 . Россией союзного с противником Австрией активизировала по созданию коалиции. В версальский двор из Петербурга посланника Кампредона, в русской без аккредитации миссии Маньяна, вплоть до отъезда из в 1733 . ограничивался составлением о том, происходит в . Отсутствие у политических полномочий по себе русское правительство необходимости вести ним какие- переговоры.

21 1731 г. Петербурге было решение также из Парижа министра А. . Головкина. В управляющего делами в Париже Миних. Он имел официального статуса, и его была , просьбы и зачастую оставляли всякого внимания.

 1730 г. смерти Петра на русский вступила племянница I герцогиня Анна Иоанновна. же правителем на 10 стал её Эрнст Иоганн , завоевавший в всеобщую ненависть. -канцлером был . И. Остерман, ориентировался на с Австрией. российско-французского выдвинула императрица Иоанновна, которая 1732 г. согласие начать с Маньяном. переговоры касались союзного договора двумя странами. из-за расхождений во ориентирах эти зашли в .

 Когда началось за польское (1733—1735 .), резко обострились между Российской и Францией. в эти , после смерти короля Августа , стал вопрос его преемнике. помощью щедрых подкупов польский избрал королем французского императора XV Станислава . Россия и требовали признать королем сына II, саксонского Августа, так они были согласны с кандидатурой. Против России в пытался протестовать в Петербурге, его протест оставлен без . В конечном , разногласия между и Францией к военному . Это разногласие победой русских и бегством Лещинского в . Август III признан в г. правящей верхушкой Польши .

Потерпев поражение Польше, версальский направил свои на разжигание между Турцией Россией. Положение тем, что Турция в время вела с Персией не была начать войну Россией. Тем менее, когда оказалась втянута в войну Австрией, русско- противостояние было . С одной , Россия обязана выполнять условия договора 1726 . с Австрией оказании ей помощи. С — этот конфликт ускорен провокационными французского посланникам Константинополе маркиза Вильева, которому столкнуть Россию вассалом султана — крымским ханом и в 1735 г. началась тяжёлая русско-турецкая война. Когда в середине 1737 г. по инициативе Порты была предпринята попытка мирного урегулирования конфликта с Россией, французы, оказав дипломатическое воздействие на турок, по существу сорвали переговоры.

«В то время как, к радости французского правительства, русское войско дралось с турецким, — отмечал П. В. Безобразов, — в Париже нашелся один человек, желавший вновь завязать сношения с русским двором. То был капитан гренадеров Лалли, эмигрант-ирландец, ото всей души ненавидевший ганноверский дом, правивший в Англии, и мечтавший о том, чтобы Франция бросила союз с Англией и искренно соединилась с Россией» [30, c. 123]. В 1737 г. Лалли-Толендаль отправился в Петербург с секретной миссией. Одержимый идеей возобновления российско-французских отношений, граф провел в России целый год.

Летом 1738 г. в отношениях России с Францией наметилось некоторое потепление. Договорённость о восстановлении дипломатических отношений и обмене представителями в ранге полномочных министров была достигнута по дипломатическим каналам в Лондоне зимой 1738 г.

Россия отправила во Францию бывшего до того времени русским министром в Лондоне князя Антиоха Кантемира, а версальский двор сначала назначил в Петербург графа Вольгренана, затем отправил маркиза де ла Шетарди. «Ла Шетарди, — писал о нем А. Вандаль, — олицетворяет собой, в преувеличенном виде, главнейшие черты светского француза XVIII в. То офицер, то дипломат и прежде всего царедворец, где бы он ни был, он везде обращал на себя внимание. К сожалению, его дипломатические приемы слишком часто проходили на салонную интригу, в чем ему не раз приходилось раскаиваться» [34, c. 97].

В Париже ходили слухи, что в России существует группа влиятельных людей, недовольных, что у власти стоят немцы. Шетарди должен был все разузнать и подготовить, если будет возможным, переворот, который поставит во главе людей более удобных Франции.

Маркиз де ла Шетарди впервые познакомился с императрицей Анной Иоанновной в январе 1740 г. Тогда же состоялось знакомство с цесаревной Елизаветой. Посол произвел очень выгодное впечатление на дочь Петра Великого, которая с удовольствием поболтала с ним по-французски, чему была обучена с детских лет, так как её мечтали выдать замуж во Францию. В это же время Шетарди познакомился с И. Г. Лестоком – медиком Елизаветы Петровны. При Петре Великом И. Г. Лесток был вызван из-за границы и через некоторое время, за развратное поведение был сослан в Казань. После возращения он снова был принят ко двору. После смерти Екатерины I чаще всего появлялся при дворе цесаревны.

В это в Европе конфликт вокруг называемого «австрийского ». В планы и Пруссии входило выступление в поддержку Австрии. Франция начала готовить , как отстранить от европейских . Было принято связать руки войной со . Шведские войска, плану Франции, бы во России дочь — Елизавету. За , завоёванный для , Швеция бы обратно часть , отнятых Петром. наотрез отказалась какие бы ни было Швеции, тем письменные, как требовал Нолькен Шетарди. На предложение цесаревна : «Лучше, я буду никогда , чем куплю такой ценой» [, c. 279]. на это посланник пытался Швецию, что без гарантий им необходимо войну России сейчас. «Россия очень привержена австрийскому дому, она будет ему окончательно, если венский будет здесь царствовать, то этого будет вред для и её » [11, c. ], — убеждал Шетарди.

 французских дипломатов Пруссией. Фридрих считал, что со Швецией свяжет руки и не ей вмешаться войну на Австрии. Правда прусский император : «Французы не возбудили завоевательные в умах шведов…у не было денег, ни солдат, ни генералов» [41, . 25].

Какие связывали во с возведением престол Елизаветы ? М. А. писал по поводу: «Во-, Елизавета, ставленница « партии», покончит засильем немцев, следовательно, с Австрии — врага . Во-вторых, исходили из , что Елизавета — старины; можно ожидать, что пойдёт к петровских преобразований. возвратится к «истинным началам», ослабит и Франции задачу на русскую . В-третьих, Франции рассчитывали, Елизавета согласится Швеции, французскому , территории, добытые в Великой войне, в на шведскую в борьбе престол» [20, . 118].

Начав действия против главнокомандующий шведских Левенгаупт, по Шетарди, издал , где называлась войны: освободить от господства и передать дочери Петра . Анна Леопольдовна отреагировала на , как и слухи о заговоре, который гренадёров благополучно с 24 25 ноября г.

Н. . Карамзин верно в «Записках древней и России», что причины способствуют : «общая ненависть общее неуважение властителю. Миних, и другие дерзнули бы дело, противное , чести и уставам государственным, бы сверженные властители пользовались и полной россиян» [46, . 28].

Посланники государств спешили свои дворы происходящих в событиях. Финч : «Этот переворот, награждениями, арестами, , ссылками и имуществ осужденных» [, c. 120].

 образом, российско- отношения в половине XVIII . были не из-за расхождений во ориентирах. В время на арене произошло событий, а : война за « наследство» (1733— гг.), русско- война (1735— гг.), война «австрийское наследство» (—1748 гг.), Россия и выступали не союзники, а враги. Франция силами пыталась Россию от дел.

* 1. **Участие в дворцовом 25 ноября .**

«Славный век Елизаветы» [23, . 73] начался ночью 1741 . В Петербурге цесаревны уже стал секретом . Цесаревна Елизавета не раз захватить власть. этом правительницу Леопольдовну и министров не предупреждали. Об свидетельствовали письма из других Анне Леопольдовне. , в марте г. министр дел Великобритании Гаррингтон через посла в Эдуарда Финча русское правительство, цесаревна Елизавета , согласно донесениям дипломатов из , вступила в с Эриком , шведским посланником Петербурге, и де ла , французским посланником Петербурге. Лорд сообщал, что составляют «большую » и намереваются переворот тогда, Швеция объявит России и на её на Карельском . Он также Анну Леопольдовну, Елизаветой уже деталях разработан антиправительственного заговора что видную в заговоре личный хирург И. Г. , выполняющий роль между цесаревной иностранными дипломатами.

 в литературе встретить мнение решающей роли де ла в перевороте ноября 1741 . [83, c. ]. Думается, здесь место явное . Конечно, Шетарди самого приезда Россию в 1739 г. в Елизавете из реальных на трон Великого. Но ему потребовалось время, чтобы прийти к выводу о шаткости позиций Брауншвейской фамилии в России и о возможности государственного переворота. К тому же некоторое время Шетарди полагал, что переворот возможен не в пользу Елизаветы, а в пользу юного герцога Голштинского Петра-Ульриха, внука Петра I. И лишь в середине августа 1741 г., после возвращения Шетарди в Петербург из добровольной загородной «ссылки», он окончательно убедился, что ставку надо делать именно на Елизавету, вокруг которой объединялись все недовольные засильем немцев в России. Во всяком случае, в шифрованном донесении в Версаль от 19 августа 1741 г. Шетарди, говоря о Елизавете, впервые со всей определённостью писал, что «эта принцесса могла бы занять трон» [17, c. 115]. Безусловно, роль Шетарди в возведении на престол Елизаветы Петровны значительна, но она сводилась — прежде всего, и главным образом — к финансированию заговора.

Информация, которая содержалась в меморандуме министра иностранных дел Великобритании Лорда Гаррингтона, была достоверной. Этот документ сразу же стал известен первому министру правительства Ивану Антоновичу — графу Остерману, а также отцу императора, принцу Антону-Ульриху. Принц Антон-Ульрих осведомил английского дипломата, что власти располагают отдельными сведениями о недипломатической деятельности французского и шведского посланников, аккредитованных при российском дворе. Он также признался, что сам заподозрил Шетарди и Нолькена в тайных замыслах против императора Ивана. Заметил он и тесную связь хирурга цесаревны И. Г. Лестока с Шетарди, а также то, что «этот посланник часто оправляется по ночам переодетый к принцессе Елизавете и что как нет никаких признаков тому, что между ними существовали любовные отношения, то должно думать, что у них пущена в дело политика» [11, с. 256]. По мнению принца Антона-Ульриха, Елизавета Петровна ведёт себя так двусмысленно, что рискует оказаться в монастыре. Но русское правительство так и не сделала выводов из этого послания. Остерман хотел лично побеседовать с хирургом цесаревны Елизаветы Петровны И. Г. Лестоком и разузнать у него о замыслах будущей императрицы. С этой целью он обратился к Финчу. Но Финч работать агентом русского правительства отказался, сказав, что «если посланников и считают за шпионов своих государей, то все-таки они не обязаны нести эти должности для других» [11, с. 256].

Меморандум министра иностранных дел Великобритании Гаррингтона подтвердился. Об этом свидетельствовали события осени 1741 г., связанные с готовящимся путчем Елизаветы Петровны. Об этом событии знали уже многие и в Петербурге, и за границей. Сбылось предсказание Гаррингтона. Швеция объявила войну России летом 1741 г. и вторглась на русскую территорию. Начало этих военных действий связано с Карельским перешейком. В октябре г. русская перешла в и получила , среди которых манифесты главнокомандующего Швеции К. . Левенгаупта к народу. В манифестах говорилось том, что сторона начала действия только благородных целей. хотели освободить народ от «», для того, он мог избрать себе государя. Под «» они понимали Антоновича, его и всю фамилию, а « государем» шведы цесаревну Елизавету . Хорошо информированный агент в , полученном из , сообщал, что полностью оформился скоро осуществиться Елизаветы Петровны.

 Анна Леопольдовна ноября 1741 . пригласила свою Елизавету для с целью её по-. Анна Леопольдовна на том, так родственникам нельзя и только доброе чувство, которое племянница к , не позволяет последовать советам и других, именно — арестовать в заговоре пытать Лестока. писал в «Записках» генерал . Г. Манштейн, « прекрасно выдержала разговор, она великую княгиню, никогда не в мыслях что-либо неё или её сына, она была религиозна, чтобы данную ей , и что эти известия правительнице врагами, сделать цесаревну …» [9, с. ].

Заговор Елизаветы состоялся 25 1741 г., после полуночи , её хирург . Г. Лесток ещё несколько верных придворных, в казармы полка. Перед событием во цесаревны Елизаветы гренадёры, сообщившие , что они с остальными полками направляются границу с . Если цесаревна эту возможность осуществления заговора, не сможет поставленной цели. Елизавета принимает проследовать к дворцу во 300 гвардейцев. , чтобы не лишнего шума, вышла из и должна идти к дворцу пешком. она не идти достаточно . Тогда гренадеры « её и , таким образом, самого двора Зимнем дворце» [, c. 115]. дворца, не сопротивления, тут присягнула новой .

Анна Леопольдовна арестована. Согласно из версий, Петровна сама в её и разбудила фразой: «Сестрица, вставать!» [9, . 240]. В с другой , цесаревна при , произведённом отрядом , отсутствовала и , менее двух назад плакавшие объятиях, так и не [5, c. ].

И так, ночь с на 25 1741 г. проведен бескровный переворот Елизаветой и её . В результате дворцового переворота свергнуты император Антонович и Анна Леопольдовна.

 арестованные были во дворец под конвоем «посажены в комнатах, каждый » [23, c. ]. Вскоре сюда Сенат и Елизавета Петровна. « рассвете все были собраны её дома, им объявили, царевна Елизавета на отцовский , и привели к присяге подданство» [24, . 125]. И чиновники присягнули. народа ликовала Зимним дворцом.

 ноября 1741 . был опубликован , в котором Петровна объявлялась законной императрицей.

 ноября 1741 . вышел новый , в котором о том, похитившая её Брауншвейская фамилия выслана в . И в же день была отправлена ревельской дороге. правительница Анна произнесла присягу императрице за и своего . Однако арестованных пропустили дальше . Наверное, Елизавета опасалась выпускать претендентов на за границу, как их могли воспользоваться международной борьбе государства. В 1742 г. семейство было в крепость , затем — в , и, наконец, Холмогоры. Анна умерла в 1746 г. Антонович в г. был в Шлиссельбург. Брауншвейской семьи в заключении строжайшим надзором всё время Елизаветы Петровны. . И. Остерман, . К. Миних другие ключевые свергнутого правительства приговорены к , заменённой бессрочной .

**2.3 приоритеты России Франции**

В дни после на престол французского посланника необычайный почёт. посол Финч : «Если первый императрице, то Шетарди» [41, . 30]. Все , что Елизавета заключит союз Францией, тем что она недовольна венским лондонским дворами.

 Елизавета решала сановников прежнего , И. Г. готовил на места новых. них оказался А. П. -Рюмин. Пользуясь императрицы, И. . Лесток уговорил его вице-. Не участвовавший елизаветинском перевороте, имевший влияния императрицу, А. . Бестужев-Рюмин наиболее подходящей и неопасной кандидатурой на пост руководителя внешнеполитического ведомства. Елизавета согласилась, но добавила: «Лесток, я боюсь, что ты связываешь для себя пук розг» [70, c. 92]. Как покажет время, она оказалась права.

Проблема русско-шведских отношений стала первой задачей, с решением которой столкнулись руководители внешней политики России. Елизавета думала урегулировать русско-шведский конфликт с помощью французского посла. Она попросила маркиза де ла Шетарди послать курьера в Стокгольм с «известием о случившейся перемене и уверить, что она твёрдо решилась свято соблюдать Ништадский договор и, на основании его, заключить мир со Швецией» [11, c. 403]. К этому времени Шетарди и сам послал письмо шведскому главнокомандующему генералу Левенгаупту с советом остановить движение войск и дал обещание быстро прекратить военные действия. Шетарди действовал без ведома французского правительства. Прусский король Фридрих II, не зная этого, был крайне изумлён поведением Версаля. «Я не понимаю, — писал он Мардефельду, — с какой стати Франция так усердно хлопочет о прекращении войны, тогда как ей вовсе не выгодно тушить пламя, вздутое ею самою с таким трудом, а напротив, выгодно занимать русских шведами и препятствовать тем и другим вмешиваться в европейские дела» [17, c. 156]. Версаль, узнав об инициативе Шетарди, осудил действия посла и напомнил, что цель его миссии не укреплять позиции России, а напротив, ослаблять их. Шетарди напомнил, что он должен в первую очередь заботиться о Франции, заинтересованной в продолжение военных действий.

Объявленное после переворота до 1 марта перемирие, не спешило стать миром — шведы продолжали добиваться возвращения Восточной Прибалтики. В конце января 1742 г. в Петербурге на Конференции высших сановников государства было принято решение продолжать войну. При этом рассчитывали, что военные действия должны будут побудить Швецию начать переговоры с Россией. Февральская компания принесла успехи русской армии. Версальский двор был неприятно удивлён: «Ваши письма — писали они Шетарди, — были наполнены известиями о слабости русского правительства…каким образом могло случиться, что в 24 часа изменилось все и русские сделались столь страшными, что шведы могут найти в себе спасение только в доброте царицы, которая может их уничтожить?» [11, c. 449] Маркиз пытался оправдаться: «Силы удвоились от переворота; вместо истощенных финансов, царица нашла в огромных богатствах фаворитки Менгден и ещё найдёт в конфискации имуществ арестованных лиц, чем продолжать стойко войну, не обременяя народа ни одной податью» [10, c. 187]. «Самый интриганский двор в мире» [15, c. 384], как назвал его Мардефельд, вел двусмысленную игру: с одной стороны, французский посол разыгрывал честного посредника в русско-шведских делах, с другой стороны, поддерживал в их претензиях к . В донесении 3 апреля г. Шетарди вынужден признать, его миссия неудачу: «Шведы русские одинаково твёрдыми: одни — своих претензиях уступки, другие — отказе им» [, с. 596].

 министрам скоро ясны намерения . Мало того, Франция поддерживала претензии Швеции, начала в переговоры, с убедить турок по отношению России угрожающее , которое поддержало требование шведов. посол в , маркиз Кастеллан, и попытался оборонительную конвенцию, в 1740 . между Швецией Турцией, в союз против . Не добившись поддержки, они Порту дать в представлении субсидии в  000 пиастров.

 это время Швеции резко внутриполитическое положение. этих условиях правительство решило начать переговоры заключении мира. ударом для двора стал России от Франции в переговорах. Императрица, своих министров, знать Шетарди, Россия, вполне цену со короля, предпочитает со Швецией посредников [34, . 158]. Переговоры дали результата, военные действия до 1743 .

Положение Шетарди, иностранного дипломата подорвано. Ещё любимец Елизаветы, французский посол «не в ». Шетарди стал отозвать его России. Английский Вейч писал: « была без , и, относясь ее милости и осторожно, мог бы себе в стране положение . Он только , что ссориться русскими министрами погубил себя, с презрением русском народе» [, с. 325]. . П. Бестужев- уже начал о союзе Австрией, а , преемник де Шетарди, не этому воспрепятствовать. не спешил свои позиции, версальский двор потерял надежду свои дела России.

Ещё Франции, Шетарди грандиозный план новой системы . Франция и , связанные оборонительным наступательным союзом, бы вокруг Швецию, Польшу Турцию. Дю-, старший чиновник департаменте иностранных , верно отметил: « союзного договора Францией, Россией, и Портой шутки: выдать республику замуж Турецкого султана» [, с. 236]. дю-Тейль , что единственная Франции в ситуации — не сближения России её врагами попытаться создать Франции, России, и Пруссии Австрии. Шетарди в Россию 1743 г., не мечтал о чём , как свергнуть . П. Бестужева. «, кто руководит России иностранными , — смертельный враг » [11, с. ]. Вместе с Пруссии он широкомасштабными интригами вице-канцлера. , приехав, не своих доверительных и, оставаясь иностранным гостем русском дворе, заметно облегчило задачу собрать в обратный .

16 июня г. в Швеция подписала договор. Это безусловный успех дипломатии: кроме выгод Россия в обмен уход русских из большей Финляндии, шведский избрал Адольфа- — дядю великого Петра Федоровича — бездетного шведского Фредрика I. усиливало «русскую » в недружественном королевстве. Другим Абоского мирного стало некоторое российско-французских , чему по- способствовали начавшееся 1743 г. по делу заговоре против её недоброжелателей и причастности нему австрийского маркиза де .

Именно по И. Г. , который выполнял французского и посланников, было дело, названное последствии историками « Лопухиных-Ботта». заговора было: -первых, любыми свергнуть неугодного А. И. -Рюмина (жена брата Михаила была замешена деле Лопухиных), во-вторых, разрыва российско- отношений. С целью к и был «» бывший австрийский де Ботта. 1742—1745 . день за приходили донесения и прусских при русском , в которых тема о и средствах А. П. -Рюмина.

21 1743 г. Петербургу разнесся , что открыт -то важный . Через четыре были арестованы Иван Лопухин, к его Наталье Лопухиной приставлен караул. тот же были допрошены . По свидетельству Бергера Иван Лопухин жаловался на государыню, незаконно заняла , так как незаконнорожденная, и на то, «будет через месяцев перемена» [, с. 241]. словам другого Фалкенберга Лопухин готовящемся перевороте, на помощь «Нынешние управители все негодные, так как были Остерман Левольд, только . Г. Лесток – каналья. Императору будет король помогать, а , надеюсь, за не примутся» [, c. 230]. вопрос Фалкенберга, ли это , отвечал: «Скоро » [73, с. ].

Дело привлекало внимание самой , которая ежедневно записи допросов подписывала все и новые об аресте людей, причастных, по мнению следователей, к заговору против императрицы. К делу были привлечены: вице-ротмистр конной гвардии Лилиенфельд, адъютант Степан Колычов и жена вамергера Лилиенфельда Софья Васильевна, камергер князь Сергей Васильевич Гагарин, князь Иван Путятин, подпоручик Нил Акинфов, дворянин Николай Ржевский.

Следователи целенаправленно подбирали материал, позволявший говорить о разветвленном заговоре. Угроза применения пыток и сами пытки значительно облегчали эту работу. Особенно испугался Иван Лопухин, который донес на многих заведомо невинных людей и даже оговорил свою мать — Н. Лопухину. На допросе он сказал: «В Москве приезжал к матери моей маркиз Ботта… он до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне. Ботта говорил, что и прусский король будет ей помогать… Те же слова пересказывала моя мать графине Анне Гавриловне Бестужевой, когда та была у нее с дочерью Настасьею. Я слыхал от отца и матери, как они против прежнего обижены» [73, с. 247].

Допросили и саму Наталью Федоровну Лопухину. Она подтвердила, что маркиз Ботта приезжал к ним в дом и говорил, что хочет помочь принцессе Анне, она же на это только ответила «чтоб они не заваривали каши и в России беспокойств не делали и старался бы он об одном, чтоб принцессу с сыном освободили и отпустили к деверю ее» [73, с. 249].

Допросили графиню Анну Гавриловну Бестужеву, жену Михаила Петровича (вдову Ягужинскую, урожденную графиню Головкину). Та только сказала: «Говаривала я не тайно: дай Бог, когда бы их (Брауншвейскую фамилию) в отечество отпустили!» [73, с. 238] Дочь Анны Гавриловны Бестужевой, Настасья Ягужинская, подтвердила показание Лопухиной. После окончания допросов Ивана Лопухина, его мать и Бестужева посадили в крепость. Настасью Ягужинскую оставили в доме под караулом.

Знать не принимала саму императрицу, её нравы и окружение. Так, мелкопоместные Лопухины с негодованием и презрением отзывались о Елизавете Петровне, которая была дочерью простой ливонской крестьянки. Они подчеркивали незаконнорожденность императрицы, Гневно осуждали её поведение. Настоящей причиной этого недовольства императрицей Елизаветой было то, что Лопухины и их ближайшее окружение после переворота 25 ноября 1741 г. были оттеснены от власти и лишены тех привилегий, которыми обладали новые люди, поддерживающие Елизавету. Поэтому в гостиной Лопухиных с сожалением вспоминали Анну Леопольдовну, которая «была к ним милостива» [72, c. 246].

Елизавета Петровна никогда не питала особых иллюзий относительно любви и преданности знати. Однако одно обстоятельство вызвало у неё интерес. Бергер донес, что И. С. Лопухин якобы говорил: Елизавета «Ивана Антоновича и Анну Леопольдовну всем семейством Риге под держит, а не знает, рижский караул к принцу к принцессе и с -кампанией потягается. , не сладить тремястами канальями? караул и был, да дело» [27, . 140]. Расследование версии подтвердило лишь одного : Лопухины через знакомых поддерживали с одним офицеров, находившихся Риге. И изъятые письма не содержали преступления, сам переписки вызывал подозрения властей, , по их , свидетельствовал, что Елизаветой круги вступили в с семьёй царя. Эти окрепли, когда расследовании прозвучало цесарского посланника де Ботта-, незадолго до переведенного из в Берлин.

 Лопухиных интересно , что оно ту концепцию , которая сложилась сознании следователей самой Елизаветы. треугольник: внутренние (Лопухины), Брауншвейское , поддерживающее с связи, и, , иностранные покровители — и, возможно, II. Для чтобы уточнить звено, в для разведки тайно послан « человек». Результаты поездки неизвестны.

 французских и дипломатов убедительно , что Лесток по их и что Версале и от процесса коренного сдвига русской политике. II писал : «Случай мне слишком хорошим, вы должны все старания, подорвать по императрицы кредит австрийской, английской саксонской. Нужно железо, пока горячо, нужно императрице, что всеми европейскими она может рассчитывать только мою искреннюю » [27, с. ]. Фридрих полагал, внешнеполитическим итогом дела будут России с и гарантия Елизаветой всех Пруссии. «Я , — писал он , — секретное приказание конторе Шплитгербера Петербурге открыть кредит до  000 экю, вы можете для подкупов; эта сумма бы недостаточной, получите ещё же. Это любви: нужно, Россия была теперь, или это мне удастся никогда» [, с. 141].

 в Сенате собрание (в были и лица: Троицкий Кирилл, суздальский Симон, псковский Стефан) 19 вынесло приговор, императрица изменила образом: «троих и Анну высечь кнутом, урезав языки, в ссылку» [, с. 141]. участники заговора сосланы, а конфисковано.

Заговор и европейский . К тому маркиз де уже не при русском и был в Берлине. угодить Елизавете, король выслал Берлина де , и стремился до сведения , что повсюду неё интригуют , австрийцы и . В сентябре изложил австрийскому Улефельду недовольство связи с де Ботта заговору. Однако двор потребовал доказательство вины подчиненного. Всем королевы при дворах был циркуляр, в оправдывали Ботту обвиняли русский , который «вопреки выставил его в манифесте преступлении о » [73, с. -284]. Это ещё большее в Петербурге. императрица через время, не ухудшать отношений Елизаветой, заключила де Ботта крепость, разрешила его по , присланным из , и просила назначить маркизу . В 1744 . нового австрийского Розенберга известили, Елизавета «все дело предает ».

Так был заговор? По мнению, заговора — которого было Елизавету и Ивана Антоновича — было, но , с целью А. П. и ухудшить -австрийские отношения — . Что дело лишь для , чтобы свергнуть -Рюмина, отмечала Екатерина II. « это сущий . Ботта не заговора, но часто посещал госпож Лопухиной Ягужинской, где стеснялись в об Елисавете, эти отзывы ей донесены. всём этом , за исключением отзывов, не и следа . Но то , что имелось виду открыть , дабы погубить канцлера графа . П. Бестужева» [, с. 283]. « с какой ни разбирать дело, надлежит , что не явного заговора» [, с. 187].

-французская партия итоге ничего добилась. Императрица убеждена в и верной обоих братьев. поддерживали и , и Воронцов, самый видный архиереев, новгородский Амвросий Юшкевич. удалось И. . Лестоку переместить на другие влиятельные должности. разрыва российско- отношений также произошло, а охлаждением Франция, станет ясно , не сумела в полной .

После возвращения в Россию дела шли важно. Русские игнорировали как Шетарди, так он не представителем Франции, и д’Аллиона, что в нотах не императорский титул. вскоре был , а Версаль настаивать на официальном оформлении Шетарди при дворе, чтобы начать переговоры о союзе. По дороге в Петербург, Шетарди готовился к войне только с одним могущественным врагом — Бестужевым, а по приезду встретился ещё с одним — новым послом Англии — лордом Тироули. Англия готовилась к войне с Францией. Помимо указаний вынудить Россию двинуть к границе Лифляндии 12 тысячный корпус и ослабить влияние Пруссии, в инструкциях англичанина содержалась статья 6, которая имела ввиду «побудить Петербургский двор выслать маркиза Шетарди из России» [33, с. 159]. Выполнить 6 статью инструкции у английского посланника были все шансы: во-первых, к нему был дружественно расположен всесильный А. П. Бестужев-Рюмин, во-вторых, он смог затмить при дворе элегантного француза.

Шетарди всё тянул с выполнением указаний Версаля. Амело был больше не у дел. Во главе иностранной политики Франции стали: граф д’Аржансон, герцог Ноайль и дю-Тейль. Из донесений Шетарди, который постоянно жаловался на своё положение, становилось ясно, что французская дипломатия вскоре окажется в бедственном положении.

По указанию вице-канцлера переписка Шетарди с версальским двором перехватывалась, дешифрировалась. С пометками Бестужева, её представляли Елизавете. Помимо весьма откровенных высказываний о целях и задачах политики Франции по отношению к России, императрица нашла в письмах нелестные отзывы и комментарии о придворных нравах и быте Петербурга, а главное — о себе самой. А. П. Бестужев-Рюмин в который раз напомнил Елизавете, что Шетарди «ничто», он не имеет звание посла. Императрица не решалась выслать маркиза, так как боялась поссориться ещё и с Францией, в то время, когда под угрозой стояли дипломатические отношения с Австрией. Иметь два обиженных двора в Европе ей не хотелось. Но тут явился великолепный Тироули, уверявший Елизавету в крепкой дружбе и поддержке со стороны Англии.

Решить судьбу Шетарди императрица позволила А. П. Бестужеву-Рюмину. Через шесть дней 6 июня 1744 г. с громким скандалом Шетарди был выслан из Петербурга. В Париж с курьером был направлен императорский рескрипт к российскому поверенному в делах при версальском дворе А. Л. Гроссу. Ему поручалось довести до сведения Людовика XV все обстоятельства поведения де ла Шетарди, организовавшего в Петербурге антиправительственный заговор.

Разоблачение Шетарди привело к началу падения влияния «французской партии» и ещё больше укрепило положение А. П. Бестужева-Рюмина, который в июле 1744 г. был назначен канцлером. Следом за Шетарди Бестужеву удалось убрать из России Брюммера, который поддерживал прусские симпатии в «молодом дворе» наследника престола Петра Федоровича. После свадьбы великого князя была выслана за границу княгиня Иоганна-Елизавета.

В 1744 г. иностранными делами перешло к . Было принято послать в нового посла Сен-Северена, резидента в . Но он и не до Петербурга. Петербург поспешил шевалье д’Аллион, было поручено положение. Людовик даже согласился официальное признание Елизаветой Петровной титула. «Высочайшей, , державнейшей и Государыне, нашей сестре и приятельнице, Елизавете , императрице и Всероссийской…» — так теперь французский к Елизавете [, c. 150]. было поручили попытку склонить к союзу Швецией и , к которому присоединиться и .

Аудиенцию у д’Аллион получил в конце 1745 г., был встречен , но холодно. Бестужевым и найти общий д’Аллиону не . «Я только им деньги, англичане дают», — д’Аллион [7, . 15]. В долгое время без реальной относительно дел были уверены, переговоры о уже начались. январе 1746 . д’Аржансон, собирался в Петербург посла, чтобы промахи д’Аллиона, передумал после с русским Гроссам. Последний, усиления Франции России, поспешил д’Аржансона, что необходимости в посла.

В время как Петербурге начинают угрозу со прусского короля и Пруссия военный союз. стало серьёзным для нормализации -французских отношений. шагом русской стал российско- договор о оборонительного союза, был подписан мая 1746 . Некоторое время оставался в . Версаль узнал нем самым , так как был исключен числа представителей держав, которым об этом августе 1746 . Возобновление русско- союза, французско- договор и Российской империи войне за « наследство» вызвали охлаждение в между Россией Францией.

А. . Бестужев-Рюмин на пике могущества. Вице- Воронцов, сторонник , был отправлен границу. Кредит . Г. Лестока все ниже ниже: его к 1746 . было почти уничтожено. Об писал своим Фридрих Великий. влиять на императрицы, кроме , А. П. -Рюмин использовал доклады. Подкреплённые , из подлинных своих врагов, очень обдуманной , они производили впечатление на .

Елизавета не признавалась в и врагам друзьям канцлера. . П. Бестужев раз докладывал, И. Г. получает деньги Франции, на Елизавета Петровна : «Вольно французам деньги по-; Лестока я не слушаю, и говорить слишком много позволяю» [51, . 173]. А. . Бестужев-Рюмин поддерживал в страх за жизнь и . Но только И. Г. скомпрометировал себя с прусским «императрица приказала за Лестоком». И. Г. был арестован, в Петропавловскую .

Перед арестом . Г. Лесток переправить свои за границу при обыске него ничего обнаружили. «Процесс вели с пополам, и его не обвинить ни каком преступлении, едва ли -нибудь его » [9, с. ]. Во время А. П. предъявил И. . Лестоку обвинение приверженности к в 1743— гг. И. . Лестока сначала в Углич, в 1753 ., в виде , перевели в -Великий.

В 1747 г. иностранных дел перешло к Пюизье. Д’Аллион был сдать французскому консулу -Соверу. Однако дипломат ничего смог изменить в 1748 . покинул Россию. отношения между империей и прервались.

Разрыв Францией в 1748 г. был инициативой А. П. , ни тем Елизаветы Петровны. , после отъезда французского представителя полгода ждали, Версаль пришлет Петербург кого-. Но ответного не последовало. Россия отозвала своих дипломатов Версаля. Французы тоже не на полный отношений с империей. Французский маркиз Пюизьё вел официальную с бывшим России во Гроссом, когда уже был Берлине, и укорял его поспешный отъезд Петербурга [25, . 15].

После поверенного в А.Л. в декабре г. у не было в Париже. Петровна и XV обменивались посланиями, информируя друга о или печальных в императорском королевском семействах, не имели политических последствий.

Таким образом, в первое десятилетие правления императрицы Елизаветы Петровны во взаимоотношениях России и Франции прослеживалось некоторое улучшение, особенно после того как Российская империя подписала со Швецией мирный договор 16 июня 1743 г., ведь Швеция была союзницей Франции.

Но улучшение российско-французских отношений продлилось недолго. После того, как Франция подписала военный союз с Пруссией, а Россия — оборонительный союз с Австрией, в российско-французских отношениях наступила длительная пауза, продолжавшаяся до 1756 г.

Россия, направляемая властной рукой канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, шла по пути тесного взаимодействия в европейской политике с Австрией и Англией. Франция же тщетно пыталась восстановить былое влияние в Швеции, Польше и Турции, действуя тем самым в ущерб русским интересам.

**ГЛАВА 3**

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. РОССИЙСКАЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ ДИПЛОМАТИИ В ПЕРИОД СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ**

 **3.1 Изменение дипломатического курса. Восстановление российско-французских отношений**

« не управляла , и формой управления при был произвол фаворитов» [10, . 314]. На взгляд, мнение преувеличено, но лишено правды. ещё отметить, помимо влияния существовали ещё канцлеры, которые занимаемой должности, возможность выстраивать внешней политики империи согласно представлениям и . Во время Елизаветы Петровны политикой управляли государственных канцлера: Алексей Михайлович , граф Алексей Бестужев-Рюмин граф Михаил Воронцов.

Фактический внешней политики с 1744 . А. П. -Рюмин, несмотря то, что славился своей , в середине в. не надвигающихся перемен, в Европе, и при . Канцлер недооценил спада напряженности Европе в 40-х — половине 50- гг. XVIII . Как отметил Дегоев и в этом ним соглашусь, слишком верил непримиримость международных и рассматривал как постоянную . Фанатично преданный внешнеполитической концепции, он называл « Петра I», пытался всеми сохранить мир Англией и . Важнейшим союзником Австрию, а России видел , Швецию и . В отношении Пруссии и королю в сферах Петербурга полное единодушие, этого нельзя сказать про . С 1751 . при дворе все большее начинает приобретать фаворит императрицы Шувалов. На только что канцлером французской в лице , Шетарди и появилась новая лице Воронцова братьев Шуваловых. ним примкнул кружок сановников. русских любителей французского (а отличались Шуваловы Воронцов) также и канцлер любили «ирода», называла Фридриха Елизавета Петровна, рада была с Францией, чему склоняла императрицу.

Российско- сближение готовилось тайне. Первые -французские контакты в первую от А. . Бестужева-Рюмина, антифранцузская позиция столь яростной, он не приезжать в ни одному . В 1752 . во Францию агент Мишель — коммерсант, с от города , французского резидента Гамбурге. Мишель , что в готовы возобновить отношения с . В это время вернувшийся Елизаветы граф , уверял Воронцова том же. спустя Мишель свою попытку, даже с иностранных дел Сен-Контеста. партия в очередь тоже посредников между и Парижем. пригласил в графа Жизора, путешествовал по , но тот получил разрешения поездку. Потом принято посредничество барона Летрема. эти попытки неудачу. Историкам не удалось все обстоятельства, с деятельностью рода посредников нормализации российско- отношений накануне войны. По того, что материала по вопросу практически , однозначную оценку деятельности дать .

Существуют разные относительно того, именно был сближения. По мнению, это было обоюдным скорее вынужденным, добровольным, ввиду внешнеполитической обстановки.

 Сен-Контеста на посту , Франции грозила с Англией. английский посол поддержке А. . Бестужева, добивался договора о , по которому уже достигнута договорённость. «Верный» Франции Фридрих поглядывал в Лондона. Англо- переговоры привели заключению оборонительного — Уайтхоллской конвенции ( января 1756 .). Пруссию обязывалась трогать Ганновер, Англию — прекратить русских войск. не поручился сохранность южных , чтобы не отношения с XV. Однако король в 1756 г. союз с . Началось форсированное с Австрией. завершились в 1756 г. Версальского оборонительного между Францией Австрией (Париж Вена обещали другу военную в случае третьей стороны). события вошли историю под «дипломатическая революция». настояла на России к -австрийскому союзу. сильно не : это упрочило положение Франции осложнило бы -английские отношения. для этого было восстановить дипломатические отношения Петербургом. Как отмечалось выше, для этого задолго до Уайтхоллского и Версальского договоров. Перед тем как продолжить хотелось бы отметить, что французская внешняя политика подчинялась двум различным министерствам. Одним заведовал ряд официальных представителей, другим, «тайной дипломатией», созданной королём, чтобы противостоять первой, заведовал принц Конти. «Секретная дипломатия» Людовика XV появилась вскоре после смерти первого министра, кардинала Флери в 1743 г. У Людовика XV, безусловно, был свой взгляд на внешнеполитический курс Франции, но особого влияния король не оказывал до того, как Россия не вступила в войну за «австрийское наследство». После этого Людовик XV загорелся мыслью любыми способами восстановить «восточный барьер», пытался поддержать в Польше, Турции и Швеции антирусские настроения. Именно Людовик XV выступил против присоединения России в Аахенскому мирному договору. Если мнение министра по тому или иному вопросу не совпадало с королевским, Людовик XV или менял его, или действовал параллельно, что часто мешало общему курсу внешней дипломатии. Только после того, как руководитель тайной дипломатии принц Конти возмечтал польский престол стремления официальной и тайной дипломатии совпали. Конти понимал, что без одобрения России в Польше он ничего не получит, официальная же дипломатия Франции всегда полагала, что разрыв с Россией осложняет положение Франции, особенно ввиду приближающейся войны с Англией.

В 1755 г. тайная дипломатия оправила с секретной миссией кавалера Дугласа. Перед ним была поставлена разведывательная задача. Он должен был Он должен был под видом простого путешественника собрать сведения относительно отправления, на помощь Англии, русской вспомогательной армии, состояния русской армии, торговли, промышленности и финансов Российской империи, влияние канцлера, графа Воронцова и фаворитов императрицы. Он должен был выяснить, что думают в Санкт-Петербурге в верности покоренных Россией народов, о чувствах императрицы Елизаветы Петровны в отношении Франции. Всё это так интересовало «секрет короля» (иногда так называют тайную дипломатическую службу Людовика XV), что для пересылки этой информации была придумана «меховая азбука». Так и сообщал французский агент невеселые новости в Париж: «На чёрно-бурую лисицу (Уильямса) был чрезвычайно большой спрос; соболь (А. П. Бестужев) был по-прежнему в моде, а рысь (Австрия), хоть и употребляемая исключительно для дорожных шуб, стояла все-таки в цене» [33, с. 219]. (К приезду Дугласа Россия уже дала обязательства предоставить в распоряжение Англии 70 тыс. человек (договор 19 сентября 1755 г.). В то время , иностранец мог быть предоставлен ко двору только в качестве посла своего государства, поэтому Дуглас обратился к английскому посланнику и просил его получить для него аудиенцию у императрицы. Но Уильямс наотрез ему отказал. Не добившись аудиенции у императрицы английского посланника, обратился за к французскому в Санкт- Мишелю из , который был известен в петербургскому обществу в особенности дам, благодаря торговле галантерейными . Мишель часто за товарами Францию и, , сообщал французскому более или достоверные известия положении дел Петербургском дворе. посредство Мишеля удалось встретиться Воронцовым. Граф не рисковал его императрице, он доложил о прибытии тайного агента короля. Императрицы Воронцову сказать , что она примириться с королем, если это примирение полное и к союзу Россией и . Дуглас признал не продолжать пребывания в -Петербурге и , через 16 , он уехал 29 декабря г. вернулся в Париж.

 1755 г. в Россию кавалер Валькруассан ( de Valcroissant). А. П. -Рюмин узнал нем французского , приказал его и заключить Шлиссельбургскую крепость. сторонника сближения Францией, граф и Иван , еще не своевременным открыто на стороне французского эмиссара. высказали своё , что Валькруассан, допросе в Канцелярии, отвечал понятно и многом удалялся истины. Валькруассан , что его состояла только том, чтобы , кто больше к французской . Но ни М. И. , ни И. не считали верить Валькруассану, говорили: «Сей прямой и безопасный шпион, что он подозрительную корреспонденцию ложными именами и в приморских городах себе корреспондентов: ради отнюдь отсюда выпустить » [61, с. ]

В феврале г. в был задержан . Миссия его, примерна та , что и Дугласа, поэтому мнение, что агенты были разными министерствами. повезло меньше, Дугласу. Освободили только в г. по французской стороны.

 курс А. . Бестужева уже соответствовал сложившейся обстановке в . Влиятельные лица, к Елизавете все настойчивее сменить курс отстранить А. . Бестужева. Чтобы -то уменьшить за промахи внешней политике, . П. Бестужев на учреждении собрания для вопросов политики войны. Участвуя совете, он контролировать действия врагов и нежелательные решения. был создан. него вошли: князь Пётр , граф Алексей -Рюмин, его граф Михаил, -прокурор князь , сенатор Бутурлин, -канцлер М. . Воронцов, сенатор Михайла Голицын, Степан Апраксин братья графы , Александр и . По желанию , которая также на первой (14 марта г.), совет был собираться раза в . Тогда же принято два свидетельствовавших о российской внешней : во-первых, конвенцию о субсидий с , во-вторых, решение искать для восстановления с Францией.

 марта 1756 . состоялось очередное Конференции, принявшей программу действий внешнеполитических делах. императрица постановила: более тесного с Австрией, до совместного на Пруссию; нейтрализовать Францию, дав ей оказать военную Фридриху; искать и пути сближению с ; обеспечить содействие в свободном через её русских войск германские земли; нейтралитетом со Швеции и в предстоящей с Пруссией; ослабления Пруссии, Австрии Силезию укрепить российско- союз против ; предать Польше Пруссию и обмен на и некоторое русско-польской в пользу . (Интересен тот , что на против сближения Францией, как А. П. , был великий Пётр Федорович долго отказывался протокол о в Россию посла).

Дуглас в Россию апреле 1756 ., как раз то время, Пруссия и заключили Вестминстерскую . В полученной инструкции прямо , что, «русский — принципиальный враг короля и его врагов, бесполезно при положении вещей о возобновлении , существовавшей между государствами» [79, . 193]. В не забыли унизительном выдворении представителя из в 1744 . и разрыв отношений возлагали на русскую . В связи этим Дугласу довести до графа Воронцова, первый шаг восстановлению отношений сделать императрица. этот раз имел при письмо Рулье, секретаря заведовавшего делами, указывавшее его полномочия.

 июня 1756 . на Конференции принято принципиальное о восстановлении отношений с . Елизавета настаивала на одновременном назначении министров. 29 июня 1756 г. шевалье Дуглас вручил графу Воронцову письма, где подтверждались его официальные полномочия.

В Париж от России отправился надворный советник Федор Дмитриевич Бехтеев, которому следовала внушить французскому министерству, что Россия готова пожертвовать английскими предложениями, если Франция встанет на сторону России. Задача стояла не из лёгких, так как Версаль не хотел пожертвовать турецкими интересами ради России и продолжал препятствовать делам России в Польше. Петербург накануне войны старался получить разрешение в Варшаве на проход русских войск по территории Польши, чему всеми способами мешала Франция. Веймарн доносил из Варшавы: «Франции преданная партия рассуждает, что проходом русских войск подается предлог и прусским войскам войти в Польшу, и потому лучше было бы, если б русские войска, идущие на помощь Австрии к королю Польскому, вошли прямо в Пруссию. Эти рассуждения происходят вследствие беспрестанных внушений французского министра Дюрана и прусского секретаря посольства Беноа» [28, с. 138]. Только с приходом в министерство аббата Берни в июне 1757 г. наметились первые признаки взаимопонимания, Берни посылал распоряжения графу де Брольи прекратить антирусские действия в Польше, но они сводились на нет личными распоряжениями короля передаваемыми через Терсье. «Неосторожность и склонность к крайностям, — отмечал П. П. Черкасов, — вообще отличали секретную Дипломатию Людовика XV от более гибкой и сдержанной официальной дипломатии Франции» [83, c. 15].

 Ф. Д. Бехтеев сумел договориться с государственным секретарём Рулье о том, что 4 сентября 1756 г. состоится объявление послов при обоих дворах, а к своим обязанностям приступят одновременно в январе 1757 г. Ещё в начале августа 1756 г. государственный секретарь Рулье в личной беседе сообщил Ф. Д. Бехтееву, что на посольскую должность выбран маркиз Лопиталь. Ф.Д. Бехтеев писал в Петербург: «Маркиз Лопиталь — сам человек простой и добрый, не очень в знати. Великих затей делать не будет» [80, с. 211]. В это же время 23 августа 1756 г. конференц-секретарь Д. В. Волков официально уведомил французского поверенного в делах о назначении российским послом к версальскому двору обер-гофмаршала графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина. Как было решено, в начале сентября 1756 г. в Петербурге и Версале объявили о восстановлении дипломатических отношений между двумя дворами и предстоящем в скором времени обмене послами. Начались переговоры о союзе.

Австрия дорожила союзником и поддерживала требования . В частности, посланник Эстергази в Петербурге касаться Польши не вносить договор об союзе между и Францией об обязательстве помогать России турок. В русские представители исключения из пункта, обязывающего помогать Франции борьбе против . 15 декабря г. Елизавета утвердила акт России к договору. Версальский согласился пожертвовать , но совершенно намеривался уступать отношении Турции. , ссылаясь инструкцию , не соглашался декларацию, включавшую о Турции.

 декабря 1756 . шевалье Дуглас граф Эстергази имени своих подписались под о присоединении к Версальскому [1, c. ] на следующих : императрица не помощи от в случае со стороны или Персии, французский король требует помощи в случае на него Европе со Англии. Австрийский граф Эстергази на то, сам французский получил найти , чтобы вознаградить за исключение из договора, Дуглас подписал « декларацию». В указывалось, что обязывалась помогать против Англии, последняя нападёт Францию в , а Франция предоставить своей России денежную в войне Турции.

Получив документы договора, Версале пришли крайнее негодование -за «секретнейшей ». Людовик XV февраля 1757 . потребовал от немедленно дезавуировать поверенного в и добиться секретного акта. не утихал, король сам взял на роль в этого вопроса. марта 1757 . Елизавета Петровна собственноручное письмо «доброго брата ». Приветствуя присоединение к франко- оборонительному союзу XV отказывался «секретную декларацию», его обязательства Турцией. Одновременно дезавуировал шевалье , поставившего его положение. 14 , т.е. пять дней получения письма Людовика XV, Петровна отправила ответное личное . Акт о России к оборонительному союзу ратифицирован Елизаветой без «секретнейшей », как того хотел Людовик . 19 апреля г. в произошёл обмен грамотами.

Новый посол Лопиталь ко двору середине июня г. Как подметил Валишевский теперь было : один — Елизаветы, — великой княгине , как его называли, молодой . В первой инструкции от декабря 1756 . были изложены взаимоотношений между и Францией: « или парализовать русских» [2, . 100]. В не раз , что король собирается отрекаться своих старых . Франция и «не имея поводов к , только могут сохранению общего посредством удержания своих соседей, желали его » [2, с. ]. В дополнительной , приложенной к , прямо указывалось невозможность какого- кроме торгового между Россией Францией. «…cовсем , чтобы когда-, в продолжение русской Императрицы, нас были какие-нибудь переговоры с двором. Расстояние, оба государства, велико, чтобы -либо устроился близкий между союз, в того, что не в ни оказывать, получать друг друга взаимную непосредственную помощь» [, с. 100].

 в Петербурге текст второго договора и Австрии и к России к наступательному . К этому военные действия центре Европы полным ходом. марте 1757 . в антирусскую вступила Швеция, соответствующий договор Австрией и .

**3.2 Россия и Франция в годы Семилетней войны**

Нормализация российско-французских отношений и присоединение России к Версальским договорам завершили «дипломатическую революцию» 1756 г., начатую заключением Уайтхоллской конвенции между Англией и Пруссией. Прямым следствием этой «дипломатической революции» стала Семилетняя война (1756—1763 гг.). Таким образом, международный оборонительный союз, направленный на сохранение мира, обернулся наступательным альянсам.

В основу российско-французского союза легло стечение обстоятельства, вызванное политикой Фридриха II. У России и Франции в этой войне были совсем разные цели. Франция видела для себя одного главного противника Георга II. Она собиралась сразиться с ним в колониях на море. «Главные планы этого двора касались Англии» [5, с. 59]. В Европе Людовика интересовал только Ганновер. Военные действия против Пруссии в планах Франции сводились к минимуму, только чтобы помочь вернуть Австрии Силезию и Глац, а также помочь освободить оккупированную Фридрихом Саксонию. За это Людовик XV в соответствии с секретной статьей второго Версальского договора, которую, кстати, хотели скрыть от России, должен был получить от Марии Терезии некоторые территориальные уступки в Бельгии. Причины для войны у России были другими: «одна из них заключалась в чувстве справедливости и великодушия, которой побудило ее оказать помощь своим союзникам. Другая, в личной злобе и досаде на короля прусского» [19, с. 189]. Елизавета Петровна со своим «полуманиакальным пруссофобством» [79, с. 85] хотела планомерно вести войну до полного уничтожения Пруссии как великой державы, способной к влиянию на политической арене. «Русская политика преследовала в то время главным образом две цели, а именно: унижение Фридриха и завоевание королевства Пруссии» [5, с. 66].

Фридрих II войну нападением Саксонию, занял разорил ее земли — вторая крупнейшая эпохи — Семилетняя 1756—1763 . В ноябре г. в при Росбахе Саксонии Фридрих разбил превосходящую численности франко- армию, но новой попытке Чехию встретил сопротивление австрийцев. ряда впечатляющих Фридриха II 1757—1758 . Париж начал пути, чтобы сепаратный мир бросить все на борьбу Англией. У оставалась одна на Россию. унизительное отстранение послевоенного мирного на Аахенском в 1748 ., на этот Россия решила обезопасить. В декларации русско- конвенции от марта 1760 . фиксировалось положение передаче ей . Людовика XV ней не из опасения, король сбежит только что коалиции: Австрии, , России и . Версаль не церемонился и другой союзницей . Франция отказала в финансовой , на которую Петербург, подписывая договор, король быть крестным маленького князя , сына наследника , Версаль даже прислать знаменитого Пуасонье, когда Елизаветы возникли проблемы со . Однако все не мешало XV вести дружескую переписку Елизаветой через посольства кавалера . Сама по переписка носила характер и не влияла ход политических .

Известно, что со времён де ла отстранение канцлера . П. Бестужева навязчивой идеей дипломатии. На 1757—1758 . это стало . В Петербург борьба между А. П. и его недругами, среди был и посол маркиз . «Шуваловы и . Воронцов, — отмечала своих «Записках» II, активная тех событий, — подстрекаемы в своей к Канцлеру послами графом Эстергази, Французским, маркизом , который был , что граф . П. Бестужев склонен к России с , нежели с » [8, c. ].

Видя, что императрицы ухудшается все чаще чаще напоминает , что нужно ценой заменить М. Воронцовым. им в могли браться , А. Г. и сам -канцлер М. . Воронцов. Хотя посол скептически к возможности лишения власти канцлера. «Господин и я, — маркиз, — мы, же, надеемся замену А. . Бестужева, идеи всё более и дух пребывает в …Однако я трудом верю то, что министр падет . Он уже кризисы, из благополучно выходил» [, с. 147].

-за длительной, затяжной войск к Россия начала действия против с опозданием, только на году войны. продвижение армии у союзников, соответственно, , что неминуемо на престиже и репутации А. П. . В 1757 . под начальством . Ф. Апраксина блестяще разбили прусский при Грос-, но затем, за Неман Польшу. Представители армий были , вице-канцлер . Воронцов вынужден оправдываться. После как императрица от непростой болезни, окружение при участии французского австрийского послов внушать императрице об измене провоцировать желание угодить « двору». Под в сговоре главнокомандующим войск Р.И. попал А. П. и сама великая Екатерина Алексеевна. октября 1757 . Елизавета Петровна указ об от должности Апраксина и его суду, - в бумагах Апраксина , но не подтверждение связи с великой или канцлером. тем более нашли следов заговора, но, отмечал П. . Черкасов, враги . П. Бестужева недалеки от .

С начала -х годов в., когда стала часто , канцлер, который игнорировал т.н. «молодой », неожиданно начал к нему , особенно к деятельности княгини. А. . Бестужев предложил план официального к правлению, для себя в трёх — Иностранных дел, и Адмиралтейской, также производства подполковники в гвардейских полках . Когда в 1757 г. , что дни Петровны сочтены, . П. Бестужев составил проект о восшествии престол императора III и Екатерины. Великая , по ее признанию, сочла, «желания его чрезмерны», и, должную осмотрительность, канцлеру, что его проект интересен, но исполним и не очень востребован.

14 1759 г. был арестован Тайной канцелярии А. И. . Ему предъявили в тягчайшем — «оскорблении Величества», выражалось в преступном изменить установленный престолонаследия в Екатерины / Улик следователей не / Это подтверждает разговор Екатерины князем Н. и фельдмаршалом , описанные ею «Записках». В Трубецкой ответил вопрос Екатерины, что арестовали . П. Бестужева: « сделали, что было приказано, преступления ещё . До сих поиски не » [79, с. ].

В лишении полномочий . П. Бестужева, , присутствует след дипломатии, которая разжигала внутреннюю борьбу канцлером в петербургских кругах. извещении об А. П. , направленном в 15 февраля г., маркиз с нескрываемой и радостью писал: «Я могу отказать в удовольствии себя за роль, которую сыграл в деле, которое, я надеюсь, иметь счастливые для блага коалиции и упрочения нашего с Россией» [, с. 151].Так, судя по всему, Версале очень относились к делу, считая, удаление А. . Бестужева от власти укрепит на победу в тяжелой, потенциально затяжной с Англией Пруссией.

С А. П. пошатнулось положение (ее дипломатии) в Петербурге. английский посол , приехав вскоре этих событий, не ко . По сути, была близка осуществлению давняя французского министерства — Англию с рынка. Ещё мае 1757 . Людовик XV Жана Батиста Кюри де -Совёра «консулом нации» в Российской Империи. Он должен способствовать успешному развитию между Францией Россией. Однако, смотря на условия, французские не спешили русский рынок, что было нежелательно в тот период.

. И. Воронцов пост канцлера, пост вице- остался в годы царствования Петровны вакантным (Иван отказался занять ).

Россия и не испытывали от их вынужденного . Петербург не простить Парижу антирусскую политику Восточной Европе, Париж, в очередь, не делать Российскую Империю «лучшим другом». противник — Лондон более дружелюбным Петербургу, чем союзник — Париж (на тот момент). состояние войны и не объявлено между и Лондоном.Коалиции так и не сформировались, а основные противоречия были Австрией и .

Стоит отметить, в России особым вниманием к посланнику XV, а последовали поражения , Елизавета Петровна относиться к с удвоенной : она говорила: « мой посланник, прошу вас огорчаться чересчур, подробностей; ведь преувеличивают» [34, . 147]. Русскому послу М. . Бестужеву-Рюмину основном приходилось недовольство Христианнейшего по тому иному поводу.

Кроме описанной выше проблемы с прохождением русских войск через Польшу между Францией и Россией были и другие разногласия. Франция выступила с протестом против того, чтобы русская армия разместилась на зимние квартиры в Гданьске. Переписка по этому вопросу между двумя дворами затянулась до июня 1758 г. Странное поведение французской стороны привели к тому, что императрица заявила своим союзникам: «она объявляет лично себя воюющей против прусского короля и оставляет за собой безраздельно все, что ею будет завоевано» [78, с. 189].

В связи с сим заявлением возник новый «камень преткновения» между Францией и Россией (он касался земель восточной Пруссии). Елизавета Петровна с самого начала военных действий рассчитывала завоеванную Восточную Пруссию обменять на Курляндию (или часть Украины), но лишь в октябре 1758 г. заявила о своих амбициях открыто. «До сих пор Россия не участвовала их в одном из общих конгрессов, которыми оканчивались большие европейские войны» [19, с. 202]. Правитель Людовик XV надеялся, что Россию и на этот раз, как это уже было в 1748 г., можно будет аккуратно отстранить от послевоенного мирного урегулирования на том основании, что она-де не была в числе главных воюющих держав, а лишь «оказывала посильную помощь Австрии».

Вместо Берни, затем, пост главного министра занял Шоазель. Трудами нового министра было улучшить прямые двусторонние отношения с Россией и уменьшить посредничество Австрии. «Можно сказать, что Франция не состоит в союзе с Россией. Эти две державы похожи на людей, относящихся равнодушно друг к другу, но имеющих общего друга и действующих сообща в интересах этого друга. Таково политическое положение Франции относительно России. Венский двор единственная точка соприкосновения между этими двумя державами и единственное звено связывающее их» [79, с. 172]. Он желал извлечь из союза с Россией как можно больше пользы: французские дела вроде бы шли неплохо, но подозрительный Людовик XV не доверял Лопиталю, считал, что он не способен вести дипломатические мероприятия. Маркиз Лопиталь пренебрегал молодым двором и особенно вооружил против себя великую княгиню участием в вызове из Петербурга графа Понятовского. Шоазель тоже оказался недоволен своим подчиненным. Когда герцог в 1759 г. велел Лопиталю предложить Петербургу стать посредником между Австриеф и Пруссией, посол этого не осуществил, потому что д’Эон получил от короля секретное предписание отменявшее приказ министра.

Успехи российских войск вызывали во Франции смешанные чувства: французам было выгодно, чтобы русские оттянули на себя силы прусской армии, но с другой стороны французы опасалась, что чем более впечатляющие победы одержит русская армия, тем больше претензий она изъявит в конце войны. Лопиталь писал 5 ноября 1760 г. герцогу Шуазелю: «Взятие Берлина придало здешнему двору смелый, чтобы не сказать дерзкий тон» [78, с. 193].

21 1760 г. Эстергази и М. И. подписали в договор, согласно обе стороны вести войну победного конца. же не сумела его подписанию ( его к , но сама присоединилась).

В же время умер России во дипломат Михаил Бестужев. сменил граф . А французский подыскал замену . Новым послом барон де — кавалерийский офицер, бывший новичком в дипломатии.

 в своей этому новому послу , что Россия, «грозная держава», быть союзником и что следует использовать можно лучше достижения почётного , а пока — для действенной союзникам в борьбе. Важнейшая миссии Бретейля, в официальной , состояла в чтобы склонить русских отказаться от территориальных приобретений. Бретёйль был придерживаться , указанного ещё , направленного против политического союза Россией / послу ограничиться предложением торгового договора. дипломату поручили ошибку Лопиталя найти общий с молодым , который, по Версаля, становится это время и наиболее влиятельным.

Секретная , составленная Терсье подписанная королём, несколько иной ; , что «французский жертвует неотложными королевства и подавить в угрожающий рост ради того, уберечь в преимущество «анархической независимости» и обеспечить решающее влияние судьбу данного . Русские не сказать, что войны мы им; надо из пользы, ими, аргументы их самоуверенности. , с которым отстаивают свою , станет тем меньше, и будет заключить на условиях, обременительных и опасных» [80, . 53]. Значительное в инструкции и указания на заставить Россию от ее на Восточную . То же , кстати, относилось и вопросу Гданьске. этом смысле, де-факто, инструкция практически с официальной.

 компании 1760 . русское командование возвратилось к вопросу Гданьске. по каналам дипломатии получил любой ценой осуществлению этого , король писал подчиненному: «Пустите ход все влияние на , чтобы он занятию русскими горда, свобода так необходима свободы Польши…» [, с. 208]

, поощряемый французскими денежными вливаниями, убедил императрицу, политические издержки занятия Гданьска намного больше, стратегические выгоды в случае его покорения. Довольный дипломатической победой, решил добиваться исполнения эвакуировать русские из Восточной после заключения договора. В Брейтелю из был прислан Фавье, дипломат, который, , оставил и воспоминания своем пребывании Петербурге в г. Обоюдными Брейтелю и удалось уговорить . И. Воронцова, затем и Петровну отказаться, на материальную , от прежних на земли Восточной Пруссии.

Франция, как другой в коалиции, была заинтересована в скорейшем мира. Начиная 1759 г. Петербург поступает более тревожная о нарастании кризиса во , порождённого военными издержками.

 декабре 1760 . Брейтелю поручили Елизавету Петровну бессмысленности дальнейшего боевых действий. Французский должен был императрицу перспективами ее союза Францией и развития франко- торговли после войны. «…Русский , находившийся до пор в Англии, впредь поделен между и Данией, Россия захочет французским союзом», — инструкция [19, . 204].

Помимо инструкции, французское в Петербурге декларацию Людовика от 18 1760 г., Лопиталь и должны были канцлера Воронцова императрицу. Декларация первым официальным одной из сторон, ориентированным прекращение войны достижение мирных договоренностей.

 противоречием между России и на завершающем Семилетней войны вопрос о с Фридрихом . Россия не идти на Францией перемирие Пруссией до сокрушительного поражения. инструкциях, направляемых российскому послу Париже графу . Г. Чернышеву, говорилось о перемирия с II и необходимости «продолжать компанию с же усердием, и прежние» [, с. 83].

 всячески предпринимала попытки свои двухсторонние с Францией. Петровна, например, предложила XV заключить договор без посредничества Австрии, пообещав на Англию тем, чтобы хоть какую-то французских колоний. . Воронцов рассчитывал содействии французов для России на границах . Людовик XV , что Елизавета уже много просит к тому он, по видимости, не продолжать союзные с Россией окончания войны. инструкции, присланной короля, Бретель разговорах с . Воронцовым тщательно всего, что дел Польши и , а когда заговорил о потенциальном союзе с , который тотчас конференции предлагала в частном к Людовику , но Бретель разговор о союзе.

Военные затягивались, австрийский генералитет изматывал свои на бесполезных . Когда русские армии захватить Данциг, король решительно этому. 8 1761 г. снова написал : «Русские годятся союзниками только того, чтобы приставали к врагам; они заносчивы, когда , что у чего-нибудь . Если я одобрять намерение овладеть Украиной, могу возбудить себе охлаждение стороны турок. дорого придётся заплатить за с государством, интрига день дня берёт и более , где остаются повеления высочайшей и где преемства лишает к самыми обязательствам» [51, . 59-60].

 образом, в ходе Семилетней войны ( – 1763 гг.) России с состояли из, грубо говоря, недоразумений. Это с тем, империи сии преследовали слишком разные цели в этой . Так, Россия усилить своё на Западе, Франция, соответственно, всячески этому.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

 первые годы дочери Петра Великого Елизаветы, вступившей русский престол 1741 г., влияние на оказали представители .н. французской (в лице -медика И. . Лестока, французского Шетарди, обер- О. Ф. , а и принцессы Елизаветы), матери великого князя Фёдоровича Софии- (будущей Екатерины ).

Франция старалась исключить усиление России на дела (на политической арене). С целью, Франция с Пруссией нападение Швеции поддержала её претензии к . Благодаря А. П. -Рюмину французские потерпели всестороннюю неудачу. С этого вице-канцлер сконцентрированную борьбу представителями французской , которые, в свою очередь, организовали громкое «Лопухиных-Ботта». . П. Бестужев- в итоге оказался проворнее хитрее. Выслав Шетарди, затем -Елизавету, а конце концов повергнув и влиятельного члена партии И. . Лестока, А. . Бестужев-Рюмин на пике .

После того, Российская империя в 1746 . договор о с Австрией три с Англией 1747 г., вступила в на стороне Франции. Появление войск на , которые, правда, приняли активного участия военных действиях, роль и заключению Аахенского в 1748 ., положившего конец за «австрийское ». Так, совокупность объективных субъективных поводов к разрыву отношений между и Францией.

Впрочем, все, что происходило Европе, определённым влияло на -французские отношения. Семилетней войны российском дворе новые сторонники с Францией главе с -канцлером М. . Воронцовым.

Подготовленное , официальное возобновление отношений произошло сентября 1756 . Особенность сего развития российско- отношений заключается том, что осуществлялись преимущественно в форме традиционных контактов, а системе многосторонней . На российско- дипломатию в время оказывала Австрия. Затем, Семилетняя , в которой и Россия как союзники, скоропостижность заключенного в 1757 . оборонительного и более наступательного . Слишком разными, увы, цели и в этой и практически противоречия.

Таким , в российско- отношениях периода императрицы Елизаветы стоит выделить основных этапа. Первый охватил временной промежуток 1741 г. 1755 гг. этом этапе улучшение -французских отношений, т.ч. в связи с в 1743 . перемирия между и Швецией ( Франции). Но того как и Пруссия военный союз, Россия — договор оборонительном союзе Австрией, наступил полный любых дипломатических между Россией и Францией.

Второй этап пришелся на 1756–1761 гг. Этот этап можно назвать этапом восстановления российско-французских отношений в связи с началом Семилетней войны (1756—1763 гг.).

**СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ**

**Источники**

1. Акт вступления России к Версальскому трактату, заключенный 1 мая 1756 г., 31 дек. 1756 г., № 473 // Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. — Т.13: Трактаты с Францией, 1717—1807. — 1902. — 339 с.
2. Акт вступления России к Версальскому трактату от 30 декабря 1758 г., 7 марта 1760 г., № 475 // Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. — Т.13: Трактаты с Францией, 1717—1807. — 1902. — 339 с.
3. Акт вступления России к конвенции Стокгольмской между Австрией, Францией и Швецией, 24 окт. 1757 г., № 474 // Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. — Т.13: Трактаты с Францией, 1717—1807. — 1902. — 339 с.
4. Акт вступления России к Копенгагенскому трактату 4 мая 1758 года, заключенному между Данией и Францией, 10 мар. 1760 г., № 477 // Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. — Т.13: Трактаты с Францией, 1717—1807. — 1902. — 339 с.
5. Анисимов, Е. В. Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720—1760 гг.) / Е. В. Анисимов. — Москва: «Художественная литература», 1991. — 432 с.
6. Голицин, Ф. Н. Жизнь обер-капитана Ивана Ивановича Шувалова, писанная племянником его тайным советником князем Федором Николаевичем Голициным // Московитянин. — 1853. — №6. — С. 87—98.
7. Гочковский, И. Е. Взятие Берлина русскими войсками. Из записок Гочковского [сообщ. П. И. Бертенев] // Русский архив, 1984. — Кн.3. — Вып.9. — С. 13—20.
8. Екатерина II. Исторические и автобиографические заметки Екатерины Второй / записал А. В. Храповицкий // Русский архив, 1878. — Кн.2. — Вып.7. — С. 283—291.
9. Манштейн, К. Г. Записки о России / К. Г. Манштейн. — Москва, 1998. — 317 с.
10. Манштейн, Х. Перевороты и войны / Христофор Манштейн, Бурхард Миних, Эрнст Миних. — Москва, 1997. — 337 с.
11. Пекарский, П. Маркиз де-ла-Шетарди в России 1740-1742 годов: Перевод рукописных депеш Французского посольства в Петербурге / П. Пекарский. – СПб.: тип. Иосафата Огризко, 1862. — 639 с.
12. Письмо Лестока к князю А. Д. Кантемиру // Русская старина, 1877. — Т.18. — СПб., 1878. — С. 322—354.
13. Позье, И. Записки придворного бриллианщика Позье о пребывании его в России с 1729 по 1764 г. / сообщ. и пер. А. А.Куника // Русская старина, 1870. — Т.1. — СПб., 1871. — С. 42—127.
14. Россия XVIII в. глазами иностранцев / Подготовка текстов, вступительная статья и комментарии Ю. А. Лимонова. – Л.: Лениздат, 1989. — 544 с.
15. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. — Москва: Юрид. лит., 1987. — Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма / под общ. ред. О. И. Чистякова. — 528 с.
16. Россия и Романовы: очерки из русской истории за время с 1613 по 1913 г. — Москва: «Танаис», 1992. — 316 с.
17. Сегюр, Л. Ф. Уроки политики в XVIII столетии [Из записок] / Перевод М. А. Кантакузена // Русский архив, 1893. — Кн.3. — Вып.11. — С.384—386.
18. Со шпагой и факелом: Дворцовые перевороты в России, 1725—1825 / сост. А. М. Бойцов. — Москва: Современник, 1991. — 590 с.
19. Фавье, Ж. Л. Русский двор в 1761 г. Перевод с французской рукописи Лафермиера // Русская старина, 1878. — Т.23 — №10. — С.187—206.

**Исследования**

1. Алпатов, М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII—первая четверть XVIII века / М. А. Алпатов. — Москва: Наука, 1976. — 456 с.
2. Андреев, В. И. Представители власти в России после Петра I. / В. И. Андреев. — Москва, 1990. — 436.
3. Анисимов, Е. В. В борьбе за власть: Страницы политической истории России. XVIII в. / Е. В. Анисимов, Эйдельман Н. Я. — Москва, 1988. — 606 с.
4. Анисимов, Е. В. Елизавета Петровна / Е. В. Анисимов. — Москва: Молодая гвардия, 2005. — 426 с.
5. Анисимов, Е. В. Женщины на российском престоле / Е. В. Анисимов. — Санкт-Петербург, 2008. — 860 с.
6. Анисимов, Е. В. Россия без Петра. 1725—1740 / Е. В. Анисимов. — СПб.: Лениздат, 1994. — 496 с.
7. Анисимов, Е. В. Россия в XVIII—первой половине XIX вв. / Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский. — Москва, 1994. — 336 с.
8. Анисимов, Е. В. Россия в середине XVIII в.: борьба за наследие Петра / Е. В. Анисимов. — Москва, 1986. — 435 с.
9. Анисимов, М. Ю. Российский дипломат А. П. Бестужев-Рюмин (1693—766) // Новая и новейшая история. — Москва, 2005. — №6. — С.150—160.
10. Архенгольц, И. В. История семилетней войны / И. В. Архенгольц. — Москва, 2001. — 371 с.
11. Безобразов, П. В. О сношениях России с Францией / П. В. Безобразов. — Москва, 1892. — 360 с.
12. Бескровный, Л. Г. Русская армия и флот в XVIII в. / Л. Г. Бескровный. — Москва, 1958. — 662 с.
13. Бобылёв, В. С. Внешняя политика России эпохи Петра I / В. С. Бобылёв. — Москва, 1990. — 417 с.
14. Валишевский, К. Дочь Петра Великого / К. Валишевский. — Москва, 1989. — 329 с.
15. Вандаль Альбер. Императрица Елизавета и Людовик XV / Альбер Вандаль. — Москва, 1911. — 230 с.
16. Вейдемейер, А. И. Царствование Елизаветы Петровны: в 2 ч. / А. И. Вейдемейр. — СПб., 1834. — Ч.1. — 153 с.
17. Вейдемейер, А. И. Царствование Елизаветы Петровны: в 2 ч. / А. И. Вейдемейер. — СПб.: тип. Хинца, 1834. — Ч.2. — 151 с.
18. Всеобщая история Росси с древнейших времён до конца XVIII века / [авт.: О. А. Яновский и др.]; под ред. О. А. Яновского. — Москва: Эксмо, 2008. — 592 с.
19. Гельбиг, Г. фон. Русские избранники. / Г. фон Гельбиг. — Берлин, 1900. — 465 с.
20. Грюнвальд, К. Франко-русские союзы / К. Грюнвальд. — Москва, 1968. — 328 с.
21. Гуаско, О. Жизнь князя Антиоха Кантемира / извлеч. К. Негруцци, пер. И. Ремизовой. — Москва, 2005. — 425 с.
22. Дегоев, В. А. О роли императива безопасности в российской истории // Россия XXI. — Москва, 2003. — №4. — C.29—42.
23. Дегоев, В. А. Петровское внешнеполитическое наследие и его распорядители (1725—1762 годы) // Россия XXI. — Москва, 2002. — №2. — С.98—116.
24. Демкин, А. В. Лейб-компания императрицы Елизаветы Петровны. 1741—1762 гг. / А. В. Демкин. — Москва, 2009. — 280 с.
25. История внешней политики России. XVIII век (от Северной войны до войн России против Наполеона) / Ж. А. Ананян [и др.]; под общ. ред. Г. А. Санина. — Москва: Международные отношения, 1998. — 304 с.
26. Каменский, А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация / А. Б. Каменский. — Москва: Новое литературное обозрение, 1999. — 420 с.
27. Карамзин, Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях / Н. М. Карамзин. — Москва: Наука, 1991. — 121 с.
28. Кессельбреннер, Г. Л. Известные дипломаты России: от Посольской избы до Коллегии иностр. дел / Г. Л. Кессельбреннер; отв. ред. А. В. Торкунов. — Москва, 1999. — 527 с.
29. Ключевский, В. О. Курс русской истории. Часть IV / В. О. Ключевский. — Москва: «Мысль», 1989. — 402 с.
30. Ключевский, В. О. Россия в исторических портретах / В. О. Ключевский. — Москва: Рипол, 2015. — С. 310—332
31. Коробков, Н. М. Семилетняя война / Н. М. Коробков. — Москва, 1940. — 889 с.
32. Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. И. Костомаров. — Москва, 1991. — 364 с.
33. Кретинин, Г. В. Под Российской короной, или Русские в Кенигсберге. 1758—1762 / Г.В. Кретинин. — Калининград, 1996. — 438 с.
34. Левин, Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих (история брауншвейгского семейства в России) / Л. И. Левин. — СПб.: Рус.-Балт. Информ. Центр «БЛИЦ», 2000. — 352 с.
35. Лиштенан, Ф. Д. Елизавета Петровна. Императрица, не похожая на других / Ф. Д. Лиштенан. — Москва: Астрель, 2012. — 635 с.
36. Лиштенан, Ф. Д. Россия входит в Европу: императрица Елизавета Петровна и война за Австрийское наследство, 1740—1750 / Ф.Д. Лиштенан. — Москва: ОГИ, 2000. — 408 с.
37. Мыльников, А. С. Искушение чудом: «Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы / А. С. Мыльников. — Л.: Наука, 1991. — 265 с.
38. Наумов, В. П. Елизавета Петровна / В. П. Наумов // Вопросы истории. — 1993. — № 5. — С. 68 — 97.
39. Некрасов, Г. А. Роль России в европейской международной политике 1725—1756 гг. / Г. А. Некрасов. — Москва, 1984. — 488 с.
40. Павленко, Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — Москва, 1989. — 334 с.
41. Павленко, Н. И. Страсти у трона / Н. И. Павленко. — Москва,1995. — 320 с.
42. Писаренко, К. А. Елизавета Петровна / К. А. Писаренко. — Москва: Молодая гвардия, 2014. — 420 с.
43. Писаренко, К. А. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны / К. А. Писаренко. — Москва: Молодая гвардия, 2003. — 505 с.
44. Писаренко, К. А. Тайны дворцовых переворотов / К. А. Писаренко. — Москва: Вече, 2009. — 416 с.
45. Поршнев, Б.Ф. К вопросу о месте России в системе европейских государств / Б.Ф. Поршнев. — Москва: Гардарика, 2004. — 250 с.
46. Россия XVIII в. глазами иностранцев / под ред. Ю. А. Лимонова. — Москва, 1989. — 535 с.
47. Савинов, А. Русские секреты / А. Савинов // Знание — сила. — 1997. — №12. — С.74—81.
48. Самаров, Г. При дворе императрицы Елизаветы Петровны / Г. Самаров. — Москва, 1993. — 230 с.
49. Санкт-Петербург. 300 лет истории / [Е. В. Анисимов, Е. М. Балашов и др.] — Санкт-Петербург: Наука, 2003. — 758 с.
50. Семёновский, М. И. Первый год царствования Елизаветы Петровны. 1741—1742 гг. / М. И. Семёновский // Русское слово. — 1859. — Кн.6. — С.113—145.
51. Семёновский, М. И. Царствование Елизаветы Петровны. 1743 г. / М. И. Семёновский // Русское слово. — 1860. — Кн.1. — С.88—100.
52. Сидорцов, В. Н. Методология истории: курс лекций / В. Н. Сидорцов. — Минск: БГУ, 2010. — 207 с.
53. Соловьев, С. М. Сочинения: В 18 кн. / С. М. Соловьёв. — Москва: Голос, 1993—1998. — Кн.11: История России с древнейших времен. Т.21—22 / отв. ред.: Копцова В.В. — 1999. — 664 с.
54. Соловьев, С. М. Сочинения: В 18 кн. / С. М. Соловьёв. — Москва: Голос, 1993—1998. — Кн.12: История России с древнейших времен. Т.23—24 / отв. ред.: Копцова В.В. — 1998. — 732 с.
55. Три века: Россия от Смуты до нашего времени: В 6 т. / под ред. В. В. Каллаша. — Москва: Юнвес, 2000—2006. — Т.4: XVIII век. Вторая половина. — 2006. — 384 с.
56. Троицкий, С. М. Россия в XVIII веке / С. М. Троицкий. — Москва: Наука, 1982. — 254 с.
57. Троицкий, С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке / С.М. Троицкий. — Москва, 1975. — 280 с.
58. Тургенев, А. И. Российский двор в XVIII веке / А. И. Тургенев. — Санкт-Петербург, 2005. — 360 с.
59. Фурсенко, В. В. Дело о Лестоке 1748 года / В. В. Фурсенко. — Санкт-Петербург, 1912. — 75 с.
60. Черкасов, П. П. Двуглавый орел и королевские лилии / П. П. Черкасов. — Москва, 1995. — 350 с.
61. Черкасов, П. П. Елизавета Петровна и Людовик XV / П. П. Черкасов. — Москва: КМК, 2010. — 440 с.
62. Черкасов, П. П. История императорской России. От Петра Великого до Николая II / П. П. Черкасов, Д. В. Чернышевский. — Москва, 1994. — 448 с.
63. Черкасов, П. П. Людовик XVI и Екатерина II (1774—1776) / П. П. Черкасов // Новая и новейшая история. — 1999. — №5,6. — С. 49—53.
64. Черкасов, П. П. Россия и Франция в XVIII в.: итоги и перспективы исследования / П. П. Черкасов // Новая и новейшая история. — 1993. — №3. — С. 12—28.
65. Чернова, М. Елизавета Петровна. Блистательная императрица / М. Чернова. — Москва: «ACT-Пресс», 2015. — 380 с.
66. Шапкина, А. Н. Российская дипломатия в портретах / А. Н. Шапкина. — Москва, 1992. — 289 с.
67. Щепкин, Е. Падение канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина / Е. Щепкин. — Одесса, 1901. — 168 с.
68. Шишов, А. Елизавета Петровна / А. Шишов. — Москва, 2015. — 310 с.
69. Яковлев, Н. Н. Европа накануне Семилетней войны / Н. Н. Яковлев. — Москва, 1997. — 149 с.