Копия докладной записки матроса 1 статьи команды крейсера 2 ранга «Новик», Степана Бурова, на имя Его Высокоблагородия Заведовавшего командой крейсера 2 ранга «Новик», лейтенанта Максимова, от 15-го июля 1905 года, Япония, город Хиросаки.

В 6-м часу вечера, 23 июня, на горизонте, по направлению зюйд-вест 280 показалась неприятельская эскадра, состоящая из 52 вымпелов, идущая на зюйд-ост. Тотчас-же я доложил по телефону в пост Корсаковский. Скоро по телефону Вы начали меня спрашивать об эскадре, приказав лишь сообщать все о ней, что я и исполнил, но наступивший туман не дал мне возможности следить за дальнейшими движениями эскадры.

24-го июня, с самого утра, до вечера маневрировал между Мацмаем и Крильоном, отряд из двух миноносцев. 25-го июня, с утра до вечера по направлению к зюйд-осту, между Анива и Крильоном стоял крейсер 2-го класса, который следил, по видимому, за всем заливом. Того же числа, около 7-ми часов утра от Мацмая, имея курс на Корсаковск, прошел крейсер 1-го класса (типа «ИВАТЕ»), два миноносца и транспорт. Транспорт, пройдя остовый створ маяка, взял курс на Чеписань. 26-го июня, около 8 час.утра, от Корсаковска показались два крейсера 2-го класса, идущие на Крильон с 8-мью миноносцами, из которых 4 шли впереди и 4 сзади. Оба крейсера и 4 миноносца, подойдя с остовой стороны маяка, на 35 каб., открыли огонь по нему, а прочие миноносцы с десантом вошли в Остовую бухту, находящуюся в 8 кабельтовых к норду, от маяка. Войдя в бухту, открыли огонь, потом, выйдя из бухты и идя к маяку вдоль берега, не прекращали своего огня, обстреливая всю площадь. Как только неприятель открыл огонь, маячная команда в количестве 14-ти человек бросилась бежать по противоположному берегу и скрылась в лесу. Я хотел маяк облить керосином и сжечь, но смотритель мне не разрешил, сказав, «что японцы нас убьют за это». Смотритель приказал мне простыню поднять на мачту. Так как фалы были оборваны, то я привязал ее к ванте. Только я отошел от мачты, как упал сзади меня снаряд и разорвался. Смотритель, стоявший на крыльце, упал. Я подбежал, думая, что он убит, а оказалось, что он сильно испугался. Покуда я сжигал секретные документы в печке, в это время японцы высадили десант и взвод вошел во двор. Один матрос вошел на крыльцо, я вышел и на его вопрос: «много вас?», ответил: «двое», тогда меня в комнату больше не пустили, а поставили часового. Скоро вывели смотрителя маяка и к нему приставили часового. Около часу дня, меня со смотрителем на паровом катере переправили на крейсер (типа «ИОШИМО»), где меня допрашивали: «Откуда я», «Сколько времени на маяке», «Где команда «НОВИКА», «Кто ставил на берегу орудия», «Как фамилия вашего морского офицера», «Поставлены-ли мины в заливе и где». Я ответил: «С крейсера «НОВИК», «На маяке 3 месяца», «Команда крейсера в Корсаковске», «Про пушки ничего не знаю», «Слышал, что мины есть на Корсаковском рейде, а где именно, не знаю». Крейсер снялся с якоря и около 8 час.вечера прибыл к мысу Эндума. На другой день утром, меня на паровом катере переправили на берег и поместили в палатке в селении Порантомари.

Подписал, матрос 1 статьи Степан Буров.