В одно́й из отдалённых на́ших губе́рний находи́лось име́ние Ива́на Бе́рестова. В мо́лодости свое́й служи́л он в гва́рдии, вы́шел в отста́вку , уе́хал в свою́ дере́вню и с те́х по́р о́н отту́да не выезжа́л. О́н был жена́т на бе́дной дворя́нке, кото́рая умерла́ в ро́дах, в то вре́мя, как о́н находи́лся в отъе́зжем по́ле. Хозя́йственные упражне́ния ско́ро его́ уте́шили. О́н вы́строил до́м, завёл у себя́ суко́нную фа́брику, ста́л почита́ть себя́ умне́йшим челове́ком во всём около́дке, в чём и не прекосло́вили ему́ сосе́ди, приезжа́вшие к нему́ гости́ть с свои́ми семе́йствами и соба́ками. Вообще́ его́ люби́ли. Не ла́дил с ни́м Григо́рий Му́ромский, ближа́йший его́ сосе́д. Дохо́ды Григо́рья Ива́новича не прибавля́лись; он и в дере́вне находи́л спо́соб входи́ть в но́вые долги́.

Золоты́е ряды́ облако́в, каза́лось, ожида́ли со́лнца, я́сное не́бо, у́тренняя све́жесть, роса́, ветеро́к и пе́ние пти́чек наполня́ли се́рдце Ли́зы весёлостью; боя́сь како́й-нибу́дь встре́чи, она́, каза́лось, не шла́, а лете́ла. Приближа́ясь к ро́ще, стоя́щей на рубеже́ отцо́вского владе́ния, Ли́за пошла́ ти́ше. Зде́сь она́ должна́ была ожида́ть Алексе́я.