**Україна в Кримській (Східній війні) 1853-1856рр.**

***До 170-річчя початку Східної/Кримської війни***

Злочинна окупація РФ українського Криму у 2014 році стала черговою легендою « Крим наш» для зомбованих рашистів-московитів.

170 років минає із часу спроби світової війни 1853-1856 років, яку невдало розпочала росія.

Україна в той час не була самостійним суб’єктом міжнародних відносин через втрату своєї автономії у ХVІІІ столітті, однак на її території відбувалися найбільші битви Кримської війни на українських землях.

Заслуговує також уваги героїзм і мужність українців в обороні Севастополя, Одеси, в боях у Криму, на Чорному морі, використання людського і матеріального ресурсів України у цій війні.

( Східна)Кримська війна1853-1856 рр. стала прологом світової війни, якщо врахувати кількість країн, які взяли участь в ній( 20-з перерахунку на сучасні незалежні держави). Це - найбільший військовий конфлікт ХІХ ст. на українських землях, який передував Першій світовій війні.

ЇЇ називають війною цивілізацій: європейської техніко- економічної прогресивної і техніко- економічно відстало-консервативної, джерело страху.

Які ж наративи звучали і були задіяні для реалізації імперських амбіцій московитів?

1. **Захист православних.**

Якщо причини війни криються в імперських апетитах росії, то приводом послужив конфлікт між православним і католицьким духовенством за право володіти «святими місцями», що знаходилися у Палестині, що була підпорядкована Османській імперії.

Вкотре росія використовувала православ’я, як засіб потужного впливу на свідомість підлеглих, Прикрившись релігійними мотивами, Микола І став вимагати протекторату росії над 12 млн. православних Османської імперії, а фактично - царат прагнув захопити Константинополь. У відповідь - султан Туреччини оголосив своїм фірманом захист і привілеї православним .

**2.Самовпевненість царату.**

Віра в абсолютну перемогу над Туреччиною була обумовлена мовчанням Європи ( як вдячність) за придушення національних рухів, попередніми перемогами над Портою.

Коли ж царські війська форсували Прут, Стамбул оголосив росії війну і це був крах розрахунків Миколи І, який бачив у своєму маніфесті « О войне с Оттоманской Портой» відкритий шлях на Константинополь.

**3.Боєздатність армії і флоту.**

Царський режим самовпевнено вірив в міць …парусного флоту, який був третім у світі після англійського та французького. Проте Англіія і Франція мали 454 бойових судна, а росія-115. Сухопутні сили були приблизно рівними:1,1 млн солдатів росії проти 1, 09 млн у союзників.У росії - брак рушниць, пороху, гармат. До речі, гладкодульні рушниці заряджалися за 12 заходів, стріляли на 200 кроків, натомість англо-французькі гвинтівки, із кулями Міньє нової конструкції, стріляли на 1300 кроків.

**Хід війни**

4 січня 1854 -го Англія, Франція ввели свої війська в Чорне море і зажадали від Миколи І вивести війська з Молдавії та Валахії.

Шок і образа - реакція імператора - поглибилися після того, коли до союзників приєдналися Австрія, Сардинія.

Війна набрала нових обертів: союзники вибили російські війська із окупованих територій, почали нищити Чорноморську флотилію, яка після Синопської битви (1853р.) сховалася в Севастополі. Місто опинилося в облозі , яка тривала 349 діб.

« Сєвастополь – грод руцкой слави!» - кацапський наратив довжиною в 170 років!

Севастополь – ворота Криму, бо тут:

* швартуються торгові, пасажирські кораблі;
* курортний пасажиропотік.

***Увага! Здача Севастополя означала б втрату Криму, а в разі продовження воєнних дій – втрата значних території України***.

У цій війні росія воювала українськими руками:

* 50% українці в армії;
* 70% українці в Чорноморському флоті.

У цій війні Україна віддала свої людські і матеріальні ресурси.

Тому страх втратити південні землі України змусив Миколу І дати згоду на формування партизанських загонів у Київській, Подільській та Волинській губерніях. З українських рекрутів та ополченців було створено 10 полків- Азовськ5ий, Волинський, Дніпровський, Житомирський, Кременчуцький, Одеський, Подільський, Полтавський, Український, Чернігівський. У вересні 1854 року із добровольців був сформований 1-й татарський полк на гроші караїмів.

З 1853 року на флот брали в основному рекрутів із Таврійської, Херсонської й Катеринославської губерній.Вони були звичні до спеки, вміли плавати, їх легко і дешевше можна було доставити до місця призначень. Офіцерський склад на половину був із дворян південних губерній України.

Під час бойових дій солдати і матроси- українці за походженням- уславилися подвигами .

**Матрос Михайло Мартинюк** кинувся в палаючий пороховий льох і виніс ящик пороху, чим запобіг вибуху і врятував Брянський бастіон.

Зухвалими вилазками відзначилися матроси **Петро Кішка і Гнат Шевченко.** Українці Чорноморського війська з Кубані відправили 1800 пластунів.

Українці-офіцери середньої і вищої ланки відзначилися в ході боїв:

* Василь Стеценко, капітан-лейтенант, став віце-адміралом;
* Олександр Андреєв, капітан-лейтенант, командир 10-ї батареї, став віце-адміралом;
* Підпоручик Михайло Врочевський, дослужився до игенерал-майора;
* Лейтенант Костянтин Голенко, командир 3-го бастіону3-ї лінії оборони Севастополя. Став капітаном 1-го рангу.

Українське козацьке коріння мав адмірал Нахімов. Його прадід був при Мазепі генеральним писарем.

Успішну оборону порту Петропавловськ-Камчатський очолив перший губернатор Камчатки Василь Завойка\_ походив із дворян Полтавської губернії.

За оборони Севастополя загинули 155 офіцерів, з них 55 були вихідцями з України.

Батальна панорама» Оборона Севастополя»- це **українська пам’ятка нашої героїчної історії.**

В обороні Севастополя брали участь жінки, діти. 12-річний Максим Рибальченко, син матроса носив ядра на бастіоне, 10-річний Микола Пищенко після загибелі батька, хвацько стріляв з мортири. Вперше в історії ці два хлопчики були нагороджені срібними медалями °За хоробрість».

Перший загін милосердя - 13 киянок - прибув з видатним хірургом Миколою Пироговим. Даша Михайлова( Севастопольська) була серед сестер милосердя. Поряд із ними були вдови захисників: Дарина Ткач, Олена Кучер, Марія Петренко.

В Східній війні українці забезпечували армію провіантом, транспортом, перевозили поранених в шпиталі, лазарети, а для цього вінницький купець Беренштейн найняв 1400 однокіцнних возів. Шпиталі в Криму, Півдня України утримувалися місцевим населенням.

Для потреб армії вилучили у населення 150 тисяч коней.

Для заготівлі сіна в 1855 році з Полтавщини прибули 3000 косарів

Київський арсенал виливав гармати, Шостка виробляла 43% всього пороху із селітри Полтавщини, Харківщини, Чернігівщини.

Українці надали і грошові пожертви до фонду захисників. Наприклад, предводителі Харківської губернії передали в 1854 році 40 тисяч рублів сріблом, Волинь в1855 році пожертвувала 115 тис. рублів для лікування хворих і поранених. Харківський університет передав всі кошти від благодійної виставки художника Івана Айвазовського.

Крім того , селяни прикордонних губерній цілодобово вартували на кордоні, будували мости, греблі, дороги. Це перешкоджало веденню селянами своїх господарств. Однак кроків імперії щодо поліпшення життя, а тим паче – рішень щодо відновлення суверенітету чи автономії України, не йшлося.

На зростання національної самосвідомості, руху українофілів влада імперії відповіла черговими утисками, нищенням всього українського -Валуєвський циркуляр, Емський указ.

Росія скористалася історією героїки народу і на поверхню сплив наратив нео-імперіалізму «Севастополь- місто слави «рускіх моряков».

Сьогодні варто переглянути вкотре сторінки героїчної оборони міста, написане саме українцями.

Як викладати історію Східної війни?

Які методи, прийоми найефективніші? Все це в знаходиться в межах автономії педагогів. Залишається актуальним завдання– донести правду до учнів, розбурхати інтерес української сторінки історії Криму