**Олеся Горбатовська**

**(Черкаси, Україна)**

**БИТВИ ПРИ МАРТІНІЧАХ І КРУСАХ – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП НА ШЛЯХУ ЗВІЛЬНЕННЯ ЧОРНОГОРІЇ ВІД ОСМАНСЬКОГО ПАНУВАННЯ**

Становлення чорногорської державності було досить складним і тривалим процесом, однак закономірним. Довготривала боротьба чорногорського народу за свою державу багато в чому вплинула його на менталітет.

Звернення до обраної теми допоможе більш глибокому вивченню чорногорської історії та історії слов’янства загалом.

Битви при Мартінічах і Крусах, на жаль, висвітлені в малочисельних працях. Вивченням цієї проблеми займались як вчені кінця ХІХ – початку ХХ століття – П. Ровінський [4], І. Вацлик [3], так і сучасні історики – Б. Павіцевіч [1], О. Симакова [5], Ю. Аншаков [2] та інші.

**Метою** статті є розглянути боротьбу за незалежність чорногорців із Османською імперією на прикладі двох битв.

Наприкінці ХVIII століття загострилось багато державних політичних проблеми в Османській імперії. Найважче, звичайно, було відкрите повстання деяких місцевих периферійних очільників. Найбільший вплив на історію балканських народів спричинили, звичайно, політичні та сепаратистські рухи Скадарського візира – Махмуда–паші Бушателіє (1779–1796) і Алі–паші Янінског (1741–1822).

Скадар був центром економічного і політичного розвитку краю, що впливав не тільки на цю частину Балкан, а й на діяльність своїх дилерів відомих в інших областях Леванту.

Митрополитом Чоногорії в цей час став Петро I Петрович Негош, що провів кілька років за межами країни, національні справи знаходились у віданні чинного гувернадура Йована Радоніча. Новопризначений митрополит чорногорський з’явився у Чорногорії в лютому в 1786 році [1, с. 19].

Відразу ж після повернення, митрополит Петро I не зволікав, він почав робити підготовки оборони проти Скадарського візира.

Митрополит найперше розпочинає відновлення монастиря в Цетіньє, який розглядався не тільки як церковний, а й національний центр, який не може бути далі знаходитись в руїнах. Після цього митрополит закликав до об’єднання і згуртування братства, районів, племен, аби утворити нерозривний зв’язок національних підрозділів ​​оборони на випадок зовнішньої загрози.

Розпочинається поляризація в умовах загострення ситуації. Майже в той же час після відправлення парламентера із Скадару, прибули до Чорногорії військові аташе віденської монархії, а також делегати з Петрограда. З австрійської військової делегації прибув батальйон і австрійські війська. Хоча представники союзників двох країн відкрито не зіткнулася швидко, серед них було непорозуміння про причетність чорногорських загонів до запланованих військових кампаній. І це було закономірним, адже У 1779 р. Петро входив до складу чорногорської делегації , яка у Відні просила у австрійської імператриці Марії Терезії про заступництво і фінансової допомоги князівству [2, с. 113].

З Карловіце, де він був коронований, Петро І відправився до Росії з метою поліпшення відносин з російським двором після періоду правління Стефана Малого. Владику Петра І і його майбутнього секретаря Франческо Дольчи де Вісковіча очікував недружній прийом. Петро був глибоко ображений. Після повернення на батьківщину він поклявся, що ноги його не буде в Росії. Однак, після повернення з Санкт–Петербурга, Петро заявив: «Той, хто проти Росії, той проти всіх слов’ян» [3, с. 18].

У липні в Цетіньє постійно обговорювали підготовку збройних загонів, загальну мобілізацію і настрої в суспльстві, 5 – 16 липня була проведена остання сесія парламенту. Відразу після цього, більшість чорногорських армій, на чолі з митрополитом рушили до Слатіна. Перед від’їздом митрополит направив звернення в листі, в якому зазначалося, «що наша кров пролита для християнської істинної віри». Лист митрополита знайшов великий відгук. Князь Грбальський запропонував зібрати військо в монастирі Станьєвіца, звідки він з військом легко може направлятися туди, де виникла необхідність у цьому.

Коли митрополит прибув до Слатіна, розділив свою армію на три частини. Важко точно визначити кількість військ з обох сторін займаються в головному бою. Дослідники зазначають 17000 солдатів. Вона була зустрінута чорногорською армією, яка налічувала 3400 воїнів, однак це було елітне військо. Безпосереднє командування здійснював митрополит, що був одягнений у військову форму і озброєний, як і будь–який чорногорський воїн [1, с. 42].

Митрополит був змушений зосередити основні сили армії на головному напрямку атаки противника. І Махмуд–паша привів велику кількість добірних підрозділів, під командуванням Ібрагіма–паші. Митрополит спостерігав, вибираючи момент, щоб перейти від оборони до атаки. Перестрілка проводилися в основному під пагорбом Височіца, чорногорці зуміли зламати противника і змусити його відступити. Описуючи момент, митрополит каже: «Блаженний Господе, Ти той, хто має таку силу надихнули наші війська, які й спонукали супротивника до переслідування, переслідували його до траншеї, в які тільки третина із них прийшли, тому що кожен біг туди, куди бачив». Турецькі сили, близько 18 000 чоловік (за даними диякона Алексія), підходячи до Спужа, боролися дев’ять днів з чорногорцями, без прогресу в Мартінічах . Нарешті , 11 липня було здійснено напад на позиції в Мартінічах. Чорногорці відбили атаки і завдали значної шкоди туркам. Продовжуючи описувати бій, митрополит підкреслив, що «Махмуд із військом були змушені тікати протягом ночі, залишивши на полі бою 473 вбитих, серед яких був його шурин, що володів Тираною, Якуп Ага Сердар».

Битва при Мартінічах в середині липня 1796 р. значною мірою вплинула на національно–визвольний рух на Балканах від Османської імперії. Після об’єднання Чорногорії з Брдою, Скадарського візир Махмуд–паша очолив нову військову кампанію. Два чорногорських загони під командуванням митрополита Петра I і гувернадура Йована Радоніча, загальним кулькістю 3000 осіб давали відсіч туркам [1, с. 44].

Завдяки цій перемозі Піпер і Белопавловічі вступили до складу Чорногорії. У той час, коли митрополит послав перші повідомлення з поля бою, ймовірно, не були зібрані всі дані про кількість вбитих і поранених. Те, що серед війська візира була паніка – немає ніяких сумнівів.

До чорногорців потрапила і значна здобич, в тому числі 18 турецьких прапорів війни, та безліч великих і малих гармат, більшість з яких опинилися в пастці, срібні шаблі, ножі, пістолети та одяг.

Імперські сераскери втікали, щоб врятувати свою голову від владики Чорногорії, його армії. Послідовники митрополита у Скадарі, Тирані, Барі, Улцині, Подгориці, Спужі, Жабляці, Колашині і Нікшичі чекали зручного моменту для помсти.

Чорногорська перемога при Мартінічах стала досить обговорюваною при дворах Європи. Вітаючи митрополита з перемогою, посол Росії у Венеції попередив чорногорських правителів про нову загрозу з боку колишнього Скадарського бунтаря.

На початку серпня в 1796 році. Митрополит послав докладний звіт про битву при Мартінічах генеральному консулу Росії в Дубровнику А. Дікі. Це дало точну інформацію про кількість вбитих і поранених з обох сторін [1, с. 72].

Втрати у бою при Мартінічах в умовах війни, що продовжувалась змусили скликати парламент, що засідав з 6 по 17 серпня 1796 р., де відбулось затвердження першого закону для Чорногорії «Про порядок». Цей акт проголосив обов’язком кожного громадянина Чорногорії захищати свободу і незалежність, у випадках, коли противник намагається погрожувати недоторканності національних кордонів і національних територій. Текст підписано гувернадуром Йован Радонічем, Йованом Петровичем, Вуко Богдановичем та інші лідерами «всієї Чорногорії» [4, с. 304].

У серпні з’явилось повідомлення, що візир рухається з 20000 військом в Чорногорію.

У середині вересня в 1796 р. Чорногорія готується до зустрічі із військами скадарського візира знову, які були зосереджені недалеко від Подгориці, де тимчасово розташувалися.

Як тільки він дізнався про рух візирового війська, митрополит Петро I почав збирати війська відповідно до зобов’язань Асамблеї в Цетіньє. Вже в середині вересня (9 – 20 вересня) почали прибувати в Цетіньє воїни.

Перед початком битви митрополит звернувся до солдатів і лідерів із промовою, що тільки він міг би написати її, додавши, що ніхто не «роздумує, вмираючи за православну віру і свободу Батьківщини».

Характеристики рельєфу, на якому візир мав намір провести великий наступ на митрополитську армію надавали чорногорцям серйозні переваги.

Битва почалася 22 вересня 1796 р., коли візир дав наказ про атаку. На головному напрямку атаки турецьких військ було село Круси. Як тільки бій почався, митрополит прибув на місце події, а також загін з регіонів Бусовника. В ході бою Махмуда–пашу було вбито. На полі бою залишилося 3400 убитих турецьких солдатів і офіцерів. Серед них були 300 найближчих сподвижників Махмуда–паші [5, с. 71].

Чорногорці повернулись із великою здобиччю, і шабля візира, і його знаряддя були передані до теперішнього митрополита. Пізніше він був відправлений їх як подарунок імператорові Павлу I і наслідному принцу Олександру. Урочистий вступ армії Чорногорії в Цетіньє влаштували 28 вересня 1796 р. Як і після святкування повернення переможців після битви при Мартінічах споруджено тріумфальний стовп [1, с. 105].

Битва при Крусах, знаменита тим, що в ній чорногорці перемогли турків у співвідношенні 6 тис. осіб проти 30 тис. осіб. Саме ця битва повністю звільнила Чорногорію від влади Османської імперії і мала вирішальне значення для всієї подальшої історії Чорногорії.

Чорногорська перемога при Крусах розішлась луною по всій Європі. Найсильніше враження, звісно, викликала в Санкт–Петербурзі. Завдяки перемозі над турками в 1796 р. міжнародний авторитет Чорногорії значно зміцнився. Через рік після цієї події до Габсбургів перейшли венеціанські володіння, і Чорногорія стала безпосередньо межувати з Австрією, що мало велике значення для подальшої економічного життя. Однак на початку ХIХ ст. Чорногорія залишалася однією з найвідсталіших країн Балканського півострова. У країні не було міст, її столиця Цетіньє була адміністративно – церковним центром і являла собою невелике поселення [2, с. 114].

Отже, боротьба за незалежність Чорногорії носила гострий характер і була продиктовано тогочасним економічним і політичним розвитком краю, а також посиленням сепаратистських тенденцій в самій Османській імперії. Великий вплив на результат згаданих подій справив чинник консолідації і мобілізації населення. Після війни ситуація досить швидко стабілізувалась і розпочалось створення власної моделі державного апарату та законодавчого забезпечення

**Література:**

1. Pavićević B. Sazdanje crnogorske nacionalne države (1796–1878) / B. Pavićević. – CID, 2007. – 697 str.
2. Аншаков Ю. П. Становление Черногорского Государства и Россия. (1798 – 1856 гг.) / Ю. П. Аншаков. – М.: Ин–т славяноведения РАН, 1998. – 388 с.
3. Вацлик И. Я. Черногорские царствующие династии / И. Я. Вацлик. – СПб., 1889. – 29 с.
4. Ровинский П. А. Черногориия в её прошлом и настоящем: в 3 т. / П. А. Ровинский. – СПб., 1901. – Т. 2. – Ч. 2. – 660 с.
5. Симакова О. А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: Учеб. пособие для студентов ист. фак. / О. А. Симакова, С. С. Александрович, А. П. Сальков. – Мн.: БГУ, 2004. – 191 с.

**Науковий керівник:**

кандидат історичних наук, доцент Сухушина О. В.