**АДМИРАЛ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ УШАКОВ**

За более чем трехвековую историю российского флота в нем было немало достойных и талантливых флотоводцев, однако имя адмирала Федора Федоровича Ушакова особо значимо для всех россиян. Выдающийся флотовождь и государственник, глубоко верующий человек и удивительный бессребреник, Ф.Ф. Ушаков стал олицетворением истинного православного воина, а потому совсем не случайно, что Русская православная церковь канонизировала его имя.

Федор Ушаков родился 13 (24) февраля 1745 года в сельце Бурнаково Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Отец  – Фёдор Игнатьевич Ушаков был отставным сержантом Преображенского полка, а дядя известным в России старцем Феодором Санаксарским.

В 1766 году Федор Ушаков окончил Морской корпус, после чего служил на кораблях Балтийского флота. С началом войны с Турцией 1768–1774 годов его переводят на создаваемую для боевых действий Азовскую флотилию. Молодой мичман участвует в строительстве кораблей, выводит их из Дона в Азовское море, осваивает театр боевых действий. Вскоре Ф. Ушаков получает чин лейтенанта, а в 1772 году становится командиром прама «Курьер», на котором находился в крейсерстве в Черном море. В 1773 году, командуя 16-пушечным кораблем «Модон», он получает боевое крещение, участвуя в отражении высадившихся в Балаклавской бухте турок.

Грамотный и талантливый офицер обращает на себя внимание и в 1775 году Ушакова назначают командовать фрегатом. В 1776–1779 годах он участвует в плавании в Средиземное море, с целью проводки фрегатов в Черное море. В 1780 году Ушакова направляют в Рыбинск, для доставки в Петербург каравана с корабельным лесом, а затем назначают командиром императорской яхты. Придворная служба, однако, пришлась моряку не по вкусу и вскоре он добивается перевода на линейный корабль. В 1780-1782 годах Ф. Ушаков командует линейным кораблем «Виктор», участвует в реализации политики «вооруженного нейтралитета» в составе эскадры на Средиземном море. В 1783 году капитана 2 ранга Ушакова переводят на создаваемый Черноморский флот. Там он активно участвует в постройке кораблей в Херсоне и строительстве

За успешную борьбу с эпидемией чумы в Херсоне в 1785 году Ушаков удостаивается ордена Святого Владимира 4-го класса. К началу войны с Турцией 1787–1791 годов Ушаков уже командир линейного корабля «Святой Павел», одновременно являясь начальником авангарда Черноморской корабельной эскадры.

Именно в ходе русско-турецкая война 1787–1791 годов впервые раскрылся флотоводческий талант Федора Федоровича Ушакова.

Х Х Х

Первое серьезное столкновение турецкого и русского корабельных флотов, произошло 3 (14) июля 1788 года недалеко от дельты Дуная у острова Фидониси (ныне остров Змеиный). При этом турецкий флот состоял из (15 линейных кораблей, 8 фрегатов, 3 бомбардирских корабля и 21 мелкое судно) значительно превосходил Севастопольскую корабельную эскадру (2 линейных корабля, 10 фрегатов и 24 мелких судна). Турецкая артиллерия имела 1120 стволов против 550 у нас.

Занимая наветренное положение, турецкий флот выстроился в две кильватерные колонны и начал спускаться на русскую линию. Первая колонна турок, возглавляемая капудан-пашой Эски-Гассаном, атаковала наш авангард русских под командой бригадира Ф.Ф. Ушакова. После недолгой перестрелки с нашими фрегатами – «Берислав» и «Стрела» два турецких линейных корабля из-за повреждений были вынуждены выйти из боя. На помощь фрегатам устремился корабль «Святой Павел» под командованием Ушакова. При этом флагман капудан-паши был взят Ушаковым в «два огня». Все попытки турецких кораблей исправить положение немедленно пресекались нашими фрегатами. Вскоре удачный залп с нашего фрегата повредил корму и сбил бизань-мачту флагмана, после чего Гассан-паша покинул поле боя. За ним бежал и весь турецкий флот.

Успех был решительным. Именно после Фидониси турецкий флот потерял господство над морем, а Крым был избавлен от опасности высадки десанта. Грамотное маневрирование и доблестное поведение Ушакова в сражении не осталось без внимания князя Потемкина и в 1789 году высочайшим указом его производят в контр-адмиралы.

Победа при Фидониси чуть было не стоила Федору Ушакову карьеры, т.к. командовавший эскадрой граф Войнович стремился всех убедить, что причиной успеха были исключительно его действия. Конфликт с начальником грозил отставкой, однако в дело вмешался князь Г. Потемкин, который увидел в Ушакове многообещающего флагмана. В результате Войнович был отстранен, и 14 марта 1790 года Ушаков стал командующим Черноморским флотом. «Благодаря Богу и флот, и флотилия наша сильней уже турецкого, - писал Потемкин Екатерине II, - но адмирал Войнович бегать лих и уходить, а не драться. Есть во флоте Севастопольском контр-адмирал Ушаков. Отлично знающ, предприимчив и охотник к службе. Он будет мой помощник». Князь Потемкин и Ушаков вообще прекрасно понимали друг друга. Человек действия, Федор Федорович терпеть не мог бюрократической переписки. «Я весело время проводил только в походе, - жаловался он в одном из служебных писем, а возвратясь сюда, принужден опять заняться скучными письменными делами». Потемкин пошел навстречу адмиралу и освободил его от многих административных обязанностей: «Не обременяя Вас правлением адмиралтейства, - писал он, - препоручаю Вам начальство флота по военному употреблению».

Наиболее напряженной получилась кампания 1790 года. Тогда турки попытались перехватить инициативу в битве за Черное море, что привело к новым боевым столкновениям. 8 июля 1790 года произошло победное для России Керченское сражение.

Турецкая эскадра на этот раз насчитывала 10 линейных кораблей, 8 фрегатов, 36 вспомогательных судов. Помимо команд на борту судов находился десант. Турки снова решили попытать счастья и высадить десант в Крыму. Однако этого не случилось. На переходе морем под Керчью турки были перехвачены эскадрой Ф.Ф. Ушакова (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 16 мелких судов). Используя наветренное положение и превосходство в артиллерии (1100 орудий против 836), турки с ходу атаковали, направив свой главный удар на авангард бригадира флота Г.К. Голенкина. Однако тот выдержал и отбил атаку. Затем на помощь авангарду подошел с главными силами Ушаков. Турки еще несколько раз предпринимали попытки охвата нашей колонны, но всякий раз были отбиваемы. Затем уже сам Ушаков, используя перемену ветра атаковал неприятеля на картечной дистанции. Решимость русского командующего и точность огня черноморцев привела к бегству вражеского флота. От истребления турок спасла лишь ночь. Победа в Керченском сражении сорвала планы турецкого командования по захвату Крыма. Кроме этого, поражение турок на море привело к боязни султана за безопасность Константинополя. Это заставило Порту «взять осторожности для столицы, дабы в случае со стороны российской на оную покушения, защитить бы можно было».

Впрочем, турки с поражением не смирились и вновь решили попытать счастья. Утром 28 августа турецкий флот под командованием молодого капудан-паши Гуссейна (14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 14 мелких судов) стоял на якоре между Гаджибеем и Тендеровской косой, где и был обнаружен эскадрой контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова (5 линейных кораблей, 11 фрегатов, 20 мелких судов). Соотношение орудий снова было в пользу турецкого флота 1360 против 836. Несмотря на превосходство в силах, турки спешно стали рубить канаты и в беспорядке отходить к Дунаю. Но капудан-паша, заметив опасность, нависшую над отставшим арьергардом, пытался объединить свои силы. Ушаков же грамотно сманеврировав, выстроил батальную колонну на ветре у противника и, сблизившись вплотную, принудил его к бою.

Не выдержав точного огня русских пушек турецкий флот начал уклоняться под ветер и приходить в расстройство. Сойдясь борт в борт, наши корабли со всей силой обрушились на передовую часть турецкого флота. Флагманский корабль Ушакова «Рождество Христово» вёл бой с тремя кораблями противника, заставив их выйти из линии. Вся тяжесть нашей атаки обрушилась на авангард турок. К 17 часам вся турецкая линия была окончательно разбита. Этому поспособствовали резервные фрегаты, которые Ушаков еще в начале сражения выделил в особый отряд и в решающий момент пустил в бой. Преследуемые нашими, передовые неприятельские корабли вынуждены были повернуть и пуститься в бегство. Их примеру последовали и остальные суда, ставшие в результате этого манёвра передовыми. Но во время поворота по ним был сделан ряд мощных залпов, причинивших им большие разрушения. Наконец, неприятель обратился в бегство в сторону Дуная. Ушаков преследовал его до тех пор, пока темнота и усилившийся ветер не вынудили прекратить погоню и встать на якорь.

На рассвете следующего дня оказалось, что турецкие корабли находятся в непосредственной близости от русских. Ушаков отдал команду поднять якоря и вступить под паруса для преследования противника, который, имея наветренное положение, стал рассеиваться в разные стороны. Однако от турецкого флота отстали два сильно повреждённых корабля, один из которых, 74-пушечный «Капудания», был флагманским Саид-бея. Другой был 66-пушечный «Мелики-Бахри» («Царь морей»). Потеряв своего командира Кара-Али, убитого ядром, он сдался без боя. А «Капудания», упорно сопротивлялся до тех пор, пока был полностью охвачен огнём. Перед взрывом шлюпка с русского корабля сняла с него турецкого адмирала Саид-бея и 18 офицеров, после чего корабль взлетел на воздух вместе с оставшимся экипажем и казной турецкого флота. В результате сражения при Тендре турки потеряли два линейных корабля и 2 тысяч человек ранеными и убитыми, мы – всего 21 человека убитыми и 25 ранеными.

Победа Черноморского флота при Тендре оставила особый след в боевой летописи отечественного флота. Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г. день победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса «Тендра» объявлен днем воинской славы.

В кампанию 1791 года, когда чаша весов уже почти склонилась на сторону русской армии, турки предприняли последнюю отчаянную попытку оттянуть момент своего поражения в войне. Для этого турецкий линейный флот в полном составе вышел в черное море, чтобы попытаться одержать верх над московитами.

31 июля противники встретились у мыса Калиакрия. Турецкий флот состоял из 18 линейных кораблей, 17 фрегатов и 43 мелких судов. При этом турки стояли на якоре у берега под прикрытием своих береговых батарей. Черноморский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова состоял из 16 линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей, 17 крейсерских судов. Соотношение орудий было 1800 против 980 снова в пользу турок. При этом турецкий флот был усилен за счет алжирско-тунисских пиратов под командованием знаменитого в Средиземноморье Сеит-Али.

Обнаружив противника, Ушаков начал сближение. Для сокращения времени подхода он принял решение не перестраиваться в боевую колонну, а атаковать непосредственно в походном ордере. Отход от шаблона дал серьезное тактическое преимущество. Турки же, наоборот не ожидавшие появление русских, пребывали в замешательстве. На турецких кораблях в спешке стали рубить канаты и ставить паруса. Не справившись с управлением на крутой волне, при порывистом ветре, несколько кораблей столкнулись и получили повреждения. Сеит-Али, увлекая за собой весь турецкий флот, с двумя кораблями и несколькими фрегатами попытался выиграть ветер и охватить головные корабли Черноморского флота. Однако, предупреждая маневр алжирского паши, Ушаков, вышел из кильватерной колонны и продвинулся вперед, обойдя свои передовые корабли. Это позволило сорвать замысел паши, и огнём с пистолетной дистанции нанести ему серьезный урон. В результате Сеит-Али был ранен, а его корабль вывалился за линию. В районе 17 часов уже весь Черноморский флот, сблизившись с противником на минимальную дистанцию, атаковал турецкий флот. Сражение было ожесточенным. Флагманский корабль Ушакова, будучи головным, вступил в бой сразу с четырьмя кораблями. Одновременно Ушаков приказал сигналом кораблям «Иоанн Предтеча», «Александр Невский» и «Федор Стратилат» подойти к нему. Но, когда они приблизились к «Рождеству Христову», все четыре алжирских корабля были уже настолько повреждены, что вывалились за линию. «Рождество Христово» Ушакова втиснулся в центр турецкого флота, ведя огонь с обоих бортов. Этим Ушаков окончательно расстроил порядок турецкого авангарда. При этом турецкие корабли были настолько стеснены, что стреляли друг в друга. Вскоре сопротивление турок было сломлено и они, обратившись к русскому флоту кормой, пустились в бегство. Густой пороховой дым и наступившая темнота воспрепятствовали преследованию противника. Описы­вая сражение, Ушаков отмечал: «Наш... флот всею линиею передовы­ми и задними кораблями совсем его ок­ружил, и производил с такою отличной живостию жестокий огонь, что, повредя многих в мачтах, стеньгах, реях и пару­сах, не считая великого множества про­боин в корпусах, принудил укрываться многие корабли один за другова, и флот неприятельский при начале ночной тем­ноты был совершенно уже разбит до крайности, бежал, от стесняющих его безпрестанно, стесненной кучею под ветр, оборотись к нам кормами, а наш флот, сомкнув дистанцию, гнал, и бес­прерывным огнем бил его носовыми пушками, а которым способно и всеми лагами. Особо ж разбиты и повреждены более всех нашинские корабли».

8 августа Ушаков получил известие  о заключении перемирия с Турцией и повеление о возвращении в Севастополь.

После окончания войны Ф.Ф. Ушаков продолжал командовать Севастопольский корабельной эскадрой, ежегодно выводя е в практические плавания. В 1793 году был произведён в вице-адмиралы.

Х Х Х

В 1798 году император Правел Первый принял решение поддержать антифранцузскую коалицию. Для борьбы с революционной Францией в Италию был направлен корпус фельдмаршала А.В. Суворова, командующим нашими морскими силами в Средиземном море был назначен Ф.Ф. Ушаков.

Во время Средиземноморской кампании 1798-1800 годов, Ушаков проявил себя как выдающийся флотоводец, искусный политик и дипломат.

Русская эскадра блестяще решила сложнейшую задачу по овладению Ионическими островами. В течение всего одного месяца были освобождены от французов острова Цериго, Занте, Кафалония и Святой Мавры. В конце октября русская эскадра сосредоточилась у острова Корфу с находившейся на нём одноименной крепостью и начала его блокаду.

Значе­ние этого небольшого сильно укреплен­ного острова было очень велико. Если Ионические острова назывались «мостом» или «воротами» на Балканский полуостров, то ключом к этим «воротам», ко всему Адриатическо­му морю, несомненно, был Корфу. Учи­тывая его стратегическое значение и вы­годное положение на торговых путях, население острова считало своим дол­гом как можно сильнее укрепить его, защитить от нападения с моря. Вот по­чему на острове была возведена перво­классная по тому времени крепость, со­зданы многие другие оборонительные со­оружения. Мощные гранитные стены, двойной вал с глубоким сухим рвом, ши­рокий канал — такой была грозная твер­дыня, считавшаяся неприступной. Еще более остров был укреплен после захва­та его Наполеоном. К началу осады гар­низон крепости состоял из 3700 человек, 650 крепостных орудий разных калибров были повернуты в сторону моря. Про­довольствием гарнизон был обеспечен на полгода.

Все это, разумеется, было известно Ушакову, решившему захватить остров, но отступать от намеченного было не в правилах флотоводца. Тщательно разра­ботанный план осады принес успех.

Начало блокады было возложено на отряд капитана 1 ранга И.А. Селивачева, который в конце октября по при­казанию Ушакова подошел к Корфу; 9 ноября к нему присоединились осталь­ные корабли эскадры. Французы хорошо видели, как русские и турецкие корабли бросили якоря южнее крепости.

Первое, что предпринял Ушаков, - высадил на сушу отряд, который постро­ил за ночь две укрепленные батареи. Одну из них французам удалось захва­тить, а другую, несмотря на большие потери и многократные попытки, они так и не сумели ликвидировать до самой сда­чи крепости.

Условия блокады были крайне не­благоприятны для русских. Турецкие чиновники, обязавшиеся снабжать про­довольствием объединенную эскадру, на­рушали договор. На кораблях быстро та­яли запасы продовольствия и вооруже­ния. Матросы и офицеры давно не полу­чали жалованья. Начались тяжелые за­болевания. Ничего не было слышно и об обещанных турками десантных войсках. Турецкие корабли в течение всей осады избегали вступать в бой с противником, под всяким предлогом уклоняясь от сра­жения и выполнений заданий. «Из ту­рецкой эскадры кого не посылаю,— до­кладывал Ушаков весной 1799 года,— прой­дет только час-другой и тотчас назад идет, когда велю, где крейсировать и не приходить назад к нам, то отошед, оста­новятся и дремлют во все время без ос­мотрительности». Так что рассчитывать на турецкие корабли особенно не прихо­дилось.

Однако, несмотря на сложившуюся неблагоприятную обстановку, Ушаков верил в победу. Русские матросы и сол­даты настойчиво готовились к штурму крепости. Готовился к решающему бою и Ушаков. Он тщательно изучил все под­ходы к острову, провел ряд учений, осо­бое внимание на которых было обраще­но на изготовление осадных лестниц и умение пользоваться ими.

Штурму Корфу должна была пред­шествовать атака на остров Видо, кото­рый являлся серьезным препятствием на пути к крепости. Он представлял собой высокую гору, также сильно укреплен­ную. Между Видо и Корфу расположи­лись девять французских кораблей. Ушаков писал: «Я измучил уже бессменно всех моих лю­дей. Прилежнейшие наши служители от рвения своего, желая оказать деятельность свою и храбрость, на батареях в работу и во всех бдительностях, в дождь, в мокроту и в слякоть, обма­ранные в грязи, все терпеливо сносили и с великой ревностью старались обо всем решительно и все перенесли.

Первые русские ядра упали на остров Видо 18 февраля. Корабли артиллерий­ским огнем приступили к подавлению бе­реговых батарей противника. Ушаков, державший свой флаг на корабле «Свя­той Павел», проверил правильность рас­становки кораблей по диспозиции, а за­тем приказал командиру «Святого Пав­ла» подойти как можно ближе к самой мощной батарее. Мастерски стреляли русские артиллеристы. В короткий срок батарея противника оказалась подавлен­ной. Так началось сражение, план кото­рого всесторонне был разработан Уша­ковым и обсужден на военном совете с участием командиров кораблей. При­сутствующие на совете турецкие коман­диры не верили в успех операции. Они, будучи не в состоянии объяснить причи­ны своей неуверенности, лишь повторя­ли турецкую пословицу: камень деревом не пробьешь.

Однако русские моряки еще раз до­казали, что нет им равных, ни на море, ни на суше. После того как огонь неприя­тельских батарей ослабел, на флагман­ском корабле был поднят сигнал: «На­чать высадку десанта».

Более 2000 матросов и солдат, поддерживаемые огнем корабельных орудий, высадились на берег и после ожесточенного боя овладели островом Видо.

Одновременно начался общий штурм крепости Корфу. Примеры мужества и героизма показывали русские артилле­ристы, расположившиеся на самом ост­рове. Оторванные от основных сил, они не падали духом, продолжали интенсив­ный обстрел французских позиций.

Высадившийся на остров десант с хо­ду вступил в бой. У стен крепости завя­залась рукопашная схватка с неприяте­лем. Однако французам удалось отбить первый штурм. И только после подоспев­шей помощи атака неприятельских по­зиций возобновилась. При этом русские захватили три передовых укрепления и заставили неприятеля отступить за крепостные стены. Большую помощь русским морякам оказали местные жите­ли острова.

Бой продолжался до вечера 18 фев­раля. На следующий день ранним утром к борту флагманского корабля подошла шлюпка с адъютантом французского командующего. Французы просили пере­мирия. Но Ушаков заявил, что разго­вор может идти лишь о том, чтобы в те­чение 24 ч неприятель сдал крепость, иначе атака возобновится. Вскоре стало известно: генерал Шабо, командующий гарнизоном, принял условия русского адмирала, и 20 февраля на флагманском корабле «Святой Павел» был подписан акт о безоговорочной капитуляции.

Гарнизон острова Корфу — 2931 французский солдат и офицер вышел из крепости и сложил оружие. Русским достались богатые трофеи, среди кото­рых 1 линейный корабль, 1 фрегат, 1 по­сыльное судно, 1 бомбардирский ко­рабль, 2 бригантины, 6 галер, 1 канонер­ская лодка, 3 торговых судна, 636 ору­дий, 137 тысяч ядер, 132 тысячи патро­нов, 3060 пудов пороху, большое коли­чество продовольствия и снаряжения.

Штурм заслужил высшую оценку А.В. Суворова, выразившего сожаление о том, что он не находился при штурме Корфу хотя бы мичманом. После освобождения Корфу при активном участии Ушакова был создан прообраз будущей независимой Греции – греческая республика Семи Островов За взятие Корфу 25 марта был произведён в полные адмиралы.

Затем Ушаков направил к южному побережью Италии отряд капитана 2 ранга А.А. Сорокина, который занял крепости Бриндизи, Бари и Манфредони. На берег был высажен десантный отряд капитан-лейтенанта Г.Г. Белли, который захватил Неаполь. Сам же Ушаков, совершив переход морем в Неаполь, отправил оттуда десант для занятия Рима, который и был занят 16 (27) сентября1800 года. На этом боевая деятельность Ф.Ф. Ушакова на Средиземном море закончилась и в том же году его эскадра вернулась в Севастополь.

В 1802 году Ушаков был назначен командующим гребным флотом на Балтике, затем некоторое время являлся начальником флотских команд в Санкт-Петербурге.В 1807 году  Ушаков по собственному прошению был уволен в отставку с мундиром и пенсией. Спустя три года он поселился в приобретенной им деревушке Алексеевке Темниковского уезда Тамбовской губернии, вблизи Санаксарского монастыря. Любопытно, что время Отечественной войны 1812 года адмирал Ушаков был избран начальником ополчения Тамбовской губернии, но из-за возраста и болезней отказался от этой почетной должности.

В последние годы жизни в имении Ф.Ф. Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности.

В апреле 1813 года Ф.Ф. Ушаков пожертвовал в помощь пострадавшим в Отечественную войну 1812 года практически все имевшиеся у него деньги. В письме обер-прокурору Синода А. Н. Голицыну он писал: «на основании учреждения сохранной казны при объявлении моём августа 27 1803 года взнесено мною императорского воспитательного дома в Санкт-Петербургский опекунский совет государственными ассигнациями двадцать тысяч рублей… из которых с того времени ни капитальной суммы, ни процентов на оную нисколько не получал… Я давно имел желание все сии деньги без изъятия раздать бедным, нищей братии, не имущим пропитания, и ныне, находя самый удобнейший и вернейший случай исполнить моё желание, пользуясь оным по содержанию вышеозначенного объяснения в пожертвование от меня на вспомоществование бедным, не имущим пропитания».

Иеромонах Нафанаил писал об Ф.Ф. Ушакове архиепископу Тамбовскому Афанасию: «Оный адмирал Ушаков …знаменитый благотворитель Санаксарской обители по прибытии своём из С.-Петербурга около восьми лет вёл жизнь уединённую в собственном своём доме, в своей деревне Алексеевке, расстояние от монастыря через лес версты три…по воскресеньям и праздничным дням приезжал для богомоления в монастырь… а в Великий пост живал в монастыре в келье…всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал неукоснительно… Препровождал остатки своих дней крайне воздержанно и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну святой церкви».

Адмирал Ушаков скончался в своём имении в конце сентября 1817 года. Метрическая выпись от 2 (14) октября из соборной книги Спасо-Преображенского монастыря содержит запись о смерти Ф. Ф. Ушакова: умер «натуральною болезнию»; исповедован и приобщен протоиереем Асинкритом; погребен в Санаксарском монастыре.

Академик Е.В. Тарле так написал о гении Ф.Ф. Ушакова: «Своими подвигами на Черном море Ушаков закрепил преобладание там юного русского флота. Ему же суждено было провести русский флот через Дарданеллы и Босфор и спустя 28 лет после Чесмы проникнуть в Средиземное море, покрыв и здесь славой русский морской флаг. Это второе появление русского флота в Средиземном море было с чисто военной точки зрения не менее славным, чем первое. Боевые подвиги Ушакова, его моряков и солдат, освободивших Ионические острова от французских захватчиков, принесли населению этих островов совсем неслыханное для тех времен самоуправление. В Южной Италии Ушаков и его подчиненные вели себя далеко не так, как это было бы по нраву императору Павлу, имевшему уже в 1798–1799 гг. все типичные черты «жандарма Европы». Ушаков и его моряки, и солдаты воевали с блестящим успехом против французских военных захватчиков, которые смотрели и на Ионические острова, и на Италию исключительно как на богатую колонию... Моряки внушительно продемонстрировали перед лицом всего мира, что русский народ ничуть не считает Средиземное море ни французским, ни неаполитанским, ни испанским, ни турецким, ни английским озером.

Ушакова, несмотря на его вспыльчивый нрав, несмотря на требовательность в делах службы и строгую дисциплину, очень любили и офицеры и матросы. Он зорко охранял интересы матросов от высших, средних и малых «комиссионеров», заведовавших доставлением продовольствия, и вообще от разнообразных хищников, наживавшихся на матросских пайках. Ушаков очень заботился также о морских госпиталях и о подаче медицинской помощи экипажам. Его моряки знали хорошо, как он за них воюет с сильными мира сего, какие бумаги он им пишет, как он ни перед какой грозящей неприятностью, ни перед каким риском порчи важных отношений не останавливается, если дело идет о том, чтобы его матросы не болели на Средиземном море полярной цингой только потому, что кто-то в Севастополе или Константинополе крадет деньги, отпущенные на продовольствие. Сквозь маску сдержанного, хотя изредка и вспыльчивого, требовательного к себе и к другим начальника и матросы, и офицеры сумели разглядеть благородного, справедливого и прежде всего великодушного человека, умеющего взыскивать, но умеющего и прощать. Свои великие таланты и заслуги перед родиной он скорее недооценивал, чем преувеличивал, но его болезненно оскорбляло то «презренных душ презрение к заслугам», от которого ему приходилось так долго страдать в обстановке морской бюрократии того времени.

Адмирал Ф.Ф. Ушаков является создателем новой манёвренной тактики, принципиально отличавшейся от принятой в то время линейной тактики. Основной чертой тактики Ушакова являлось применение единого походно-боевого порядка, при котором, как поход, так и сражение происходили без соответствующего перестроения. Такой порядок позволял, круто спускаясь на линию противника, прорезать её и наносить поражение противнику по частям, что было осуществлено Ушаковым в сражениях у Фидониси, в Керченском проливе, у Тендры и Калиакрии. Сближение с противником Ушаков производил решительно, вплоть до дистанции картечного выстрела. Созданию численного превосходства на направлении удара, помимо самого боевого порядка Ушакова, способствовало выделение им резерва — «эскадры кайзер-флага».

Стратегия и тактика Ф.Ф. Ушакова были подчинены цели уничтожения главных сил противника. Приняв решение на решительное сражение, Ушаков предпринимал его при любом соотношении сил, как это было в сражении при Фидониси с втрое превосходящим противником. Приёмы наступательной тактики Ушакова были более разнообразными и полными, нежели приемы западноевропейских адмиралов. При этом Ушакову были чужды авантюрные действия и потеря осторожности. Ушаков придавал большое значение организации морской пехоты и был способен в совершенстве организовывать взаимодействие флота с сухопутными войсками для проведения десантных операций, что проявилось при решении им сложнейшей военной задачи — взятии крепости Корфу. Частью военно-морского искусства адмирала Ушакова было его отношение к боевой выучке личного состава. Большое внимание он уделял обучению экипажей артиллерийской и ружейной стрельбе, совершенствованию у командиров искусства кораблевождения, сочетания огня и маневра. Высокая выучка экипажей в сочетании с традиционными высочайшими моральными качествами русских воинов и их верой в Ф. Ушакова, в значительной мере обусловили блистательные победы русского флота над превосходящими силами противника.

Х Х Х

Память об адмирале Федоре Федоровиче Ушакове свято хранится по всей России. В честь великого адмирала в 1944 году были учреждены орден и медаль. Флотоводческим орденом Ушакова награждали офицеров и адмиралов советского ВМФ, а медалью – матросов и старшин.

Первое награждение орденом Ушакова I-й степени произошло 16 мая 1944 года. Всего за годы войны орденом Ушакова I степени было награждено 22 человека, из них 8 — дважды: уже упоминавшиеся Н.Г. Кузнецов, И.С. Исаков, Ф.С. Октябрьский, В.Ф. Трибуц, а также заместитель Наркома ВМФ адмиралы Л.М. Галлер и Г.И. Левченко, командующий авиацией ВМФ маршал авиации С.Ф. Жаворонков и командующий Северным флотом адмирал А.Г. Головко. Кроме того, ордена Ушакова I степени было удостоено 10 соединений и частей ВМФ. Первыми из них были Краснознамённая бригада подводных лодок Северного флота и 9-я штурмовая Ропшинская Краснознамённая авиационная дивизия Краснознамённого Балтийского флота. Среди награждённых также Краснознамённая Днепровская военная флотилия, 2-я Констанцинская бригада охотников за подводными лодками Черноморского флота, а также 3 бригады торпедных катеров. После войны ордена Ушакова I степени было удостоено Высшее военно-морское училище имени Фрунзе и другие части. Кавалерами двух орденов Ушакова I степени после войны стали бывший командующий Дунайской военной флотилией вице-адмирал Г.Н. Холостяков и морские лётчики генерал-полковник М. И. Самохин и генерал-лейтенант В.В. Ермаченков. Ордена Ушакова II-й степени были удостоены 14 офицеров Северного флота Указом от 10 апреля 1944 года. Это была группа подводников во главе с командиром бригады подводных лодок (позже тоже награждённой орденом Ушакова, но I степени) капитаном 1 ранга И. Колышкиным, и группа морских лётчиков.

Интересно, что орден Ушакова II-й степени № 1 получил командующий Кронштадтским оборонительным районом контр-адмирал Ю.Ф. Ралль, дальний родственник великого Ф.Ф. Ушакова, который приходился дядей прабабушке Ю.Ф. Ралля. Последнее вручение ордена Ушакова в СССР состоялось в 1968 году. Тогда I-й степенью ордена Ушакова была награждена Военно-морская академия (ныне имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова).

Орден Ушакова сегодня сохранён в системе наград Российской Федерации Постановлением Верховного Совета РФ от 20 марта 1992 года.

Орденом Ушакова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении активных морских операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим врагом.

Медалью Ушакова награждались и награждаются матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики ВМФ и морских частей пограничных войск за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества на морских театрах, как в военное, так и в мирное время. Медаль Ушакова особо любима моряками, так как поверх колодки имеет стилизованную якорную цепь и является самой морской из всех отечественных медалей.

В 1944 году в связи с учреждением ордена и медали Ушакова И.В. Сталин приказал известному антропологу Михаилу Герасимову восстановить облик знаменитого флотоводца. Суть метода Герасимова заключалась в том, что на череп накладывался материал, имитирующий утраченные после смерти мягкие ткани.

Подняв плиту над захоронением Федора Ушакова в Санаксарском монастыре, комиссия обнаружила, что могила уже вскрывалась какими-то вандалами, которые, по всей видимости, искали ордена и золотую шпагу адмирала. Останки Ушакова переложили в новый гроб, а череп профессор Герасимов увез с собой в Москву для проведения антропологической реконструкции. После тщательных работ в лаборатории пластической реконструкции появилось наиболее близкое к реальному облику Ф.Ф. Ушакова изображение адмирала.

Имя адмирала Ушакова присвоено Морской государственной академии в Новороссийске, Высшее военно-морское училище в Калининграде и Херсонский государственный морской институт.

Именем адмирала Ф.Ф. Ушакова названы бухта в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря.

Имя Ушакова носили многие боевые корабли Военно-Морского Флота. Бессмертный подвиг совершил броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков», героически погибший в 1905 году в Цусимском сражении. Сегодня имя адмирала Ушакова носит ракетный эскадренный миноносец Северного флота. Именем флотоводца названо и инженерное судно «Федор Ушаков», предназначенное для проведения различных инженерных работ в прибрежных водах.

В городе Темникове существует краеведческий музей имени Ушакова. В музее великому русскому адмиралу посвящен отдельный зал с редкими экспонатами (например, единственный сохранившийся прижизненный портрет). Музей, кстати, расположен в построенном самим Ушаковым здании бывшего госпиталя для солдат Отечественной войны 1812 года.

Трудно перечислить количество улиц, названных в честь Ушакова в городах России. Так в Москве есть бульвар адмирала Ушакова и одноимённая станция метро, а в Санкт-Петербурге в честь адмирала Ушакова названы набережная и мост. В Севастополе в честь Ушакова названа одна из центральных площадей. Керчь и Челябинск, Сарове и Херсоне

Отдельный разговор о памятниках Ф.Ф. Ушакову. Они установлены в Москве и Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Рыбинске, городе Тутаеве Ярославской области, во многих других города, а в Севастополе имеется два памятника Ушакову – на площади его имени и перед зданием штаба Черноморского флота. Бюст флотоводцу установлен на его могиле, на территории Санаксарского мужского монастыря

Память об адмирале Ушакове хранится не только в России. В октябре 2002 года в Греции на острове Корфу так же был установлен памятник адмиралу Федору Ушакову. Там имеется и улица Ушакова. Интересно, что ежегодно с 2002 года на острове Корфу проходят дни памяти адмирала Ф. Ушакова. Памятник адмиралу установлен и в итальянском городе Мессина. В 2006 года в Болгарии на мысе Калиакре так же был открыт памятник адмиралу.

В честь адмирала Ушакова назван астероид 3010 Ushakov, а в Ярославле именем Ушакова названа флотилия юных моряков.

Жизни и подвигам Ф.Ф. Ушакова посвящено немало книг. Среди них романы «Ушаков» и «Флотовождь» В. Ганичева, книги «Штурм Корфу» А. Гармаша, «Федор Федорович Ушаков» А. Зонина, «Святой адмирал Ушаков» В. Овчинникова, «Корабли идут на бастионы» М. Яхонтовой, роман «Адмирал Ушаков» М. Петрова и роман «Адмирал Ушаков» Л. Раковского, научный труд «Адмирал Ушаков на Средиземном море» академика Е.В. Тарле.

Запечатлены подвиги великого русского флотоводца и в отечественном кинематографе в художественных фильмах «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы» (1953 г., режиссер Михаил Ромм). Роль Ф.Ф. Ушакова исполнил артист Иван Переверзев. В 1994 году в честь 250-летия со дня рождения Ф. Ф. Ушакова была выпущена серебряная двухрублевая памятная монета.

Х Х Х

5 августа 2001 года адмирал Ф.Ф. Ушаков был канонизирован Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии (чему успешно способствовали братия Санаксарского монастыря и Валерий Николаевич Ганичев). Торжественное богослужение прошло в Санаксарском монастыре. Деяние о его канонизации указало: «Сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побеждённый им неприятель… милосердие адмирала Феодора Ушакова покрывало всех».

В своей речи будущий патриарх Кирилл тогда сказал: «Как непобедим был великий воин адмирал Ушаков силой молитвы и предстательством пред Богом в битвах с врагом видимым, так и мы вместе с ним будем теперь непобедимы в невидимой брани за величие, достоинство и процветание нашего Отечества».

6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской православной церкви причислил Фёдора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных. Память совершается (по юлианскому календарю) 23 мая (Собор Ростовских святых), 23 июля и 2 октября. Фёдор Ушаков (не следует путать его с его дядей и тёзкой монахом Феодором Санаксарским) почитается как святой покровитель российского военно-морского флота (с 2000 года) и стратегических военно-воздушных сил (с 2005 года).

В 2000 году в деревне Молочково Солецкого района Новгородской области силами военного гарнизона на святом источнике близ церкви Успения Богородицы установлена купальня во имя святого Федора Ушакова. В честь Святого праведного воина Феодора Ушакова (адмирала Ушакова) возведены: кафедральный собор в Саранске, храм-часовня в Красноармейском районе Волгограда, малый храм и памятник на подворье кафедрального собора Рождества Христова в Волгодонске Ростовской области, в Хостинском районе Сочи. Храм Святого праведного воина адмирала Федора Ушакова открыт в московском районе Южное Бутово и в микрорайоне города Железнодорожный Купавна Московской области, храм в городе Советская Гавань Хабаровского края. В Херсоне в 2002 году построена церковь имени Святого Федора Ушакова, храм-часовня в честь праведного воина Федора Ушакова, адмирала флота Российского, покровителя военных моряков построена в Анапе. 15 октября 2012 года в воинском храме во имя святого благоверного князя Александра Невского при Ярославском ВЗРУ ПВО установлен ковчег с частицей мощей святого флотоводца.

Х Х Х

*Молитва святому праведному Феодору: «Приникни, праведне воине Феодоре, с горних селений на притекающих к тебе, и вонми молению их: умоли Господа Бога даровати всем нам еже ко спасению нашему мы просим от Него, при святем твоем предстателъстве. Ты великое, возложенное на тя служение тщательно проходил еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави. Ты, победив супостатов множества, и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Умоли Господа Бога даровати крепкий и ненарушимый мир и земли плодоносие, пастырем святыню, законом правду и силу, военачальником мудрость и доблесть непобедимую, градоначальником суд, флоту твоему Российскому и всему воинству нашему преданность вере и Отечеству и неодолимое мужество, всем же православным христианом здравие и благочестие. Сохраняй страну нашу Российскую и обитель сию святую от всех наветов вражиих, да словом и делом прославляется в них всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».*

**Секретарь Союза писателей России,**

**капитан 1 ранга В. Шигин**