ЭКСПЕДИЦИЯ 1851-ГО ГОДА НА ПРАВОМЪ ФЛАНГЪ КАВКАЗСКОЙ ЛИНИИ *)

16-го марта 1851-го года я оставилъ батарею *) и 24-го апреля прибылъ въ станицу тенгинскую, где былъ назначенъ сборный пунктъ для отряда, дѣйствующаго на рѣкѣ Бѣлой;—туда я прибылъ частью прибрежемъ Каспійскаго моря, частью же по линіи, черезъ г. Ставрополь.

Правый флангъ кавказской линіи заключаетъ въ себѣ пространство, которое тянется отъ верховьевъ р. Кубани до границъ Черноморія; часть главной кавказской линіи идетъ по Кубани, пространство же, между ея лѣвымъ берегомъ и отрогами горъ, занято незначительными племенами черкесовъ, нѣмъ подвластныхъ, и нѣсколькими станицами, разбросанными по рѣкамъ Урупу и Чамлыку **). Границей этого пространства и оплотомъ противъ враждебныхъ намъ племенъ является р. Лаба,—притокъ р. Кубани съ лѣвой стороны, перпендикулярный къ ея направлению ***). Лабинская

*) Рукопись эта принадлежитъ перу генераль-майора графа Доливо-Добровольскаго-Евдокимова и сообщена въ редакцію его вдовою.

**) Авторъ въ это время командовалъ дивизіономъ горной № 3-го батарен 21-й артиллерійской бригады и въ 1851-мъ году былъ переведенъ съ своимъ дивизіономъ изъ Чечни на правый флангъ.

***) Изъ нихъ можно назвать слѣдующія: ст. чамлынская и вознесенская—по р. Чамлыку, а по р. Урупу—ст. отрадная и урусская.

****) Трудно назвать соотношеніе этихъ двухъ рѣкъ перпендикулярнымъ. Р. Лаба въ своихъ верховьяхъ течетъ параллельно съ р. Урупомъ, въ своемъ сред-
передовая линия состоит из двух казачьих полков лабинской бригады и незначительных укреплений: темирговенского, зассовского и ахметовского."

Прошли те времена, когда мы одним ударом покоряли цѣлы области Кавказа; на первый планъ выступило много препятствій, преграждавших дальнѣйшее распространеніе нашего владычества. Намъ пришлось бороться и съ чисто мѣстными препятствіями и съ воинственностью туземцевъ, сильно привязанныхъ къ независимости и потому всѣ болѣе и болѣе ненавидѣвшихъ насъ.

Бывало съ ть мелкихъ укрѣплений, или же одно значительное, расположенное внутри страны, точно ставили нанять владычество; но, съ потерей Аваріи, послѣ волненія въ Чечнѣ и на правомъ флангѣ, мы должны были убѣдиться въ непригодности этой системы и навсегда отказаться отъ нея. Даже и тамъ, гдѣ не были потеряны отдѣленные укрѣпления, мы должны были оставить ихъ и отвести войска за прочныя оборонительныя линіи. Система движеній впередъ оборонительными линіями взяла верхъ и теперь она въ полномъ ходу. Правый и лѣвый флангъ кавказской линіи растягиваются и распространяются всѣ далѣе и далѣе, при посредствѣ новыхъ передовыхъ линій. Лѣтомъ 1851-го года было рѣшено занять на правомъ флангѣ новую передовую линію по пр. Вѣлой и, какъ основаніе ея, построить новое укрѣ-}

четъ и частью въ нижнемъ теченіи, она почти параллельна Кубані; въ другой же половинѣ нижняго теченія, Лаба у ст. нерасовской круго поворачивается вправо и почти перпендикулярно впадаетъ въ Кубань у ст. усть-лабинской. Такъ что перпендикулярно является только та часть, которая заключается между станциями нерасовской и усть-лабинской, а это всѣхъ уже незначительное пространство сравнительно со всѣй длиной пр. Лабы.

4) Всѣ три укрѣпленія расположены на правомъ берегу пр. Лабы. Ахметовское — недалеко отъ впаденія пр. Експского, а темирговское — при слияніи пр. Чамлыка и Лабы. Въ настоящее мгновеніе они упразднены и обращены въ станицы...

ред. Уолог.
пленіе. Воинственный духъ закубанскихъ племенъ давалъ полную возможность предполагать, что новая экспедиція не обойдется безъ кровавыхъ дѣйствъ, и что шапсуги, темиргоевцы, бжедухи и абадзехи 5) не отдаляютъ дешево своихъ плодородныхъ равнинъ между рр. Вѣлой и Лабой. Поэтому вполне понятно стратегическое стремленіе почти каждого воен-наго попасть въ экспедиціонный отрядъ; какъ коршуны сла-таются на добычу, такъ и на Вѣлу натххало масса празд-ныхъ людей, въ которыхъ никогда, кажется, не было не-достатка.

24-го апреля войска сосредоточились въ станицѣ тенгин-ской, на р. Лабѣ 6); всѣ они были подъ начальствомъ гене-рала Заводовскаго и состояли изъ 6 1/2 батальоновъ пѣхоты, 14-ти сотень кавалеріи 7), 14-ти орудій и 2-хъ ракетныхъ командъ—пѣшей и конной.

28-го апреля отрядъ выступилъ на рѣку Вѣлу, пред-варительно отслуживъ, по русскому обычаю, молебствіе, въ которомъ испрашивались у Господа Бога побѣды и успѣхъ нашему оружию.

5) Всѣ эти народности составляли отрасль черкесскаго племени (Адиге) и жили на сѣверномъ склонѣ кавказскихъ горъ. Абадзехи занимали долины рѣкъ, выдающихся въ Кубань; изъ нихъ можно заметить слѣдующихъ: р. Вѣла (Са-гушке) съ притоками, рр. Лаба, Пшишъ, Вообатъ, Пскунсъ и Сунъ, служив-шія пограничной чертой съ племенемъ шапсуговъ, селявшихся по р. Убьинъ, со всѣмъ ея притоками. Этой рѣкѣ не надо смѣшивать съ р. Абпинъ, гдѣ въ 1834-мъ году отрядомъ генерала Вельянинова было построено укрѣпленіе. Племя бжеду-ховъ состояло изъ двухъ поколѣній—черення и хамышей; они жили на лѣвомъ берегу Кубани отъ р. Пшишъ до границы шапсуговъ. (Эти смѣшія были замѣчены изъ статьи Л. Я. Львова „Общій взглядъ на страны, заселаемыя горскими наро-дами, назвываемыми: черкесами, абхазами и другими смежными съ ними“. См. Записки Кав. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. за 1857-й годъ, книга 4-я стр. 171—193. Тамъ же „0 патукахаахъ, шапсугахъ и абадзехахъ“. Того же автора стр. 237—237.

6) Войска собрались не въ самой станицѣ, а перешли новоустроенный мостъ и расположились на лѣвомъ берегу р. Лабы, какъ-разъ противъ станицы.

7) Въ составъ отряда входили также двѣ сотни конной милиціи.

Ред.
Послед двухдневного перехода отряд прибыл на место, предназначенное для постройки укреплений, на р. Вёлой, в 40 верстах от ея устья 8). На другой день нашего маршра кавалерийским разъездом был открыт отряд из 4-х байгушей, пробирающихся неподалеку от нашего пути: повидимому, они шли разбойничать на нашу линию. Байгушей выслеили и окружили; 3-х убили, четвертый был взят в плен.

30-го апреля черкесы открыли огонь по водопою на р. Вёлой, но были разоблачены артиллерийским огнем 9). 1-го мая, как раз против наших пикетов, из леса выехала партия человек в 150 10); трудно сказать, что они хотели, но все же разъезжали до тих пор, пока не были разогнаны артиллерийским огнем. Выстрели по водопою, направлявшиеся из леса противположного левого берега, были единственными военными действиями в мае месяца, но и они скоро прекратились, так как черкесы сочли более благоразумным, не трать напрасно пороха и свинца, побереж отт на будущее время.

1-го мая было заложено укрепление; десятная строительная работа с одной стороны и полное отсутствие чисто боевой деятельности — с другой, воцарились в лагерях. — Неприятель почти даром уступил нам Вёлую и не трогал ни наших казней, ни безпорядочных фуражировок.

Не смотря на такое чисто витие спокойствие, агенты Шамиля на правом фланге — Магомет-Амин, проповедывающий мюридизм, закубанским племенам, не дремал 11).

8) У бывшего аула Добраки.
9) Огонь был открыт черкесами не по водопою, а по нашей цели, расположенной на острове, ближе к нашему берегу.
10) Партия была не в 150 человек, а в 300 или 400.
11) Магомет-Амин родился около 1818-го года в Дагестане. Рано потеряв отца, он 17-ти лет от роду вступил в число мюридов. Шамили и постоянно оставался при нем до своего назначения наиболее к закубанским...
Осенью 1850-го года и весною 1851-го онъ дѣятельно занимался переселениемъ покорныхъ намъ племенъ въ свои предѣлы и дѣйствовалъ вполнѣ успешно: кабардинцы, темиргоеццы и хатюкаевцы были имъ уведены; дошла наконецъ очередь и до бессенеевцевъ, жившихъ по р. Урупу 13). Собрались около 4000 человѣкъ хорошей кавалерии, Магометъ-Аминъ двинулся на р. Лабу и 13-го мая перешелъ ея укрѣпленія зассовскаго 13); потомъ, достигнувъ быстрымъ переходомъ р. Урупа, вышелъ станицы урупской, онъ въ ночь съ 13-го на 14-е мая переправился у того мѣста, гдѣ расположены самый нижній бессенеевскій аулъ и сталъ поднимать аулы одинъ за другимъ. Узнавъ объ этой переправѣ, начальникъ лавинской линіи полковникъ Волковъ, находившійся въ станицѣ вознесенской, сосредоточилъ всѣ войска, которыя были у него подъ рукою, и, колонной въ 5-ть ротъ пѣхоты, 14½ сотень кавалеріи, при 8-ми орудіяхъ 14), двинулся вслѣдъ за племенами, гдѣ онъ проповѣдывалъ мюридизмъ и священную войну (газаватъ) противъ насъ. Впослѣдствіи онъ сталъ дѣйствовать самостоятельно и призналъ власть Шамиля только номинально. Магометъ-Аминъ вошелъ въ прямую сношенія съ Турцией и неоднократно самъ бывалъ въ Константинополѣ. Во время восточной войны онъ сдѣлался извѣстнымъ и въ Европѣ. Вообще, его десантная политическая дѣятельность замѣчательна по уму, искусствѣ и настойчивости, съ которой онъ боролся противъ превратностей, противуостоящихъ ему на пути нашихъ владычествъ. (Подробности см. въ прекрасномъ очеркѣ политической биографіи Магометъ-Амина, принадлежащемъ перу г-на Каргогоф и посвященному въ казахскомъ календарѣ за 1860-й годъ, стр. 77-я, отдѣлъ 4-й). 13) Всѣ эти народности составляли также отрасль черкесского племени. Кабардинцы населяли большую и малую Кабарду, изъ которыхъ первая лежитъ между рр. Терекомъ и Малкой, а къ югу примыкаеть къ осетинамъ; вторая занимаетъ правый берегъ р. Терека до продрогихъ и береговъ р. Сунжи. Хатюкаевцы жили между рр. Вѣлой и Пи шагъ. Что же касается до бессенеевцевъ, то они жили не только по Урупу, но и по притокамъ его—большому и малому Тегеню, Ферзѣ и Воаныт. (См.стр. прикѣд. 5-е). 14) Изъ 8-ми орудій четыре было пѣхотныхъ и четыре легкихъ конныхъ; кроме того при отрядѣ находились три станка конно-ракетной команды.

Ред.
Магомет-Амином къ р. Урупу. Волковъ не настигнулъ неприятеля до переправы его на правый берегъ Урупа и, руководствуясь тьмъ соображениемъ, что Магомет-Аминъ, взявши беслениевцевъ, долженъ будетъ переправиться обратно,— ночью съ 13-го на 14-е мая пошелъ вверхъ по Урупу, двигаясь параллельно съ неприятелемъ, шедшимъ на противоположный берегъ. Магомет-Амину удалось взять съ собой жителей 3-хъ нижнихъ ауловъ 15); другіе же отказывались слѣдовать за нимъ, зная заранѣе о томъ, что русскій отрядъ не далеко. Сберегая время, шейхъ оставилъ ихъ въ покой и двинулся вверхъ по рѣкѣ, а на развѣтѣ сталъ переправляться черезъ Урупъ недалеко отъ устья р. Тегень, у бывшаго аула Сахамесуна. Въ это время полковникъ Волковъ успѣлъ прибыть на мѣсто переправы и занялъ позицію немного ниже этого мѣста, упираясь лѣвымъ флангомъ въ рѣку. Едва только войска устроились, какъ неприятель успѣлъ уже переправиться на лѣвый берегъ и, оставивъ переходъ рѣки слѣдовавшій за нимъ беслениевцевъ, атаковалъ Волкова. Судя по донесенію, бой продолжался два часа; атаки были безпрерывны и стремительны; картечный огонь не останавливалъ казаковъ, многіе изъ нихъ умирали на штыкахъ. Артиллерія выпустила 470 зарядовъ. Наконецъ неприятель отступилъ, потерявъ до 400 человѣкъ убитыми и ранеными. Въ нашихъ рукахъ остались всѣ беслениевцы со всѣма арбами и имуществомъ. Волковъ потерялъ 150 человѣкъ убитыми и ранеными 16); онъ остался на мѣстѣ для перевязки, а Магомет-Аминъ быстро удалился и встрѣтивъ

15) Они ихъ принуждены были съ собой тѣмъ, что зажегъ ихъ аулы.
16) Потеря полковника Волкова была не въ 150, а въ 146 человѣкъ, изъ которыхъ было убито 22 нижнихъ чина, ранено 6-ть оберъ-офицеровъ и 115 нижнихъ чиновъ и кромѣ того два оберъ-офицера и одинъ всадникъ изъ милиціи.

Ред.
отряд князя Эристова (начальника центра) 17, который шел на помощь полковнику Волкову, постарался уклониться от боя и удалился на вершину Тегенем 18.

Волковъ имѣлъ въ строю 2700 человѣкъ при 8-ми орудіяхъ, а Магометь-Аминъ 3500, слѣдовательно неравнѣйности въ силахъ почти не было. Почему же Волковъ первый не атаковалъ переправлявшагося непріятеля, котораго онъ легко могъ снова вогнать въ рѣку? Магометь-Аминъ не могъ бы не принять боя — ему необходимо было прикрыть переправу арбѣ.

Положительно становится непонятнымъ, какъ Волковъ стоялъ въ оборонительномъ положеніи въ продолженіе 2-хъ часовъ, имѣя такія силы. Извѣстно, что самая лучшая пререгулярная кавалерія можетъ произвести не болѣе двухъ, или трехъ атакъ на регулярныя войска, подкрѣпленныя артиллерией; да и то, это возможно только при первой встрѣчѣ, когда недисциплинированные наѣздники не поняли еще силы европейскаго правильнаго строя, какъ напримѣръ, это было при встрѣчѣ французовъ съ мамелюками. Но тутъ мы имѣемъ дѣло съ кавказскими племенами, извѣдавшими на себѣ силу правильнаго боеваго порядка. Какъ же тогда объяснить себѣ всѣ эти бурные атаки, гдѣ толпа смѣняется толпой, гдѣ приказание одного голоса не имѣетъ силы? Опять-таки градомъ пуль и кулечи, эта толпа презираетъ ихъ и неукротимо пытается исказь смерть въ сплошныхъ рядахъ

17) Онъ встрѣтилъ кн. Эристова при слѣніи р. Урупа съ Тегенемъ.
18) Прежде чѣмъ удалиться на Тегенъ, Магометь-Аминъ долженъ былъ выдержать дружную атаку кн. Эристова и бѣжать по направленію къ джентельменскъ высотамъ, куда послѣдовалъ за нимъ и нашъ отрядъ. Взобравшись на высоты, горцы еще разъ попытались атаковать нашу кавалерію, но были смѣты и обратились въ бѣгство по направленію къ Тегенемъ.

Тегенъ небольшой хребетъ, который тянется съ запада на востокъ и упирается въ лѣвый берегъ р. Урупа, не далеко отъ станицы передовой.

Ред.
штыков. Может ли в этом случае сохраниться такая безпрерывность, когда и регулярная кавалерия, будучи разстроена один разъ, не скоро может быть приведена в порядокъ? А туть войска стоятъ на мѣстѣ, отражаютъ только стремленіе безпорядочной толпы, да еще и теряютъ 150 человѣкъ, не переходя въ наступленіе послѣ того, какъ неприятель отражень. Словомъ—дѣло 14-го мая заключается въ себѣ много несообразностей и противорѣчій, подрывающихъ его раздутую славу.

Въ числѣ измѣнившихъ намъ мирныхъ закубанскихъ племенъ были и хатюкаевцы, жившіе въ углу образуемомъ слияніемъ рр. Лабы и Кубани; правителемъ надъ ними былъ Джангирий Ерканкуковъ. Преданность хатюкаевцевъ ничтоже не отличалась отъ преданности другихъ племенъ, именовавшихся „мирными“; они точно также служили проводниками партій и отдѣльныхъ разбойниковъ, пробирающихся въ наши предѣлы и скрывали ихъ отъ преслѣдованія; при удобномъ же случаѣ и сами были не прочь воспользоваться казанью добромъ.

Въ первыхъ числахъ апреля 1851-го года, 300 всадниковъ явились къ Джангирию и объявили ему, что Магометъ-Аминъ хочетъ переселить его за р. Бѣлу. Безъ всякаго сопротивленія всѣ хатюкаевцы, а ихъ было до 1000 семей, были выселены. Джангирий далъ знать объ этомъ въ Усть-Лабу, командиру ставропольскаго полка, и объяснилъ свой уходъ тѣмъ, что онъ былъ взятъ силой. Въ это время р. Лаба была въ разливъ; помощь Джангирию было трудно, а потому его предоставили на произволъ судьбы. Этимъ дѣло и покончилось, къ удовольствію всей нижне-лабинской линіи, которая вслѣдъ за удалениемъ этихъ „мирныхъ“ сосѣдей стала совершенно безопасной, и казаки уже не боялись ни за женщинъ, ни за дѣтей, ни за скотъ, выходившій изъ станций.
Въ июнѣ 1851-го года, Джанирѣй предложилъ командующему войсками, генералу Заводовскому, снова стать подъ владычество русского правительства и, въ доказательство своей верности, хотелъ тотчасъ же перейти въ наши предѣлы, прося помочь ему вооруженной силой. Генералъ Заводовскій, по своей крайней добротѣ, согласился снова принять этого измѣника и послалъ ему на помощь колонну подъ командою полковника Пулло (командира ставропольскаго егерскаго полка) 19). Р. Бѣлую перешли безъ всякихъ приключений. Подъ конвоемъ нашихъ войскъ, хатюкаевцы направились къ рѣкѣ Лабѣ, чтобы поселиться на указаняхъ мѣстахъ по рѣкѣ Чамлыку или Кубани, по той сторонѣ Лабы. Но, дойдя до мѣста своихъ прежнихъ жилищъ, Джанирѣй остановилъ свою орду и объявилъ, что дальше не пойдетъ. Подобная выходка заслуживала немедленнаго ареста, но полковникъ Пулло поступилъ обратно и сталъ уговаривать его. Джанирѣй не удовлетворился этимъ, а недовольнымъ, обиженнымъ тономъ возражалъ, что онъ возвратился искать у русскихъ не притѣсненій, а покровительства. Пулло былъ настолько слабъ, что на такую дерзость отвѣтилъ не силой, а обратился за приказаніями къ генералу Заводовскому, который, по сговору его добродушному, согласился на требованія Джанирѣя, вопреки волѣ главнокомандующаго, желавшаго, чтобы между рр. Лабой и Бѣлой не было ни одного мирнаго черкеса.

Результаты переселенія Джанирѣя не заставили себя долго ждать: черезъ недѣлю на нижне-лабинской линіи были убийцы два казака и уведена въ пленъ одна женщина. 20-го іюня казачки донесли въ нашемъ лагерѣ, что у подножія горы, между рр. Бѣлой и Лабой, пасутся большія стада,

19) Эта колонна состояла изъ 4-хъ ротъ ставропольскаго полка, одной роты нѣсколькаго казачьаго батальона, конно-ракетной команды и четырехъ орудій.
принадлежащими немирным черкасам. Генерал Заводовский послал в этот же день колонну, изъ одного батальона пехоты, двух п'ышных орудий, п'ышной ракетной команды и 6-ти сотень линейных казаков, подъ начальством полковника Попандопуло (командира 1-й бригады линейного казачьего войска) 20). Колонна быстро двинулась вверх по рѣкѣ Вѣлой, а кавалерія опередила п'яхоту и, пройдя в этот день тридцать пять верст, къ вечеру открыла насущиа стада барановъ и табунъ лошадей, почти никъмъ не охраняясь. 2000 барановъ и 320 лошадей было отбито, чабаны же (паствухи) всѣ перебиты. Непріятель былъ навьшень объ этомъ и партией человѣкъ въ 25-ть показался на соседнихъ высотахъ. Полковникъ Попандопуло, не смотря на свои 6-ть сотень, постѣпенно уклонился отъ боя и, безъ дальнѣйшихъ приключеній, возвратился въ лагерь утромъ 21-го іюня. Отбитые лошади были проданы съ аукціоннаго торг, цѣнъ установившейся на линіи. Говоря вообще, войскамъ, а въ особенности же казакамъ, очень выгодно отбивать у непріятеля лошадей; своихъ изнуренныхъ и испорченныхъ походами коней они имъ въ возможность замѣнять новыми.

Черкесы, раздраженные предшествовавшим угономъ скота, не пропустили намъ этого даромъ: 22-го іюня они отрѣзали одинъ изъ казачьихъ ведетовъ и изрубили его; какимъ-то чудомъ спасся одинъ казакъ.

Для гарнизона строившагося укрѣпленія надо было заготовить сѣно; съ этой цѣлью, отъ лагеря вверхъ по р. Вѣлой, начались покосы, но войска, прикрывавшія косаре были разставлены крайне неудачно: выкашиваемое пространство было послѣднюю ночь занятъ разъездами на волонтерскомъ пополненіи изъ Кубанской области, а также изъ 14-го казачьего войскъ.

20) Отрядъ былъ посланъ не за скотомъ, а для того, чтобы отвлечь вниманіе непріятельской партии, собравшейся въ майкопскомъ ущельѣ. На своемъ пути отрядъ случайно встрѣтилъ скотъ, который и былъ захваченъ послѣ нѣкотораго сопротивленія со стороны охранявшихъ его абазаховъ.
стю было окружено не цѣлую съ резервами, а просто одной линией войск. Колонны начальники обыкновенно не оставляли никакого резерва, что было весьма опасно на случай сильнаго нападенія на какой-нибудь отдѣльный пункт, такъ какъ подкрѣпить его можно было не всегда, какъ взявъ часть изъ состава самой линии.

11-го июля, черкесы пробовали сдѣлать нападение на косарей, но неудачно.

26-го июля, лазутчики извѣстили насъ, что недалеко отъ лагеря, за рѣкой Вѣлой, опять натусятъ никѣмъ не охраняемый стада. Въ эту же ночь, т. е. съ 26-го на 27-е июля, изъ лагеря двинулась колонна, изъ одного батальона пѣхоты, 6-ти сотенъ 3-й казачьей бригады, конно-ракетной команды и двухъ орудій, подъ начальствомъ полковника Пулло. Отрядъ направился вверхъ по рѣкѣ Вѣлой и, въ верстахъ 6-ти отъ лагеря, заночевавъ, избралъ для этого скрытое мѣсто неподалеку отъ лѣса. На другой день (27-го июля), въ 10-ть часовъ утра, кавалерія переплелась вбродъ на ту сторону рѣки, а пѣхота и артиллерія остались на правомъ берегу для прикрытия кавалеріи.

Намъ пришлось перейти три рукава Вѣлой, и когда мы вышли на нагорный берегъ, то замѣтили нѣсколько небольшихъ стадъ, разбросанныхъ по долинѣ и охраняемыхъ единими пастухами. Въ какихъ нибудь полчаса весь скотъ, въ числѣ 300 головъ, былъ забранъ и отправленъ къ пѣхотѣ. Пока ничего не было видно кругомъ; идти дальше было положительно незачѣмъ. Между тѣмъ изъ лѣса, лежавшаго верстахъ въ 4-хъ отъ насъ, стали показываться всадники. Оставалось одно—отступить, но подполковникъ Мещеряновъ (командиръ 3-й линейной казачей бригады) сдѣлалъ иначе; онъ сталъ маневрировать какъ по обширной равнинѣ и тѣмъ самымъ далъ возможность собраться уже нѣсколькимъ десяткамъ черкесовъ, которымъ онъ послалъ нѣсколько ракетъ
и, выждав еще полчаса, медленно двинулся назад, давая время желающим преследовать себя. Одним словом, Мещеринову не хотелось отступить без выстрела, а непременно иметь легкое дело, что ему и удалось. Едва только казаки вошли в лес, как у переправы стали раздаваться выстрелы; оказалось, что неприятель, разыскавшись по лесу и по кустарникам, преследовал нас до самой переправы. Сильного вреда они не могли нам нанести, ибо был немногочислен (100 человек).

В июле месяце в отряде начались различные большие и работы по укреплению стали идти медленно. Местность, казавшаяся на первый взгляд здоровой, обладала скверными санитарными условиями.

7-го августа, черкесы, в количестве 40 или 50 человек, сдѣлали нападение на скотъ выведенный на водопой 21) и не смотря на то, что это происходило въ саженяхъ 50-ти отъ укрепленія, всѣ таки удали его за рѣку Бѣлую. Этому немало помогло упущенье, сдѣланное сотнею 1-й казачей бригады, составлявшей резервъ аванпостовъ и находившейся въ таком благоприятномъ положеніи, что легко могла отразить неприятelu отступление; однако, она этого не сдѣлала, а предпочла при появлении неприятеля включить на коней и, съ криками: „тревога, тревога!“, прискакать въ лагерь.

Всѣмъ сильно наскучило бездѣйствие, въ которомъ мы пребывали столь продолжительный срокъ; всѣ надежда была на прибѣгъ главнокомандующаго, который, полагали мы, оживить насъ какимъ нибудъ новымъ дѣломъ.

7-го августа князь Воронцовъ прибылъ, осмотрѣлъ работы, а 11-го уже уѣхалъ. Всѣ наши надежды и ожидания

21) Черкесы произвели это нападение въ количестве 100 человек.

ред.
рухнули; скука снова вспарилась в лагерях. 22-го августа неприятель потребовалour наши ведуты и за это поплатился 12-ю убитыми и раненными.

В 1850-м году потребовалось избрать место для будущего укрепления, на реке Волочной, которое послужило бы основанием и обороной для проектировавшейся белореченской линии. Удобнее всего было бы избрать это место там, где Волочай из горы выходить на равнину, напротив того, что на новой линии предполагалось поместить штаб-квартиру ставропольского полка. Решено было поставить укрепление посредине, считая конечными пунктами с одной стороны—горы, из которых выходит Волочай, а с другой—ея устье при впадении в р. Кубань. Выбор почесать был поручен генералу Сабодовскому; он собрал отряд, осенью ходил по р. Волочай и, наконец, назначил пункт, который впоследствии был избран начальником правого фланга генералом Евдокимовым, по указаниям инженер-полковника путей сообщения Иванова, нашедшего более удобное место для постройки моста при укреплении. Евдокимов и Иванов перебежали на левый берег р. Волочай и там уже, по осмотру местности, убедились в том, что она действительно удобна для моста и для нового укрепления, которое и решено было заложить здесь 22).

С перваго же взгляда избранное место оказывается неудобным во всех отношениях. Здесь р. Волочай образуется изгиб и если расположить укрепление на его правом берегу, то этим самым оно подвергается опасности быть раз-

22) Укрепление белореченское не надо смешивать с станицей белореченской, которая также расположена на р. Волочай, но значительно южнее. Укрепление было заложено у впадения небольшой речки Кара-су; в настоящую минуту оно упразднено.

Ред.
мытым, так что Вёлал—река горная, быстро переполняющаяся водою во время дождей в горах и часто меняющая свое русло. Кроме того грунт, образующий правый берег, не настолько плотен и каменист, чтобы противостоять сильному и быстрому напору воды ниспадающей по кривой линии. При таком положении вещей необходимо потребуются новые сооружения, для того чтобы укрепить берег и тем обезопасить мост и укрепление.—Что же кажется до удобства избранной местности для постройки моста, то судить об этом я еще не мог, так как противоположный берег был покрыт лесом, а видя только одно русло реки трудно было вывести какое-нибудь заключение, хотя и было известно, что за лесом Вёлал образует еще другое русло, которое, конечно, не могло не иметь влияния на увеличение работ по возведению моста.

К приезду главнокомандующего, через Вёлал было перекинут времененный мост, как-раз против укрепления. 9-го августа я имел случай удовлетворить своему любопытству и отправился на левый берег. Оказалось, что лесь, расположенный на этом берегу, служит только ширмой и скрывает настоящий вид местности. На несколько сот сажень весь берег был изрыт небольшими протоками, сухими вследствие мелкоградя; но кроме этого, в 500 сажениях от укрепления, река образовала еще новое русло, также сухое, но настолько значительное по своей ширине, что для него необходимо будет построить еще мост; следовательно дъю было сводилось вместо одного к двум мостам: первый у самого укрепления, а второй в 500 сажениях; а между ними придется располагать много промежуточных мостиков, чтобы миновать мелкие протоки. Мостовое укрепление будет находиться у головы передового моста. Предполагалось, что оно будет состоять из одной только башни, но, в виду того, что оно удалено от главного укрепления и
что тем самым оно уже играет роль совершенно отдельного укрепления, является необходимость придать мостовому укреплению более самостоятельности.

Но, независимо от этой стороны вопроса, необходимо заменить и то, что главное и мостовое укрепление не в состоянии будут охранять пространство, находящееся между ними, от попыток неприятеля разорить гати или сжечь мост. Для полной безопасности сообщения по двум сторонам плотин, придется построить еще по одному укреплению, который станет промежуточной защитой сообщения и будут обстреливать голову моста (tête de pont), слабо обороняемую с крышки.

Все эти неудобства и затруднения приведут к весьма значительным затратам, растягивают работу на несколько лет и, наконец, могут сделать то, что вновь строящееся укрепление придется разрушить; и все это благодаря такому неудачному выбору места. Но, почему знать, может быть, кто-нибудь был и заинтересован в этом деле и таким неудачным выбором воспользовался собственник: на мост было ассигновано 75,000 рублей серебром. Строющееся главное укрепление имел вид неправильного осмиугольника; его четыре фаса являются в виду валов, а остальные в виде оборонительных казарм. Высота бруствера равна 9-ти футам, а толщина—8-ми, следовательно профиль довольно сильной. Фланковая оборона состоит из 2-х входящих и 2-х исходящих уголков; в трёх углах выстроены открытые батареи, каждая на 2 орудия, в 4-м помещается каменная башня тоже на 2 орудия. На остальных углах находятся барбеты, из которых два на одно полевое орудие и два других на три крепостных орудия каждый. Оборонительные казармы отделяны от вала стенной, обстреливаемой с тур-бастёнов входящих уголков, так что образуется уже два укрепления, из которых одно, ограж
денноe оборонительными казармами, служить для помещений 6-ти роть пехоты, а другое, обнесенное валом,—для 4-х сотен казаков. В состав гарнизона входять также два полевых орудий. Общее вооружение укрепления очень сильно; оно состоит из 14-ти крепостных и 2-х полевых орудий. К сожалению, не все новое укрепление будет обнесено валом; бойницы в казармах слишком малы, но, не смотря даже на их малочисленность, пороховой дым будет веськи душить солдат. Вашая слишком высока, а потому и артиллерия, помещающаяся на ней, будет оставлять много мертваго пространства на фланкируемых ею фасах; подобное возвышение батарей не оправдывается и мьстностью, которая в данному случаю представится совершенно ровно. Амбразуры в баши в явлются совершенно лишними: уменьшая круг действий орудия, они положительно не имют никакой цели против неприятеля не располагающего артиллерей; от ружейя аже огня прислуга может прикрываться подвижными щитами. Все постройки входящие в состав новаго укрепления сдѣланы изъ такъ называемаго саманного кирпича; этотъ матеріалъ употребляется въ случаяхъ крайней необходимости, когда подъ рукою вътъ ничего лучшаго, да и то съ соблюдениемъ многихъ предосторожностей. Для прочности зданій, нос осеннаго изъ саманнаго кирпича, необходимо впередва, чтобы они были тщательно сдѣланы и хорошо высушенны на мьстѣ изготовленія. Стѣна, сложенная изъ этого матеріала, подъ лѣто должна простоль не покрытую крышей—тогда только и можно говорить о крѣпости и прочности зданій. Совершенно обратное мы видимъ въ разбираемомъ случаѣ; на р. Вѣлой кирпичъ былъ сдѣланъ на скорую руку и хорошо высохнуть не могъ, ибо погода большей частью стояла дождливая; стѣны были сложены изъ сырого кирпича, тотчасъ же покрыты крышей и превращены въ жилья помѣщениа, которая носомнѣнно сдѣланыся гнѣздами тифа, цыган,
гнилой горячих и т. д. Особенно сильно это проявится зимою, когда пары цъльными облаками будут носиться по комнатам и тьмя крайне разрушительно действовать на организмы живущих в них людей. Я сам испытал на себе влияние таких зданий и думаю, что гораздо лучше жить в палатках среди глубокой зимы, тьмя в казармах изъ гризы.

В конце августа и в начале сентября во всем бъёлорусскомъ лагерѣ стали страшно развиваться лихорадки; число больных было огромное: 1000 человѣк было отправлено в госпитали на линию, 1200 лежало въ отрядномъ госпиталѣ и столько же лежало въ окопотокъ (околооточными назывались тѣ больные, которые не лежали въ госпиталяхъ, а ежедневно лежались къ доктору для осмотра и для получения лекарствъ) 22). Не смотря на сильный жаръ и зной, работы по укрѣпленію дѣятельно продолжались, но всѣ таки лагерь представлялъ изъ себя крайне печальное зрѣлище: музыка и пѣнье смолкли; всѣ прикомандированы разъѣхались, увозя съ собою сильную лихорадку, а оставшіеся, блѣдны и изнуренны, какъ тѣмы бродили по берегу Вѣлой.

Около половины сентября генераль Заводовскій вернулся изъ г. Славополя, куда онъ вѣдлъ недѣлю на двѣ. Рѣшено было сдѣлать набѣгъ за Вѣлую и тьмя отчасти вознаградитъ отрядъ за труды, страданія и скуку. Всѣ оживились и повеселѣли; пять мѣсяцевъ терпѣнія и напряженного ожидания „чего-то“ привели наконецъ и къ развязкѣ 24).

22) Число больныхъ въ бѣлорусскомъ лагерѣ никогда не доходило до такихъ грандіозныхъ размѣровъ. Максимумъ заболеваемости пришлся въ периодъ отъ 16-го до 23-го августа, когда въ лазаретѣ лежало до 438 человѣкъ; а съ 23-го—число больныхъ стало постепенно уменьшаться, такъ что 30-го августа ихъ уже было только 3%.  
24) Эта набѣгъ рѣшено было сдѣлать на абадзехское общество Джалачетокаб, на р. Пшехо: его главная цѣль заключалась въ томъ, чтобы дать имъ почувствовать всю невыгоду непокорности русскому правительству, такъ какъ
Ночь съ 18-го на 19-е сентября было рѣшено посвятить на движеніе за р. Бѣлую.
18-го, въ 9-ть часовъ вечера, среди глубокой темноты, колонна двинулась изъ лагеря і, перейдя въ бродъ Бѣлую, немного выше укрѣпленія, направилась вверхъ по рѣкѣ. Она состояла изъ 3 1/2 батальоновъ пѣхоты, 14-ти сотенъ казаковъ, 10-ти орудій и 2-хъ ракетныхъ командъ. За болѣзнью Заводовскаго команду принялъ генераль-лейтенантъ Шиллингъ, но, въ действительности, всѣ распоряженія исходили отъ генерала Евлунимова.

Начатое движеніе продолжалось почти цѣлую ночь; часа въ три утра мы приблизились къ двумъ аурам, которые рѣшено было разорить. Колонна остановилась, а часть кавалеріи, подъ начальствомъ подполковника Мещеринова, была послана въ обходъ. Вправо отъ насъ слышны были звуки топора и бляніе скотины; по всей вѣроятности, гдѣ-нибудь неподалеку былъ какой нибудь хуторъ или аулъ. Проводники, одни только знавшие мѣстность, говорили, что мы находимся на р. Шпеко (притокѣ р. Бѣлой съ южной стороны) и что до ауловъ, которые надо разорить, осталось еще верстъ 6-ть или 7-ми. Съ разсвѣтомъ мы двинулись впередъ и прошли еще версты 4-ре; въ виду раззоряемыхъ ауловъ, которые въ это время горѣли, колонна была остановлена. Кавалерія была уже тамъ, но выстрѣловъ слышно не было; черезъ нѣсколько времени Мещериновъ оставилъ аулы и присоединился къ намъ, и тутъ уже все разъяснилось. Аулы оказались совершенно пустыми; повидимому жители давно погибли вліятельныхъ и духовныхъ лицъ увлекали населеніе на сторону Магомет-Алина.

25) Казаковъ было не 14-ть, а 16-ть сотенъ.
26) Генераль-лейтенантъ Шиллингъ прибылъ въ бѣлорѣченскій лагерь совершенно случайно; онъ инспектировалъ батальоны взвѣренной ему 19-й пѣхотной дивизіи.

Ред.
кинули ихь, такъ какъ сакли стали разрушаться 27). Генераль Евдокимовъ прекрасно понималъ въ чемъ тутъ дѣло и хотѣлъ, чтобы набѣгъ былъ действительно наѣтнымъ, а не простой военной прогулкой. Такимъ образомъ, мы простояли на мѣстѣ цѣлый часъ; это былъ и отдыхъ и въ то же вре- мя дана была возможность собраться непріятелю, который не заставилъ себя долго ждать. На опушкѣ лѣса, вблизи кото- раго мы стояли, стали выѣзжать небольшія группы кон- ныхъ абаадзеховъ, которые нась не трогали до тѣхъ поръ, пока мы не двинулись съ мѣста 28). Загремѣли первые вы- стрѣлы, постепенно усиливающіеся и потомъ перешедшіе въ общую перестрѣлку. Отступленіе происходило въ слѣдую- щемъ порядкѣ: въ арріергардѣ были одинъ баталіонъ лѣхо- ты, 12-ть сотенъ казаковъ, два батарейныхъ и 4-ре конныхъ орудія; въ боковыхъ цѣляхъ было по баталіону пѣхоты, въ ротныхъ колоннахъ, и по два легкихъ орудія; въ авангардѣ было двѣ роты пѣхоты 29). Въ резервѣ, т. е. въ серединѣ этого прямоугольника, образуемаго войсками, находились слѣдующія части: двѣ роты пѣшихъ линейныхъ казаковъ, 4-ре сотни и объ ракетнаго команды. Съ первого взгляда можетъ показаться страннымъ порядокъ, въ которомъ мы отступали, но дѣло въ томъ, что такого рода движеніе—громадными каре—по плоской мѣстности, на Кавказѣ въ полномъ ходу; правда, что при волні- стой, покрытой лѣсомъ мѣстности, оно крайне затруднительно; тутъ довольно трудно сохранить какой нибудь порядокъ и въ подтвержденіе этого можно привести много примѣровъ.

27) Трудно согласиться съ предположеніемъ автора, что аулы были пустые. По имеющимся свѣдѣніямъ, подполковникъ Мещериновъ зажегъ стога сѣна и хлѣба, а это едва-ли вижется съ разрушенными саклими.

28) Непріятель вовсе не ожидалъ того момента, когда колонна-двинется съ мѣста, но, подрѣзанный вновь прибывшими толпами, бросился на казаковъ, былъ отбитъ картечнымъ огнемъ и вернулся обратно въ лѣсъ.

29) Въ авангардѣ была еще эскадронъ саперная рота.
Почему же не строить войскъ въ боевой порядокъ въ днѣ лини съ резервомъ; при небольшомъ числѣ батальоновъ, какъ обыкновенно бываетъ на Кавказѣ, это было бы очень удобно, такъ какъ ротный колонны замѣнять батальоны обыденныхъ боевыхъ порядковъ. Колонны первой лини разсылаютъ стрѣльковъ, а фланговыя роты второй—также прикрываютъ стрѣлками.

Спустя полчаса послѣ того какъ мы начали отступать, правый флангъ арриергарда, находившийся въ 200 саженяхъ отъ лѣса, былъ атакованъ неприятелемъ. Атака была произведена въ чисто азиатскомъ духѣ: толна всадниковъ, увлекаясь перестрѣлкой, подскакала на довольно близкое разстояние къ войскамъ и, не будучи подвергена дѣйствію артиллерийскаго огня, приближалась все болѣе и болѣе; тутъ очень кстати стали дѣйствовать два легкихъ орудія, направившихся на толпу нѣсколько картечныхъ выстрѣловъ, благодаря которому неприятель сталъ разспаться и, потеряя нѣсколько человекъ, ограничился отдѣльно джигитовкою. Продольная отступленія, мы поровнялись съ тѣмъ ауломъ, мимо котораго прошли на разстѣ; аулъ этотъ расположенъ на берегу р. Пишхо, въ лѣсу, и имѣтъ отъ 200 до 350 дворовъ. Тутъ генераль Евдокимовъ остановилъ колонну и предложилъ Шиллингу атаковать его, но тотъ, опасаясь большой потери или же просто не желая затѣвать серьезное дѣло, не согласился.

Отступленіе продолжалось.

Говоря вообще, генераль Шиллингъ какъ то странно себя держалъ во все время этого похода. Онъ халль подѣ своего тарантаса, безъ шапки, и не отдавалъ ровно никакихъ приказаний даже и тѣмъ, кто обращался къ нему. Предло-

30) Атака была не одна: черкесы нѣсколько разъ бросались на правый флангъ арриергарда.
жение атаковать аул был послѣдній долгъ отданный ему, какъ начальнику; далѣе Евдокимовъ сталъ распоряжаться самолично.

Около 9-ти часовъ утра правая цѣль нашей каре, проходя черезъ оврагъ поросший кустарникомъ, сильно растянулась и вслѣдствіе этого разорвалась. Моментально передъ лѣсомъ сгруппировалась толпа всадниковъ и бросилась въ промежутокъ образовавшійся въ цѣлі 31). Больной опасности тутъ небыло, но всесторонь въ какую нынѣ одну минуту, мы легко могли потерять по крайней-мѣрѣ человѣкъ 50, еслибы черкесы налетѣли на разбросанныхъ стрѣлковъ. Генераль Евдокимовъ, съ обычнымъ хладнокровною и быстротой, сейчасъ же помогъ дѣлу: онъ взялъ изъ резерва ракетную команду, приказалъ ей стрѣлять въ непріятеля, и, выступъ съ тѣмъ, послалъ въ атаку двѣ сотни лабинскихъ казаковъ. Удачное дѣйствіе ракетъ остановило непріятеля, и дружная атака казаковъ, подъ командою майора Іедлинскаго, смѣнила, и обратила его въ бѣгство; нѣсколькихъ скрылись въ лѣсъ, оставивъ послѣ себя нѣсколько тѣлъ 32). Эта молодецкая атака дѣлаетъ честь казакамъ и ихъ начальнику; они безъ выстрѣла досками до непріятеля и ударили на него въ шашки. Такой маневръ въ духѣ линейцевъ; — они или джигитуютъ, или же, спѣшившись, разсыпаются въ цѣль; дѣйствіе сомкнутыхъ строемъ и холоднымъ оружиемъ имѣтъ почти не знакомо.

Послѣ такой неудачной попытки атаковать насъ, непріятель

31) Эта атака была направлена не на правую цѣль, а на передній и лѣвый фасъ.

32) Изъ лѣсистаго оврага непріятель былъ выбитъ не двумя сотнями лабинцевъ, подъ командою майора Іедлинскаго, а 2-ты рапами 1-го пѣхотнаго кавказскаго казачьяго батальона, подъ командою майора Вельяминова, которыхъ пошли въ штыки. Майоръ Іедлинский, съ лабинцами, участвовалъ въ стычкѣ у штата (котор. ниже), гдѣ онъ сперва удерживалъ непріятеля противъ лѣвой цѣля, а потомъ, молодецкой атакой, выбилъ его тоже изъ лѣсистаго оврага.

Ред.
ограничился тьмь, что, кружась вокруг каре, перестрѣливался съ нами; мы отвѣчали тьмь же; пули попадали въ пространство, а ядра и гранаты взрывали землю и ломали лѣсъ. Отступая таким образомъ, мы, наконецъ, дошли до высокаго плетня, тянующагося поперекъ всей долины; проходя по этой дорогѣ прошлою ночью, мы успѣли повалить его на протяженіи 5—6-ти сажень. Но теперь, черезъ этотъ проходъ предстояло протянуться всей колоннѣ, и, для прикрытія подобнаго движенія, арріергардъ остановился. Какъ будто налету схватили этотъ моментъ черкесы и, частью спѣшившишь, разсыпались по кустарникамъ; загремѣли выстрѣлы, засвистали пули и стали поражать не одинъ только воздухъ. Черезъ полчаса колонна прошла плетень и оставался только одинъ батальонъ тенгинскаго полка, при 2-хъ батарейныхъ орудіяхъ; фланги его уже начали отступать. Замѣтивъ это, неприятельскіе всадники, кружась все быстрѣе и быстрѣе, обнаруживали явное желаніе ринуться на отступающій батальонъ, а спѣшившись черкесы, попытались броситься въ нажи, но были остановлены картечными выстрѣлами 33). Орудія заняли проходъ и еще нѣсколько времени удерживали неприятеля, наконецъ и они отступили, потеряя нѣсколько человѣкъ. Тенгинскій батальонъ потерялъ 14-ть человѣкъ.

Какъ только плетень былъ оставленъ нашими войсками, черкесы тотчасъ же заняли его, но, въ какихъ небудь полминуты, мы уже были въ ружейныхъ выстрѣлова._

Все это время неприятель продолжалъ насъ преслѣдовать; ловкіе паштаданы то и дѣло пытались ворваться въ цѣну; особенно дерзко они подсаживали къ цѣнѣ фланге-

33) Вотъ тутъ-то и была произведена атака Іединскаго (см. примѣч. 32).
ровъ (линейцевъ), и тѣмъ доказывали, что они не слишкомъ то цѣнять нашу линейную кавалерию.

Къ 2-мъ часамъ дня отрядъ дошелъ до спуска съ на-
горного берега р. Бѣлой на позиность; спускъ былъ не-
длиненъ, но отличался особенной крутизной, такъ что его
нельзя было пройти цѣльнымъ фронтомъ, а пришлось тянуться
двумя дорогами. Пока головная и боковые части колон-
ны спускались, арріергардъ остановился. Баталонъ тенгин-
цевъ, съ двумя батарейными орудіями, прикрывалъ движеніе
по лѣвой дорогѣ, а мѣстность, находившаяся передъ спу-
скомъ по правой дорогѣ, охранялась нѣсколькими сотнями
кавалеріи, при 2-хъ конныхъ орудіяхъ. Эта мѣстность
представляла изъ себя довольно ровное пространство, покры-
тое кустарникомъ, но, передъ лѣвымъ спускомъ, въ саженияхъ
70 или 80, немного лѣвѣ, находился оврагъ, густо поросший
лѣсомъ. Азіаты мастерицы пользуются мѣстностью;—они въ
одно мгновеніе наполнили оврагъ и стали осыпать пулями
тенгійскій баталонъ. Артилерія не могла выйти непріятель-
дя изъ его позиции, но принесла не малую пользу тѣмъ,
что отражала атаки неразъ предприимаемыхъ конными и пѣ-
шими черкесскими толпами. Черезъ полчаса вся колонна
была уже внизу; остались только одни тенгійцы, оставшиеся
спускаться по частямъ; непріятель нѣсколько разъ кидался
на нихъ въ шашки, но, каждый разъ, былъ отражаемъ кар-?
тежнымъ огнемъ, наносившимъ ему большия потери. Съ пер-
вымъ полубаталономъ спустилось одно орудіе батарейнаго
взвода, другое же—до послѣдней возможности оставалось на-

34) Независимо отъ этого, нашъ арріергардъ нѣсколько разъ штыками вы-
бивалъ черкессовъ изъ оврага, куда они заскочили и не мало вредили тенгійцамъ.
35) Не названы еще двѣ роты ставропольскаго полка, которыя были остав-
лены въ подкрѣпленіе тенгійцамъ.
36) Кавалерій было четыре сотни.
верху и, пославъ прощальныя картечный выстрѣлъ, пошло
внизъ съ остававшимися здѣсь 30-ю тенгницыами.

До лагеря намъ оставалось еще версть 10-ть, но доро-
гаго, пролегавшаго по равнинѣ была значительноло легче;
туть непріятель не могъ уже намъ такъ вредить, безъ ясна-
го ущерба для себя и, дѣйствительно, какъ только колонна
спустилась внизъ, черкесы, едѣлъавъ нѣсколько выстрѣловъ,
совершенно оставили насъ въ покой.

Отрядъ располагался на привалѣ.

Къ вечеру того же дня мы вернулись въ лагерь. Наша ко-
лонна потеряла около 60-ти человѣкъ, выбывшихъ изъ строя;
наибольший процентъ падалъ на тенгницыевъ, утратившихъ
28-ть человѣкъ 37). Такъ окончилось единственное дѣло бѣ-
лорученской экспедиціи 1851-го года, которая надолго могла
бы остаться въ памяти непріятеля, еслибы мы, впервыхъ,
разгромили аулъ на р. Чпехо, а вовторыхъ, еслибы ко-
лонна была подъ начальствомъ генерала Евдокимова. Во-
обще этотъ набѣтъ не принесъ особой пользы.

21-го я оставилъ отрядъ и поѣхаль въ Тифлисъ, уво-
зя съ собою, какъ воспоминаніе, желчную лихорадку.

Въ началѣ октября бѣлорученскій отрядъ былъ распуще-
ненъ, а въ укрѣплении, не вполнѣ еще оконченномъ, остав-
ленъ гарнизонъ.

Въ продолженіе цѣлаго лѣта отрядомъ на р. Бѣлой ко-
мандовалъ генераль Заводовскій, но, въ дѣйствительности,
всѣми дѣлами заправлялъ генераль Евдокимовъ. Заводовскій
съ удобствомъ могъ бы занимать какой нибудь другой постъ,
но, въ роли отряднаго начальника, онъ былъ немного не па-
мѣстъ. Евдокимовъ, еще въ бытность свою въ Дагестанѣ,

37) Изъ нашей колонны всего выбило изъ строя 78 человѣкъ; убито че-
тыре, ранено — 53, контужено — 21. Непріятель потерялъ 60 человѣкъ убитыми
и 250 ранеными.
быть известен, как храбрый, опытный и дальний штаб-офицер. Первый раз, и его увидеть на правом фланге, где он выказал себя истинно военным человеком, в котором совпадало редкое соединение опыта, осторожности и решимости. Евдокимов быстро схватывал самую сущность вещей, ясно и кратко отдавал приказания; холодное кровь и присутствие духа никогда не покидали его, а добротность его и преданность ему имела; сын бедного обер-офицера — он один из лучших генералов Кавказского корпуса.

Наше воиненных средств на правом фланге в Черномории довольно слабы, сравнительно с силой неприятеля и с количеством войск на других театрах военных действий. Неприятель обладает значительной численностью и состоит из отдельных обществ черкесского племени, занимающего ущелья северо-восточной покатости Кавказа и плодородную, обильную водой и льсом равнину, просящуюся от р. Волги до Черного моря, по львому берегу р. Кубани. Черкесы значительно богаче и воинственны, чем чеченцы и лезгины, но дело в том, что у них пять единства и связи в управлении; каждое общество является самостоятельной, независимой от других единиц и потому они не в состоянии дать нам такого отпора, который можно было бы ожидать, судя по их многочисленности и храбрости. До сих пор всл усиления Шамиля сложить воедино черкесов рушились, но скоро они удерживаются успехом. Благодаря постоянной войне с нами, горцы отучились враждовать между собою и постигли силу соглашения, а от этого один только шаг к солидарности и единству, проповедником которых является Магомет-Амин.

Наши военные действия на правом фланге Кавказской линии выражаются в набегах или же занятии новых передовых линий; но ни тут, ни другим не могут быть впол-
небесных. Для набегов предназначены один полк (старороссийский) пехоты, 3 батареи и несколько тяжелых линейных кавалерий. Пехота необходима, как оплот всякого завоевания и как краеугольный камень всякого военного силь; но для борьбы с неприятелем, преимущественно состоящим из кавалерии, нужно иметь таковую же и при том непременно превосходящую во всех отношениях неприятеля; иначе нельзя ожидать никакого успеха при преследовании или отражении врага, вторгнувшегося в наши пределы. Черкесы, рискуя большими партиями, избегают встречать в пяхотой усиленными переходами, а с казаками и не опасаются даже встречаться в равных силах. Вообще малая подвижность наших войск на Кавказе, сравнительно с неприятелем, приносит довольно много вреда, и нигде так не ощутим несчастий недостаток в регулярной кавалерии, как на правом фланге. В настоящее время в каждый набег приходится брать пехоту и, не смотря на усиленные переходы, никак нельзя достигнуть той внезапности, какая необходима при действиях этого рода. При отражении же черкесских набегов они никогда не могут быть разбиты на голову, даже в случаях самых дерзких пошлений, примбром чему может послужить сенегальское дело 1846-го года.

Если у нас будет регулярная кавалерия, особенно же драгуны, то доля примут совершенно другой оборот и станут уже грозными для неприятеля.

Занятая оборонительных линий поселений казаков на цвлом Кавказе идет чрезвычайно медленно. Например, лабинская линия, основанная в 1837-м году и

38) В конце 1837-го года был лишь составлен и представлен на Высочайше возвращение проект о перенесении линий с Кубани на Лабу; основание же лабинской линии следует отнести к 1840-му году, когда были возведены первые ее укрепления: засовское, моховецкое и темирковское.
состоявшая из одной бригады линейцев; до сих пор еще не имел третьего полка; линия, которую рѣшено было еще въ 1844-м году протянуть отъ р. Кубани до Лабы, существует только фактически; линия на р. Бѣлой, основанная въ этомъ (1851-мъ) году, не имѣетъ еще въ виду средствъ заселиться казаками, а между тѣмъ ихъ довольно легко можно найти. Начальникъ штаба войскъ кавказской линии и Черноморія, генералъ Филипповъ, предложилъ всѣхъ казенныхъ крестьянъ ставропольской губерніи обратить въ казаковъ и, смѣшивъ ихъ съ казаками старыхъ полковъ, заселить предполагавшіяся линіи; къ тому же это постоянно практиковалось при заселеніи новыхъ линій. Но князь Воронцовъ не согласился на это предположеніе, мотивируя свой отказъ темъ, что обращение крестьянъ въ казаковъ убьетъ всю торговлю и промышленность ставропольской губерніи. Поддерживая свое предложеніе, генералъ Филипповъ возразилъ, что прежде всего надобно обезпечить край отъ непріятеля, удалить отъ него тревоги военного времени, а потомъ уже заботиться о развитіи народнаго богатства, потому что и торговля и промышленность и земледѣлье никакъ не могутъ развиваться бокъ-о-бокъ съ непріятелемъ. Подобная настойчивость повела къ тому, что Филипповъ долженъ былъ оставить кавказскій корпусъ. Крестьяне остались на своихъ мѣстахъ, а казаковъ все таки не было. Не смотря даже и на то, что мнѣніе Филиппова нашло себѣ отговорку и въ Петербургѣ, князь Воронцовъ всѣ таки не принялъ его.

Пробуя всѣ средства къ сопротивленію въ Чеченѣ и въ Дагестанѣ, Шамиль не забыль и праваго фланга, где дѣйствовалъ шейхъ Магометъ-Аминъ, обличенный его довѣріемъ; но распространеніе мюридизма въ этомъ краѣ шло довольно медленно, такъ какъ это учение почти противорѣчить духу учрежденій закубанскихъ племенъ. Принципъ правленія черкесскихъ обществъ чисто аристократическій;
знатность рода и богатство преимущественно дают право на власть; простолюдина же—покорные рабы своих князей; следовательно мюридизм, как учение чисто демократическое и военно-духовный деспотизм, должен циркуляризовать весь этот строй. Мюрид не может быть крестьянином; байгушь—мюрид, если только он храбр, умен и отважен; правилам нравственности, может достигнуть власти и почестей, а князь—аристократ, не будучи мюридом, должен преклониться перед чалмоносцем. Понятно, при таком положении вещей, пропаганда Магомета Амина встретила довольно сильный отпор, но он не падал духом, а держал его, хотя медленно, но все же подвигается вперед. И в треть четверть 10-го, воинственное племя черкесов озаботить нас только также, как и Чечня и Дагестан.

Экспедиция 1851-го года лишила абадахов славного куска земли; на равнинах Закавказья, небы ничего лучше и живописнее, как плодородная плоскость между рр. Бали-лой и Лабой.

Граф Добровольский-Евдокимов.