**ТАЙНЫ ГЛАВНОЙ БИТВЫ С БАТЫЕМ У КОЛОМНЫ И СМЕРТИ СЫНА ЧИНГИСХАНА**

Николай Ведешин

В летописной истории Руси сохранилось всего 3 битвы с татаро-монголами Батыя того самого грозного и экзистенциального для судьбы страны на последующие 200 лет похода на Русь 1237-1239гг, которые происходили не под защитой стен в городах, а в открытом поле –любимом мире конных кочевников… И не просто кочевников, и даже не лучших в мире стрелков из лука, на скаку обязанных поразить бегущую лисицу, дабы перейти из пехотинца в конницу и выпускающих по 20 смертоносных стрел в минуту имея в запасе 5 коней (у пехотинца -2 лошади) и 6 набитых стрелами колчанов, а уникальной по силе, храбрости, ратному умению и единству лучшей в мире тяжёлой кавалерии, даже лошади в которой покрыты с головы до ног пусть кожаными, но не уступающей стальным рыцарским латам доспехами…

Той самой тяжёлой кавалерии, что всего 2 туменами Субедея и Джуши (20тыс.чел) 20 лет до этого в 1219г разбили сверкающее сталью 60тыс.конное войско Хорезмшаха Мухаммеда, а за 15 лет до Батыя теми же 2 туменами Субедея и Джубэ в битве на Калке 1223г наголову разбили закованную в кольчуги, объединённую, втрое превосходящую конную армию Руси и половцев!..   
 Один к трём –стандартное для монголо-татар соотношение сил в их победных битвах даже с самыми лучшими и оснащёнными армиями мира того времени… А в конце 1237г к границам Руси подошло не 2, а 12 туменов всех царевичей -сыновей Чингисхана численностью 120тыс.человек…

И ни одна армия, и ни один город за 20 лет завоеваний не устоял пред монголами. А каждый знал, что после первой стрелы со стен их города после его взятия татары не оставляю в живых никого!.. Поэтому во всей Средней Азии, как пишет Ибн-Ал-Ассир страх пред ними был такой, что города и армии даже не помышляли о сопротивлении, а если к 10 человекам подходил один монгольский воин (в случае Ибн ал-Сира -17чел), то все сдавались и вязали руки друг другу. А тот после этого резал всех поочерёдно!.. (Ибн ал-Сир, Золотая Орда в источниках, М, 2003г, т.1, с.37)

Все эти факты приведены здесь для того, чтобы читатель понял, с кем встретилась Русь в морозном декабре 1237г и как трудно было лидеру русского сопротивления Роману Ингваревичу убедить князей отдать ему рать для открытой битвы в поле, оставив города без защиты. А 120тыс. монголов для Руси –невообразимое море и чудо, ибо даже у самого сильного князя Переславского, отца Александра Невского и уже через год Великого князя Владимирского и Киевского Ярослава Всеволодовича было всего 10тыс.чел, а все прочие удельные дружины исчислялись сотнями!..

Так почему же Роман Ингваревич, за именем которого, без всякого сомнения, скрыл сам себя тайный лидер сопротивления и скорый глава Руси –Ярослав Всеволодович Владимирский, всё-же пошёл на две, прямо известных летописям его битвы в открытом поле. И почему о первой битве Романа Ингваревича на реке Лесной Воронеж в «Сказании о разграблении Рязани Батыем» без сомнения прямой участник сражения пишет как исключительно о победных для Руси и фатальных для татар столкновениях («Много раз отчаянные полки сыновей Руси проходили насквозь сильные полки Батыевы, но один сражался с сотрею, а два –с тысячью…»), а отход русской армии по льду рек как на Лесном Воронеже, так и на Оке под Коломной описывает как организованное, чуть ли не победное и явно плановое объясняет простым превосходством сил? И ни в одной из двух битв нет ни намёка хоть на малейшее поражение?.. Что вообще происходило у Коломны, если в ней 10тыс.человек личного тумена самого младшего и самого любимого из сыновей Чингисхана –хана Кулькана допустили гибель своего командира, когда по ясе Чингисхана за это полагалась казнь всего тумена?.. И как вообще могла уйти от неминуемого окружения и истребления в основном пешая русская рать, когда вокруг в разы больше лучшей конницы мира? И после гибели Кулькана?

И что за «надолбы» применили русские в битве у Коломны. Да и вообще, где была эта битва. Почему она была именно в этом месте? Почему Роман Ингваревич сам напал на татар на Лесном Воронеже, находящимся даже по прямой в 170км от Рязани и ровно на те же 170км от Воронежа. (А по льду извилистых рек –все 500км -5 дней пути). Где проходила сама битва на Лесном Воронеже, где была летописная застава рязанцев Нуза, взятая татарами до переговоров и где был «Чёрный лес», в котором зимовал Батый, внезапно появившись перед Русью? И почему сразу не напал, а послал парламентёров? Кто с Руси и куда успел послать войска на битву? Кто такой был Евпатий Коловрат и зачем погнался за Батыем?..

И почему Роман Ингваревич, выходя из боя на реке Лесной Воронеж, отошёл сразу к Коломне. Почему не остался ни в Пронске –второй столице Рязани и вотчине Олега Красного, ни с самой Рязани вместе со своим дядей Юрием, князем Рязанским, укрепив её гарнизон возвратом отданной им рязанской дружины?

Вопросов десятки, но ни один из них до сего дня так и не нашёл ответа в нашей исторической науке!.. А мы найдём в этой работе все до единого!... И на самый первый –«Почему Коломна?..»

А причин было четыре. Две из них, самые понятные и ключеваые, мы найдём в 13 главе. Сейчас же, главной представлялась политическая. Суть её заключалась в том, что Коломна, находясь (как правильно предполагают многие историки -В.Б. Перхавко, Ю.В.Сухарев) в составе Рязанского княжества, была одновременно под особым патронажем и Владимирского сузерена, ибо прикрывала путь к его основным городам и сам Владимир. (Вспомним события междоусобицы 1186г или разборки 1207г, когда Всеволод Великий поставил на рязанские города, и Коломну прежде всего, своих людей).  
 Именно защищать земли своего суверена и направились рязанские дружины. Это был мудрый политический ход, ибо Рязань была брошена своим сюзереном на произвол судьбы. А Великий князь Юрий Всеволодович занял выжидательную позицию. Более того, он пошёл на сговор с монголами и принял от "бездельных татарских послов" охранную грамоту, сулившую мир в обмен на сдачу Рязани и отказ от мобилизации сил. В этой обстановке откровенного предательства (что это было не совсем так мы увидим в 13 главе) отступление в пределы исконно Владимирских земель сулило перенос войны во владимирщину и невольное втягивание в неё Юрия Всеволодовича. Это было не новостью в военном деле. Именно так поступили мудрые скифы при нашествии персов Кира Великого. По свидетельству Геродота, на своём совете они решили отступать по землям тех племён, которые отказались воевать с персами. И те стали воевать поневоле.

Конечно же Роман Ингваревич не знал истории. Это было исключительно его мудрое решение. Конечно же встреча владимирцев и рязанцев у Коломны -не случайность. Это была запланированная рязанским князем встреча. Нетрудно понять, что именно князь Роман известил Великого князя Юрия Всеволодовича, что монголы не сдержали слово (данной бездельной грамотой) и идут в пределы Владимирщины на Коломну и Москву. Нетрудно предугадать реакцию Великого князя, когда гонец князя Романа сообщил, что рязанская (муромская см.гл 13) дружина оставила без защиты свой родной город и вышла защищать его, владимирскую вотчину.

Это был ход конём. Проигнорировать такую информацию Великий князь не мог, но и так просто позволить втянуть себя в войну, тоже было нельзя. Именно поэтому Юрий Всеволодович послал в Коломну сторожу во главе со вторым воеводой Еремеем Глебовичем для уточнения обстановки. Увидев воочию в Коломне рязанскую дружину и поговорив с убедительным военным гением, воевода забил тревогу. В Коломну спешно вышла вся наличная владимирская рать во главе с княжичем Всеволодом. Вопреки мнению историков о невольном объединении у Коломны военных сил двух княжеств это слияние произошло по воле великого полководца и патриота Руси -князя Романа. Со всей ответственностью можно утверждать, что он, а не Юрий Всеволодович был действительным объединителем Руси против монголов. Это сенсационная весть только подтверждает масштабность политического и военного гения нашего кандидата на героя Козельска. Но проследить прямую связь князя Романа с Козельском эта сенсация не может.

Зато эту связь поможет проявить изучение второй причины отступления рязанской дружины под Коломну -уникальное сочетание под Коломной естественных преград, отвечающее глубоким замыслам великого полководца. На наличие этой причины (и на целый ряд сенсационных открытий) автора этих строк натолкнул маленький, дошедший до нас факт из крайне скупого описания коломенской битвы. История утверждает, что князь Роман с остатками русской рати "был прижат к надолбам" и там погиб.

Бог ( а именно Бог раскрывает нам тайны тысячелетий), не зря оставил нам это ключевое слово.

Сразу вызвало сомнения объяснение историками (которые не задумываясь тиражируют ошибки своих коллег) происхождение и назначение этих надолбов "как заранее врытые деревянные заграждения, вероятно с целью ограничения действия конницы" (В.Б. Перхавко, Ю.В.Сухарев "Воители Руси. IX-XIIIвв" стр.320).

Прежде всего вызвало сомнение понятие врытые, ибо в мёрзлой земле и отрыть без инструмента ямы для столбов было невозможно, да и надёжно присыпать нельзя. Мелькнула мысль -может заливали водой, которая могла за час-два мёртво схватить столб в ямке. Но тут же её пришлось отбросить, ибо где зимой взять столько воды. Не котелками же растапливали воду… И тут мелькнуло предположение -а не была ли близко река. И тут же озарение -а ведь точно, должна быть река, ибо не вкапывали брёвна не привыкшие к тяжкому труду профессиональные ратники, а установили их в легко пробитые лунки на реке. А мороз через час превратил их в надолбы. И заметьте -не в частокол. Ибо для частокола нужна ленточная лунка, а в ней не закрепить брёвна на 2-3 часа, пока их не прихватит мороз. Это была находка. И её не сложно проверить. Бросившись к атласу, не сильный в географии автор этих строк спешил найти у Коломны предсказанную им реку. И что вы думаете -нашёл. И не одну. Коломна оказалась на месте слияния Оки с её притоком -Москвы-реки. Более того, Ока после Коломны напрямую текла в сожжённую Рязань. А реки зимой были тогда на Руси лучшими дорогами. Более длинными, чем прямой путь, но ведь монголам спешить было некуда, ибо они лишь обозначили направление своего движения, дав время русской рати выйти из крепостей и собраться у Коломны.   
 Получался парадокс -великий воитель и объединитель Руси, князь Роман Ингваревич сам способствовал поражению страны. Что-то было здесь не так. Ведь недаром лишь он сумел совершенствовать в Козельске тактику обороны городов.

Понять -что не так помогли всё те же надолбы. На сей раз сомнения возникли по поводу уверенности историков в назначении надолбов, как ограничивающих действия конницы. Ибо основные действия монгольской конницы заключались в обстреле противника из луков. А редкие надолбы -плохая защита от стрел. Да и ширина перегороженной надолбами реки -мизер в сравнении с 5-6 км фронта русской фаланги…

И тут мелькнула "гениальная" догадка в гениальном плане на битву князя Романа. А автором надолбов был несомненно он.

Нет. Князь Роман вывел из крепостей русские дружины не на верную смерть, а на великую победу. И узловым звеном этой победы были как раз эти надолбы. Но не поперёк, а вдоль реки.

Это была победа. Победа всей версии автора о связи Романа Ингваревича с Козельском. Ибо надолбы вдоль реки -это прообраз идеи захаба-ловушки меж двойных колец козельских стен.   
 Представьте лесистые, заснеженные берега реки и всё поймёте. Полки стояли на реке или на берегу вдоль линии надолбов. Монголы, двигающиеся по Оке от Рязани к Коломне выходили точно во фланг русской фаланге. Лучшего ракурса для атаки придумать просто нельзя. (Именно так всего одним туменом было разгромлено последнее русское воинство во главе самого Юрия Всеволодовича на реке Сити). Но там не было князя Романа и его гениальных решений.

Позицию на Оке у Коломны отличало то, что рязанский гений умышленно подставил монголам свой фланг, искушая на удар вдоль строя русских полков по ровному, малоснежному льду. Да и конфигурация реки Оки у Коломны была идеальна для русских, ибо она подковой охватывала прямую дорогу от Рязани к Коломне. Обойти русские полки не по льду, а по заснеженному лесистому берегу было крайне трудно. Шансы на нужное Роману Ингваревичу решение татар были велики.   
 Что же ждало их в этой "заманчивой" атаке. А их ждала только смерть и великая победа Руси. Чистый лед и "беспечные" русские полки-мишени были на самом деле бесплатным сыром этой огромной мышеловки. Ибо втянувшись в речную пойму монголы оказались бы зажатыми меж фалангой русской рати и заснеженным, непроходимым, лесистым берегом. Более чем очевидно, русская рать должна была беспрепятственно впустить монголов в речную пойму. Где их в конце фаланги ждала единственная изгородь поперёк реки. Далее проход был закрыт. Осталось бы только закрыть вход и по команде пройти сквозь надолбы и навалиться всей тяжестью на неуязвимых доселе монголов. Подобный тактический приём нападения пехоты на двигающуюся вдоль фланга конницу впервые успешно применил великий римский полководец Юлий Цезарь в битве с Помпеем при Фарсале. Сходство (а точнее даже превосходство) этих гениальных решений говорит о самом высоком уровне ( в мировом масштабе) полководческого таланта Романа Ингваревича.

А план был просто гениальным. Здесь и сейчас автор утверждает, что именно этот план, а не выдвижение монголов к Коломне убедило воеводу-соглядатая Еремея Глебовича и самого Великого князя в возможность победы вне крепостей. До этого момента Юрий Всеволодович безвыходно мучился дилемой о необходимости защиты доверившихся ему периферийных земель и отсутствием всяких шансов на победу с монголами в открытом поле. План Романа Ингваревича попал в яблочко.

Но время собирать дружины было упущено. К Коломне выдвинулись все наличные силы великого княжества, но это была лишь часть возможного войска. Да и скрытность плана от противника была обречена, ибо он был задуман не только как тактический план, но и как пропагандистский, политический ход. Нет сомнения, что истощенные безвыходностью люди непроизвольно делились такой убедительной, обнадёживающей радостью с первым встречным на каждом углу.

А разведка у татар была поставлена крайне эффективно. Захваченные татарами языки молчали недолго. Да и местное население захваченных городов, к которым Юрий Всеволодович направил ранее обрадованных гонцов, служило источником разглашения и провала гениального плана.

Неужели Великий полководец не предвидел такого варианта развития событий. Конечно предвидел. И надолбы -тому доказательство. Ибо для фронтального удара по втянувшемуся в пойму противнику надолбы просто бессмысленны. Зато если монголы раскусят ловушку, обойдут русские полки и атакуют их с поля -то завершить окружение они не смогут. Ибо тогда им надо будет зайти в ловушку.

Дальнейшие события в точности подтверждают эту версию. Татары, как сообщает летопись, с началом боя "обошли" русское войско, но в отличии от мнения историков, не окружали русских. Факт отсутствия окружения вытекает и из смысла летописной фразы о том, что русские полки были "ПРИЖАТЫ" к надолбам, т.е. сдавлены врагом только с одной стороны. Теперь мы понимаем почему.

Более чем очевидно, мы доказали с Вами ведущую роль Романа Ингваревича в организации объединения русских княжеств для совместного отпора агрессору. Несомненна его роль в разработке и осуществлении гениального плана битвы у Коломны. Но связь с Козельском пока слаба. И главным аргументом против кандидатуры Романа Ингваревича на роль воеводы Козельска -это сведения о его гибели с остатками русской рати у надолбов.

Конечно, верить беглому княжичу Всеволоду о том, что рязанский князь погиб с остатками рати у надолбов нельзя. И дело даже не в том, что беглецы всегда оправдываются тем, что они не бросили всех в бою, а все остальные погибли на их глазах. Здесь и сейчас автор этого труда утверждает, что князь Роман не погиб под Коломной и успешно вышел из боя. Оптимизма такому заявлению придаёт доказанный нами факт о том, что окружения русской рати не было до последнего момента, и тылы (а значит, и пути отхода) были свободны от татар. Но этот последний момент всё же был. Момент, за которым монголы решились на окружение. Это могло быть только тогда, когда русская фаланга истончилась и сократилась по длине. Когда она уже была физически неспособна организовать вторую фалангу для атаки зашедшего в речную ловушку врага.   
 Но этот же момент был для Романа Ингваревича последней вехой, за которой начинался последний этап его гениального плана, предусматривающий столь же гениальный отход русской рати. Об опыте такого отхода говорит "чудесный" вывод рязанским полководцем всей его дружины из сечи на реке Воронеж.

Всё дело в том, что в дельте притока надолбы расходятся в трёх направлениях. И каждое из них -это готовый, свободный от монголов, малоснежный коридор -идеальная магистраль для быстрого передвижения войск. В любой момент по желанию полководца вся рать может развернуться из фаланги в походную колонну и направиться вдоль реки с места боя. Долго преследовать даже пешую рать по лесистым заснеженным берегам коротконогим монгольским лошадкам не под силу. Преследование в итоге быстро сведётся только к движению во след уходящей русской колонне. А это сразу меняет дело. Арьергардные бои задержат преследователей и дадут шанс на отрыв основной рати. В итоге, конечно, шансы (как и на реке Воронеж) останутся только у конных дружинников во главе с автором этого плана -Романом Ингваревичем. Он не мог остаться в арьергарде, ибо дал слово и надежду всей рати вывести их из боя.   
 Кстати -именно так ушёл "в мале дружине" и предавший рать её номинальный командующий -Великий княжич Всеволод Юрьевич. Как верховный военачальник, он несомненно знал проверенный опытом план Романа Ингваревича на вывод дружин из боя. Без сомнений, свободный коридор рождал такой же план побега в мечущихся умах многих людей. Самые нестойкие по одному стали уходить этим коридором. Хитрые монголы, как это было потом в Венгрии на реке Шайо, поначалу могли не препятствовать выходу, чтобы дезорганизовать всю рать. Но в их погоню естественно срывались отдельные татарские всадники и отряды, угрожая закрыть узкий проход и надежду на жизнь. Это был предел для нестойкого Всеволода и он, забыв про долг полководца, в панике повел свою дружину в сужающийся просвет вдоль Оки в направлении родимого Владимира. Повел, в ущерб интересам всей рати, ибо мгновенно за ним коридор сомкнулся. Для всей русской рати один из трёх рукавов речного узла перестал существовать. Именно об этом прорыве говорит летопись со слов Всеволода, когда монголы быстро перегруппировались и закрыли засвеченный им коридор. Надо полагать, что такой поворот событий подтолкнул охваченных паникой людей на движение к двум другим свободным коридорам. Именно отступление по Москве реке в родные пенаты московского полка (видимо стоящего вдоль реки) и отмечено в летописи фразой, что москвичи побежали первыми. Возможно что и действительности москвичи побежали первыми, ибо основная фаланга русских дружин была вытянута вдоль Оки. И их умышленное или вынужденное отступление к надолбам было воспринято москвичами, стоящими перпендикулярно основной фаланге, как отход в сторону, противоположную Москве. Во время этого отступления московский полк был оттеснён лишь к своим надолбам и не мог последовать за основными силами. Между москвичами и основной фалангой наметился разрыв. В этот разрыв, скорее всего, мгновенно направились вездесущие летучие татары и отрезали москвичей. Этот разрыв достиг уже 300 -500м когда основная фаланга владимирцев прошла через надолбы к другому берегу 300-метровой Оки. Если москвичи ещё не побежали до этого момента, то они были просто обязаны это сделать после того, как увидели что владимирцы повернулись в колонну и побежали по Оке к месту первого прорыва, т.е. в сторону от москвичей. Москвичи восприняли это как конец битвы и сделали тот же самый манёвр по Москве реке в направлении Москвы. Преследования москвичей не было, ибо все монголы в тот момент ринулись на левый фланг закрывать русским путь к их обозу. Не преследовать бегущий московский полк монголы могли и умышленно, как позже в Венгрии на р.Шайо. Так или иначе, но погони не было, ибо при погоне москвичи не преминули бы затвориться в Коломне, а они прошли под её стенами и повели на хвосте монголов прямо в Москву. Ввиду того, что сам город Коломна расположен в 5 км от впадения Москвы реки в Оку, наблюдателям из Коломны был виден только этот отход. Ни первый, ни второй прорывы и связанные с ними манёвры русской рати вдоль Оки они видеть не могли. Поэтому, кроме бегства москвичей, летописи известно только о попытке первого прорыва со слов самого Всеволода Юрьевича. Последний и самый главный прорыв русской рати вверх по Оке на Калугу и Козельск, а , значит, и действительная судьба битвы и ее участников ни летописцам Коломны, ни летописцам Владимира были не известны. Но вернёмся к сражению.

Разрыв с московским полком закрыл для основной фаланги путь отступления к Москве. Да он и вообще не рассматривался автором этой исключительной битвы, ибо для Романа Ингваревича главной задачей было увести за собой монголов именно с этого главного направления. Другими словами, к моменту ликвидации возможности прорыва в сторону Рязани у русских осталось только одна дорога -отступление по Оке в сторону Калуги и Козельска. И отдельные части левого фланга начали спонтанно двигаться туда.

Усиление движения по последнему коридору, без сомнений, стало сигналом для татар на закрытие этой горловины. Тем более, что для этого вовсе не надо было входить в опасное речное дефиле, а просто перекрыть реку в любом месте, даже лучше, если не на виду у продолжающих разбегаться полков.

Настал момент, когда бегство отдельных дезертиров могло спонтанно перерасти во всеобщее бегство и трагедию всей рати. Автор утверждает, что именно в этот момент автор гениального плана битвы и фактический военный лидер объединенных русских сил -князь Роман Ингваревич повёл всю оставшуюся рать на прорыв.   
 Естественно, на их пути обязательно оказался один из туменов татар. Автор утверждает, что здесь, и нигде более произошло победное столкновение отчаявшихся на последний прорыв русских с зажатым меж лесистых снежных берегов татарским туменом. О том, что там был как минимум один целый тумен говорит наличие там командующего туменом, самого сына Чингизхана -хана Кюлькана. Но они ждали бегущих от собственного страха урусов, а столкнулись с лучшими конными дружинами объединенной Руси. Именно они возглавили прорыв и без сомнения разметали татарский заслон. Именно в этом прорыве имел место единственный за всю историю монгольских войн (за исключением сокрытой битвы в Козельске) случай смерти в бою монгольского хана, командующего туменом. Как правильно предполагают некоторые историки, военачальники такого уровня не принимали участие в непосредственных столкновениях с противником. И смерть хана Кюлькана, младшего из 7 сыновей Чингизхана, могла иметь место только при скоротечном и полном разгроме его тумена. Всем наверное понятно, что судьба тумена, вставшего на пути русского прорыва в узком дефиле зажатой в снегах реки была именно такой. Но это однозначно раздвигает рамки потерь монголов под Коломной за цифру 10 000чел, поднимая рейтинг Коломенской сечи в ранг первостепенных битв той войны. Мог ли предвидеть Роман Ингваревич что запланированный им прорыв через занятое монголами дефиле будет самым эффективным моментом боя. Рассчитывал ли он нанести монголам последний удар на отходе, Выйти из боя по мужски, хлопнув дверью. Была ли эта атака - последней задумкой рязанского гения и последней ловушкой для татар. А может быть -основной. Если да, то Роман Ингваревич был вдвое гениален и ждал только этого момента. Он ясно сознавал невозможность для монголов ни уйти из под удара в узком дефиле, ни устоять от этого последнего отчаянного прорыва русских дружин.   
 Одно но. Как могли оторваться наши полки, будучи занятые боем. Как смогли не побежать, а организованно перестроиться из фаланги в колонну. находясь в тесном соприкосновении с противником. Ведь это надо было сделать только очень быстро. А как можно было так оперативно управлять растянувшимся на километры войском, если заранее не договориться об этом манёвре и об условном сигнале. Но даже если это удастся, как могла растянувшаяся на километры колонна в течение получаса уходить по реке вдоль всего боевого фронта монголов, подставив им свой бок. По меркам всей известной нам военной истории это кажется просто невероятным. Ближайшим к этому манёвру был только отход римлян в бою с Ганнибалом на реке Требия. Но это была самая дисциплинированная армия в мире. И она ушла с поля боя в том же манипулярном порядке, в каком атаковала и прорвала фалангу карфагенян. И римляне проходили не вдоль фронта фаланги, а проткнув её в одном месте.

Под Коломной было всё наоборот, но удалось. Это кажется невероятным только до того момента, пока мы не вспомним о гениальном техническом сооружении Романа Ингваревича -ряде надолбов, установленных, как мы выяснили, по реке вдоль всего тыла фаланги. Летопись, со слов бежавшего главнокомандующего Всеволода Юрьевича сообщает нам о том, что остатки полков были "прижаты" к надолбам. Это так и не так. Они отошли к надолбам по плану и сигналу князя Романа. И ждали другого сигнала. Чтобы понять его суть, вспомним, что все наши размышления и открытия начались с того, что мы усомнились в одном единственном слове "прижаты" (к надолбам). Ибо это говорит о свободном от монголов пространстве за рядом надолбов. Но -надолбы -не частокол. Они непроходимы только для конницы, а не для людей. И это их свойство было открыто и использовано гениальным полководцем Руси. Один только шаг отделял прижатых к надолбам полков от жизни и свободы. Но именно здесь стоял шеренгой конный резерв князя, который (под страхом смерти) не подпускал к этой спасительной зоне никого. Более чем очевидно, что в этом резерве на правом фланге стояла конная дружина Всеволода Юрьевича, которая по гениальному плану рязанского князя должна стать авангардом прорыва и выводить рать из боя, прорываясь в сторону его родного Владимира. Вернее -вниз по реке Оке, мимо Дединово (в 15км от Коломны) -места впадения притока Цна (начала прямого пути до столицы по Цне и Поле).   
 Здесь и сейчас автор утверждает, что этот отход был частью плана Романа Ингваревича по полному уничтожению Батыя, ибо после Дединова отходящая русская рать должна была остановиться и заманить татар в засаду в районе речной петли у селения Белоомут. В разгар этого многодневного боя, по общему плану, Великий князь Юрий Всеволодович должен был привести на Оку по р. Цне всё ополчение, которое он мог бы собрать к этому сроку и перекрыть монголам путь к отступлению в районе Дединово. Если бы не поспешность и трусость Всеволода, всё произошло бы именно так, и преследующее русских всё монгольское войско было бы зажато в смертельной ловушке.   
 По этому же плану князь Роман должен был замыкать колонну и взять на себя её прикрытие при отходе. Такой расклад явно понравился Всеволоду, ведь он отходил в сторону его родного города, да ёщё во главе колонны. Да на конях. Если не тянуть, то даже если план прорыва сорвётся, у него были все шансы уйти из котла. Для Романа Ингваревича наоборот, остаться в живых шансов не было, ибо многокилометровая колонна при стремительном броске обязательно растянется, разорвется, монголы мгновенно заполнят разрыв и перекроют путь отхода к Владимиру. Поэтому, совершенно очевидно, князь Роман предусмотрел и другой вариант отхода -в противоположном направлении, вверх по течению Оки. Этот отход был более надёжным, ибо основная часть татар, подойдя к устью Москвы реки с востока, была на левом её берегу, т.е. в направлении отхода Всеволода. Более того, с началом общего прорыва все резервы монголов будут направлены против правого фланга. Если вдруг план прорыва и дальнейшей битвы нарушится, можно повернуть отставшую колонну и прорываться в сторону Калуги. Это был запасной вариант, о котором не знал Всеволод. Именно поэтому он, впоследствии, счёл Романа и всё войско погибшим.

Совершенно очевидно, что основной удар монголов пришёлся именно по флангу Всеволода Юрьевича. Да и его настрой на отход не способствовал поддержанию стойкости его фланга. Это неизбежно ускорило события на фланге Всеволода и он нервничал, что время для отхода уходит. Он знал план отхода, знал что надо ждать общего сигнала, но он не знал главного. Он не знал, что Роман Ингваревич задумал не просто прорываться, а реально вывести всё войско. Более того, не просто выйти из боя, а нанести при прорыве самый главный удар татарам. Ибо до этого момента заманить их в ловушку так и не удалось. А без этого всё было зря.   
 Зря он напал на монголов на Лесном Воронеже и привёл их на Русь. Зря он оголил свою Рязань, приведя сюда ее дружину. Зря пал его брат Юрий и их воевода Евпатий Коловрат, выигрывая время на мобилизацию объединённых русских сил, зря пали Рязань и его личная дружина, зря начали это сражение, зря вывели в поле гарнизоны владимирских городов... Ибо не только они здесь нашли свою смерть, но без них падёт вся Русь. Тогда и прорываться не стоит, ибо не стоит дальше жить.   
 Так рассуждал Роман Ингваревич и ждал. Ждал когда монголы, увидев оголившийся слабеющий правый фланг, всё же рискнут его окружить. Ждал, когда татары втянутся в зажатую в снегах дельту реки всей своей массой. Но этого не знал, да и не мог понять Всеволод. Он не понимал, почему медлит рязанский князь. Почему позволяет татарам перерезать единственную, спасительную горловину реки. В глазах Всеволода обход татар и занятие ими русла реки было крахом всего плана и концом всех надежд на спасение. Он решил что всё кончено и надо спасаться самому. Он забыл напутствие Романа, что надо сначала вывести полки из боя за надолбы, отвести их к другому берегу Оки на безопасное от стрел расстояние, перестроить в боевую колонну, подождать, пока подтянуться задние ряды, встать со своей конной дружиной во главе уплотнённой колонны, и только тогда повести её на прорыв. И, главное, что должен был сделать Всеволод -не спешить и не допустить разрыва многокилометровой колонны, ибо задние ряды должны были пробежать большее расстояние и, подустав, перейти на шаг. А это -разрыв колонны и конец. Поэтому надо было делать всё именно так, а никак иначе. Именно так можно было надеется на удачный прорыв всей рати. Но для Всеволода эта затяжка казалась потерей драгоценного времени, ибо высоко подвижные монгольские тумены быстро сориентировались и спешно перемещались в сторону прорыва.   
 Не дождавшись окончания перестроения всей рати, Всеволод повёл её на прорыв. Дальше всё было так, как и предполагал в худшем варианте рязанский князь. Авангард колонны во главе со Всеволодом относительно легко прорвался сквозь заслон и устремился вниз по реке. За ним было потянулась пешая рать, но разрыв в скорости был велик. Больше уставали задние ряды, пробегая большее расстояние до точки прорыва. Устав от долгого бега в доспехах, многие переходили на шаг. Колонна начала растягиваться. В разрывы ударила конница монголов и всё было кончено. Прорыв был ликвидирован. По Оке и Цне уходил от погони только один Всеволод Юрьевич "в мале дружине".   
 Забыв о своём войске, о согласованном плане помощи им из Владимира, он ворвался в столицу с паническим криком "Закрывайте ворота". Владимир был полон войск, готовых выступить к месту битвы. Полон мужества и надежд на победу. Можно только представить, как разрушились планы и эти надежды. Как в один миг были перечёркнуты жизни и судьбы десятков тысяч людей -там -у Коломны и здесь -во Владимире. Как рушилась судьба и свобода самого Владимира и всей Руси. И это -по воле, а, точнее -безволию одного человека - мажорного наследника формального лидера великой Руси.   
 А её настоящий лидер, военный и политический гений продолжал сражаться. Для него провал прорыва вниз по Оке -был вовсе не конец. Можно было отступить вверх по Оке и также заманить монголов в речную дельту. И, тогда, спешащее к ним на помощь Владимирское ополчение перекроет реку у Коломны. И всё -равно монголам -конец.

С этого момента вступал в действие запасной вариант Романа Ингваревича. Его дружинники поскакали вдоль колонны и сумели развернуть её в обратном направлении. Теперь они не спешили и шли практически шагом. Потому, что устали от первого броска, потому, что князь Роман не хотел повторить ошибки Всеволода и растянуть колонну, потому что спешить не имело смысла, ибо монголы ничего не могли поделать с таким медленным неумолимым движением русских полков вне досягаемости их стрел, потому что рязанский князь искал не прорыва, а боя. Он давал татарам время перегруппироваться и решится блокировать отход. И это -сработало. Они прорвали ряд надолбов на Москве реке и устремились к дальнему концу надолбов на Оке. Тумен за туменом они стекались от устья Москвы-реки в узкую горловину Оки. Им казалось, что русские в западне и им пришёл конец. Но они ошибались. В западню зашли они. Ибо они ещё не осознали, что утопающий в сугробах лес по обеим берегам реки не даст им расступиться и пропустить неумолимый как лава поток русских дружин. Не знали они и то, что выше по реке начинаются ряды поперечных надолбов, которые не дадут им даже спастись бегством по льду.   
 Развернув колонну в боевой порядок Роман Ингваревич повел её в атаку наискосок через надолбы. Всё пространство реки вмиг заполнилось русскими ратниками, навсегда отрезав монгольский заслон от основных сил и самой жизни. В отчаянном броске русская рать навалилась на зажатые тумены татар всей мощью своих неспешных, но грозных дружин. Русские ратники, наконец, сумели пустить в ход свои мечи. Впервые за весь день вёрткие монголы стояли неподвижно, и с ужасом в глазах. А русские рубили и рубили. Рубили до тех пор, пока не пал последний татарин и не показались знакомые им надолбы. По льду убегала лишь горстка монголов, бросивших своих коней и пешком прошедших сквозь надолбы. Завидев, что русские вдруг легко разобрали в них тайный проход и пропускают на лёд конницу, они бросились врассыпную к берегам. Утопая по пояс в снегу они сумели уйти всего на несколько шагов, когда их настигли русские стрелы. Всё было кончено. Русь отомщена.

Всё было именно так!  
 Это был триумф рязанского князя. Его личная победа. В его личной войне. Значит не зря он в поте лица, вместе со всей своей дружиной строил эти надолбы, не зря погибли люди и его родная Рязань.   
 Батый понял трагедию практически сразу, но поделать уже ничего не мог. В узкой долине Оки один русский полк мог сутками сдерживать всю его рать. Это ему хорошо объяснил Евпатий Коловрат, на два дня задержавший в русле Оки его бросок к ещё не готовой к бою Коломне (!!!).   
 Увидев конец битвы и уходящий по реке хвост русской колонны, Батый отозвал бесполезные теперь тумены и направил их в обход -к ближайшему по течению реки городу.

Но куда поскакали монголы, и куда направился с сохранённой дружиной будущий герой Козельска. Как попал он в этот город, отстоящий от Коломны на сотни верст. Автор этих строк вновь прильнул к атласу и побежал глазами за извилинами уходящей на юг Оки. И, о чудо, она вела (через ее приток Жиздру) прямо в легендарный Козельск. А до него меж безлюдных заснеженных полей и лесов была лишь Калуга. Фантастика, но в наших поисках связи Коломенских героев с Козельском мы вышли на финишную прямую.

Но почему Козельск, а не Калуга. Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять причину. Беглецы просто срезали напрямик самую крутую петлю реки в районе Калуги (скорее всего там был наезжен санный, более короткий путь). Срезали -значит были причины опасаться, что татары ждали их в Калуге, обойдя по более коротким, чем река, сухопутным дорогам. И в этом они были правы. Именно туда и направились остатки тумена Кулькана, убегая от весящей у них на хвосте русской рати. Город, первым отдавший свою дружину для битвы на Лесном Воронеже и идти к Калуге было уже не только бессмысленно, но и опасно, ибо не только город у монголов с ходу не отбить, но и вообще пройти мимо него русской колонне будет невозможно. А на хвосте у неё висит четверть из 120тыс монгольской рати.   
 И эти 3 тумена монголов, преследующих русскую рать по льду Оки были главной причиной обхода Калуги. Именно они могли воспользоваться любой возможностью, чтобы обойти беглецов напрямик. А петля у Коломны отняла бы лишние 25 километров. Значит, пройдя за 2-3 суток от Коломны до Калуги 200км беглецы всё ещё не оторвались от татар. До Козельска оставалось лишь 100км -день пути.

Здесь, задним числом, спустя 15 лет беспрестанных научных поисков надо признаться, что вопрос о Козельске и Калуге был лишь одним из эпизодов этой неизвестной нашей истории сверх героической недели на стыке 1237 и 1238гг. Ибо битва у Коломны была лишь первой битвой объединённых Романом Ингваревичем (Ярославом Всеволодовичем) русских войск по его очень глубокому и масштабному плану.

А суть этого плана такова, что русская рать в битве у Коломны должна была не только выйти из неё в полном составе, но и выйти в разных направлениях по льду раных рек и их притоков, деля татар и уводя их за собой. И разбросать татар на осадах десятков русских городов, мимо которых они бы отступали, а в итоге вновь тайно собраться на генеральную битву, но с уже поредевшим монгольским войском. И битва эта должна быть … в районе нынешней Москвы… Ибо вся нынешняя огромная Москва и часть московской области ещё за 270 лет до Батыя была построена именно для этого плана и представляла собой целую сеть городов-ловушек, связанных подземными туннелями друг с другом именно в нужной последовательности при таком организованном отходе русской рати из первой битвы у Коломны с последующим расходом армии веером по всем притокам главных рек, с которых после череды заранее подготовленных, а потому в основном успешных засад тайными туннелями разошедшиеся русские полки возвратились бы в Москву в конкретное место для генерального сражения.

Именно так всё и произошло! Из битвы в устье Москвы-реки на Оке близ Коломны (5км) можно было уйти лишь в 3 направлениях: Первое - назад вниз по уже взятой Батыем Оке к уничтоженной Рязани и далее на Владимир. Второе –вверх по Оке к Калуге, а от неё как на юг к Орлу и Курску, так и на запад –к Козельску, Брянску, Чернигову и Киеву. И третье –вверх по Москве реке к месту сбора всех войск и генеральному сражению…

И все три направления отхода русской рати были задействованы. Только вот из-за трусости Всеволода Юрьевича, сына Великого Князя Владимирского Юрия Всеволодовича, отход которого во главе владимирских войск был настолько стремительным, что основная пешая колонна просто не поспевала за малой конной дружиной княжича и была отрезана от неё и вернулась к основным силам. (Цитирую по памяти 15 лет спустя: «Всеволод Юргевич слишком лихо повёл в прорыв его конных и пешая рать не поспела, и отрезали её татарве, и ушёл к Владимиру в мале дружине…»   
 Второе направление вверх по Оке было намного успешнее и детальнейшим образом раскрыто в данной работе за исключением двух деталей:

Первая в том, что в Калугу, стоящую на полпути к Козельску на Оке почти в устье реки Угры всё-таки вошла конная часть русской рати, обошедшей убегающих от неё монголов и отрезавшая им дальнейшее бегство по реке. И, почти нет сомнения, что сын Чингисхана Кулькан погиб именно под Калугой, а не под Коломной, ибо Калуга переименована самим Ярославом Всеволодовичем по его обычаю в память о сражении и читается как «У-Калуги-их-кагол-Кулька-лёг-как-голь!» А вот после этой скоротечной битвы в устье реки Угры русская конница, участвовавшая в битве уже не могла уходить за не участвовавшей в битве пешей ратью вверх по Оке ввиду обхода Калуги преследующими её от Коломны монголами и пошли от Калуги верх по Угре. Но такой манёвр, а, значит и неизвестная нашей науке до сего дня битва у Калуги были запланированы, ибо река Угра своими истоками и притоками Воря и Добрея выходит прямо к истокам Москвы-реки в общем с нею Старковском болоте. А Москва-река течёо прямо в Москву, где и было назначено место сбора всей русской рати для генерального сражения с татарами. Кстати, Старковское болото читается как «Засаду-тут-даю-татару-я и- рекой-их-оковай-войско!...».

А вот к Козельску по притоку Оки реке Жиздре ушла как раз пешая рать киевско-черниговских княжеств, вместе с ранеными в битве в устье Москвы-реки у Коломны. И этой, низко мобильной части русского войска задача возврата в Москву уже не ставилась. Но и отступление на их родину тоже было закрыто, ибо тогда они бы навели татар на оставленные ими города киевской Руси.

Но, кроме этих двух направлений отхода объединённой русской рати из битвы под Коломной было и третье направление –вверх по Москве-реке к Москве. И хотя мы отметили его в данной, ранней (2007-2009г) работе, но не как основное. И лишь спустя 15 лет, найдя все места будущих битв с татарами за Москву в следующие 3 дня автор осознал всю важность этого направления. Ибо по нему из битвы в устье Москвы-реки отходила к Москве как раз большая часть русской рати. И были там и владимирские полки, и Переяславские Ярослава Всеволодовича, и Тверские и, конечно, Псковско-Новгородские! .. Да, да, Ярослав Всеволодович не зря обозначил в летописях, что прямо накануне нападения татар на Рязань побывал как в Киеве, так и в Новгороде! Зачем –теперь нам всем понятно!

Но эта, главная часть русской рати не отступала прямо к Москве, а по строгому плану Ярослава Всеволодовича частями расходилась по притокам Москвы реки –реке Пахре и Пехорке, ибо только эти две реки в верховьях возвращали идущую по их льду русскую рать к месту сбора в Москве. Но это наиважнейшая тема «Битвы за Москву», как и тема с осадой Козельска будет подробно рассмотрена в отдельной статье.

Заканчивая же неизвестную до селе в такой глубине и славе тему с битвой у Коломны позволим немного лирики от первого лица… Ибо по всем рекам от Коломны в тот морозный, декабрьский вечер растекалось израненное, но гордое и счастливое русское воинство, впервые поверившее в свои силы и в возможность побед над грозным врагом. А победы будут, ибо именно к ним вёл свои полки Роман Ингваревич, уходя по… Москве- реке. В отличие от усталых ратников он знал, что Коломна –только начало этой долгой войны. Что главная теперь задача каждой части регулярно отходящих от него отрядов заманить татар в эти притоки Москвы-реки, побить их в одновременных , уже как 270 лет тому назад подготовленных ещё Святославом Игоревичем городах-засадах («Город» читается как «Укрою армию… и караю-армию!») и обязательно потом собраться вместе в Москве для генеральной битвы за неё и всю Русь!...

Так всё в точности и случилось, но через сутки, а пока Роман Ингваревич повыше поднял уже не гревший, обледенелый от тяжёлого дыхания и пота воротник тулупа и качаясь в седле неотрывно смотрел назад, куда по льду очередного притока Москвы-реки почти в полной темноте уходил его очередной отряд… «Ничего, дойдут!... « -успокаивал себя Ярослав Всеволодович, когда его в третий раз окликнули по новому имени Роман Ингваревич… Именно так, а не как князя Киевского и Владимирского и должны были знать его воины со всех уголков Руси. И татары, уже от Евпатия Коловрата узнавшие, что Батыево войско ждёт у той самой Коломны князь Урман, пославший его в погоню за Батыем. Ибо «Евпатий Коловрат» -не реальное имя, и читается как «Воюй-я-Батыя-и-к-Оке-голову-ево-вороти!...». Так что Евпатием Коловратом, без всякого сомнения был сам Ярослав Всеволодович, он же Роман Ингварьевич, дабы всёже выполнить не исполненную под Лесным Воронежем главную задачу той первой битвы –отступать не к Рязани по реке Лесной Воронеж и Цне, а по реке Проне к Пронску и реке Упе –правому притоку Оки. Ибо на Оке в устье Москвы-реки и был намечен сбор со всех концов Руси объединённой рати. А туман войны и Батый спутал карты, пойдя после битвы на Лесном Воронеже прямо в Рязань, а от неё –на столицу Руси –Владимир. Но и Рязань, и Владимир уже направили свои рати к Коломне на Оке. И именно поэтому Коломну татары называли «Уке» (К-Оке).   
 Так или почти так думал, качаясь в седле, величайший полководец земли русской. От этих дум его оторвал стук копыт передового дозора. На скаку ратник кричал одно слово –Москва, Москва!...

Вся колонна встрепенулись и в радости ускорила шаг… Впервые за 2 дня пути их ждал большой город на всю усталую рать, ужин и сон в тепле. О том, что завтра начнётся его осада ни один воин не думал. За 3 дня каждый понял, что на войне надо радоваться каждой минуте жизни…

И была в эту московскую ночь жизнь.. Была сытость, тепло, покой и эта радость уже во сне…

А наутро… была война…

**Москва. 24 ноября 2007г - 21 июля 2024г.**