#інфознайко А чи знаєте ви, що 510 років тому, а саме 8 вересня 1514 року, литовсько-руське військо під командуванням князя Костянтина Острозького розбило армію московського князівства? Знищивши еліту московського війська, коаліція союзників на кілька десятиліть зупинила експансію московської держави на захід.

Які ж були передумови цієї битви, яка прославила Костянтина Острозького на всю Європу? На початку XVI століття московська держава почала зазіхати на землі України й білорусі. Тоді наша країна входила до складу Великого Князівства Литовського. На його захист було зібрано військо, до складу якого входили українці, литовці, білоруси, кримські татари, поляки, угорці та німці. Очолив армію волинський князь, великий гетьман Костянтин Острозький.

Влітку 1514 року московська армія на чолі з воєводою Іваном Челядніним захопила Смоленськ і наприкінці серпня вийшла на лівий берег Дніпра неподалік Орші (територія сучасної білорусі). Там і відбулася вирішальна битва.

У ніч на 8 вересня 1514 року військо Великого князівства Литовського навело через Дніпро навпроти Орші наплавні мости на діжках і переправилося на лівий берег. На світанку Іван Челяднін атакував Костянтина Острозького, намагаючись відрізати його від плавучих мостів, однак союзники зуміли відбити напад. Уже опівдні руські та литовські вершники вдали, що відступають, і завели московську кінноту в зону зручної атаки для артилерії. Крім того, її атакував резервний загін із засідки у прибережному лісі. Це стало несподіванкою для Челядніна, у війську якого почалася паніка і некоординований відступ. Під натиском війська Острозького московська кіннота відступила на багнистий берег річки Кропивни, і там майже вся була знищена. В цей час резервні литовські загони пішли в наступ та разом із основними силами погнали московитів на Схід. Князь Костянтин Острозький очолював усі контратаки української кінноти і бився як простий вояк. Погоня тривала до вечора. Залишки армії Челядніна тікали аж до Смоленська. Сам московський воєвода, а з ним ще 37 бояр та півтори тисячі дворян потрапили у полон. Московський цар Василій ІІІ так перелякався, що вперше оголосив евакуацію всього царського двору з Москви.

Щоб вшанувати князя Острозького та його успіх у битві під Оршею, у столиці Литовської держави Вільно було організовано тріумфальний в’їзд князя в місто. Про битву розповідалося у чотирьох брошурах, які були видані латинською та німецькою мовами. Невдовзі після битви була створена картина, автор якої невідомий. Це свого роду комікс XVI сторіччя. Її треба дивитися справа наліво, і ми побачимо увесь перебіг бою. Князь Острозький зображений на картині тричі, у різні моменти битви.

У 2014 році в Україні Нацбанк представив ювілейну монету на честь 500-річчя битви під Оршею. А сьогодні славетні традиції наших пращурів продовжує 30-та окрема механізована бригада, яка носить ім’я князя Костянтина Острозького.

Протягом століть росія замовчувала результати битви під Оршею. Зараз ми маємо багато цікавих книг про наші великі перемоги, якими варто пишатися і про які варто пам’ятати. Завітайте до нашої бібліотеки і дізнайтеся більше про переможні битви українського війська в різні періоди історії нашої держави.

Князі Острозькі. – Київ : Балтія-Друк, 2014. – 280 с. : іл.

Кралюк, П. Князі Острозькі / П. Кралюк. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 128 с.

Усе найцікавіше про історію та звичаї України. – Харків : Vivat, 2018. – 320 с.

Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – Київ : Україна, 1997. – 272 c.

На переломі. Друга половина XV – перша половина XVI ст. – Київ : Україна, 1994. – 352 с. – (Історія України в прозових творах та документах).