Революционные события, которые происходили в России с февраля по октябрь 1917 г., фактически развалили огромную империю и привели к развязанию Гражданской войны. Видя такое тяжелое положение в стране, остатки царской армии решили объединить свои усилия для восстановления надежной власти, с тем, чтобы осуществлять военные действия не только против большевиков, но и защищать Родину от посягательств внешнего агрессора. Формирование Добровольческой армии Слияние частей происходило на основе так называемой Алексеевской организации, начало деятельности которой припадает на день приезда генерала. Именно в его в честь и была названа данная коалиция. Это событие произошло в Новочеркасске 2(15) ноября 1917 г. Через полтора месяца, в декабре того же года, было собрано специальное совещание. Его участниками стали московские депутаты во главе с генералитетом. В сущности, обсуждался вопрос о распределении ролей в управлении войсками между Корниловым и Алексеевым. В результате было решено всю полноту военной власти передать первому из генералов. Формирование частей и приведение их в полную боевую готовность поручили Генеральному штабу, возглавляемому генерал-лейтенантом С. Л. Марковым. На Рождественские праздники войскам объявили приказ о вступлении в командование армией генерала Корнилова. С этого момента она официально стала называться Добровольческой. Положение на Дону Не секрет, что вновь созданная армия генерала Корнилова остро нуждалась в поддержке донского казачества. Но она ее так и не получила. К тому же большевики начали сжимать кольцо вокруг городов Ростова и Новочеркасска, при этом Добровольческая армия металась внутри него, отчаянно сопротивляясь и неся огромные потери. Лишившись поддержки со стороны донского казачества, главнокомандующий войсками генерал Корнилов 9(22) февраля принял решение покинуть Дон и отправиться в станицу Ольгинскую. Так начался Ледяной поход 1918 года. В Сочи из-за того, что нету снега, открытие зимнего сезона перенесли на потом Гостей угощаю сладкой колбасой: готовится просто, съедается быстро «Я могу сделать что угодно»: почему Пол Маккартни любит носить маску для лица В юности был судим: настоящий Том Харди в фотографиях В покинутом Ростове оставалось много обмундирования, патронов и снарядов, а также медицинские склады и персонал – все, в чем так нуждалась малочисленная армия, охраняющая подступы к городу. Стоит отметить, что в то время ни Алексеев, ни Корнилов не прибегали еще к принудительной мобилизации и конфискации имущества. Станица Ольгинская Ледяной поход Добровольческой армии начался с ее реорганизации. Прибыв в станицу Ольгинскую, войска были поделены на 3 пехотных полка: Партизанский, Корниловский ударный и Сводно-офицерский. Уже через несколько дней добровольцы покинули станицу и двинулись в сторону Екатеринодара. Это был первый кубанский Ледяной поход, который проходил через Хомутовскую, Кагальницкую и Егорлыкскую станицы. Ненадолго армия вступила на территорию Ставропольской губернии, а затем вновь вошла в Кубанскую область. За все время своего пути у добровольцев постоянно случались вооруженные стычки с частями Красной Армии. Постепенно ряды корниловцев редели, и с каждым днем их становилось все меньше и меньше. Неожиданное известие 1(14) марта красноармейцами был занят Екатеринодар. За день до этого полковник В. Л. Покровский и его войска покинули город, что чрезвычайно осложнило и без того довольное трудное положение добровольцев. Слухи о том, что красные заняли Екатеринодар, до Корнилова дошли уже через день, когда войска были на станции Выселки, но им не придали особого значения. Через 2 дня в станице Кореновской, которую заняли добровольцы в результате упорного боя, нашли один из номеров советской газеты. Там сообщалось, что большевики действительно заняли Екатеринодар. Чтобы накормить бедные семьи, 11-летний мальчик отдал все свои сбережения "Солнце Москвы" выше "Лондонского глаза": на ВДНХ устанавливают колесо обозрения Том Круз эмоционально выражался на съемочной площадке "Миссия невыполнима 7" Организация зимнего выгула и другие советы по «зимней» жизни собаки Полученные новости полностью обесценили кубанский Ледяной поход, за который впустую было заплачено сотнями человеческих жизней. Генерал Корнилов решил свою армию не вести в Екатеринодар, а повернуть на юг и переправиться через Кубань. Он планировал дать отдых своим войскам в черкесских аулах и казачьих горных станицах и немного выждать. Такое решение Корнилова Деникин назвал «роковой ошибкой» и вместе с Романовским пытался отговорить командующего армией от этой затеи. Но генерал был непоколебим. Соединение войск В ночь с 5 на 6 марта Ледяной поход армии Корнилова продолжился в южном направлении. Через 2 дня добровольцы переправились через Лабу и пошли на Майкоп, но оказалось, что в этой местности каждый хутор надо брать с боем. Поэтому генерал резко повернул на запад и, перейдя реку Белую, устремился к черкесским аулам. Здесь он рассчитывал не только дать отдых своей армии, но и соединится с кубанскими войсками Покровского. Но так как свежих данных о передвижении Добровольческой армии у полковника не было, он перестал предпринимать попытки прорваться к Майкопу. Покровский решил повернуть к реке Кубань и соединиться с войсками Корнилова, которые уже успели уйти оттуда. В результате этой неразберихи две армии - Кубанская и Добровольческая – пытались обнаружить друг друга наугад. И, наконец, 11 марта им это удалось. Станица Новодмитриевская: Ледяной поход Шел март 1918 года. Измученной ежедневными многокилометровыми маршами и ослабленной в боях армии приходилось идти по вязкому чернозему, так как погода неожиданно испортилась, начался дождь. Его сменили заморозки, поэтому набухшие от дождя солдатские шинели стали буквально леденеть. К тому же резко похолодало и в горах выпало много снега. Температура опустилась до -20 ⁰С. Как позже рассказывали участники и очевидцы тех событий, раненных, которых перевозили на телегах, к вечеру приходилось откалывать штыками от образовавшейся вокруг них толстой ледяной корки. "Заработаю": сын Рудковской рассказал, что подарит няням машину и квартиру Хранить кофе россыпью нельзя. Эта и другие тонкости организации хранения Модифицированы для бездорожья: как снимались трюки в фильме "Форсаж" Пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу доставить подарки детям Надо сказать, что в довершение ко всему, в середине марта произошло еще и жесточайшее столкновение, которое вошло в историю как бой у станицы Новодмитриевская, где особо отличились бойцы Сводно-офицерского полка. Позже под названием «Ледяной поход» стали подразумевать это сражение, а также предшествующие и последующие ему переходы по покрытой настом степи. Подписание договора После боя у станицы Новодмитриевской воинское кубанское формирование предложило включить его в состав Добровольческой армии на правах самостоятельной боевой силы. В обмен на это они пообещали содействовать пополнению и снабжению войск. На такие условия тут же согласился генерал Корнилов. Ледяной поход продолжился, а численность армии увеличилась до 6 тыс. человек. Добровольцы решили опять пойти на столицу Кубани - Екатеринодар. Пока штабные офицеры разрабатывали план операции, войска переформировывались и отдыхали, при этом отбивая многочисленные атаки большевиков. Екатеринодар Ледяной поход армии Корнилова близился к завершению. 27 марта (9 апреля) добровольцы переправились через р. Кубань и стали штурмовать Екатеринодар. Город защищала 20-тысячная армия красных, которой командовали Сорокин и Автономов. Попытка взятия Екатеринодара провалилась, к тому же через 4 дня в результате очередного боя случайным снарядом был убит генерал Корнилов. Его обязанности принял на себя Деникин. Размер, внешний вид и другие критерии выбора торта на день рождения Минус 7 кг. Анна Ковальчук рассказала, как сбросила лишний вес за короткий срок Туристы из России против вакцинации от Covid-19 для поездок за границу На кассе лучше в перчатках: наличные - отличные разносчики коронавируса Надо сказать, что Добровольческая армия сражалась в условиях полнейшего окружения с превосходящими в несколько раз силами Красной Армии. Потери теперь уже деникинцев составили около 4 сотен убитых и 1,5 тыс. раненых. Но, несмотря на это, генералу все же удалось вывести армию из окружения за реку Дон. 29 апреля (12 мая) Деникин с остатками своего войска вышел к югу Донской области в район Гуляй-Борисовка – Мечетинская – Егорлыцкая, а на следующий день Ледяной поход Корнилова, ставший впоследствии легендой белогвардейского движения, был завершен. Сибирский переход Зимой 1920 г. под натиском противника началось отступление Восточного фронта, которым командовал адмирал Колчак. Надо отметить, что эта операция проходила, как и поход армии Корнилова, в тяжелейших климатических и погодных условиях. Конно-пеший переход протяженностью около 2 тыс. км проходил по маршруту от Новониколаевска и Барнаула до Читы. Среди военнослужащих Белой армии он получил название «Сибирский Ледяной поход». Этот тяжелейший переход начался 14 ноября 1919 г., когда части Белой армии оставили Омск. Войска под предводительством В. О. Каппеля отступали вдоль Транссиба, перевозя раненых эшелонами. Буквально по пятам за ними гналась Красная Армия. Кроме того, ситуация осложнялась еще и многочисленными мятежами, вспыхивающими в тылу, а также атаками со стороны различных бандитских и партизанских отрядов. В довершение ко всему, переход усугублялся также и сибирскими лютыми морозами. У сладкоежек лоб в морщинах: по лицу заметно, чем каждый любит злоупотреблять Facebook запускает публичное музыкальное приложение Collab: уже в App Store Худший год XXI века: Toyota посвятила дизайн GR Yaris борцам с пандемией Чтобы украсить новогодний стол, запекаю "Деда Мороза" из слоёного теста и сыра В то время железную дорогу контролировал Чехословацкий корпус, поэтому войска генерала Каппеля были вынуждены покинуть вагоны и пересесть в сани. После этого Белая армия стала представлять собой гигантский по своему размеру санный обоз. Когда белогвардейцы подошли к Красноярску, в городе восстал гарнизон под предводительством генерала Бронислава Зиневича, который заключил мировую с большевиками. Он и Каппеля уговаривал сделать то же самое, но получил отказ. В начале января 1920 г. состоялись несколько стычек, после которых более 12 тыс. белогвардейцев обошли Красноярск, форсировали реку Енисей и отправились дальше, на восток. Примерно такое же количество солдат предпочло сдаться городскому гарнизону. Покидая Красноярск, армия разделилась на колонны. Первой командовал К. Сахаров, войска которого шли вдоль железной дороги и Сибирского тракта. Вторая колонна продолжила свой Ледяной поход под предводительством Каппеля. Она двинулась сначала вдоль Енисея, а затем и по реке Кан. Этот переход оказался самым тяжелым и опасным. Дело в том, что р. Кан была покрыта слоем снега, а под нею текла вода незамерзающих источников. И это в 35-градусный мороз! Военным приходилось передвигаться в темноте и постоянно проваливаться в полыньи, совершенно незаметные под толщей снега. Многие из них, замерзнув, так и оставались лежать, а остальное войско двигалось дальше. Планы поменялись: Volkswagen ID Buggy и ID Ruggdzz в производство не пойдут Парень пересек море, отправившись к своей девушке на гидроцикле Настя узнала в грузчике отчима. Когда-то он не поддержал ее в трудную минуту Мама узнала, что 6-летний сын случайно потратил 21 т. долларов на онлайн игры Во время этого перехода получилось так, что генерал Каппель отморозил себе ноги, провалившись в полынью. Ему была сделана операция по ампутации конечностей. Кроме того, от переохлаждения он заболел воспалением легких. В середине января 1920 г. белые захватили Канск. Двадцать первого числа того же месяца Верховного Правителя России Колчака чехи выдали большевикам. Через 2 дня уже умирающий генерал Каппель собрал совет штаба армии. На нем было решено взять Иркутск штурмом и освободить Колчака. 26 января Каппель умер, и Ледяной поход возглавил генерал Войцеховский. Так как продвижение Белой армии на Иркутск несколько затянулось из-за постоянных боев, этим воспользовался Ленин, который издал приказ о расстреле Колчака. Он был приведен в исполнение 7 февраля. Узнав об этом, генерал Войцеховский отказался от ставшего теперь бессмысленным штурма Иркутска. После этого его войска перешли Байкал и на ст. Мысовая погрузили всех раненых, больных и женщин с детьми в эшелоны. Остальные же продолжили свой Великий Сибирский Ледяной поход до Читы, а это около 6 сотен километров. В город они вошли в начале марта 1920 года. Когда переход был закончен, генерал Войцеховский учредил новый орден - «За Великий Сибирский поход». Им были награждены все офицеры и солдаты, участвовавшие в нем. Стоит отметить, что об этом историческом событии несколько лет назад ярко напомнили участники музыкальной группы «Калинов мост». «Ледяной поход» - так назывался их альбом, полностью посвященный отступлению армии Колчака в Сибири.

|  |
| --- |
|  |

Целый день, 1-го августа, шли упорные бои за обладание станицей Пашковской, которая 2-го августа дважды переходила из рук в руки и, наконец, атакой 2-го конного полка станица окончательно была взята и красные, понеся большие потери, были выбиты из станицы, оставив в руках полка 3 пулемета и пленных.

Потерпев поражение под станицей Пашковской и теснимые частями 1-й и Конной дивизий, красные в панике спешили оставить город Екатеринодар, пользуясь темнотой. Наступающие добровольческие части подошли к городу ночью 2-го августа. Большевики не пытались оказывать больше сопротивления. Высланный от 3-го эскадрона 2-го конного полка разъезд под командой ротмистра Шпилевского на рассвете 3-го августа вступил в город, одновременно с разъездом Конной дивизии генерала Эрдели.

Наконец, был взят тот город, о котором мечтали еще во время 1-го Кубанского (Ледяного) Похода и около которого в скором будущем так пышно расцвела Добровольческая армия. Вслед за конными частями в город вступили 1-й Кубанский стрелковый и 1-й Офицерский пехотный генерала Маркова полки. 2-й Конный полк вместе с пехотой прошел по главным улицам города и того же числа вернулся в станицу Пашковскую, где к расположился на отдых. Население города восторженно встречало проходившие воинские части Добровольческой армии, освободившие столицу Войска Кубанского от ярма большевиков.

На следующий день в городе Екатеринодаре, украшенном национальными флагами, заполненном празднично одетыми людьми, состоялся парад войск, в котором принимал участие также и прибывший из станицы Пашковской 2-й Офицерский конный полк. Когда полк выстраивался у Собора, был встречен криками «УРА», забрасываемый цветами После молебна генерал Деникин и Атаман Войска Кубанского благодарили войска за доблестную службу Родине и пожелали дальнейшего процветания и боевых успехов. Войска, восторженно приветствуемые населением, прошли церемониальным маршем. 2-й Офицерский полк вернулся в станицу Пашковскую.

Генерал Деникин, как старший после Корнилова, немедленно вступил во временное командование Добровольческой армией и донес о смерти командующего генералу Алексееву, находившемуся в это время в станице Елизаветинской. Тот немедленно прибыл на ферму и своим приказом утвердил генерала Деникина командующим армией.

Тело Корнилова положили в повозку вместе с телом полковника Неженцева. Генерал Алексеев подошел к нему, перекрестился, поцеловал холодный лоб покойника и долго в глубокой задумчивости стоял над его телом. Удивительны были взаимоотношения этих двух людей. Оба глубокие патриоты, горячо любившие Россию, беззаветно служившие одному и тому же великому делу, не подходили друг к другу по личным свойствам своих характеров. Много грустных сцен приходилось видеть их окружавшим при их служебных встречах. И почти всегда не М. В. Алексеев был причиной их... Последнее время, несмотря на условия похода, они даже редко виделись, предпочитая в случае необходимости сноситься письменно. Я не буду касаться подробного разбора причин всех недоразумений между ними. В настоящее время оба они отошли в лучший мир, сделав все, что было в силах, на земле.

На фронте, как и во всех частях армии, очень скоро разнеслась печальная весть о смерти Корнилова. Не удалось скрыть ее и от большевиков. На наши войска она произвела крайне тяжелое впечатление. Все почувствовали, что со смертью Корнилова нам уже не взять Екатеринодара. Многие подумывали даже о том, что вообще пришел конец борьбе и пора уже спасаться самим.

Генерал Деникин, как и все старшие начальники, не сочувствовал идее штурма Екатеринодара. Он ясно видел по опыту предыдущих трех дней боев под этим городом, что взять его нашими ничтожными силами было невозможно. А если бы даже и случилась такая удача, то удержать его в своих руках мы были бы не в состоянии. Все причины, почему этот штурм являлся, по мнению старших начальников, безнадежным, не изменились со времени последнего военного совета. Напротив, положение даже ухудшилось ввиду значительных потерь у нас и истощения снарядов, а главное, крайней усталости войск — физической, а в особенности моральной. Вопреки общему мнению нашему Корнилов все-таки решил атаковать Екатеринодар и только по совету генерала Алексеева отложил атаку на один день. Судьба не дала ему провести в жизнь свой приказ. Судя по его настроению в последние дни, он не пережил бы неудачи. Генерал Деникин в своих записках упоминает, что Корнилов, решаясь на этот штурм, делал ясные намеки на то, что в случае неудачи он покончит с собою. И я не сомневаюсь, что он сделал бы это...

Судьба судила иначе: один русский снаряд, единственный попавший в дом, переполненный людьми, убил только одного Корнилова.

Одним из первых распоряжений нового командующего армией был приказ об отступлении от Екатеринодара. Нелегко было ему начать свое командование таким приказом. Но обстановка требовала этого.

Решено отходить на север. Другого направления не оставалось: все другие пути преграждались рекою Кубанью или силами большевиков. Моей бригаде пришлось опять занять свое обычное место в арьергарде. Начали отходить вечером, небольшими частями, чтобы не обнаружить наших намерений. Остававшиеся на месте части усилили свой огонь. Большевики отвечали тем же, видимо, опасаясь нашего наступления. Во время этой перестрелки мы понесли также немалые потери. Между другими убит доблестный офицер лейбгвардии Казачьего Его Величества полка есаул Рыковский.

К вечеру бригада Маркова уже вытянулась по направлению на север. Моя бригада должна была прикрывать отход, а затем двигаться в виде арьергарда за обозом, который должен был одновременно с нами выступить из станицы Елизаветинской.

Ввиду того, что оставаться вблизи дома, где был убит Корнилов, было уже невозможно, так как большевики сосредоточили на нем весь свой огонь, я вынужден был устроить свой походный штаб на противоположной окраине рощи, покрывавшей западную часть фермы.

Сидя на валу, я пропускал мимо себя отступавшие части Маркова. Вскоре ко мне подсел и сам бригадный командир. Тяжело было у нас на душе: смерть Корнилова, неудача со штурмом Екатеринодара, новая неопределенность нашего положения... Обмениваясь мыслями по этому поводу, мы приходили к грустному заключению, что, вероятно, скоро придется думать о конце борьбы и, может быть, о распылении. Однако вид проходивших мимо нас войск, их как будто бы даже довольное настроение — тем, что наконец удалось бросить окопы и хоть немного отдохнуть от ужаса ежеминутного ожидания смерти — заставили нас взять себя в руки и отбросить мысль о печальном конце. Все-таки войска еще были у нас, закаленные в боях, вынесшие столько ужасов в течение месяца почти беспрерывного боя. Борьба еще не кончена. Надежда — не потеряна...

К счастью для человека, в самые тяжкие минуты жизни его внимание может быть отвлечено каким-нибудь пустяком житейской мелочи, которая отвлечет его внимание и хотя на время освободит от мрачных дум. Так было и с нами. Марков вдруг сравнил свой куцый полушубок с моей длинной шинелью и стал жаловаться, как ему холодно. Потом у нас зашла речь о том, кто из добровольцев стащил значительную часть хлебов, лежащих недалеко от нас кучкой, предназначенной для одной из частей и во время прохождения 1-й бригады значительно уменьшившейся. Марков начал распекать зазевавшегося раздатчика, и все наши грустные мысли приняли уже другой характер — в буквальном смысле слова — заботы о хлебе насущном для наших полков.

Вскоре Марков простился со мной и уехал. Я дождался, когда снялись последние мои части, и уже в полной темноте пошел с ними в арьергарде. Большевики продолжали неистовую стрельбу по нашей уже пустой позиции.

В течение ночи наш огромный обоз вытянулся в колонну, растянувшись на несколько верст. Я должен был остановиться и пропустить его мимо себя. Это прохождение продолжалось не один час. Утром большевики перешли в наступление, но, по-видимому, опасаясь ввязываться в серьезный бой, ограничились только артиллерийским обстрелом позиций моей бригады. Их конница, показавшаяся на моем фланге, после нескольких удачных выстрелов моей батареи скрылась, и мы могли уже беспрепятственно продолжать свой печальный путь. В обозе, на повозке, прикрытый буркой, ехал и наш недавний вождь, уже бездыханный, Корнилов...

К ночи на 1 апреля Добровольческая армия подошла к немецкой колонии Гначбау. По пути, при переправе через какую-то небольшую речонку, мы сбросили в омут лишние орудия, к которым не хватало снарядов. На широкой улице колонии в несколько рядов расположился обоз. В просторных домах колонистов устроились на ночлег добровольцы и значительное число раненых. Ночь прошла сравнительно спокойно, но с утра нас со всех сторон большевики стали осыпать артиллерийским огнем. Это был ужасный день. Снаряды падали по всей колонии, наводя панику на жителей, подводчиков и несчастных раненых. Были убитые и раненые. Один снаряд попал в дом, в котором поселился генерал Алексеев, и убил писаря.

Настроение духа среди добровольцев было крайне подавленное. Снятие осады Екатеринодара, быстрое отступление от него, смерть Корнилова, более решительное преследование противника, не дававшего покоя нам, — все это сильно способствовало падению духа среди добровольцев, в особенности среди новых пополнений — молодых кубанских казаков. Многие из них потихоньку ушли из наших рядов и вернулись в свои станицы. Многими добровольцами овладело полное отчаяние. Начались разговоры о том, что все кончено и пора уже распыляться. Некоторые предполагали мелкими партиями пробираться в горы или, присоединившись к отряду горцев, пробиться через кольцо большевиков. Нам, старшим начальникам, стоило немалого труда успокоить своих подчиненных. Все-таки некоторые ушли (например, генерал Гилленшмидт) и бесследно пропали.

В ночь на 2 апреля мы выступили из колонии в направлении на станицу Старо-Величковскую. Большевики не решились нас атаковать по дороге и провожали только артиллерийским огнем. В колонии пришлось оставить несколько умирающих раненых и уже умерших. Похоронить последних не было возможности.

Тела Корнилова и Неженцева похоронили тайно за околицей колонии, на вспаханном поле. Могилы заровняли, не оставив никаких признаков, сняли кроки места погребения для того, чтобы впоследствии можно было бы найти покойных. К глубокому сожалению, скрыть этого не удалось. Как потом стало известно, большевики на другой день после нашего ухода с помощью местных жителей нашли могилы, вырыли тела и, бросивши обратно и засыпав тело Неженцева, труп Корнилова отвезли в Екатеринодар, долго издевались над ним и затем сожгли.

Тело Неженцева уже после взятия Екатеринодара было вырыто, перевезено в Новочеркасск и торжественно похоронено нами на Новочеркасском кладбище.