**УДК 94(477.74)**

**Георгій ТОМЧИШИН,**

здобувач першого рівня вищої освіти,

*Національний університет «Одеська політехніка»*

**Алла****ФЕДОРОВА***,*

канд. іст. наук, доцент,

*Національний університет «Одеська політехніка»*

*(Україна, м. Одеса)*

**Історичний розвиток ХаджибеЯ: від османської фортеці до імперської Одеси**

*Проаналізовано історію Хаджибея* – *давнього поселення на північно-західному узбережжі Чорного моря, що передувало Одесі.*

***Ключові слова:*** *Хаджибей, Османська імперія, Російська імперія, українське козацтво, колонізація.*

*The article analyses the history of Khadzhybey, an ancient settlement on the north-western coast of the Black Sea that preceded Odesa .*

***Keywords:*** *Khadzhybey, Ottoman Empire, Russian Empire, Ukrainian Cossacks, colonization.*

Хаджибей – історичне поселення, розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря, на місці сучасної Одеси. Завдяки вигідному географічному положенню – у безпосередній близькості до Хаджибейського лиману та морського узбережжя – ця територія з давніх часів приваблювала торговців, воїнів та колонізаторів. Історія Хаджибея є важливою частиною не лише регіональної, а й загальноукраїнської історії. Дослідження цього періоду дозволяє краще зрозуміти складні процеси формування політичної, культурної та економічної ситуації на півдні України в XV–XVIII століттях.

Актуальність теми полягає в необхідності глибшого осмислення ролі Північного Причорномор’я в історії України, особливо в контексті взаємодії українського козацтва, Османської та Російської імперій. Регіон відігравав важливу роль у міждержавних відносинах, торгівлі, військовій стратегії.

Метою роботи є всебічний аналіз історії Хаджибея на основі сучасних історіографічних доробок з моменту його заснування до трансформації в Одесу, з урахуванням впливу Османської імперії, участі українського козацтва та подальшої імперської колонізації в рамках російсько-турецьких війн XVIII ст.

Серед досліджень з теми варто виділити колективну працю «Історія Одеси» [1], де представлено загальний огляд регіональної історії, в т.ч. і Хаджибея. Особливої уваги заслуговують доробки одеського історика Тараса Гончарука [2; 3; 4], який ввів у науковий обіг чимало архівних, так і друкованих документів з теми; його дослідження мають надзвичайну вагу для розуміння історії Хаджибея в контексті загальноєвропейських процесів.

Територія нинішньої Одеси здавна приваблювала поселенців. Археологічні дослідження свідчать про те, що ця місцевість була заселена ще в античні часи. Тут існували поселення скіфів, сарматів, а згодом – грецькі колонії.

В історичній науці початком історії будь-якого населеного пункту зазвичай вважають першу писемну згадку про нього. Виходячи з цього, вчений О. Болдирев переконливо довів, що початком історії Одеси є 1415 рік [5]. Саме під цією датою в «Історії Польщі» Яна Длугоша міститься інформація про порт Качибей через який польський король Владислав поставляв зерно Візантії [6, c.7]. Засновником Качибея здебільшого вважають литовського князя Вітовта.

У польських хроніках та турецьких архівах Качибей згадується як укріплене поселення з невеликою гаванню, яке мало стратегічне значення для контролю над торгівлею в регіоні [7, c. 10].

В другій половині XV ст. Качибей потрапляє в залежність могутньої Османської імперії та її союзника Кримського ханства. У нових господарів назва поступово трансформувалася в «Хаджибей». Існує кілька версій щодо її етимології: за однією – від імені татарського воєначальника Хаджи-бей, за іншою – від поєднання слів «хаджи» (той, хто здійснив паломництво до Мекки) та «бей» (титул), що може свідчити про мусульманський вплив на назву. Хоча навіть в документах другої половини XVIII ст. цей населений пункт іменується по-різному – «Хаджибей», «Гаджибей», «Аджибей», «Кочубей», «Куджабей», «Кочубай», «Качібей» та ін. [3, с.28; 6, с.8].

Т. Гончарук виділяє в історії Хаджибея три етапи:

1) 1415 р. – середина XVI ст. – розвиток міста-порту й розквіт торгівлі;

2) друга половина XVI ст. – початок XVIII ст. – період цілковитого занепаду Хаджибея;

3) середина XVIII ст. – 1795 р. – етап відродження Хаджибея як експортного порту, військового і навіть адміністративного центру [4, с. 352– 353].

Встановлення турецької влади над Кочубеєм відбувається за ствержденнями О.Середина на основі османських джерел у 1538 р. під час переходу Буго-Дністровського межиріччя від Кримського ханства у володіння Османської Порти. Кочубей визначався як середня фортеця з портом, де містилися пристань та маяк [8, с.69].

З цією територією добре були обізнані і козаки. Перші відомості про козацькі походи на Хаджибей з’являються вже у XVI ст. Зокрема, зафіксовано козацькі рейди проти татар під проводом соратника Дмитра Вишневецького барського старости Бернарда Претвича, якому вдалося захопити полонених та чималу здобич, передусім коней [6, с.8].

Хаджибей своїми соляними покладами був добре відомий. Сюди по сіль приходили чумаки з усієї України, яких до середини XVII ст. називали «соляники». Здебільшого це були українські козаки, які брали в полон та вбивали татар. Саме внаслідок нападів козаків Качибей в XVI cт. поступово занепадає. Евлія Челебі, який двічі відвідував Хаджибей в середині XVII cт., зазначав, що козаки були справжніми господарями на цих землях [2, с. 142].

Козаки становили небезпеку для татар не тільки у самому Хаджибеї, а й у його околицях. Вони нападали на каравани східних купців, що прямували повз Хаджибей на Білгород. Саме на цій дорозі запорожці часто брали татарських «язиків”, а іноді навіть брали в полон або вбивали кримських та турецьких вельмож. Приваблювали козаків і великі отари татарської худоби, які паслися поблизу Хаджибея. Іноді вони нападали й на багатих купців, які прямували по сіль у Хаджибей [6, c.10–11].

Хаджибей неодноразово ставав об’єктом тимчасового контролю з боку козаків. Тут бували такі легендарні постаті в українській історії як Іван Сірко, Семен Палій, Іван Мазепа. Ще наприкінці ХVІІ ст. українські козаки продовжували регулярно навідуватись до Хаджибея, де на дорозі між Очаковом та Білгородом-Аккерманом можна було без особливих зусиль взяти значну поживу, нападаючи на торгові каравани та татарських посланців [6, с.17].

У першій половині ХVIII ст. козацькі походи втрачають колишню інтенсивність, відповідно територія навколо Хаджибея поступово відроджується, активно заселяється, в т.ч. й українцями. Вже з першої половини ХVIII ст. територія між Бугом та Дністром в офіційних документах називалася «Ханською Україною».

З 1764 р. турки будують велику пристань у Хаджибеї (Новий світ чи Єні-Дунья), що викликало незадоволення козаків. Йде активна розбудова Хаджибея – це й фортеця, і причал, і магазини, мечеть, великий постоялий двір, лазня, управління поштовими відділеннями тощо [2, c.148]. Хоча турки стверджували, що вони лише реконструюють стару фортецю.

У другій половині XVIII ст. Хаджибей втрачає своє первинне значення як військова база, оскільки Османська імперія поступово слабшає. Зростає військово-політична активність Російської імперії, що готується до масштабного наступу в Північному Причорномор’ї. Кінець XVIII ст. став переламним для долі Хаджибея. Унаслідок російсько-турецьких війн (1768–1774, 1787–1792 рр.) Османська імперія зазнала поразок, що сприяло поступовому витісненню її з Північного Причорномор’я. Після укладення Ясського мирного договору 1791 р. Хаджибей офіційно увійшов до складу Російської імперії [1, с.58].

У 1789 р., під час штурму фортеці, у взятті Хаджибея брали участь не лише російські регулярні війська, але й загони українських козаків. Після перемоги на місці зруйнованої османської фортеці почалося будівництво нового міста – майбутньої Одеси.

Днем народження Одеси вважається 2 вересня 1794 р. Ця дата відзначається з другої половини ХІХ ст., чому передувала організація у 1849 р. архієпископом Інокентієм щорічного хрестового ходу, присвяченого начебто річниці закладки перших одеських храмів – св. Миколи на майбутній Соборній площі та св. Катерини на нинішній Європейській площі. Вперше назва Одеса з’явилася у 1795 р., в указі про створення Вознесенської губернії. В ньому вказувалося, що до губернії входить Одеса, іменована татарами Гаджибеєм. О. Маркевич вважав, що окремого наказу про перейменування Хаджибея в Одесу не існувало. А. Скальковський та К. Смольянинов наводили гіпотезу, що означена назва запропонована Імператорською Академією наук. Існує також легенда, яку переповідав О. Орлов, що начебто на балу 6 січня 1795 р. Катерині ІІ запропонували перейменувати Хаджибей іменем давньогрецької колонії Одессос (хоча історично вона знаходилася дещо південніше – на території сучасного Болгарського узбережжя), імператриця погодилася лише на ім’я жіночого роду [1, с.68–69]. Т. Гончарук, ґрунтуючись на історичні джерела, вважає, що нову назву місту надав статс-секретар Катерини ІІ Андріан Грибовський [4, с.350]. Доволі ґрунтовно проблему виникнення Одеси досліджував і А. Красножон [9].

Російська влада активно розбудовує місто. Для цього процесу залучалися інженери, архітектори, військові з різних куточків імперії та навіть з-за кордону. Було закладено порт, систему укріплень, прокладено вулиці.

У своїй праці «Історія Хаджибея (Одеси) 1415–1795 рр. в документах» Т. Гончарук зібрав і опрацював документи, які докладно описують перехід Хаджибея до Російської імперії. Серед них – військові рапорти, плани перебудови фортеці, проєкти заселення та організації місцевої адміністрації [4]. Гончарук зазначає, що нова колонізаційна політика імперії повністю змінила етнічний, культурний та адміністративний вигляд регіону. Варто зауважити, що більшість місцевого населення – колишні мешканці Хаджибея, вірмени, греки, молдовани, українці – залишилися в новому місті, і це сформувало його багатокультурний характер ще з перших років існування.

Отже, Хаджибей –це поселення, що пройшло шлях від середньовічного поселення до фортеці в складі Османської імперії, а згодом – до імперського міста Одеса. Його історія тісно пов’язана з регіональною боротьбою за контроль над Північним Причорномор’ям. Османський період став важливою віхою в розвитку Хаджибея як військового й торгівельного пункту. У цей час місто виконувало роль укріпленої прикордонної бази та центру міжнародної торгівлі. Активність українського козацтва значною мірою вплинула на зниження османського впливу та підготувала передумови для зміни політичного статусу регіону. Період переходу до Російської імперії радикально змінив долю міста. Інкорпорація Хаджибея до Російської імперії та його трансформація в Одесу є прикладом цілеспрямованої колонізаційної політики.

Таким чином, Хаджибей – це не лише історичне минуле Одеси, а й приклад перетину культур, цивілізацій і влад. Його дослідження дозволяє краще зрозуміти процеси на прикордонних теренах України й місце українського елементу в цих процесах.

***Список використаної літератури***

1. Історія Одеси / Гол. ред. В.Н. Станко. Одеса: Друк, 2002. 560 с.
2. Гончарук Т. Хаджибей – Одеса: проблема урбогенезису. *Нариси з історії освоєння Південної України XV–XVIII ст.* : колективна монографія /за ред. О. Репана ; Укр. ін-т нац. пам’яті. — Київ : К.І.С., 2020. С.133–163.
3. Гончарук Т. Хаджибей (Одеса) у подіях військово-морської історії за часів російсько-турецької війни 1787 – 1792 рр. *Чорноморська минувшина:* *записки Відділу історії козацтва на півдні України*: зб. наук. праць. Одеса, 2022. Вип. 17. С. 26–33. DOI: <https://doi.org/10.18524/2519-2523.2022.17.268820>
4. Історія Хаджибея (Одеси) 1415–1795 рр. в документах / За ред. Т.Г. Гончарука. Одеса: Астропринт, 2000. 372 с.
5. Болдирєв О.В. Одесі – 600. Одеса: ТПКП «ЮГ», 1994. 72 с.
6. Одеса козацька: Наукові нариси / О.А. Бачинська, Т.Г. Гончарук, С.Б. Гуцалюк та ін. Одеса: Фенікс, 2008. 2-ге вид., доп. 234с.
7. Хаджибей - Одеса та українське козацтво (1415-1797 роки): до 210-ї річниці штурму Хаджибейського замку / Т.Г.Гончарук, С.Б.Гуцалюк, І.В. сапожніков та ін. Одеса: ОКФА, 1999. 400 с.
8. Середа О. Населені пункти Північно-Західного Причорномор’я за османськими джерелами: проблема датування та історичного розвитку. *Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України:* зб. наук. праць. 2009. Вип. 4. С. 55–72.
9. Красножон А. Заснування Одеси в Османському Хаджибеї. *Наукові записки* *Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.* Сер. Історія. Тернопіль, 2018. Вип. 1, ч. 1.: С. 27–32.