Период формирования и укрепления российской государственности совпадает с жестокими кровопролитными войнами середины XVI века – военные кампании против Казанского и Астраханского ханств, Крыма, Ливонии, Турции, в это время от мастерства и грамотной тактики военачальников зависело будущее России. По объективным причинам, до нас дошли не многие имена героев, прославившихся ратными подвигами. Тем дороже память о тех, кого мы знаем.

Одним из таких имен является имя князя Михаила Ивановича Воротынского (1513 (?) – 1573) – «слуги государева» и воеводы, на которого была возложена оборона всей южной границы страны, выдающегося полководца, видного государственного деятеля. Воротынский – воевода Большого полка, участвовавший в покорении Казани в 1552 году, составитель первого русского устава пограничной службы – «Боярского приговора о станичной и сторожевой службе». Одержанная им в 1572 году победа над Крымским ханством в битве при Молодях спасла национальную государственность России и христианскую цивилизацию от порабощения Турцией.

Недаром, среди ста девяти исторических персонажей памятника «Тысячелетие России», открытого 8 (20) сентября 1862 года в Великом Новгороде, есть и изображение Михаила Ивановича Воротынского (в группе «Военные люди и герои»).

По мнению историков, значение победы при Молодях в 1572 году в русской и советской историографии до конца не исследовано и не оценено, хотя по значимости и масштабам это сражение не уступает битве на Бородинском поле. Кровопролитный бой шел пять дней при трехкратном превосходстве в численности крымских татар, турецких янычар над войском Воротынского, и закончился 3 августа 1572 года блистательной победой русского оружия. Из 120-тысячной армии крымского хана Девлет-Гирея домой сумели вернуться лишь 10 тысяч.

Верховный главнокомандующий армии агрессора Дивей-мурза был взят в плен, убиты сын и внук хана (от сына наследника), множество знатных лиц и простых воинов попали в плен. В самый тяжкий, заключительный период Ливонской войны Россия была застрахована от военных действий на два фронта.

Зависть Ивана IV к полководческому таланту и славе М. И. Воротынского стали причиной царской ненависти. Через десять месяцев, в сентябре 1573 года, князь был арестован по оговору вора-слуги: Воротынский якобы собирал «баб-чаровниц», занимаясь волховством, злоумышляя на здоровье царя.

Воротынский твердо отверг обвинения. Последовали мучительные пытки: князя Михаила, привязав к бревну, жгли на медленном огне, и царь лично посохом подгребал под его тело горящие угли. Полуживого Воротынского отправили в монастырь на Белоозеро. По дороге князь умер и был похоронен в городе Кашин близ Твери. Спустя 33 года, в 1606 году прах князя перевезли в родовую усыпальницу во Владимирский придел Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря – место упокоения рода Воротынских по мужской линии.

Упоминание о М. И. Воротынском, о Молодинском сражении, о его значении для России при жизни Ивана IV было под жестоким царским запретом. Нет имени князя и в так называемом синодике опальных, который Иван IV в конце жизни разослал по монастырям, с наказом молиться за упокой казненных им людей. Как следствие, многим из нас гораздо более известен поход Ивана Грозного на Казань и взятие ее в 1552 году, чем событие 1572 года, спасшее Россию.

На долгие годы князь Воротынский был вычеркнут из памяти россиян, из истории нашего государства.

Воротынские чтения, проводимые в Вологде по инициативе Общественного совета по увековечению памяти князя М. И. Воротынского, призваны восстановить историческую справедливость. Михаил Иванович Воротынский является примером чести, доблести, патриотизма и храбрости, поэтому закономерным и естественным представляется сохранение памяти о нем и его деятельности во благо России. Чтения пройдут на базе Вологодской областной универсальной научной библиотеки и Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника при поддержке Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, а также ряда государственных и общественных организаций.