This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ **Make non-commercial use of the files** We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ **Refrain from automated querying** Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ **Maintain attribution** The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ **Keep it legal** Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at [http://books.google.com/](http://books.google.com/)
Это цифровая копия книги, хранившейся для иотомков на библиотечных полках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга перешла в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все нотки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наноминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранили это достояние. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоит, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы иредриририваем некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические зашифры.

Мы также ирэом Вас о следующем:

- Не искользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отправляйте автоматические зашифры.
  Не отправляйте в систему Google автоматические зашифры любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться нелепным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.

- Не удалайте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы искользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несетете иопную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перероса книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Недумайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и нелепной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый воиск в этой книге можно выполнить на странице [http://books.google.com/](http://books.google.com/)
СОДЕРЖАНИЕ.

Василев Григорьевич Василевский (Некролог).

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

— Двадцатое прилеждение премий Императора Петра Великого, учрежденных при министерстве народного просвещения

Г. В. Форстен. Окончание Шведии и России во второй половине XVII века (1648—1700) (продолжение)

Г. Е. Грум-Грижанило. Почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми?

Д. И. Осеяник-Кулинский. Антарктические наблюдения

И. Г. Аммон. Несколько мыслей о поэзии Тютчева

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

В. Г. Васильевский. Византийская Времянка за один лет в существовании (1894—1898) (окончание)

В. К. Норжесинский. А. Ламберт. Очерки из жизни языка. Москва. 1899

А. И. Нечаяев. Benno Erdmann und Raymond Dodge. Psychologische Untersuchungen über das Lesen, auf experimenteller Grundlage, Halle. 1899

— Книжные новости

— Наша учебная литература (разбор 5 книг)

СОВРЕМЕННАЯ ХУТОМСТЬ.

— Императорская Публичная Библиотека в 1895 году

ОТДЕЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ.

В. К. Мальмберг. По поводу новых реконструкций трех античных фронтонах (продолжение)

И. И. Холодяк. О некоторых типах римских метрических надгробий (окончание)

В ПРИЛОЖЕНИЯ:

— Указатель статей, помещенных в неофициальной части Журнала Министерства Народного Просвещения за время с 1887 года по 1891 год (к. 26)

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

За редактора Э. Радлова.

(Вышло 1-го июня).
ПОЧЕМУ КИТАЙЦЫ РИСУЮТ ДЕМОНОВЬ РЫЖЕВОЛОСЫМИ?

(К вопросу о народах бължокурой расы в Средней Азии).

Изследование вопроса о том, почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми, привело меня к нижеследующим выводам:

Одним из до-китайских народов, населявших бассейн Желтої рѣки, были рыжеволосые ди.

Эти ди, дѣявившиеся на множество общин, которых управлялись выборными старшинами, вышли побежденными изъ борьбы съ китайцами, распространявшими свою власть изъ Шан-си, и цынами, спустившимися въ Китайскую низменность съ Тибетскаго нагорья. Часть ди ушла при этомъ на съверъ отъ Гобийской пустыни, часть же выселилась въ Сы-чуань и Юнь-нань, гдѣ встрѣтила родственные племена, уже успѣвшія перемѣшаться съ автохтонами южнаго Китая, принадлежавшими къ негритосской расѣ.

Нар съверѣ ди дали съ черноволосыми маньчжурскими, тюркскими и финскими элементами цѣльный рядъ смѣшанныхъ племенъ, къ числу коихъ въ древности относились — ухуюнъ, тоба, уйгуры и киргизы, а, можетъ быть, и угорская племена; въ настоящее же время наиболѣе дикихъ чертъ сохранилось у тунгусовъ и сойотовъ; вѣроятно также, что нѣкоторые енисейскіе роды являются прямыми потомками дисцевъ; послѣднимъ же слѣдуетъ приписать и, такъ называемыя, чудскія могилы.

Подобное же поглощеніе рыжеволосаго элемента черноволосымъ происходило и на югѣ, но тамъ процессъ этотъ замедлился, благодаря топографическимъ условіямъ страны.

Не смотря на столь незавидную судьбу, постигшую ди, они успѣли
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 341
оставить глубокий след в китайской истории. Чжоу были дисци.
На почве религиозных возрождений последних возникла в Китай
конфуцианство и даосизм. Дикий культ предков (гуев) перешел и к китайцам, которые стали, по традициям, изображать их рыжеволосыми, причем в их представлении гуи перестали уже быть предками, а являлись лишь духами-демонами.
Поводом же к настоящему наслаждению послужила живопись,
которой украшены были внутренности стены старой кумирни в предместье Нань-гун-чена (южного старого города), городка, лежащего к югу от Гань-чжоу-фу, в провинции Гань-су.

Лип-вана.
Картина изображает некоторые отделы ада, в которых греховники подвергаются всевозможным истязаниям: их варят в ки-
пятке, расправляют на крест головой вверх и головой вниз, им вышибают глаза, вырывают языки, их четвертуют, режут на куски, обирают с них кожу, сажают на коль, толкают в ступу, поджаривают на сковороде, скальпируют, расправляют пополам, у них вырывают внутренности, им разбивают череп и предают множеству других мучений. Все это делают „гуя“—демоны по приказанию князей—ванов, управляющих десятью отделами ада. Фигуры этих палачей и одного из десяти князей ада — Янь-вана в точных копиях представлены на прилагаемых здесь рисунках. В художественном отношении они не заслуживают, конечно, особенного внимания, но за то они представляют крупный интерес в другом отношении.
Художникъ хотѣлъ придать „шоу-гуямъ“ отталкивающій, свирѣвый видъ, князь же ада нарисованъ безъ всякой утрировки: это рыжеоволосый, краснолицый и широкоокулы субъектъ съ большими, круглыми носомъ и голубыми, глубокосядящими глазами, густыми нацисшими бровями, столь же густыми усами и бородой клиномъ. Это не шляя воображенія художника, это—портретъ. Но ктъ могъ служить ему оригиналомъ? Ужъ, конечно, не современный европеецъ, такъ какъ китайцы только потому и величавы европе́йцевъ „янъ-гуй-цы“—заморскими чертами, что своихъ гуевъ монголы рисовали рыжеоволосыми.

Въ послѣднее время вновь было сдѣлано нѣсколько попытокъ доказать, что китайцы принадлежали къ бассейну р. Хуанъ-хе (то-есть въ „Страну цвѣтовъ“) съ запада 1). Но нѣкоторые синологи 2) отнѣслись


2) Hirth („Ueber fremde Einflüsse in der Chinesischen Kunst“, 1886, стр. 2); Chavannes, „Journal Asiatique“, 1897, стр. 631).
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми?  343

попрежнему къ этой гипотезѣ отрицательно; однако, и тѣ и другие сошлись въ томъ, что, примѣрно, за XXV столѣтій до Р. Хр. ки-
тайцы занимала лишь ничтожную часть территоріи современной Ки-
tайской имперіи, а именно, южную половину Шаньси съ прилегаю-
щими къ ней частями провинцій Шэнъ-си, Хэ-нань и Чжэ-ли 1). Эта
страна называлась „Страною цвѣтовъ”; во всѣ ж е стороны отъ нея
въ необозримую даль уходили лѣса и луга, заселенные дикими па-
стушескими и охотничьями племенами 2).

Много въкошь прошло прежде, чѣмъ китайцы, раздвинувъ свои
владѣнія въ ширь и глубь, вырубая лѣса и осушая болота, побѣджа-
дѣйственную природу и оттесняя дикарей, достигли, наконецъ, бе-
реговъ Лянь-цзы-цзына и Желтаго моря 3). Ихъ колонизационное дви-
женіе въ восточной Азіи въ эту эпоху можно сравнить съ колониза-
ціоннымъ движеніемъ европейцевъ въ Сѣверной Америкѣ. Подобно

1) Си, однако, Richthofen—„China“, I, стр. 340—341.
2) Richthofen, op. cit., стр. 844—845; Гочервейскій — „Первый періодъ Ки-
tайской исторіи“, стр. 268.
3) Plath—„Uber die Verfassung und Verwaltung Chinas unter den drei er-
sten Dynastieen“ въ „Abhandlungen der k. bay. Akademie der Wiss.“, I Cl., X,
2, стр. 7; Terrion de Lackouperie—„Les langues de la Chine avant les Chinois“ въ
„Le Muséon“, 1887, VI, стр. 107, и др.
краснокожих индийских, австрийских, население бассейна огромных китайских рек, уходили вперед китайцам, не столько по- 
бождаемое оружие, сколько надвигавшееся на них культурой.

Это было время Яо, Шуня и Юя, славных устроительей китайского государства 1).

И такие, китайцы уже на заре своей исторической жизни являются культурным народом; разрывников же этой культуры слу- 
жит страна, обнимающая одну 1/2 часть современного Китая. Лучи китайской культуры освещают весь более половины стального коми- 
тента; но никто из сановников, отрицающих гипотезу Террион де Бакперс б, не отвялся еще на вопрос, как могла эта культу 
тура зародиться, развиваться и достичь высокого совершенства у оди 
покоголебательного влекущего короткоголовых 2), разобщенного со всем остальным миром волнами диких народов и необычайными 
пространствами диких стран. Нирц довольствуется тем, что устанавливает, что в области чистых искусств Китай развивался 
самостоятельно до начала нашей эры, когда впервые на его орна-

1) Китайцы никогда не забывали стать в пример своим государствен- 
ным действиях этих первых воззрений китайского народа. Так, в "Го-мэ" 
мы читаем: "Les anciens rois faisaient briller leurs vertus et ne montraient point 
leurs armes (ils gagnaient, soumettaient les peuples bien plus par leurs vertus en 
leur gouvernement que par la force des armes)" говорят Ма-фу, книга уда 
Ци, книга Мо-эн... "Alors nous ancien rois ne recouraient pas principalement 
aux armes. Ils avaient surtout à cœur de montrer leur bienveillance au peuple en 
ses peines, de lui donner la paix et d'écartier de lui tous les maux. Ainsi nos 
anciens rois réglaient les choses de leur domaine à l'intérieur de leurs états par 
iciaparticularité et celles des princes feudataires en dehors de ces états" (de Harlez — 
379—389).

Замечательно, что слова — "правительство" и "течение реки" обозначались 
y китайцем одним и тем же иероглифом. Это доказывает, что государ 
ственный строй Китая развивался постепенно из невозвышенного племенного коммунизма, центральная же власть появилась вследствие и общины своих 
воспоминаний и природной системы и необходимости поддерживать ее в 
ymордевем (см. Крымский — "Антропология", стр. 188).

2) Геррнер ван, стр. 256, выражает предположение, что невро 
битые китайцы были бедной расой; но приводимое им в защиту 
этого предположения доказательство (иероглифы "хунань", обозначающий понятие "госу 
дарство", состоящее из иероглифов "бай" — бедных и "вань" — царь) опровергается 
некоторым, а именно самим; у монголов, говорят он, князья навешиваются "бюлой 
костью".
почему китаицы рисуют демонов рыжеволосыми? 345

жентах стали обнаруживать чуднага западный влияние 1). Но такъ-ли это, и на столько-ли нам известна археология Востока, чтобы строить такія смѣлыя заключения? Не окажутся-ли, напримѣръ, такъ называемые „гу“—высокія банки, возведенія градами Чжоуской династіи и соперники забыты только при Юаняхъ, конями съ уступчато-пиромъдальными храмовь Ассирія? А ирригационное искусство? Оно могло зародиться въ сухой Сирии и Иранѣ, но не въ „Странѣ цвѣтовъ“ 4, не въ прежнемъ Китаѣ, обильномъ лугами и лѣсами и прекрасно орошаемомъ огромными водными системами Хуанъ-хэ и Янъ-цзы-цяня. Нынѣ Китаь весь распаханъ, его лѣса уничтожены, его десная поверхность изрѣзана оврагами и тальве- гами; все это въ совокупности высушало его почву, во много разъ увеличилось и ея испаряемость; теперь онъ действительнол, нуждается въ орошении; но тогда? Конечно, нетъ. А между тѣмъ мы видимъ китацевъ, занимающихих каналізаций уже за двадцать вѣковъ до Р. Хр. Ясно, что при обработкѣ полей имъ придумались не имъ самимъ выработанные, а унаслѣдованныя приѣмы. Но доказываетъ-ли это, что китацы были пародомъ пришедши, а не аборигенами земель бассейнъ р. Хуанъ-хэ? По если они были пришельцами, то откуда же, какъ не изъ окрестностей того древнѣйшаго очага культуры, который находится въ передней Азии и куда искони сходились народы раз- ныхъ расъ и языковъ какъ бы для того только, чтобы сложить тамъ въ одну сокровищницу знаний созданія своего генія 3)?

1) „Ueber fremdo Einflusse in der chinesischen Kunst“; „Zur kulturgeschichte der Chinesen“, Sonderabdruck aus der Beilage zur „Allgemeinen Zeitung“, № 147 и 148, vom 6 und 7 Juli, 1898, стр. 8).

3) Приходимъ также, что китацы понятіе „черены“ выражаютъ словами „гуй-сэ“, что значить—возвратиться на западъ, что у нихъ существуетъ легендарное сказаніе о томъ, что они пришли въ бассейнъ Желой рѣки съ запада (см. Керенскій—„О коренномъ составѣ китайского языка въ связи съ вопросомъ о происхожденіи китайцев“, стр. 81).

Наконецъ, нельзя также не обратить вниманія на тождественность китай- свыхъ словъ для обозначенія — „обрабатывать землю“ (жэ, жэ) и соха (жэй) съ соответственнымъ словами западныхъ народовъ; но тогда какъ у китацевъ они имѣютъ укзотехническое значеніе, на западѣ они захватываютъ и понятія, свой- ственныхъ менѣ высокоой культурѣ. Въ самомъ дѣлѣ, мы ищемъ:

И. Въ арійскихъ языкахъ:

корни типа РК

RUK греч. ὠρόσκει, болѣе древнее ὀρός (рить); латинск. — гымсъ (вохать).

RU русск. — роетъ, роитъ, реять, и т. д.
Китаицы нередко называли себя „народом ста семейств“ \(^1\), как бы указывая на свою первоначальную малочисленность. Иначе они называли себя еще „чернобольцами“ \(^2\), может быть, в отличие от племен, тогда отставших к северу от Желтой реки \(^3\).

О послѣдних китайцы сообщают нам лишь самые скудныя свѣдѣнія; тѣмъ не менѣе, мы знаемъ, что, по крайней мѣрѣ, вѣкоторыя изъ нихъ были рыжеволосыми \(^4\).

Уже въ XV столѣтій до Р. Хр. китайцы различали четыре расы дикарей. Жившихъ на сѣверѣ они называли „ду“, жившихъ на востокѣ — „н“, на югѣ — „манъ“ и на западѣ — „жунъ“. Геогріевскій такъ и говоритъ, что вородцы различались китаизами по четыремъ странамъ свѣта \(^5\). Но такое разселеніе главныхъ вородскихъ расъ, составлившіхъ первобытное населеніе Китая, конечно, только случайность; къ тому же мы видимъ жунонъ не только на западѣ, но

\[
\begin{align*}
\text{ARU} & \text{ греч. ρόβος, русск. орѣхъ, и т. д.} \\
\text{RIK} & \text{ греч. ῥόκα — рѣка; RJGH латинск. rēgāre (орюшать), готское— regi (дождь).} \\
\text{RIV, RI} & \text{ латинск. rēnum (ручей, потокъ, камая), русск. римуясь, калыся. ренъ (Рейнъ).}
\end{align*}
\]

II. Въ семитическихъ языкѣ:

\[
\text{RWJ} \begin{cases}
\text{ар. rā (сухой), боѣб. др. rām (орюшаетъ), rāmēт (орюшаемый).} \\
\text{арабск. rāmūf (орюшать), rāmūm, боѣб. др. rāmūm (хомяк).}
\end{cases}
\]

Наконецъ, въ тибетскомъ письменномъ языкѣ имѣются также слова этого типа; такъ, rēkъ означаетъ—онъ пойдетъ (капанау), rēkъ — отверстіе нѣкоторого во- досбор въ меньшемъ, мѣстъ разсѣленія армѣы, мѣстъ выхода армѣы въ реки. Конечно, и слово „армѣы“ того же происхожденіе. Бѣльяры называютъ сен- табръ—орюшами, то есть мѣсцемъ жанымъ.

Этой справкой и обязанъ г. Маршакъ, которому я принюсъ здѣсь глубо- 
чайшую благодарность.


\(^2\) De H. rīss, ib.; Plath, ib.; Biot, ib.; ср., однако, Георгіевскій—„первый періодъ китаиской исторіи“, стр. 240, примѣчаніе.


\(^4\) Правильное было бы сказать: „не чернобольцами“, потому что у китайцевъ и индѣевъ подъ именемъ „рыжихъ“ были взятсты не только действительно, рыжеволосыя племена, но и бѣло-русыя, а также темнорусыя.

\(^5\) „Первый періодъ китаиской исторіи“, стр. 286.
почему китайцы рисуют демоновъ рыжеволосыми? 347

и въ провинцияхъ Хэ-нань, Ань-хой, Чжи-ян и Шаньдунь 1), изъ чего не можемъ не заключить, что китайцы различали окружающихъ ихъ инородцевъ не по мѣсту ихъ жительства, а по расовымъ ихъ особенностямъ.

Къ какимъ же расамъ относились эти четыре группы инородцевъ? Объ этомъ судить теперь съ достовѣрностью трудно, но вообще принято думать, что „и“ по языку и по расѣ принадлежали къ та- гало-малайскому типу, „жуны“ по языку къ тибетско-бирманскому, по расѣ же къ переходному типу между малайскимъ 2) и монгольскимъ, „мани“ по языку частью къ индо-китайскому, частью же къ тибетско-бирманскому, по расѣ же, главнымъ образомъ, къ европейскому типу, значительно, однако, смѣшивавшемуся съ первобытнымъ чернымъ. Къ европейскому же типу относится „ди“.

Инородцевъ „ди“ принято почему то считать нандромъ тюрко-монгольской расы и языка 3). Я постараюсь доказать, что мнѣніе это ошибочно.

Первыми тюрками, съ которыми насъ знакомить история Средней Азіи, были хунуны.


1) Героюевский, 1б, стр. 287—288.
2) Малайский типъ въ свою очередь является смѣшаннымъ; вероятно, здесь говорится объ индонезийскихъ, наиболѣе чистыми представителями которых являются нынѣ валахи (о. Борнео), баттаки (о. Суматра) макассары и бугасы (о. Целебесъ).
3) Даже Терриен де Ласоургери держится этого взгляда. См. „Le Museon“, 1887, стр. 148, примѣчаніе. Героюевский („О корневомъ составѣ китайского языка“ въ связи съ вопросомъ о происхожденіе китайцевъ“, стр. 79) очень увѣряется наказаніемъ даже за ихъ тунгусское происхожденіе!
4) Лакинъ — „Собрание сказаній о народъ Средн. Азіи“, I, 1, стр. 1.
5) Лакинъ, 1б, стр. 2.
6) Наоборотъ, у этихъ историковъ мы находимъ, напримѣръ, такое опредѣленіе границы хунускихъ земель: на западъ они простоются до хунъюнъ, навигра и ди (Лакинъ — „Собрание сказаній о народахъ Средней Азіи“, I, 1, стр. 15).
быть должности главного попечителя земледелия. Он был командирован на строительство города Хань 1). По переписи согласно 300 (более 400) лет истории, эти люди были там живьем или мертвыми. Гунь-лу, князь Хань-фу, построил город на горе Ци-шань, где был возведен город, и положил основание дому Чжоу 2). Далее же сказано: "Хань-Бунь, князь удовлетворил Цзаан, прогнал "жун-ды", поселившихся в Хэ-си, между рекой Ин-шу и Ло-шу, под названиями "чи-ды" и "бай-ды" 3).

Отсюда видно, что "жун-ды" были предками китайцев и бархинов; действительно, во всех этих случаях, где у Якимова переведено "жун-ды", Геродиевский говорит или о "жунах" или только об обитателях "ды" 4). Platz также пишет: "Als Tscheu Thaiwang (Tang-fu, у Якимова—Шань-фу), 1827 v. Chr., in Pin (Винь) wohnte, machten, nach Mengtsen, I, 2, 15 1, die Ti-jin (Männer) beständig Einfälle 5)." Der Sse-ki Tscheu pen-kî B. 4. f. 4, v. fig. lässt die "Jung" und "Ti" den alten Tan-fu angreifen. Nach f. 2 und 15 gab Pu-kho, der Nachkomme Heu-tst's (der Dynastie Tscheu), dessen Amt auf und entfiel zwischen den "Jung" und "Ti". Der 2 Nachkomme Kung-liu nahm, obwohl er mitten zwischen den "Jung" und "Ti" war, Heu-tst's Amt indem wieder auf, beacherte das Feld, etc. 6).

Итак, ясно, что Гунь-лю удовлетворил "ды", где и приняли их полукочевой образ жизни, "претворился в жуна", по выражению Якимова 7). Его потомки положили основание удало Чжоу, а засели

2) Якимов, ib., стр. 3.
3) Якимов, ib., стр. 6.
4) Ср., например, Якимов, ib., стр. 6. и Геродиевский — "Первый период китайской истории", стр. 102.
5) "Die fremden barbarischen Stämme im alten China" (Sitzungsber. d. phil.-philk. Cl. der Akademie d. Wiss., 1874, I. стр. 457).
6) Ib., стр. 468, и далее стр. 468.
7) Ib., стр. 8. Китайцы, переселились в страну джерей, принимали их обряд жизни, одежду и проч.; даже татуировались; см. Biot—"Etudes sur les anciens temps de l'histoire chinoise" в "Journal Asiaticque", 4 série, VII, стр. 410. То же совершается и по нынешний. V marquis d'Hervoye de Saint-Denis—"Ethnographie des peuples étrangers de Ma-touan-lin" (Daque Gua), II, стр. 40, читаем: "Les Chinois... subissent l'influence de leurs (Yao) usages, acquisèrent leur agilité robuste, exercent les mêmes industries et contractent des mariages avec eux".
почему китайцы риоуют демонов рыжеволосыми? 349

и китайской династии Чжоу (1122—225), которая была рыжеволосой 1). Так как Гунь-ю был китаец, то светлый цвёт волос у народов династии Чжоу мог быть только как результат метисации с инородцами, о. В случаях подобной метисации говорят нам язык история 2). Китайский иероглиф «ди» составлял из двух иероглифов: огонь и собака; поэтому Plath переводит слово «ди» выражением: «Hunde, die sich am Feuer wärmen». Но не проще ли передать этот иероглиф словами «огненные (то есть рыжие) собаки»? Что «ди» принадлежали к белой (и, вероятно, бёлуюкрукой) расе, подтверждается и тем обстоятельством, что среди них были великаны (чанъ-ди) 3).

Terrien de Lacourerie допускает, что народы Чжоу, то есть метисы китайцев и ди, а, стало быть, и эти ди, имели примесь арийской крови 4); но с этим выводом не вполне соглашались другие ориенталисты; так, de Harlez, например, пишет: «Дармштетеръ правъ, высказывая сомнѣніе въ арийскомъ происхожденіи» народа чжоу (tcheou), такъ какъ въ пользу такой гипотезы можно привести лишь этнографическія особенности этого народа и сходство его нравовъ.

1) «Toutes les contrées soumises au grand empereur (Yu) n’étaient point placées directement sous son autorité; plusieurs avaient conservé leur chef propre qui se reconnaissait simplement vassal du monarque suprême. Il en était ainsi spécialement de l’état de Tcheou situé au nord-ouest de la Chine actuelle, à l’ouest du du coude formé par le Hoang-ho et habité par une population préchinoise. Ce dernier fait est attesté et par la couleur des cheveux de ce peuple qui est uniformément signalé comme étant de couleur rousse, et par les traditions chinoises soigneusement conservées (Legge—The Chinese classics, IV, p. 484) et par le témoignage même du Shi-king dans les oses consacrées à la gloire de la maison de Tcheou (de Harlez — Les religions de la Chine en Le Musée, X, 1891, стр. 158). См. также Terrien de Lacourerrie—Les langues de la Chine avant les Chinois в Le Musée, VII, 1888, стр. 218. Китайцы также считают династію Чжоу инородческой; но крайней мѣрѣ, инородцевъ «до нихъ» они считают потомками чжоу (см. Населенний Материалы для истории инородцевъ юго-западного Китая, I, 1, стр. 99).

2) Такимъ, ib., стр. 6; Plath. ib., стр. 461.

3) Ibid., стр. 461.

4) Ibid., стр. 469, 471.

5) Le Musée, VII, 1888, стр. 215—216; этотъ ученый замѣчает также: „C’est l’explication scientifique la plus vraie qui puisse être fournie au sujet des mots aryens qu’on trouve en chinois."

6) Это выражение должно быть оставлено; есть арийская группа языковъ, но пѣть арийской группы народа, такъ какъ на арийскихъ языкахъ говорятъ самые различныхъ человеческихъ расъ.
съ нравами арийцевъ, чего, конечно, еще недостаточно для придания ей желательной достовѣрности; воть почему въ своей книгѣ „Les religions de la Chine“ я и назвалъ чжоуцѣвъ народомъ докитайсскѣмъ, приближающимися къ арийцамъ своими обычаями 1).

Но вѣдь подобное предположеніе не заключаетъ въ себѣ ничего невозможнаго? Въ доисторическія времена была раса вмѣстѣ совершенно ново распространеніе, чѣмъ теперь. Ея остатки въ различныхъ градацияхъ метисации и теперь еще сохранялись на островахъ Полинезіи и Зондскихъ (индонезійцы—даяны, батаки, съ острововъ Самоа и т. д.), въ Индо-Китаѣ (въ горахъ Ассама, Бирмы, Читтагонга), въ южномъ Китаѣ (о нихъ мы будемъ говорить ниже 2), въ Маньчжу-


Darmesteter не возражалъ, однако, de Harlez’у. Онъ замѣтилъ только: „Cette religion (то есть религія первобытныхъ китайцевъ), relativement pure et simple, s’altère, selon M. de Harlez, sous la dynastie des Tcheous qui dйveloppent le culte des esprits, obscurcissent la personnalitѣ de Schang-ti, introduisent dans la religion à la fois le naturalisme et l’apothéose des héroс. M. de Harlez consid۰re cette dynastie comme étrangère et comme ayant subi des influences aryennes. Il y a une idѣe certainement nouvelle et qui étonne un peu d’abord, et l’on voudrait trouver exposées avec plus de dѣveloppement les raisons qui forcent à voir l’action aryenne dans cette vieille piode de l’histoire chinoise, les traits prцcis ou les textes qui la rѣvёlent ou l’attestent, et les voies par lesquelles elle se serait introduite“ („Happort annuel“ въ „Journal Asiatique“, 1882, стр. 130—131).

2) Здѣсь, однако, я считаю умѣстнымъ привести нижеслѣдующую выдержку изъ книги Desgodins — „Le Thibet d’apres la correspondance des missionnaires“, стр. 265—266, о вѣтреныхъ вѣдѣ населения юго-восточныхъ окраинъ Тибета.

„On rencontre aussi un certain nombre d’individus au Thibet qui ont absolument le type caucasique ou europйen, surtout dans leur jeunesse: figure ovale, front droit, yeux grands et horizontaux, pommettes non saillantes, nez aquilin. Une autre observation est celle-ci: c’est que presque tous les enfants à leur naissance ont les cheveux d’un brun pâle qui disparaît peu à peu et tourne au noir brillant vers l’age de dix a douze ans. Quelques-uns conservent la couleur châtain foncй toute leur vie. Les yeux thibétains sont bruns ou d’un jaune très foncé“... „La race moso (этотъ мосо въ переводѣ Ивановскаго; о нихъ ниже) est venue dans la partie S.—E. du Thibet par la conquЁte, il y a peut être trois ou quatre cents ans. Le roi moso de Ly-Kiang-fou, pour maintenir son autoritи plaсa des colonies de distance en distance, et ces colonies formërent des villes que l’on rencontre encore aujourd’hui sur les bords de la Salouen, du Mekong et du Fleuve-Blanc, jusque vers le 30° de lat. nord. Toutes les forteresses sont actuellement en ruines, mais la race moso s’est perpшtuée, a conservé son langage plus ou moins altéré, et a pris presque toutes les coutumes thibétaines. Pour connaître le vrai Moso, il faudrait aller l’étudier près de Ly-Kiang-fou dans le Yun-nan. Les Thibétains
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 351

рия, в Японии (высший класс населения, айно), на крайнем северо-востоке Сибири (корки, чукчи) и в Северной Америке (калоза и др. племена) 1); наконец, в северном Китае и по настоящее время сохраняется еще длинноволосый тип 2). Следы крови бывшей расы

méprises les Mossos incorporés au Thibet, très probablement métiés et surtout dégradés. Quand aux traits physiques, ils sont bien altérés et ne représentent plus le vrai type mosso; cependant on peut encore le reconnaître à certains caractères: front plus fuyant, nez plus aquilin, les os maxillaires inférieurs moins écartés, menton plus fuyant que chez le Thibétain. Ces différences donnent quelque chose de plus délicat à la figure des enfants et des jeunes gens".

Не менее интересны замечания Colborne Baber'a о черных хохо (казахах): "Les Lolas sont d'une race dont la taille dépasse beaucoup celle des chinois; leur taille dépassé même peut être celle d'aucun peuple d'Europe. Ils sont, presque sans exception, remarquablement bien bâtis, sveltes et musclés. Leur poitrine est forte... Leurs résistance à la fatigue et l'allure rapide avec laquelle ils escaladent leurs montagnes sont prodigieuses et devenues proverbiales parmi les chinois. De grands yeux horizontaux éclairent leur belle face ovale qui est brun rouge chez ceux qui vivent le plus au grand air. L'os des pommettes est saillant sans exagération, le nez est arqué et plutôt large, la forme pointue de leur menton éplâ est caractéristique" ("Travels and Researches in the interior of China", str. 58, и сл.); цитировано по Devéria—"La frontière sino-anamitè", стр. 148—145).

Francis Garnier пишет о Ho-nhi (бо-ны у Нивовскаго): "La population de Ta-lang se mêle dans une proportion très considérable de sauvages auxquels les chinois donnent le nom de Ho-nhi. Ils ressemblent comme costume aux Khasskho, mais ils sont plus beaux et plus forts: ce sont les têtes, qui se rapprochent le plus de notre type occidental. Les femmes sont excessivement vigoureuses... A Yuan-kung la physionomie des habitants est assez profondément altérée par le mélange avec les races sauvages des environs, surtout avec les Ho-nhi, pour perdre presque complètement son caractère chinois" ("Voyage d'exploration en Indo-Chine", I, стр. 427; цит. по Devéria, op. cit., стр. 186—187).

Kreitner (op. cit., стр. 298), в свою очередь, нашел у племени Ра-уи особенности казахскаго типа цено выраженным.

Возможно также, что отрасль диссея, в доисторическом времени произведена далеко на юг, до центральных провинций Индии, должен считаться и такой называемый арийский племена, удержавший еще свою независимость, напри- мер, "бильсы", живущие в горах бассейна верхней Нербуды. Их характеризуют в таких выражениях: "бильсы отважные и воинственные горцы. Они распадаются на многочисленные роды, находящиеся во взаимной вражде. Поселки их окружены имгородами; каждый хижина является в то же время и укреплением. Опоясана бецрах составляют весь их костюм. Земледелие в соединении с охотой — их главные источники существования". Эти слова могли бы быть с полным правом отнесены и в любом из описанных племен, продолжающих и понимающих жизнь в нынешнем Китае (см. ниже).

1) Томпсон — "Антропология"; Кружевинск — "Антропология".

2) Как известно, китайцы отпускают собрать бороду лишь в выражение вов-
видны и в современных тангутах. Ведь пишет даже, что встре-
ченные им тангуты напомнили ему смогань'). То же го-
ворить и Пржевальский 2). Среди сфотографированных нами тангут-
тов имеется один с римским профилем 3). Правда, в некоторых
антропологии полагают, что тангуты произошли от смешения желе-
тых короткоголовых с дравидийскими племенами, подобно населе-
нию в некоторых частях Бутана, Непала и Кашмира, чьи, между
прочим, будто-бы, и объясняется их длинноголосость, темный
цвет кожи, прямые поставленные глаза и тонкий, прямой нос; но
подобное предположение ничтн не доказано.

Итак, вне вышеназванного нельзя, как кажется, не вывести заключения, что племя „ди“ было рыжеволосым (может быть, правильнее было бы сказать — блондурным?); среди них попадались люди атлетического сложения (чань-ди), тоже этническая особенность, указывающая на то, что в жилах этих „ди“ текла если не чистая кровь белой расы, то в прямом очень значительной. В дальней-
шем мы, впрочем, увидим, оно мало подтверждён этой гипотезы.

В VII веке до Р. Хр. ди распались на два отдалён—блондных и
красных ди 4), и множество родов, из коих катайские историки
называют: „сиань-шу“ в „фай“ и „гу“ среди блондных ди и „цянь-цян“,
красных ди 5).

Всё эти роды жили частью в Чжилийской, частью в Шаньсу-
ской провинциях. Но сверх того были поколений „ди“ которых жили
и в западных провинциях Китая, а именно в Гансу и Сы-ччане.
Многочисленным данным, сохранившимся в истории, убъяхдают
нас в том, что ди были даже единственными коренными обитате-
лями этих провинций, исчезнувшими только с тех лет, в которые
начали напором двух темноволосых родственных рас: циновъ съ
запада и катайцевъ съ востока 6). Это исчезновение было вызвано съ

1) „The Tangutans resemble Gypsies“... (op. cit., стр. 68).
2) „Монголия и страна тангутовъ“, стр. 223.
3) Этот снимок будет приложен к III тому моего „Описание путешествий
в Западный Китай“.
4) Platth—„Die fremden barbarischen Stämme im alten China“, стр. 463.
5) Platth, ib., стр. 464; Громыковский—„Первый период китайской истории“,
стр. 237.
6) Предположение, высказанное Touron de Lacomperie („Le Muséon“, стр. 85),
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми?

одной стороны плохо организованно, но не прекращавшееся борьбой с пришельцами, с другой смешением победителей с побежденными, о чем говорят нам китайские историки, перечисляющие смешанные роды жуннов и дя, жившие в Ганьсу; несомненно также, что таким же смешанным народом были и чжоуцы, овладевшие в 1122 г. до Р. Хр. Китайской империей.

О ганьсуских и сячуньских ди китайская история говорит нам очень мало; тъм не менее и этого немногого вполне достаточно для того, чтобы восстановить постепенный ход угасания этой расы.

„Сянь, князь уду Цань, говорить эта история, прошёл с войсками к вершинам р. Вой-шу, где и покорил дя-жунов и вань-жунов“). Его же преемник, князь Сяо, царствовавший с 361 по 337 год до Р. Хр., еще далее распространял свои владения, отошед к двору 92 старшин жунов и дя.

Эти занятия вызвали массовое переселение ди на югъ, в горные дебры Шу-цаюня (Чэн-ду-фу) и Хань-чжуна. Среди переселявшихся туда в эту эпоху родов наиболее значительными были: „маонь“ (косматых буйсоловов) и „бо-ма“ (пъяных лошадей); с отдельными племенами мы будем ими еще случай встретиться на севере, в горах Атласской системы.

Но далеко не все „ди“ ушли на югъ, оставшись в провинции Ганьсу просуществовали там еще семь веков. По крайней мѣрѣ,


1) Инкинъ,— „Собрание свѣдѣній о народахъ Средней Азии“, I, стр. 7.
2) Инкинъ,— „Исторія Татаръ и Хузунаръ“, I, стр. 15.
3) Инкинъ, ib., стр. 16.
мы идем к относяться к ним внезапно, помеченных 328 годом; именно, в этом году, по словам китайского историка 1), Чэнь-ань, правитель области Цинь-чжоу, отложился от дома Чжао и возвратился в Лунъ-си 2), где тамошние цзыны и ды поддались ему 3).

Что касается до покойной "мао-нь" и "бо-ма", то им еще долго суждено было играть видную роль в истории Сы-чуани и южной Ган-су 4).

Бо-ма поселенцами в скалистых, высоких и неприступных горах Чэу-чэ 5). С течением времени они настолько усилели, что китайцы вынуждены были признать за их главарем право на княжеский титул. Таким образом с 322 г. по Р. Хр. официально было призвано существование доского княжества (царства Бу-ду 6), одновременно (в конце V и в начале VI в.) распространение своей власти на север до Цинь-чжоу и Ци-шань (нынё округ Фэнъ-сянъ-фу), на восток до Хань-чжунъ-фу и на юг до Лянъ-чжоу. В 436 году доскй князь (царь) Янь-на́й-динь провозгласил

1) Лиминв, ib., стр. 101.
2) Область Лунъ-си заключала в это время земли двух выдвинутых областей Лань-чжоу-фу и Гунъ-чанъ-фу.
3) Ещё подъ 394 годомъ значится: "Князь (царь) Лянъ-дичъ (очевидно ля-чынь, такъ какъ былъ династического братомъ бу-ду-ского цзыны (царя) Лянъ-шань), въ Лунъ-си, выступили съ 30.000 войска противъ Ци-фу-цзынь-гуанъ, но были убитъ" (Лиминв, ib., стр. 102).
4) История неполна мао-нь настаиваетъ намъ только въ орфографии. Оно поселось въ области Чэнъ-ду-фу. Въ китайской истории упоминается о немъ въ послѣдней части въ 123 г. по Р. Хр.
5) Несомнѣнно, — Лунъ-мынь-шань. Одно время столицей ихъ былъ городъ Лэ-линъ.
6) Это наименование дано было бо-маской землѣ еще при Ханьхъ (см. Нямовскій, op. cit., 1, стр. 100).

Бо-ма въ Бу-ду заставили уже население, состоявшее изъ диссентия покойныхъ "ба" (ба-дя), которые управлялись князьями изъ фамиліи Ли. Столицей этого княжества былъ городъ Лэ-янъ. При князь Ли-тэ "ба-лия" владычили Лань-чжоу и Чэнъ-ду-фу. Правители Ли-тэ—Ли-сынь въ 306 году провозгласить себя императоромъ. Но уже сорокъ лѣть смотря это царство назвало (Нямовскій, I, 1, стр. 16—18, примѣчание; d'Hervey de Saint-Denys, op. cit., стр. 51—53) и на смѣну ему стало возникаться царство диссентия "бо-ма".

Китайцы также передаютъ, что въ Юнь-нань народомъ существовало "Блайцо царство" (Бо-го), населенное "бо-мым" (блайскимъ народомъ), мнѣстивымъ еще подъ названіемъ — "б-бо", "бо-ръ-ца" (блайское сыновье) и "ми-ця-ца". По имени этого царства даже все провинціи Юнь-нань назывались до II века до Р. Хр. Бо-го (см. DescrГїtions—"La frontiГїre sino-annamite", стр. 181).
почему китайцы русуют демонов рыболовным? 355
себя государем великого царства Цзян; он, "учредивши штат чинов, подобный императорскому; но не смотря на сие неупустительно представлял дань обоим дворам: Вей и Сунь, то есть северному и южному 1). Последующих дальнейших успехов государство это. паконец, пало в 506 году, истощенное непосильной борьбой с северными Китаев (император Юань-вей), при чем царство Ву-ду переделано было в область Дун-ф-чжоу 2).
Дальнейшая судьба династии рода "бо-ма" нам неизвестна 3), как равно невезучества судьбы других сы-чуньских поколений, живших в округах Инь-пинь (в области Лунь-ань-фу), Пинъ-гу (Лунь-фу-фу), Инь-шан (округ, находящийся, как кажется, к югу от Пинъ-гу) 4) и во многих других 5). Впрочем, они были

1) Ламишо, ib., стр. 104.
2) Лампшо, ib., стр. 109. В последний раз о ву-дуских инородцах китайская история упоминает под 1074 годом (Немовский — Материалы для истории инородцев юго-западного Китая", I, 1, стр. 151).
3) Но узнали они на залаты, где некоторые долины и местности сохраняли еще и до сих пор наименьшение этого племени; так, можно указать, например, на страну "Номи", к западу от р. Лун-цзян, и на долину "Бомъ", к западу от Батана (Desgodins—"Le Thibet d'après la correspondance des missionnaires", стр. 344 и 347). О стране "Ио"(бо)-мые читаются у Крейтера (op. cit., стр. 209); что она известна своими лошадьми, Ср. Немовский, op. cit., I, стр. 158, где читаются: Цзя-цзы потомки дисанского рода "бо-ма". Это значит, что дисны сливались с цианами. Может быть также в черных холо (хай-холо; это не племенное имя, а китайское прозвание, сама же сея они называют "до-су" или "со-су") мы должны видеть если не прямых потомков, то одну из ветвей "бо-ма". По крайней мере, вот, что читаем мы у Вабера: Один старинник, указывая на статую, подтвердил, что она изображает Нэй-ро, древнего дисанского царя, которому повиновались четыре могущественных рода: Lин, Цэн, Мя и Опя; он плавал его по китайским Ман-ван, то есть, "дун-пин" (дун-ван), так как, будто бы, он мог пребывать тысячу ли в час времени. Он был убит китайцами, которые съели его сердце. Это предание написано и китайцами, которые говорят: хай-холо поклоняются Мя, изображение бояи холода (бо-ма; "ils adorent Мa, désignation d'un cheval blanc" (ре-ма). Эти частей легенды я объясняю так, что Нэй-ро принадлежал к роду "бо-ма", впрочем самому могущественному въ дисанских родах, что, впрочем, видно и изъ истории этих родов. А если так, то и къ хай-холо нельзя нипочем смотрят, какъ на потомковъ "бо-ма" (Deveyre—"La frontière sino-namniate", стр. 150—151).
4) Ламишо, ib., стр. 107.
5) Такъ, въ Чань-ду-фу (области Шу) жили какіе то "ди" девяти родовъ—"ди-ды". Ср. Немовский, op. cit., I, 1, стр. 129; d'Hervey de Saint-Denys, op. cit., II, стр. 167. Одинъ изъ этихъ девяти родовъ былъ родъ "бо-ма". Немовский, ib., стр. 94.
часть встроенных, частью вложенных состояниях народов; возможно, однако, допустить, что уже в разрезе 566 года китайские роды их отложимы еще дальше на юг, где продолжаются существовать и вновь. Так, например, китаицы называют языческий город Бы-шань, окружающий собой Чань-цзи (Чжан-цзи), въ югу от города Юнь-цзя-фу, и въ горахъ округа Ницо-чжоу живутъ дикари ау-тэ, низкого рыже бороды 1); въ горахъ близь города Чос-чжоу живутъ другие дикари—кэ-жемк (дикие люди), низкого рыже волоса и жёлтой кожи 2), и т. д. Сверхъ того рыже волосымь племенъ сохранились еще въ наибольшемъ недоступныхъ языкахъ сьеро-восточной Бирмы (каты) 3) и въ приграничныхъ частяхъ Юнь-цзяньской провинціи 4). Однако, нигдѣ рыже волосымъ племенъ занимаютъ значительно большѣй районъ, что доказывается существованиемъ въ южномъ Китаѣ племенъ, носителей языковъ происхождения отъ съвинения съ народомъ бѣлой расы; такъ, например, китайцы называютъ языческий городъ Ницо-цзянь именемъ ды-цын-гуй эрзанъ жёлтые 5), что племя хей-пин-су, населенное округомъ У-дзинъ-чжоу, имѣетъ высокіе носы и глаза (длинное глаза 6), и т. д.

Для населяніе Чинційской и Шаньсыйской провинціи, была частью покорена, частью вытеснена отсюда китайцами уже въ V вѣкѣ до Р. Хр. 7); но въ Ганьсуйской провинціи, какъ мы видѣли выше,

1) Некоховскій—"Материалы для истории въродныхъ въ-восточнаго Китая", I, 2, стр. 88.
2) Некоховскій, ib., стр. 84.
3) Томпсонъ—"Археологія", стр. 441.
4) Палладій Каварова—"О торговомъ пути къ Китаю и подобственнымъ владѣніямъ въ Западной Нептунороской Русской Географическаго Общества, IV, 1850, стр. 258.
5) Некоховскій, ib., стр. 72.
6) Некоховскій, ib., стр. 49.
7) Некоховскій, op. cit., I, 1, стр. 65.
8) Cm. Flahel—"Die fremden barbarischen Stämme im alten China", стр. 467—471, который говоритъ объ встроеніи (въ редакціи, стр. 463, 465 и слѣд.) ау въ сьерномъ Китаѣ. Что, однако, эти нельзя не быть здесь встроены, но даже въ теченіе послѣдующаго времени сохранялись внутренними самоуправленіемъ, видно изъ того, что въ первой половицѣ II вѣка по Р. Хр. мы удивительно объ ихъ владѣніяхъ въ то время не знаемъ, ибо ихъ династіи фу, родомъ изъ Ля-ян (то-есть, принадлежащей къ роду "бо-мь"), образовавъ могущественное госу-
почему китайцы рисуют демоновъ рижволосыми? 357

dи продержались до IV вѣка по Р. Хр. Къ этому именно времени относится и темное сказаніе китайцевъ о переселеніи дьявола на сѣверъ.

dарство. Въ 360 г. дѣйствій князь Фу-цзань перешелъ Хуанъ-хэ (изъ провинціи Шанъ-сы) и оладьѣлъ Чанъ-ань (нынѣ города Ся-ань-фу), а въ слѣдующемъ провозгласилъ себя императоромъ великаго царства Цинь. Въ 370 г. Фу-цзань II оладылъ столицей Мукунъ и завоевалъ весь сѣверный Китай, послѣ чего перешелъ въ Чанъ-ань до сорока тысячъ саньбйскихъ семействъ. Въ 373 году его полководецъ Янъ-ань (очевидно, также дѣнь какъ известный боярскій фамиліи Янъ) покорилъ царства Ханъ-чунъ и Шу (область Ченъ-ду-фу, въ провинціи Ся-чунъ); въ 376 году было окончено покореніе царства Ханъ-чунъ и съ столиціи его—городъ Янъ-чонъ; въ 379 году были взяты города Санъ-анъ (въ Сянъ-анъ-фу), оставался ея еще въ рукахъ цввдняцевъ, послѣ чего Фу-цзань II окружили свой владѣнія на счетъ северо-восточнаго Китая и спѣль въ многихъ его городахъ. Въ 381 году онъ былъ уже настолько могущественъ, что 63 владѣльца посѣшили признать себя его васалами. По нашимъ, уже въ слѣдующемъ году, это всѣмѣренное царство стало нѣсколько быстро клониться къ упадку. Въ императорской семьѣ возникла распри. Мужы посѣтившія имъ воспользоваться и стали у дьявовъ съверный Китай; а затѣмъ началось и быстрое разложеніе огромной монархіи. Въ 385 году Янъ-чонъ объявилъ себя независимымъ царемъ въ Бай-дя, затѣмъ изъ нее выдѣлили и умертвили Фу-цзань II. Премионъ посѣданіе продержался еще до 394 года; наконецъ, послѣдній изъ нихъ вынужденъ былъ выѣхать въ Ву-ду, къ царю Янъ-нанъ-дану, имѣть съ которыми и погибъ въ томъ же году въ войнѣ съ Ця-фу-цзанъ-гуюемъ.

Такимъ образомъ, дисное царство просуществовало въ сѣверномъ Китай ровно 60 лѣтъ, съ 334 по 394 г. (см. Иакинова—Исторія Тибета и Хуухумора", I, стр. 118—119).

Territoire de Lacomperie высказываетъ предположеніе (см. "Les langues de la Chine avant les chinois" въ "Le Musée", 1888, стр. 35), что одинъ оттѣлъ „красныхъ дя“, а именно родъ „лу-мии“, относился въ 592 году на югъ и поселеній въ долинѣ Лян-цзянъ (на границѣ Бирмы, Ассама, Тибета и Янъ-анъ; см. карту, приложенную къ Desgodins—Le Thibet d’aprёs la correspondance des missionnaires", 1885, 2 edition), гдѣ и удержалъ свое древнее наименованіе „ду“ (фуцзянск.). Оны основываютъ это предположеніе на сходствѣ начертанія иероглифовъ (состѣт d’une manиele аналогичного) древнихъ и современныхъ „ду“. Въ бывшихъ нами доступныхъ трудахъ по истории этого периода мы не находим подтверждающихъ это предположеніе данныхъ, но въ его пользу говоритъ слѣдующій китайскій характеристика Дунъ-чань-сыхъ „лу-цзянъ“: „Ихъ предки принадлежали къ неизвѣстныхъ восточнымъ цзю (?); они извѣстили посредникъ при Юаньхуанъ. Нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ странный наружный, всѣ же, вообще, очень крестьяне; менѣне ихъ и дѣвушки еще болѣе гадки (подобнымъ же образомъ китайцы отзывались и о другихъ западныхъ поводкахъ кантховскаго типа). Характеръ ихъ зависит отъ или дурной: когда разтарятся, то убиваютъ другъ друга. При переполненіи поселенія въ области Дунъ-чань они имѣли три фамиліи: Цянъ, Ля и Янъ (фамилія Янъ была самой значительной и у „бо-ма“); теперь же посѣ́лились...
Именно, у Иакинфы мы читаем 1):

"В продолжение великих перемещений, последовавших в Китае в последней половине III века пред Р. Хр. красные кочевнические вытеснены были в степь, где они уже под названием "ди-ли" заняли пространство от Ордоса к западу. В 338 году по Р. Хр. они поддались дому Тоба; но в самом конце IV века ушли на северную сторону песчаной степи, и там, вплоть до прежнего названия "ди-ли" получили наименование "гаоюйских (?) динлиновъ". Также у Иакинфы сказано, что "гаоюйцы суть потомки древнего поколения чи-ди". Но это очевидная ошибка, так как гаоюйцы или чи были предками уйгуровъ. Этой путанице, противоречащей какъ вышеприведеннымъ фактамъ, такъ и дошедшимъ до насъ преданиямъ уйгуровъ 2), произвелъ авторъ "Вэй-ши" (истори современныхъ дворовъ), и такъ какъ онъ одинъ только и выводитъ гаоюйцевъ изъ Заордосскихъ степей, то мы и право игнорировать это указаніе; справедливымъ же остается лишь фактъ переселенія динлиновъ 3) на

ихъ многочисленныъ" (см. Невасовский, оп. cit., I, 2, стр. 44—45). Судя по небольшому словарю, языки этихъ "ду" заимствованный, такъ какъ у 111 словъ 89 встрѣчаются въ тибетскомъ языке, остальные же частью изъ китайского, частью изъ языковъ соседнихъ морскихъ—"доло", "мосо" и др. Слѣдуетъ также забѣгнуть, что одно изъ вышеперечисленныхъ наименований (намбетемъ остия), о которомъ будетъ говорено ниже, удержалось въ своемъ языческомъ словѣ "ду-ця" для обозначенія домона, то есть, своего предка.

Сказанное относится, главнымъ образомъ, къ краснымъ ди; о бѣльыхъ же ди читаемъ у Plath'a: "Die weissen "Ti" erhielten sich bis aber die Periode des Tschamb'I-tabeu (479) binaus und einer ihrer Stämme nahm zur Zeit der streitenden Reichs den Königs-Titel an und kämpfte mit den andern Prätendenten um den Besitz der ganzen Herrschaft der Tscheneu" (I. c., стр. 483).

Наконецъ, мы можемъ еще одно мнѣніе, относящееся къ переселенію "ди":

"Часть морскихъ ди, нынѣ Геранись ("Первый периодъ китайской истории", стр. 247), выступила изъ Китая, вслѣдствіе начавшихся въ 463 году нападений со стороны кхоней Ханьского, Вайского и Чжоскаго. Въ другому своемъ сочиненіи—"О корневомъ составъ китайского языка въ связи съ вопросомъ о происхожденіи китайцевъ", стр. 68 и 79, Геранись прибавляетъ, что эти ди выселены на сѣверъ. Къ сожалѣнію, онъ, однако, и тутъ не сообщаетъ, въ какомъ отдѣлѣ ди принадлежатъ эти переселенцы."

1) "Сборникъ свѣдѣній о народахъ Средней Азіи", I, 2, стр. 247—248.
2) См. выше, стр. 20.
3) Что ди-ли, тѣмъ-же, смѣшаннымъ съ динлинами, видно, между прочимъ, изъ словъ китайской надписи на орхонскомъ памятнику Быль-тегину, воздвигнутомъ въ 788 году. Эта надпись гласитъ, что нечаянная страна, граничащая съ Китайской имперіей (очевидно—Заордосъ, вообще южная окраина Гобийской пустыни), была родиной динлинъ (она же была родиной и "ди-ли").
почему китайцы риуют демонов рыжеволосыми? 359
съверь и ихъ смѣшенія тамъ съ тюрксскимъ элементами 1).
О древнихъ хагасахъ, отличавшихся высокими ростомъ, рыжими
волосами, румянымъ лицомъ и голубыми (зелеными) глазами, китайцы
такъ и пишутъ, что они произошли отъ смѣшенія первобытныхъ жи-
tелей этой страны (Гень-гунь) съ динлинами 2).
Хагасы въ Танскія времена говорили уже на одномъ изъ тюрк-
скихъ диалектовъ 3). По сосѣдству, однако, съ ними жили племена,
которая, обликомъ походили на хагасовъ, но говорили другимъ язы-
комъ 4). Эти племена носили разныя наименованія, изъ коихъ для
насъ имѣютъ значеніе: „бо-ма“ 5), одинъ изъ отдѣловъ котораго,
какъ мы это уже заве́ть, усва́йте образовывать на южную сторону кре́бта Цзинъ-линь царство Ву-ду, въ „ма-нао“ 1), въ которомъ нельзя не принять южный родъ „ма-но-вй“.

Какъ далеко динами распространялись на сьвер, востокъ и за́падъ, намъ въ точности неизвѣстно; однако, несомнѣнно, что остается въ нынѣшнѣйшемъ есть находится среди черноволосыхъ тюрко-монгольскихъ племенъ, разбросанныхъ на огромномъ пространствѣ Сибири и сопредѣльныхъ Китая. Такъ, Барроу, напримѣръ, говорить: „Мы видѣли манчжуровъ, сопровождавшихъ посольство Макартюра, въ Пекинѣ; какъ мужчины, такъ и женщины имѣли чрезвычайно красныя (fairy) и отличаются превосходными сложеніемъ (bodii); некоторые изъ нихъ имѣли святлѣ-голубые глаза, прямой или одиннцовый, темно-русые (brown) волосы и довольно большую, густую бороду“ 2). Шоттъ замѣчаетъ изъ „Исторіи Киданскаго царства“, написанной въ XII столѣтіи, интересное указаніе на существованіе среди киданей благородного племени, имѣвшаго зеленые, желтые и святлѣ-свѣрые глаза 3). Спахарій, посвященный въ Китай въ 1675 году, упоминаетъ о „пѣвой орѣ“, нѣкогда жившей по Оби, ниже Кети 4). Къ этой же


2) Цитировано по Томкину — „Антропология“, стр. 441. См. также Klaproth — „Tableaux historiques de l'Asie“, стр. 162.
3) Schott — „Uber die kahen Kirgizen“, стр. 444.
4) Примѣчаніе Аросова въ Путешествію черезъ Сибирь отъ Тобольска до Пермчины и границъ Китая русскаго посольства Н. Спахаркі въ 1675 году“, стр. 184 (Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества по отдѣленію антропографіи, X, 1).
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 361

"пятой орды" русские XVII столетия относили к вымерших теперь уже коттвы, арии и ассанов и так называемых еписейских остяков 1). Радковъ, въ 1861 году посвященный Алтай, передает, что среди приграничных ("черных"") сойоновъ попадаются русские съ узколицевыми лицами, тогда какъ дальше вглубь страны сойоны являются уже на половину бѣлокурными, рослыми и народомъ, извѣстнымъ у окрестнаго населения подъ именемъ "желтыхъ" сойоновъ 2). Наконецъ, и по настоящее время среди казаковъ (Средней, Большой и Малой орды) можно встрѣтить не мало бѣлокурыхъ 3). Антропологическія изслѣдованія Зеланда показываютъ, что казаки представляютъ смѣшанное населеніе, такъ какъ къ основному типу, сравнительно низкорослому, безбородому, съ широкимъ лицомъ и съ приплюснутыми носомъ, съ темными глазами, присоединялся другой — рослый, бородатый съ горбатымъ носомъ, съ длиннымъ лицомъ и светлыми глазами 4). Конечно, эту примѣсь могла дать и усмань, но вѣчно и на усмань нельзя смотрѣть иначе, какъ на отдѣль диняльовъ, уже въ очень раннюю эпоху оттѣсненный въ восточныя отроги Алтая.

Что диняльны были народомъ пришлымъ въ южную Сибирь и Саяно-Алтайскій горный районъ, видно, между прочимъ, также и изъ того, что ихъ потомки—котсы и еписей скимъ остяки говорятъ языкомъ, имѣющимъ, по мнѣнію Terri de La couperie 5), сродство съ древне китайской діалектами 6). Этотъ фактъ остался бы безъ всякаго

1) Армениевъ—"Замѣтки объ этническомъ составѣ тюркскихъ племенъ и на родностей", отд. оттиски, стр. 49.
3) Штрембергъ ("Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia, in soweit solches das ganze Russische Reich mit Siberien und der grossen Tatarrey in sich begreifet", etc., Stockholm, 1780, стр. 165) утверждаетъ даже, что въ его время казаки были по преимуществу рыжеволосыми народомъ.
4) Цитировано по Крживичкому—"Anthropologia", стр. 346.
5) "Le Musée", 1888, VI, стр. 336; "Journal of the Royal Asiatic Society", 1839, стр. 401 (цит. по Армянову, op. cit., стр. 60).
6) Ту же мысль еще раньше высказывалъ и составитель грамматики коттского языка—Кастриенъ. Именно, онъ висалъ, что признаетъ этотъ языкъ "отрываемымъ
объяснения, если мы не знали, что динамики пришли в Енисейскую тайгу из северного Китая, где они сыграли тысячелетия жили под влиянием китайской цивилизации.

Остатки дисцев, в чистом виде сохранились, повидимому, только среди дикарей "в-жече"; может быть, эти дикари и доныне удерживают элементы своего первобытного языка; всев же остальные племена, в которых можно видеть потомков дисцев, вероятно, уже свыше 25 веков говорят на чуждых им наречиях соседних племен. Это зарождение, в котором, как мы видели выше, тибетский язык перемешан с китайскими, бирманскими и другими. И что эта речь сложилась уже с незапамятных времен, видно из того, например, факта, что родственное "ду" племя "мелам" говорит не на современном, а на первобытном тибетском языке, когда слова писались так, как выговаривались 3). Засим в языке "дуч" заместо влияние индо-китайского языка, что, по мнению Terrion de Lacouperie, может быть объяснено лишь в том случае, если

особого семейства, сродства которого с финско-самоидскими языками весьма далее. Енисейско-остяцкий (и котекский) язык, вправду в роде китайского, не имеет полной флексии, он любит переносить корневой слог в конце слова и т. д. ("Путешествие Кестреа" в "Магазине землеведения и путешествий" Фролова, VI, 1860, стр. 361; цит. по Аристову, op. cit., стр. 50).

1) Я не берусь утверждать, что "дуч" говорили на одном из арийских древнем; но думаю, что только через их посредство китайцы могли принять в свой язык арийские корни, которых там не мало. Мы знаем только одно новоприемное дисковое слово: ош--для обозначения вождя, народа; это слово до сих пор сохранилось в групах енисейских языков и обозначает:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Наречия</th>
<th>Набивское</th>
<th>Асахское</th>
<th>Котексское</th>
<th>Арахское</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>бога</td>
<td>es, esch</td>
<td>esch</td>
<td>esch</td>
<td>es</td>
</tr>
<tr>
<td>небо</td>
<td>es, esch, esch, etach</td>
<td>esch</td>
<td>es</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>а также демона</td>
<td>аш</td>
<td>аш</td>
<td>аша</td>
<td>аша</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Это слово находится и в древне-германских языках для обозначения первоначально вождя, короля, а затем и бога (ас в май-борге древнего асвей и асгр).

Засим, может быть, вследствием нам придается доказать, что и ош--лодяй--дисковое, а не китайское слово (впрочем, в прежнее время оно произносилось маг, у китайцев--мал), так как все, что мы теперь знаем о ломаде, сводится к тому, что ой нраводинной должна считаться не Азия, а Западным Европой и частью России, откуда она уже и распространялась, вместе с днестровскими блоками, на восток.

2) "Les Musée", 1888, стр. 86.
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 363

мы допустим, что "лъ" пришёл из северного Китая, где он жил по соседству с до-китайским, впоследствии, народом, "мон-тал", уже в историческое время вытеснённым из Шань-дуна сначала в Ху-бей, а затем (уже при Танах) в Гуй-чжоу. Эта легкость, с какой дисцы воспринимали чуждые языки, сказалось и на север. В Танскую эпоху хагасы говорили уже на уйгурском языке, хотя не подлежит сомнению, что в ту отдаленную эпоху примесь тюркской крови у хагасов должна была быть еще весьма незначительной 1).

Эта особенность тем более замечательна, что дяныны среди прочих алтайских племен отличались наиболее высокой культурой, без сомнения, частью заимствованной ими у своих прежних соседей — китайцев. Объ этой культуре говорят нам как китайские историки 2), так и сохранившиеся до настоящего времени

1) "Черные волосы считались у них нехорошим признаком, а с харьянами назывались потомками Ли-лина" (Такимаса — "Собрание сведений о народах Средней Азии", I, 2, стр. 448). Ли-лин, родом китаец, был знаменитым полководцем; вследствие нитрати при китайском дворе, он был оставлен без обаятельной помощи и вопиальным призывом, что и вынудило его передать хунну. Последние поставили его народ над хагасами.

2) Древние ци жили города (см. Plahö, op. cit., стр. 468).


Вообще, право думать, что хагасы заимствовали у уйгуров не только тюркский язык, но и древне-тюркское письмо. В последнее мы вправе, однако, усомниться, так как дисцы уже в Ханьское время имели свое письмо (впрочем, имевшее основания думать, что первоначально уйгуры были там же снабжены племенем, как и хагасы, о чем см. ниже). Вот, что по этому поводу говорят нам китайцы: Цонская письмена изобретены при Ханьской династии старшей китайской (A-пю татух?), признаваемым родоначальником письменности; в 1840, которые ниспупут поперек (Ивановский—
въ съверной Монголіи и южной Сибири остатки цивилизаций, при-

"Матеріалы для исторіи миролюбиваго юго-восточного Китая", I, 2, стр. 4, 6 и 35).

Съ цыльными письменными сходством были и буквы (Немовецов, ib., стр. 35), ко-
торыми, кроме букво, пользовались также и письмены "къ-къ" (ib., стр. 2).

У "къ-къ" письмены были схожи на древне-китайских къ-къ (Devéria, op. cit., стр. 127), но знаки писались у нихъ вмесо (Немовецов, ib., стр. 13)и
наоборотъ, у "мы-мы" письмены, цифры и 60 циклическихъ знаковъ были
сходны съ китайскими, но только по основной идеѣ, а не по начертанію (ib.
стр. 73). "Моск" имѣли письмо еще болѣе идеографическаго; когда хотѣли сказа-
вать — "человѣкъ", то рисовали человѣка и т. д. (ib., стр. 47). Но всего замѣт-
чательнѣе письмена у "голо"— ихъ знаки совершенно напоминаютъ монгольскіе (?)(ib., стр. 107). Наконецъ, по словамъ китайцевъ, письменность существовала
и у бѣльныхъ "голо" (ib., стр. 8). Образчики письма Ру-ру, холо и моск (mosco)
dавны у Devéria, op. cit., стр. 106, 152—168, 166. Изъ этихъ данныхъ усмотря-
ется, что у дичеевъ, задолго до ихъ знакомства съ уйгурами, существовало
уже часть идеографической, часть фонетическое (см. анализъ письменныхъ
знаковъ холо u Terriennes Lecomperie "On a Lolo manuscript written on satin"
въ "Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland", XIV, 1)
письмо, а также какъ тюркскій алфавитъ на памятникъ Кокъ-тегину (а также
такъ называемые виссейскіе письмена) представляютъ насколько совершенное
и является вѣроятнымъ результатомъ цѣлаго рода измѣненій и упрощеній, то
естественно рождается вопросъ: не есть ли этотъ алфавитъ дисковъ, а не тюрк-
скаго изобрѣтеніе?

Проводи параллели между хагисами и южными "дм", мы не можемъ не замѣтить, что послѣдніе были уже съ самой глубокой древности знаками съ землевладѣліемъ, любовь вино (они умѣли "вослѣдъ вить" по выраженію китайцевъ; вино, музыка и языки сопровождали каждое ихъ празднество; см. Немовецов,
ib., стр. 14, 12, 23, 28, 39, 41, 68, 79 и т. д.), а стало быть умѣли его и вы-
дѣливать; сами себѣ изготовляли оружіе, а слѣдовательно умѣли добывать и
метать (даже, сырь, серебро и золото). Диски "бо-ма" изготовляли себѣ латы и
козь косорога (Ламбергъ—"Нотология и Хузунна", I, стр. 104); даже доска
изобрѣтенія пороха свирѣпые "цзя-му" продвигали еще носить такъ
железныя "пуша" (человѣкъ, серебро и золото). Диски "бо-ма" изготовляли себѣ латы и
козь косорога (Ламбергъ—"Нотология и Хузунна", I, стр. 104); даже доска
изобрѣтенія пороха свирѣпые "цзя-му" продвигали еще носить такъ
железныя "пуша" (человѣкъ, серебро и золото). Диски "бо-ма" изготовляли себѣ латы и
козь косорога (Ламбергъ—"Нотология и Хузунна", I, стр. 104); даже доска
изобрѣтенія пороха свирѣпые "цзя-му" продвигали еще носить такъ
железныя "пуша" (человѣкъ, серебро и золото). Диски "бо-ма" изготовляли себѣ латы и
козь косорога (Ламбергъ—"Нотология и Хузунна", I, стр. 104); даже доска
изобрѣтенія пороха свирѣпые "цзя-му" продвигали еще носить такъ
железныя "пуша" (человѣкъ, серебро и золото). Диски "бо-ма" изготовляли себѣ латы и
козь косорога (Ламбергъ—"Нотология и Хузунна", I, стр. 104); даже доска
изобрѣтенія пороха свирѣпые "цзя-му" продвигали еще носить такъ
железныя "пуша" (человѣкъ, серебро и золото). Диски "бо-ма" изготовляли себѣ латы и
козь косорога (Ламбергъ—"Нотология и Хузунна", I, стр. 104); даже доска
изобрѣтенія пороха свирѣпые "цзя-му" продвигали еще носить такъ
железныя "пуша" (человѣкъ, серебро и золото). Диски "бо-ма" изготовляли себѣ латы и
козь косорога (Ламбергъ—"Нотология и Хузунна", I, стр. 104); даже доска
изобрѣтенія пороха свирѣпые "цзя-му" продвигали еще носить такъ
железныя "пуша" (человѣкъ, серебро и золото). Диски "бо-ма" изготовляли себѣ латы и
козь косорога (Ламбергъ—"Нотология и Хузунна", I, стр. 104); даже доска
изобрѣтенія пороха свирѣпые "цзя-му" продвигали еще носить такъ
Почему китайцы рисуют демоновъ рыжеволосыми? 365

Письмоваемые мнемическому народу чудь 1).

1) К этимъ остаткамъ должны быть отнесены, кроме надписей и сооружений, — городица, остатки веллинскихъ валовъ и оросительныхъ каналовъ (о последнихъ см. Костюнинъ — Древности Минусинского Музея, стр. 45). Руническая надпись на скилахъ, каменный статуя и прочее. Пожимая принять "чудеса могильы", то есть могильные курганны и таежные "славяне" и "мами", встречающиеся на всемъ обширномъ пространствѣ южной Сибири отъ береговъ Волги и южного Урала до верховь Амура (т.е. въ предѣлахъ распространения скифскихъ дисценъ, находимыхъ китайскими историками), равно какъ и различнаго рода каменныхъ сооружений, остатки кирпичной системы, рисуны и надписи — длинныя дѣлились неоднократно (см. Рычковъ — Землевлѣдіе Алика, III и IV; въ самомъ послѣднѣе время — Аримановъ, op. cit., стр. 51), но гипотеза эта высказывалась вскорѣ и, нѣсколько мнѣ навѣстно, не поддерживалась бессрочными данными. Впрочемъ, Кольмарами по поводу череповъ, въ тѣхъ изъ "чудесныхъ могиль", уже замѣтили, что хотя они должны быть первыми, но тѣмъ не менее отличаются отъ череповъ европейскихъ, имѣя особенно азиатскую форму (см. "Congrèges international d'Archéologie et d'Anthropologie préhistoriques а Москоу du 1—8 aot, 1892", II, "procès verbaux des séances", стр. 29). Но разъ могло быть иначе, когда даже история намъ говоритъ, что дикеы...
Но если все происходило так, как иною здесь разказано, то невольно возникает вопрос, как могли нечезусть совершенно безсладно народы, обладавшие таким огромным распространением и в то же время настолько многочисленным, что, например, одна Хагиас могла выставить около 80 тысяч войска.

Которым переносится чистоту своей расы уже на южную сторону Гробищных курганов? Заслуживает, Кановенов на стр. 28—29 "Древностей Минусинского Музея" (1886) говорят, что в числе масок, добитых около Минусинска и снятых с лицом сторону черепа, "вонзались одна женская замечательной красоты, с чертами лица чисто европеийскими" (см. также табл. XX атласа). Нефедова, представляемый раскопан курганов в Киргизской степи, также говорит, что не сохранившимся остаткам костяка можно прирать к заключению, что курганные люди были высокого роста и длинноголовыми ("Les kouranges de la steppe des Kirghizes" в "Congrès international d'Archéologie et d'Anthropologie préhistoriques à Moscou", 1892, II, стр. 349). Даже останки в стороне указания прежних исследователей, однако, этих фактов было бы достаточно для того, чтобы дать прочное основание приведенной гипотезе. Но и предшествующий вопрос: "почему чудскими могилами должны примиряться многие наши", а не другому какому либо длинноголовому племени?" В ответ я мог бы сослаться на историю, но предпочитаю дать немногодневное сравнение остатков, сохранившихся там могилами "чудей" с теми, что сохранила нам история в китайских описаниях южных курганов и их быта.

Какие-то судьбы сами по себе китайцы из выпечания с надгробных сооружений южных курганов, там же не известно нам, как, например, боевик, хорошо разрушенных курганов в гробах, сохраняли коды: молоносые высокорослые или неразборчивые изображение могильного (Новоселовский, оп. cit., II, стр. 21; подобная же статуя включалась в могилу чудских могил; это так называемые "какенные бабы", среди которых никогда не упоминается большая литература; этот обычай переняли у древних в тукиев); тот же обычай господствовал у кочевых племен (Новоселовский, ib., стр. 5—6 и "майка" (ib., стр. 77), которые, вероятно, виртуозно изображали своих предков в курганах, "двух-четных" из задней ноги: "чудей" же и до нынешности изображения своих предков, выставленные в сказках (Дмитриев, op. cit., стр. 150). "Много" хороши в "при помощи комического диалога (то-есть обставляя статки ямы каменными плитами или досками); вынутые земля, помещенные в курганах и в виноградных (Новоселовский, ib., стр. 96). Некоторые "май" оставались покойника в гробу без погребения иногда и даже в течение несколько лет (до 12 лет) и когда в общем таких гробов не считалось около сотни, то все же общий сбор оказался тем больше, то есть преувеличен в кургане "зало"; то-есть предков, куда их и сносили. Такая общая помещения украшались резьбой, изображавшие "мужчин с голым телом". Это очень любопытное указание, так как и в юго-западной Сибири были находимы курганы обширными располагающими (маленькие), заключающие общую гробницу с множеством трофеев (см., например, Адрианову, op. cit., стр. 388). Вообще же, южное дерево или сжигали трупы (точнее было бы сказать — обжигали их), так как коси затем собираться и хоронились отдельно) или хоронима их, предварительно завернутых в кокиш или ткань, или, например, заключали
почему китайцы рисуют демонов рыболовосыми? 367

Ответ на этот вопрос мы, кажется, найдем в психическом различии характеров длинноголовых блондинов и черноволосых короткоголовых. Постараюсь с этой точки зрения сгруппировать все то, что знаем о блюкрупных народах Средней Азии и Южного Китая.

Характер диссев нам мало известен. Они имели сердца тигра и волка, говорят нам китайцы, обращавшиеся пьедриными ды в своих толчоах и полицейских. Что „ди“ были свободолюбивыми и подвижным народом, что они распались на множество, повидимому, очень нежных родов и сплавлялись въ нихъ въ гробы, которые намъ зарывались, какъ оставлялись на поверхности земли (подъ земляю?) Мост (мосю) дѣлали въ гробахъ двою бамбуковыхъ киго новыхъ (то-есть устили полю гробницъ небольшими?) Ср. Небеса, Ор. Сит., стр. 340: „Le mode de sépulture dans les kourgans de la premiere catégorie à été different: ordinairement l'inhumation, quelquefois—l'inclination. Les cadavres ont été déposés sur le sol, ou plus bas, dans une fosse... Le corps a été posé ou directement sur la terre ou on a préparé auparavant un lit de pierres ou de bois...“); развалины (киги?) весь платья покойного съ одной стороны (не съ зданной ли?) съ движ. Римма — „Зелёныхъ Азий“, Б, стр. 886) и туть же развалины сосуды (у Ивановича, Иб., стр. 48, переведено: „разваливаютъ имѣющихся (совм. снаго) пень (образцовый) свиней“, что непонятно). „Дунъ-дза“ въ течение года сохраняли гробъ подъ землю, а затѣмъ сжигали (что? хвостъ или гробъ?). Сунъ-эйскихъ „мыги“ зарывали гробъ, предварительно вымазанный (не замазанный) только языкомъ) въ семьъ, по зданной сторону дома (вообще, повидимому, зданной сторонѣ придавалось особое значение у диссеевъ; въ разрытыхъ „нажкахъ“ всѣ почти положенные въ могилу предметы находились по зданной руки костяна); изъ этого временнаго помѣщенія они черезъ три года его вынимали и уже тогда окончательно „хоронили покойника“ (Иб., I, стр. 90). О похоронныхъ обычаяхъ у засесовъ говорится: Die Knochen wurden eingesammelt und nach einem Jahre das Grab gemacht“ (Schott, Ор. Сит., стр. 435), „Дунъ-дза“ хоронили на скалахъ, при чемъ несли о покойникѣ въ течение трехъ лѣтъ, три раза за этотъ періодъ времени „соскаливая съ костей мясо“ (Иб., I, стр. 92). Этотъ обычай ясно указываетъ съ одной стороны на то, что цѣлюю обжиганіе трупа было упрощеніе тѣлесной обязанности—три раза вынимать покойнаго изъ могилы и соскаливать съ его костей отглаженія части (не находятся ли въ связи съ этимъ обычаемъ— обычай государственныхъ исконъ вырѣзывать кости покойника изъ красной цѣпи?), съ другой, что могилы устраивались такъ, чтобы покойника въ течение нынѣшняго періода времени можно было навтять; только уже по прошествіи этого періода могилы заливались окончательно (ср. съ описаниемъ зигбоской могилы, сдѣланнойъ Агапитовымъ въ „Извѣстіяхъ Вост.—Сб. Отд. Нар. Росс. Геогр. Общ.“, XII, 194 и 5). Покойники одѣвали во все лучшее, даже въ томъ случаяхъ, если его затѣмъ сжигали. Надо подъ этимъ замѣтить, что японцемъ диссы имѣли особенную склонность украшать себя. При описании „ази“ въ Юнь-нань-тулъ-чжи мы находимъ сказующее характерное мѣсто: „я всю
одно цѣлое лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и притомъ ненадолго—это говорить намъ всѣ ихъ исторія. Китайцы удивлялись ихъ мужеству, но побѣждали ихъ часто, такъ какъ имѣли дѣло не съ массой народа, а съ отдѣльными ихъ поколѣніями; къ тому же они пользовались ихъ взаимными счетами и искусно направляли ихъ другъ противъ друга.

Что „ди“ не были склонны къ подчиненію, выше всего ставя индивидуальную свободу, видно изъ того, что они безъ колебанія бросали свою порабощенную родину и расходились—одни на югъ, другие на югъ, туда, гдѣ еще была просторъ, куда не доби-

свою жизнь собирал рабовладельцы, говорить умирающиі отецъ своему сыну. Если встрѣтятся нужда—возьми часть ихъ; часть же оставь въ наслѣдствѣ будущему по-

слѣдующему“ (ib., стр. 89). Въ поясненіе этого сдѣлаетъ замѣтить, что рабовладельцы даже во времени Марка Поло продолжали еще играть въ Юнь-чись роль денегъ. Эту же роль, но словомъ графа Ceveni, („Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise des Grafen Béla Széchenyi in Ostasien“, стр. снѣ), они продолжаютъ еще играть въ странѣ китацевъ. Рабовладельцы принадлежатъ преимущественно къ виду Curaeae monetae, въ немецкой степени, чѣмъ рабовладельцамъ цѣлились у нихъ самостоятельныхъ каминыхъ и украшеній къ мѣди, серебра, въ особенности же—золота. Я буду имѣть еще случаи говорить, что всѣ безъ исключенія дѣва (мужчины и женщины) носили въ ушахъ серги и кольца (мужчины „хэй-хэй“ только въ лѣвой ухѣ; ср. съ находкой въ одной изъ „чудскихъ“ могилъ кольца съ лѣвой стороны черепа. Аналогично, оп. cit.) въ мѣди, серебра, золота и самостоятельныхъ камней. Къ этому мѣдь остается добавить, что они носили также браслеты изъ золота, серебра и слоновой кости, а также изъ самостоятельныхъ камней, замѣтно много у женщинъ серебряными обручами, разнымъ на груди (именно, въ „хэй-мэй“), особенное жень мѣди обручи на лбу („Un antig„

avait sur la tete une espece de diadem“... Надежды, op. cit., стр. 360) или вѣнцы изъ серебряныхъ цвѣтовъ (женщин). Женщины витали себѣ въ во-

лосы рабовладельцы, бусы (въ виду охоты), цвѣты, волосы и проч. Сверхъ того, женщины носили на головѣ, изъ затянутой золотомъ тафты, особаго рода покры-

ва. Женщины богатыхъ дѣсовъ всегда одѣвались въ парчу, бархатъ, атласъ и другія шелковые ткани, которые отдѣляли вышепомѣщенные, рабовладельцы, золотыми и серебряными нитками, рабочими ками, самостоятельныхъ камнями; мужчины носили шиньцы и панцы, украшенны-

ные золотомъ, серебромъ и самостоятельными камнями и украшенными золотомъ и серебромъ воротниками. Сдѣлаетъ также замѣтить, что дѣсы украшали не только себѣ, но любили украшать и своихъ женщ: угаданы и другихъ части косекаго прибора, а также сѣдла и чепрачи они отдѣляли золотомъ, серебромъ и самостоя-

тельными камнями. Въ „мажах“ были костяны находить иногда кожаные мѣшки съ остатками зеленаго бархата; иногда такіе кожаные мѣшки были въ употребленіи у „китайскихъ маней“ и „японскихъ маней“. Эти мѣшки украшались иногда вышпивками и носились черезъ плечо, служа дорожными сумками. Подоб-

ныя сумки и до сихъ поръ еще въ употребленіи у современниковъ (Шеарнъ)—„Труды
помому китайцы рисуют демонов рыхлосными? 369
рались китайцы со своими государственным строем. чиновниками и правилами общежития. Так как они, с течением веков, до- брались с одной стороны до бассейна Брамапутры, Иравадди и Салуэна, с другой до Алтай и южной Сибири.
Про и тут и там они сохраняли психические особенности своего характера. Вот, что говорят нам, например, китайцы о южных инородцах Серединной империи, сохранивших еще в своих жиз- нях кровь древних дисев.
Бамо-цюнуэских маней ("бя-ди") китайцы описывают в таких выражениях. Родоначальником их был инородец из уэда.
Сибирской экспедиции", Матем. отд., стр. 109. См. у Dec. рисунк, изображение бяго жоло и начинается (Saëchewy, ib.).
Врожденное чувство к животному заставляло дисев украсать не только собой, но и свою утварь; так например, "че-су" имели обыкновение украсать сосуды минерацией из олова по дереву. Сунь-ваоским "мань" вытачивали мелкие сосуды (чарки) из слоновой кости и украшали их резьбою с изображениями птиц (ib., I, стр. 90). "Лао" выкладывали из меда Лемие сосуды, при- годные для варки пищи, и т. д.
Пыт вышеназванного не может не ясствовать, что дисев были искусными художниками. О современных восточных тибетцах (то-есть метисах "ди" и "лянов") Descodina, между прочим, пишет: "Il y a un art dans lequel les Thibétains réseassent très bien, c'est celui du fondeur en métaux. Leurs statuettes sont d'un fini peu commun. Ce sont eux aussi qui frottent les clochettes et les autres instruments employés dans les cérémonies du culte, ordinairement couverts de petits dessins et de bas-reliefs, le plus souvent bien exécutés. Comme en Europe on a trouvé le moyen de faire des combinaisons de métaux imitant l'argent... Le fer thibétain est de bien meilleure qualité et mieux fabriqué que le fer chinois" (стр. 387). То же китайцы пишут и об ухуаньцах: мнимыми умёлые навязывать медию и золото для оружия, женщины—выливать шилами по коже. Кстати замечаем, что женщинам ухуань посвящали головные уборы из золота и нефрита именуемого цвёта, "подобные древних поколений китайских с трислыками и привязками". Хорошо ухуаньцы своих мертвых так: "Покойников клали в гроб... Брали одну отмерленную собаку и вели ее на цвёртом шурке (музк "Пан-ху", о чем ниже), также брали лошадь, на которой покойникъ тяколъ, его одёжие и вещи и все это сжигали и перли за гробомъ для пропорения собакъ, чтобы она охраняла душу умершаго... В жертву приносили бычковъ и барановъ (Томса—"Собр. сказ. о нар. Средн. Азии", I, I, стр. 153—164). Конечно, для того, чтобы вышеуказанным сравнением мнимо вложное научное значение, требовалось бы доказать, путемъ сличения, что чуския находки и предметы искусства южных дисев приспосабляли к одному и тому же типу. Къ сожалению, я лишена возможности сейчасъ это судить; я приеду, однако, низкорейдующее замчание Chantre'a о кургановъ находкахъ: "Les splendides épées que vient de nous montrer M. Anoutchine présentent un très grand intérêt... Quant à leur ressemblance avec les kindjals
Лань-чунь, прославившийся убийством белого тигра. Его потомки жили по обеим берегам рѣки Юй-шуу и отличались силой и храбростью. Они всегда шли въ авангардъ войска Хамской династии и побеждали. Они любили письма и пѣсни. Когда Гао-цзу усиливалъ одну изъ нихъ, то восклицалъ: „съ этой именно пѣснью Ву-вань одержалъ побѣду!“ и велѣлъ обучить ей музыкантовъ. Когда впо-слѣдствіе они возстали и императоръ хотелъ двинуть противъ нихъ войска, то лань-чунское Шань-цзы замѣтилъ: „Ба-ди“ семи родовъ имѣютъ заливу въ томъ, что убили белаго тигра. Эти люди храбры, воинственны и хорошо умѣютъ сражаться. Нѣкогда, въ годы прав-
почему китайцы рисуют — длинноносые? 371

лений Юнь-чу (107 — 113 по Р. Хр.), цзяны, вступив въ округа и убывы Хань-чунь, разрушили ихъ. Тогда къ намъ на помощь явился "ба-ди", и цзяны были разбиты на голову и истреблены. Поэтому бань-шуванскіе мани и были прозваны "божественнымъ войскомъ". Цзяны почувствовали страхъ и передали другимъ родамъ, чтобы они не двигались на югъ. Когда же во 2-мъ году правленія Цзянь-хо (въ 148 году) цзяны вновь вторглись съ большими силами, то мы только при помощи тѣхъ же "ба-ди" въсколько разъ разбили (отразили) ихъ. Цзянь-цюань Фынь-гунъ, отправляясь въ походъ на югъ противъ ву-ли, хотя и получалъ самыхъ отборныхъ войска но могъ совершить свой подвигъ лишь при помощи тѣхъ же "ба-ди". Наконецъ, когда недавно произошло возстаніе въ округахъ области И-чжоу (Юнь-нань), то усмирять бунтовщиковъ помогали намъ опять-таки "ба-ди". Эти подвиги... въ т. д. 1).

тотъ же, что и у женщинъ южныхъ дивизий. Наконецъ, припомнимъ, что среди нихъ часто попадаются блюстійры, что женщинъ ихъ отличаются красивыми формами тѣла и чертами лица, что у нихъ въ высшей степени развито чувство взаимопомощи, удерживалось выбранное право, и т. д. (см. также Клеменца—"Древности Минсингсинского музея", стр. 61—62).

Hirth въ "Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft", 1890, стр. 52—56 ("Die Kaiser-Gräber in Centralasien"), дѣлаетъ нижеизложенное интересное сообщение.

Въ "Вэй-шу" упоминается, говорить онъ, о посольстѣ (въ 448 г.) въ странѣ Ву-хо-ху (по Корузену) къ Тоба. Послы объявили императору, что въ северо-западу отъ нихъ сохранились гробницы его предка, представляющія каменное сооруженіе, имѣющее 70 фут. выс., 70 шаговъ отъ самаго къ югу и 40 отъ запада къ востоку.

Въ поясненіе этого сообщенія я замѣчу, что положеніе "тоба", къ которому принадлежалъ императорская династія Юнь-ваи, составляло одинъ изъ отдаленныхъ "дун-ху" (см. ниже) и въ прежнее время жило по Орону, куда оно приходило, повидимому, до Р. Хр. Къ востоку ихъ земли граничили съ уханемъ (см. ниже). Къ серединѣ ШІ вѣка по Р. Хр. оно усилилось и объединилось до ста родовъ, въ числа которыхъ могли принадлежать къ уханскому роду, такъ что неизвестно было происхожденіе, при чемъ крѣмъ "ди" могла и преобладать. Тоба считали своими предками Мао (что напоминаетъ джезизи рода "мао-шу"), подобно тому, какъ черные "хуа" царя Ма ("бо-ма"). Заслуживаетъ названія "ву-хо-ху", видно, что былъ ихъ былъ не наступательной, а охотничий, что они нѣмки не насѣдственныхъ, а выборныхъ старшинъ, были храбры, носили доскую привеску, украшали свои одежды золотомъ (бусами) и имѣли множество музыкальныхъ инструментовъ; все черты, напоминающія дивизіи.

1) Ивановский, оп. cit., I, стр. 19; d'Hervey de Saint-Denys, op. cit., II, стр. 57—58.
Ляо живут в южной Сы-чунь (в области Нин-хун-фу), куда еще при Цзянях 1) переселились из южной Шэнь-ся (Халь-чун-фу). В это эпоху они расселялись на множество поколений, подчинявшихся выборными старшинами 2). Они были весьма многочисленны, так, одним только северных ляо насчитывалось до 200 тысяч семей. Их грабежи и разбой побуждали туземцев выселиться на восток, нося еще чего роды ляо занимали всё горные долины от Лянъ-чжуо на юге; при этом часть их смешалась с туземцами (си-жен) и обратилась в земледелие, часть же, укрывшиеся в горах, продолжала вести разбойничий образ жизни. Эти ляо вели безконечные войны с китайцами, но не сожгли массой, а каждая обида, каждое селение отдельно, за свою риску и страх. Только в редких случаях несколько их родов соединялись вмести; например, это видно весто в 639 году, когда китайцы одержали над ними решительную победу, захватив предварительно в плен до 10,000 мужчин и женщин. Последнее известие китайцев о южных поколениях ляо относится к началу IX века (ъ ляо с этих пор не воспоминаются границ), о Нань-чуньских же ляо (Чунь-чунь-фу) в начале XII столетия. Этих ляо китайцы характеризуют в таких выражениях: Среди всех воронцов ляо отличаются тщательностью, что их трудно подчинить каким-либо законам и обществу. По своему характеру они сходны с птицами и зверьми, так как в силу отчаяния они убивали друг друга. Мета за метою, они немедленно убивали своего противника и, убив, — сжигали 3). Они нападают друг на друга

1) Нестеров, оп. cit., I, str. 11, 38 и 40.
2) Ibid., стр. 38.
3) Пожирали врагов и до сих пор сохраняются у ляо, Суматра, это рода кинобабуинов объясняется страстью к натуре батаков. Вообще, в настоящем очерке я не буду говорить о представителях батакской расы, сохранившихся ещё в Индокитае, на Зондских островах и в Палавее. Должен, однако, заметить, что в характер, обычаях и культе так называемых винамасинцев и населении юго-западного Китая столько общих черт, что уже давно и неоднократно выражалось мнение, что и те и те принадлежат к одной этнической группе. Этнический антрополог (о нем ниже), не возможно в этом не усматривать.

Малайская область явилась как бы исходным пунктом, откуда индонезийская волна далеко распространялась. Но эта область отнюдь не может считаться колыбелью индонезийцев. Важнейшее изучение индонезийских элемент показало, что тё же индонезийцы занимают лишь долину Меконга и, как бы
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми?

также ради грабежа и захваченных в плен продают как свирелей или собак; печальной участи быть проданными в рабство не избегают даже родственники! Дао, проданный в неволю, зрячо радостно, не покрывает своей участни и при первой возможности убегает. Но если его вновь ловят и связывают, то он смирется, считая, что потерял честь и перестал быть благородным. Со-

только что замечено, иго-западный Китай, где они жили (и это несомненно) до вассалов Британского Союза и Индо-Китая монголо-тюркскими расами. Монголы, накопленные в эти страны, отбросили индонезийцев в горы и на острова, где, в свою очередь, эти последнему потенциалу негритонос (то же, может быть, имело место кое-где и в южном Китае). Волны жестоких набегов в продолжение тысячелетий; столетья давние периода захватывали и миграции индонезийцев. На основании этнографических произведений индонезийцев (монголов, передаваемых изустно; у индонезийцев хотя и существует письменность, но они ею не пользуются для столь отвлеченных целей, как записывание легенды) определяют, что они заняли Маркизы острова в V веке до Р. Хр., Санд维奇и в VIII веке и Новую Зеландию даже в XV веке; но в других частях Полинезии они должны были появиться несомненно раньше, что доказывается тем, что в полинезийских языках не попадается индусских слов; а так как воздействие индусских элементов может быть констатировано уже за тысячу лет до нашей эры, то переселение индонезийцев в Полинезию должно было последовать уже раньше. Эти хронологические указания, обстоятельно проверенные, могут быть служить для определения времени последних великих переселений монголов, которые в свою очередь обусловили передвижения индонезийцев в Полинезию* (Кржемницкий, оп. си., стр. 169—170).

Я считаю незыблемым проводить параллель между индонезийцами и дисами; я упомянул только, что индонезийцы, подобно дисам, прекрасные хищники (они выделяют превосходные жиры и даже винточку) и что в них в этом случае развито чувство к хищению. Да и, я полагаю, обращаться к их письменности, потому что это же письмо должны были существовать и у дисов (пришельцам хотя бы военный гимн племени „ба-хи", которому когда-то обучались даже китайцы; к соожалению, китайцы не сохранили нам слов этого гимна). Вот отрывок военного гимна индонезийца:

... Поднимается попутный ветер, я его слышу и чувствую. Внешний северный ветер охватывает меня всего. Мой враг в страхе скрываются. Охвати меня, о пространство, пространство, воздух и небо! Меня уже покрывает военное знамя, и я стой поединком, как радуга...

... Если Танагра (боев) спросить, что этот молодой воин, который такой гордой потрясает знаменем,— я отвечу: это я, это Валкай, человек никому неведомый, бедный молодой товарищ стая! Но когда он спросить о моем знамени, о моем знамени, которое приводит всех в ужас, о! тогда— вот оно! закручу я...".

... Вы видите эту молнию, это зарево? О, я ужасно боюсь этого знамени! Слава его обращает всех на бегство, а название его у всех на устах. Вы
баки у них чрезвычайно цениются. За большую собаку дают раба. Равным образом за убитого отца сына приводить матери собаку. Их старейшин выбираются из самых сильных и храбрых; они называются лао, тогда как остальные только хо. При его выхо охранные и позади несут знамя, трубят в рог и бьют в барабаны. Лао ходят по горам с такою же легкостью и быстротой, как по равнине; они прекрасно владеют коротким оружием, а также умевают "лежа на дне реки, быть ножом рыбку". "Они движение считают признаком жизни". Вообще, они самые неустанчивые, самые сумасбродные из маньчжур и их невозможно толком усмирить; даже лао, снисавшиеся с китайцами, не потеряли своей природной дикости 1).

О маньчжурахских маньях китайцы говорят, что стрелба, охота, мечь и убийства составляют всё их занятия. Они сходны с "лазе". Мужчины их очень храбры (тверды), женщины ццоломудры 2). Среди них "свои маньчжу" отличаются наиболее свирепостью и коварством: если хоть несколько поперечат их желанию, они тотчас высвобождают ножи 3).

Донь-мань, по словам тех же китайцев, любят драться и превозбогают смерть. Характер их злой и смелый; изъ за устрашительно оружий они с оружиями в рукавах бросаются друг с друга. Мертвы и убиваются, не стыдясьсь ростовым. Грабежи и разбой их навлеченны занятия. У тех, однако, которые поселялись среди китайцев, правь замятно смагшившись. Они вышибают

скорофе еще, что это за знамя? О! это знамя гнёва! Знамя необходимого ближайшего, скрывающегося и побеждающего врагов! Теперь знаете ли вы меня?! Ура!!...

Крики, у которого мы заметили этот отрывок, говорят, что он не в состояний в некоторых словах передать всей прелесть и богатства эпических произведений маньчжуцев.

Что касается до самого факта канибализма, то к его обычаям так: у лисихих племён существовало верование, что духи покойного могут ходить живущих; с другой стороны, у многих жителей кореи убийство убеждение, что если съесть или смаковть тело врача, то вместо с последним вдругается и его дух. Вывод отсюда ясен: для того, чтобы оградить себя от духа врага, съедали съесть его тело.

1) Невесский, ibid., стр. 38 — 57; d' Hervey de Saint-Denys, op. cit., II, стр. 106—121.
2) Ibid., стр. 61 и слд.
3) Ibid., стр. 65.
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 375

бороду и усы 1). Въ подобныхъ же выраженiяхъ характеризуются и "вамъ" — и "хэй-лоло", при чемъ добавляется, что "хэй-лоло" "бойтся быть битыми, но не боятся смерти" 2); то же подтверждается и для "мяо-лоло" 3).

Мао-лоло.
Съ китайского рисунка прошлого вѣка.

"ло-у" никогда не разстаются съ мечомъ и конемъ. Любятъ спиртные напитки. Характеръ ихъ надменный; и злой: убиваютъ другъ друга при ссорах. Брёютъ бороду. Управлять ими очень трудно 4).

1) Невовский, op. cit., II, стр. 8—7.
2) Ibid., стр. 12.
3) Ibid., стр. 15.
4) Ibid., стр. 28—24.
„Хэй-меус“ — самые смелые из южных кинородцев. Никогда не разставляются с оружием. В бое иногда из за одного лишь неосторожного слова убивают друг друга, не смотря на родство. Вообще, имеются буйный характер. Если ранены отравлено стрелой, то немедленно вырывают себе сами пораненную часть тела. Ходят по отвесным, совершенно недоступным скалам с такими же прыжками, как собаки цаою (?). ¹)

У „лу-чэн“ характер также дурной: когда отец и сын, старший и младший братья разгораются, то убивают друг друга ²). „Мосг“ храбры и смелы. Хорошо вести верхом и владеют оружием. При малейшем противоречии бросаются с ножом на противника, но прекращают ссору, если вмешивается жена ³).

„В-жены“ имеют характер весьма смелый и дерзкий. „Встречают человека — тотчас убивают“ (?). Входят на высоты и проходят самые недоступные места, точно перепрыгивают при помощи крыльев ⁴).

„Гоо-мам“ имеют глубокие глаза и горбатые носы, брёвта усы, но оставляют бакенбарды. Они имеют превосходных лошадей. Проводят жизнь на охоте, и отлично владеют оружием. Набранные нез киев отряды всегда шли в авангарде. Пословица говорит: „шуй-сая-кэ голову, разбейте голову, цаплей в хвосте“, то есть, с одного удара разбивайте пополам. Они высокого роста ⁵).

Суна-мины и дерзки и насиливственны; сами приготовляют оружие, бороду и усы брёвта ⁶).

Эти особенности характера даны наблюдаются и у северных дивизий и родственных им племен.

Бо-ма, говорить нам китайский историк, распадались на роды,

¹) Ibid., стр. 49—51.
²) Ibid., стр. 43.
³) Ibid., стр. 44.
⁴) Не смущайтесь понимать что это так, что к-жены подвержены „амоку“, то есть, такому психическому возбуждению, когда человек бросается в почт безрассудством состоянием на всех людей, попадающихся ему на глаза и убивает их, не разбирая их пола, ни возраста. Среди жонглеров случаи такого переходящего безрассудства (mania transitoria) явление не редкое и омывается обыкновенно неудовлетворенной жестокой и резвостью.
⁵) Ibid., стр. 84.
⁶) Ibid., стр. 107—108.
⁷) Ibid., стр. 119.
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 377
независимые друг от друга. Они часто воевали с хагасами, на которых походили лицом 1).
Хагасы были сильны, горды и стойки; татуировка служила у них отличием храбрых 2).
Ухуань, по словам китайцев — прямых потомков дунь-ху 3), Георгиевскй считает за дисцев, вытесненных в V век до

В эпоху -
Съ китайского рисунка прошлого века.
Р. Хр. на север 4). Истина, однако, заключается в том, что дисцы, уйдя на север и северо-восток, образовали там несколько смешанных племен с преобладанием то дисского, то тунгусского

1) Klaproth — „Mémoires relatifs à l'Asie“, I, стр. 129; Иакинф, — „Собрание свидений о народах Средней Азии“, I, 2, стр. 442.
2) Klaproth, ibid., стр 88; Иакинф, ibid., стр. 442—452.
3) Иакинф, op., cit., I, стр. 151.
4) „О корневом составе китайского языка в связи с вопросом о происхождении китайцев“, стр. 79.
или тюркского элемента. К числу таких смешанных племен и должны быть отнесены ухуанцы, которые отличались мужеством и запальчивостью; в гнёву убивали друг друга, но, подобно дисцам, никогда не посылали на мать. "Женщины, пишет Colborne Baber 1), пользуются чрезвычайным уважением у черных иностранных женщин; иногда даже обязанности родовых старшин. Лучшему гаранту безопасности для иностранца, желающего проникнуть в землю "холо", было бы вместо в качестве проводника лошадей женину; тогда он мог бы быть уверен, что личность его была бы для всех священной". О некоторых диких родах известны также писать, что драка между мужчинами прекращалась, как только на сцену выступили женщины 2). У ухуанцев "в каждом дядя славился мильностью жены; они военные дядя сами ры- шали". Подобно дисцам, ухуанцы имели выборных старшин, избирающихся из числа сильнейших и храбрейших, при чем звание старшин стояло выше, нежели избранный из числа остальных со- племенников; среди ухуанцев господствовало полное равенство: не было ни слуги, ни господь, а потому старшина предоставлялась самому пасти свой скотъ. Воину ухуанцы считали серьезным делом. Женщины участвовали у них свободной выбора мужа, и в них браковых обычаях легко усмотреть полную аналогию с брачными обычаями южных дисцев. Въ самом дяде, вот что читаемъ мы на этот счетъ у Fak伊朗 3): "Хоть хочешь жениться, стараешься сойтись съ девушкою за три месяца и даже за полгода до брака". У дисцев "лунь-цза" всё свадьбы начинаются съ непозволительной связи: каждый годъ въ началѣ весны пляшутъ при лунь и, высматривая того, кто любитъ съ нимъ и не сдержи- вается" 4). У "хуан-мой" ежедневно въ началѣ весны, молодые люди и девушки, одеваясь въ все лучшее, уходятъ въ поле и тамъ пляшутъ подъ звуки флейты; затѣмъ, съ заходомъ солнца, расходятся попарно и домой возвращаются лишь передъ рассвѣтомъ 5). Подоб- ный же обычай существовалъ и у племени "бай". У дисцевъ "лунь-

1) "Travels and Researches in the interior of China" въ "Royal Geographical Society". Suppl. rep., 1882, I, 1, гр. 4.
2) Примѣръ, объ этомъ фактѣ упоминается при описании племени "мосъ" (шерш). См. выше.
4) Невмосквый, op. cit., II, стр. 89.
5) Ibid., стр. 98.
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 379

цел" вступали в брак при несколько иной обстановке: весной лучь-цяя вбивали на ровной площади кол, называвшийся "чортовым шестом" (гуй-гань; без сомнения, грубое изображение предка), и, взявшие за руки, плясали вокруг; наплясавшись же, разбежались пары. После этого родители уже теряли право на дѣвушку, пока не представили за нее выкупа; брак же заключался послѣ позвреченія дѣвушки подъ родной кровь 1). 

У "хэй-мю" возводилась особая временная постройка, куда собиралась молодежь изъ окрестныхъ селений; здѣсь они знакомились между собою и вступали въ любовную связь. 

Дѣвушки возвращались домой иногда послѣ 3-хъ дневной отлучки, иногда же 6-ти мѣсячной, послѣ чего родители требовали у женщины "тоу-нянь", то-есть, буквально, денегъ за ее голову; если требованіе не исполнялось, то бракъ считался несостоявшимся 2). У "мяо-холо" и доннынъ женщина выбираетъ себѣ мужа 3). У "голо" шести родственниковъ браку предшествовала пляска; "поправившись взаимно" уносили дѣвушку на спинѣ 4) — обычаи, удержавшійся у нихъ съ доистори-

1) Ibid., стр. 92.
2) Ibid., стр. 96.
3) Ibid., стр. 16; Denéria—"La Frontière Sino-Annamite", стр. 128.
4) Поксоевский, Ibid., стр. 109.

Возвращаясь къ ухуаньцамъ, о которыхъ Иакинфъ далѣе пишетъ: „посмоту (вступившій въ бракъ) посвящаетъ сговорные дары и пере-селяется въ женины домъ“, гдѣ работаетъ годъ или два, после чего тесно щедро награждаетъ его и, отпуская, отдаетъ ему всѣ вещи, находившіяся въ жилищѣ дочери... „въ обычая также брать женъ послѣ братьевъ“. У нородцевъ „ба“ было также принято, чтобы бѣдный, не могущий представить сговорныхъ даровъ, отсылали въ домъ тещи три года 5). Тотъ же обычай существовалъ и у „мо-ни“. У „мэо-цыы“ зять въ течение нѣкотораго времени проживалъ въ домѣ тещи, независимо отъ того, были или нѣть представлены сговорные дары, должествовавшее, впрочемъ, только возмѣстать расходы послѣдняго на свадьбу 6).

Весьма интересна также та роль, которую ухуаньцы отводили собакамъ: ей поручалась охрана души умершаго въ пути до мѣста успокоения послѣдней на горѣ Чиншанъ. Среди всѣхъ народовъ восточной половины Средней Азіи кульбъ собаки господствовалъ только у дисецъ 7). Ужъ одно это обстоятельство въ связи съ преданіемъ

1) Такіймъ образомъ варваръ Пань-ху унесъ свою невѣсть—дочь императора Дзинъ (см. ниже). Deveria, op. cit., стр. 92.
2) Некаооцей, op. cit., I, стр. 54.
3) Ibid., стр. 180.
4) Некаооцей, op. cit., II, стр. 12.
5) Ibid., стр. 81.
6) Ibid., стр. 78.
7) Китайцы нѣкоторые роды дисецъ (наприямѣръ, „ба-да“ и „гохо“ родовъ: „шуя“, „янъ“ („бо-ма“?), „данъ“, „го“ и „тунъ“) считаютъ потомками „Пань-ху“— пѣтой (китайскій) собаки, одной изъ дочерей мѣнчесаго китайскаго императора Дзинъ, царствовавшаго съ 2437 по 2876 года до Р. Хр. (Некаооцей, op. cit., I, стр. 1—3 и 87). Мардук-имма (см. Marquis d'Hervey de Saint-Denys — Ethnographic des peuples estrangers de Ma-touan-lin II, стр. 1) пишетъ однаково: „Если вѣрить преданіямъ, императоръ Дзин-ху, огорченный постоянными набѣгами зазднихъ жуанъ, объявилъ, что выдастъ свою младшую дочь въ убійцу вождя этихъ жуанъ. Среди слуг императора въ то время былъ варваръ Пань-ху. Онь убія вождя зазднихъ жуанъ и получилъ въ жены младшую принцессу, которую унесъ на своихъ плечахъ въ горы именованной провинціи Хуанъ“. Его потомство размножилось и вносѣдствій распалось на многие роды (Некаооцей,
почему китайцы рисуют демонов рыхволосым? 381

о выходе ухуанцев из Приамурского края, могло бы служить доказательством высказанной мною гипотезы о смешанном происхождении ухуанцев, если бы не имелось китайских свидетелей в том, что их исходили из одного из двух слов "дуа-ху" 1) и, во-вторых, в том, что среди тунгусов много таких, у которых существовала еще блокирующая модель. Они выделяются своей близким крепостью (grimmigen Tapferkeit) и обыкновенно составляли авангард китанской армии 2).

ib., стр. 37). Это, конечно,—мне, но мне, который, может быть, имейте историческую подкладку.

Существует не мало указаний на то, что дисы не держались на родах в оберегаемом значении этого слова. У тунгусов (о них см. ниже) еще недавно существовала обычная группа народов какого-нибудь вида, герои, имя которого вспоминали и служило намеком на общий вид. Таким героем был Пань-ху, соседний китайцев, прославившийся своей боевой славой и великой главарями; а также важ у дисцев не важно существовал обычай почтение предкам, то происхождение кузнеца Пань-ху как нельзя более очевидно. Что же касается до этой части мима, в которой говорится, что Пань-ху был из тдой собаки императора Див-ду, то происхождение его может быть объяснено смешением кузнецких. С одной стороны, дисы некоторых родов вела свое происхождение от Пань-ху (подобно "хэй-ходо", ведущим свое происхождение от (Bo)-Ma, "объе лошади"), с другой,—то же дисы с особым почтением относились к собаке, что имейте или тотемическое происхождение или указывает на то, что когда собака в их жизни играла видную роль.

Но когда это было? Ведь сомнений тогда, когда дисы жили еще в своей прародине, о которой преданье (Авеста) гласит, что там десять месяцев в году была зима. Отсюда, в этой суб-полярной области (а не с Намира), дисы, подобно древним маринцам, выносли и ту привычность к собаке, которая вспоминаются обратились в хищник. Замечательно также, что дисцы приносили в жертв Пань-ху какую-нибудь собаку.

О значении собак в обыкд дивного народа легко заключить из нижеследующих слов Авеста: "вселенная дерется разумом собак". У дисцев собаки ценились настолько высоко, что сын, убийцей в ссоре отца, получал от матери простон, если приводил ей собаку.

(Собаки, ценившиеся дисцами столь высоко, были больше неим (Ивановский, op. cit., I, стр. 80), очевидно, предки знаменитых тибетских густометрных бульдогов, привраг описания которых можно найти у Брема, графа Сенна (op. cit., стр. слз), Потанина ("Тибетский Тибетская окраина Китаи и центральная Монголия", стр. 241) и других путешественников и этнографов. Эти бульдоги подходят ближе всего, по сложению и росту, к немецким знаменитым с.-берлинским собакам и норвежским овчаркам. Не представляется поэтому невероятным, что въ привели в провинции Кам и Сычуань (на плоскогорьи Тибета их нить) дисцы.

1) Klaproth,— "Мémoires relatifs à l'Asie", I, стр. 111.
2) Schott, op. cit., стр. 444.
Да и по нынѣ еще тунгусы 1) въ своемъ характерѣ сохраняли много дикихъ чертъ. Кастрицъ выражался однажды, что тунгусовъ можно назвать „дворянями среди винородцевъ Сибири“ 3), и Миддендорфъ вполнѣ согласался съ вѣрностью подобного заключения. Онъ не можетъ достаточно нахвальствовать ихъ ловкостью и увѣренностью въ движенияхъ, ихъ стройностью, ихъ, какъ наконецъ, рыцарскими особенностями характера. Впрочемъ, подобное же впечатлѣніе произвели они на всѣхъ путешественниковъ безъ исключенія. „Мужественномъ и человѣчествомъ и смѣсью, писалъ 175 лѣтъ тому назадъ Ганстентъ 5), тунгусы всѣхъ кочующихъ и въ юртахъ живущихъ превосходятся“. Штатенбергъ отмѣчалъ о нихъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Изъ всѣхъ народовъ Сибири тунгусы выдѣляются своей силою, ловкостью и наиболѣе высокимъ ростомъ: они очень напоминаютъ италіанцевъ; вмѣстѣ съ самимъ это единственный въ Сибири народъ, который и въ наши дни (писалось въ 1730 году) удержалъ у себя обычай матердовъ 4). Тунгусы писалъ Миддендорфъ 5), это положительно горный народъ, пробуждающійся въ насъ воспоминанія объ особенностяхъ обитателей нашихъ европейскихъ

Часу.

Съ китайскаго рисунка прошлаго вѣка.

1) Сами себя тунгусы называютъ или „бо-й“, „бо-я“, что значитъ „человѣкъ“, или „доня“ (хунъ-хо)— люди. Близкое къ тунгусамъ имя—орочены называютъ себя дьвб, дьванки (авански у русскіхъ); это, безъ сомнѣнія, „уванъ“ танскіхъ временъ (Тампфісъ— „Собр. свѣд. о народ. Ср. Азіи“, I, 2, стр. 441).

2) Oastrem—„Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845—1819“, стр. 286 (цит. по Миддендорфу,—„Путешествіе на Обсеръ и Востокъ Сибири“, стр. 702).

3) „Записки Гидрографическаго Департамента“, IX, стр. 58 (цит. по Миддендорфу—оп. cit., стр. 702).

4) „Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia, in so weite solches das ganze Russische Reich mit Siberien und der grossen Tatarrey in sich begreiffet“, etc., стр. 185.

5) „Путешествіе на Обсеръ и Востокъ Сибири“, стр. 704.
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 383

альпой. Они обладают известной выправкой, исправны и ловки, предпримчивы до отваги, живы, откровенные, самолюбивы, охотники наражаться, но вмешт с тём закалены физически. Если мы хотим продолжать свое сравнение с европейским населением, то мы должны будем передвинуться дальше на запад; только там, пожалуй, можно еще встретиться с беззаботностью удално тунгуса, который, в своей первобытности, главными образом, глубоко, любитель удовольствий и втешников. Тунгус очень подвижен: не повезет ему в одном месте, он отправляется в другое и подымается все дальше и дальше, так что постепенно забирается иногда весьма далеко, сходясь с самыми различными племенами. Жизнь тунгуса представляет вообще поразительную смесь кочеваний с оседлостью…

Вот, как описывает Миддендорф свое прибытие в становище тунгусов.

Караван наш был встречен пальбой из винтовок. Собравшиеся тунгусы салютовали, не смотря на дороговизну и редкость пороха… За стрельбой посыпировали баль, привет в среде тунгусов разразилось какое-то писковое брызгание винтузионов. Сначала образовался маленький кружок, в перемежку мужчин и женщин, в том числе и современных старух. Схватившись за руки, они начали довольно зитую пляску, заключающую в передвижении ног в стороны. Вскоре, однако, круговая пляска оживилась, движения обратились в скачки и припрыгивания, все тело захлебнулось ходуном, лица разгорнялись, восклицания стали шумнее, восторженнее. Вскоре сбросив сначала полушубки, а потом и мягкие штаны. В заключении всё обуло брызгание. Зрители то и дело срывались с мест и исчезали в низр пляшущих. „Хуря, хуря! хогой, хогой! хогой, хогой! хумгоя, хумгоя! хако, хако! адьюдо, адьюдо! хэрга, хэрга!“ и т. п. восклицания становились все громче… И пляска кончилась только тогда, когда голоса у танцоров остыли, а члены перестали двигаться от изнеможения. За этим демонской пляскою последовало чай с кумилем. К стыду нашего общества я должен заметьть, что тё же самые тунгусы

1) Тоже можно сказать вообще про всех дисевых.
какъ бы преобразились и соблюдали самое сдержанные приличіе... Затымъ настала очередь и рѣчамъ, напоминавшимъ миѣ опять наши европейскія краснорѣчныя націи... Рѣчи приняли высокій полетъ... 

Тунгусы, вообще, болѣе любятъ хмѣль и заработанныя деньги спускаютъ самыхъ легкомысленнымъ образомъ. На оброчка женщины, въ особенности же дѣвушки, являются всегда сильно разраженными. Но мужчины ні въ чемъ нѣть не уступающихъ... Въ сравненіи съ сумами, распрацываемыми тунгусами на пирушки, цѣны, платимы ими за женъ, очень умѣренны. При этомъ надо вѣстѣ также въ виду, что жена входитъ въ домъ мужа не безтѣменно. Нерѣдко даже приданое жены служитъ основнымъ фондомъ, на которомъ строится благосостояніе будущихъ супруговъ, такъ какъ у тунгусовъ не въ общемъ надѣляютъ сыновей послѣ женитьбы.

У тунгусовъ, пишетъ князь Дадишкаевъ 2), отецъ — глава и полный господинъ семьи. Но въ отношеніяхъ его къ дѣтямъ и жены совсѣмъ не наблюдается рабоей зависимости послѣдніхъ, какъ это мы находимъ у гольдовъ и ороченъ. Напротивъ, отношенія отца къ членамъ семьи самые гуманны, любовны. Многоложество или сожительство женъ, съ наложницами совершенно неизвѣстны тунгусамъ... 3). Удѣловъ калмыка, всѣдствіе бѣдности, производится по частямъ и совершается такъ: жениха пересаживаеется къ родительскимъ нестьямъ и полагаютъ ему въ нихъ дома. Какъ скоро усовершенствованіе выплачено, молодые отправляются на жить въ домъ родителей мужа... Отецъ дѣлается на выборъ дочери нѣкако не оказываетъ. Она одна принимаетъ или не принимаетъ предложенія.

Вообще, у тунгуса замѣчается такая же любовь къ индивидуаль-

1) Подобный же характеръ танцъ наблюдается и у вѣнскихъ диней. Такъ, у хай-холо молодые люди и дѣвушки, вставши за руки, образуютъ кругъ и танцуютъ подъ звуки сирва (Набычевский, оп. с. III, стр. 13); у голо родовъ мубъ, мукъ, но и тунгусъ мужчины и женщины образуютъ кругъ и, вставши за рукавъ, пляшуть (ib, стр. 109); у бѣлыхъ холо „нарыя и дѣвушки, смѣшами собираются, берутся за руки, образуютъ кругъ и пляшуть (ib, стр 9); у племени „ѧ-ѣзянъ танцъ состоялся въ кругъ, брались за руки и отбивали молаги такъ (d’Hurey de Saint-Denis, оп. cit., II, стр. 143), и т. д.

2) Часто Амурской области между рѣками Буранъ и Амуръ въ „Оборникѣ географическихъ, топографическихъ и статистическихъ матеріаловъ по Аміи„, XXXII, стр. 278.

3) Среди черныхъ холо господствуетъ моногамія; только глава племени выдаетъ трехъ женъ, а его замѣстителъ (помощника) двухъ (Sm. Colborne Babor — „Trav. a. Res. in the int. of. Ch.„, глава IV).
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 385

ной свободой, как и у южного дима. Все их старшие как родовые, так и ведомственные, выбывший лица 1). До покорения тунгузов русскими, писать Латкина, между их племенами постоянно происходили раздоры и побоища. У них и теперь еще сохранялись предания о славных бойцах и воителях, к которым обычно признавал бога, малочисленные и небогатые семьи, и такими образом образовавших их роды 2), так что подобный боец или воитель составлял ядро, около которого группировались его городцы и соратники, т. е. бога, что такой богатырь почти со всем был еще и в кровном родстве, вступая в супружество со дочерью призывавших к нему семьи, которые считали за великую для себя честь породниться с богатырем... В старые годы между тунгусами существовала вендета или наследственная месть за кровьна обиды... Прежде тунгузы отличались мужеством, отвагою, ловкостью, добротворчеством и правдивостью... Характер у них, вообще, жилкий и легко возбуждающийся; вмешается в тёмную тунгуса безусловно ловкий и неустрашимый охотник. Тунгузы хорошо владеют вузеничными инструментами, даже сами выделяют охотничьи винтовки... Льют, при рыбной ловле, плавают в легких берестяных лодках с плоским дном, удобными для переноски на голове и весьма неустойчивыми для непривычного, но тунгузы не боятся в ней плыть через стремины и пороги, бойко гребя веслом. Против воды они в этих лодках настолько быстро идут, что обогоняют тихоходные енисейские пароходы... В тайгах тунгузы всюду дорога... Тунгузы не боятся и медведей; некоторые бьют его один на один из своих небольших винтовок; подчас же выходят на него, вмешаясь в руках только пальму (пожалуй, прикрывающий голову палкой) 3)... У Латкина мы находим еще одно интересное указание, которое заставляет быть приведенным; «Тунгузы, говорят он, при круто воле танцешь, вокруг откнутой в землю палки, прыгают в такт, переступая с ноги на ногу, — и такое проводят иногда всю ночь 4).

1) Кн. Дадашкиевич, 19, стр. 270.
2) То-же существовало и у уханцев. Китайцы пишут: «Постоянных противников не имют, а ими сильного старшины обращают в противление» (Камыш, стр. 1, стр. 162).
Мы знаем уже, что усунь первоначально жили в южном Алтае ¹; в южную же Сибирь удались впоследствии и некоторые роды дивеев (димы, дивичи). Такой образец уже в роскопи следует допустить, что чернолюсые абдиргены этой страны ²) (главным образом уйгурских поколений) должны были иметь значительную примесь крови балык-ассы. Подчеркнуть это предположение какими-либо историческими свидетельствами мы, к сожалению, не можем; но за то мы располагаем данными, которые, в виду вышеизложенного, могут считаться весьма ценныхыми. Уйгуры, говорить нам история, подразделялись на множество независимых друг от друга родов ³), имели выборных старшин, отличались, по крайней мере в первый период своей исторической жизни, свободолюбием (что и служило им главной точкой в силое в одно политическое целое) и чрезвычайною храбростью; на их долю выпадало играть на съезде Средней Азии ту же роль, которую исповедали дивеев на юге, с той лишь разницей, что силами дивеев распоряжались чернолюсые и короткоголовые китайцы, а их силами „геройствовали“ чернолюсые и короткоголовые тюквиясы ⁴), в обоих случаях представители одной расы—более пассивной и консервативной, с менее развитым чувством индивидуальной свободы, но в то же время проявляющей большую любовь к родине, а потому более способной образовать прочный государственный организм.

Заметим еще, что в свадебных обрядах уйгуров сохранилось дикое влияние: сторона жениха отбивала низ табуна, принадг

¹) См. выше.

Следует, однако, заметить, что китайскими посоль Чжан-кинь указывал на окрестности Дунь-хуана, как на первоначальную родину усуней, где они жили по соседству с кочевниками (Якимов — „Собрание свиданий о народах Средней Азии“, III, стр. 68). То же известие находим мы и у Успенского, который пишет: „В Сих-ци (исторические записи) замечено весьма коротко и оторожно, что в области Гуш-чжоу, в период между Цинской и Ханской династиями, обитали народы усуней, потом кочевники, наконец, превратившиеся в гунов.“ („Страны Куз-мор на Цин-хай“ в „Зап. Инд. Русск. Геогр. Общ.“, по отдельной статье VI, стр. 107).

²) Неолитический человек южной Сибири был короткоголовым.

³) Это говорить не только китайское, но и мусульманское историки, а именно: Рашшад-ул-Дин, Абул-Газих и Джурабий (см. Радзивил — „К вопросу об уйгурах“, стр. 41, 54, 56).

⁴) Якимов — „Собрание свиданий о народах Средней Азии“, I, 2, стр. 873.
почему китайцы рисуют дымовь рыжеволосыми? 387
лежавшего родителям невесть, лучших лошадей, сум же жених, как кается, нькоторое время проводить в дом гости 

1) Там же, т.б., стр. 360.
Среди уйгуров было одно поколение, которое несло название „сыры-уйгеръ“, то-есть желтых (а Ремиза пишет—желтоголовых,—„Hist. de la ville de Khotan“, стр. 95). Составляя меньшинство у нась свѣддѣния объ этих желтых уйгуръ, я прихожу въ томъ заключенію, что нынѣдні они жили между Хорамъ и уруцисей Гась, то-есть въ мѣстности, которую и до настоящаго времени населяютъ племя блюэнновъ, язвистыхъ подъ названіемъ маччанцевъ. Нужно пола- гать, что магометанство введено было у нихъ нислѣдно, такъ какъ при этомъ часть народа, пожелавшая сохранить свою древнюю религію, должна была вы- селиться на востокъ „невзвѣстно куда“ (Пржевальский—„Четвертое путешествіе въ Центральной Азіи“, стр. 430). Если бы намъ удалось доказать, что указнѣніе маччанъ потомки сыры-уйгеръ, то не представлялось бы затрудненій отыскать и ихъ восточную ѳсть въ лицѣ иуде-йутуръ, населяющихъ нѣкъ Нань-шань.
Однако лижесь это названіе „маччанъ“? Сами маччаны того мнѣнія, что коренное названіе ихъ племени было „ма“; что лижесь они въ Кореѣ горы и въ Индіи (?) и только по смѣшенію съ китайцами (чинг) получили названіе маччанъ.
Пе отрнди было вліянія Индіи на восточно-туркестанскую культуру, а также возможность даже вѣроатно такихъ переселеній, я все же не думаю, чтобы „ма“ были выходцами изъ Индіи. И это потому, что до своего обращенія въ мусульманство „ма“ были не буддистами, а шаманистами. Это видно изъ орда- новъ и сувоирѣй, подмѣченныхъ у нихъ Пржевальскимъ: богаинъ они приносятъ алу духу; молоюды его, они... громко прічаютъ, бьютъ въ бубны и, во- обще, стараются произвести какъ можно болѣе шума... Послѣ чьей-либо смерти, близкіе родственники покойнаго живутъ 40 дней на могилѣ... Они моютъ ему (то-есть духу покойнаго) и приносятъ на могилу лепешки (то-есть приносятъ этому духу жертвы)... Они до сихъ поръ еще не перестали вирать въ ходовѣ и помятать, что нынѣдніе покойились огні и имѣли идолъ...
Что касается до племенного названія „ма“; то намъ вѣдно, что оно при- надлежало многимъ дисновъ родамъ (бо-ма, ма, ма-но и т.д.); ньть ничего по- этому невозможнаго и въ томъ, что одинъ изъ такихъ родовъ оказался включен- нымъ въ составъ уйгурскаго племени.
Что маччаны сохранили еще до сихъ поръ много чертъ дисновъ характера, видно изъ слѣдующаго: вѣ ][, мусы и тады, говорить Пржевальскій, состоя- ваятъ любимицами уѣлекъ маччанцевъ. Казаки Пржевальскаго характеризовали ихъ такъ: „чаще, что этотъ народъ не впаетъ водки, а то бы совсѣмъ съ нитки сбила“. При своей склонности къ разгульной жизни, маччаны весьма любятъ ходить другъ къ другу въ гости и устраивать общія веселья. Даже на работу они не забываютъ братъ музыкальныхъ инструментовъ. Ихъ характерную черту составляетъ любовь къ дѣламъ, такъ и, вообще, родственниковъ между со- бой. При нуждѣ они всегда готовы помочь другъ другу. Разводъ у нихъ совер- шенно свободенъ; рѣдкая женщина не мѣнила нѣсколько разъ мужей. Вступаютъ въ бракъ даже съ близкими родственниками, но многоженства у нихъ, за рѣд- кими исключеніями, не существуетъ. Пржевальскій далъе пишетъ, что маччаны
О вымерших аринах Messerschmidt передает намъ, со словъ

tрусливы, лживы, развиты (въ чемъ, однако, могъ бы выражаться этотъ разъять?) и, вообще, надѣланы всевозможными королями... Но это указываетъ бы лишь на то, что народъ этотъ, смѣшивавшись со всевозможными тюрками и монгольскими элементами, регрессировалъ и потерь самыя ариеведательные черты своего характера... Что касается нарцугаго типа мачивцевъ, то въ немъ ясно видна смесь монгольской расы съ кавказской (у Пржевальского — съ арійской), съ преобладаниемъ, однако, послѣдней надъ первой. По словесному заявлению Роберовскаго, ему доводилось видѣть среди мачивцевъ субъектовъ (дѣтей), имѣющихъ совершенно блондурные волосы и голубые глаза.


Къ нимъ Потанинъ приложенъ фототипіи, изображающія хара-бгуроы. Черты лица этого хара-бгуро высятъ ясные сходны кавказскаго типа (глаза, носъ, губы, отчасти—лобъ).

О леменіи „ма-чыя“ мы читаемъ у Hertelot („Bibliothèque Orientale“, стр. 677): „Les Muselmans disent, que tous les biens nous sont venus par les descentes de Sém et tous les maux par ceux de Japhet, du quel sont venus les Jagi"ouges et Magi"ouges, qui sont Gog et Magog, Tchin et Matchin..., peuples qui habitent les vastes campagnes, nommées Kirchak“. Абулыами также пишутъ о „чывакахъ“: „Ежегодно Остро-ханъ воевалъ съ народами, жившими въ Монголіи, побеждалъ ихъ и возвращалъ окраины въ свои руки. Свидѣтельство вѣрныхъ нашей защиты у хана татарскаго, а татары обитали тогда большей частью Чечни, большей частью, и много городовъ и деревень и которая лежала къ югу отъ Китая. Эту страну монголы и татары называютъ Чына“ (Радюевъ—„Къ вопросу объ уйгуреъ“, стр. 47).

Еще раньше, а именно до Р. Хр., видимъ (назову Ману) и самый Китай называютъ Чынъ и Махая (большой) Чынъ, название, которое могло возникнуть въ ту эпоху, когда страна эта находилась подъ Чингисханской династіей. Монголы же подъ именемъ Чынъ и Махая разумѣли южный (маньшкій) Китай. (См. Вержілла—„История монгольской Рашид-эд-Дина“ въ „Зап. Им. Арх. Общъ“, XIV, стр. 31, 51, 102, 114, 146 и 228). Наконецъ, гонор эпема (бѣлой расы), населяющая верхнюю Биру и до нашихъ дней, удержала наименованіе „чынъ и „чынъ“. Однимъ словомъ, мы видимъ, что племенныя названія чынъ и ма-чынъ охватываютъ огромное пространство, которое нѣкогда занимали народы несом-
почему китайцы рисуют демоновъ рыжеволосыми? 389

tуземцевъ, что они отличались необыкновенною отвагой. Въ ихъ

нѣмно диска происхожденія. (О наименованіяхъ чинъ Мачинъ см. также Bich- 

denken — China", 1). 

Если мы, однако, признаемъ, что между сибирскими кочевниками и манчжурами 
Корейскій горя существуетъ не только сходство племенныхъ проявлений, но и 
земное сродство, то намъ нужно будетъ прибавить къ другому, что, независимо 
важному заключенію, а именно, что древніе уйгуры были наркомъ сибѣ 
даннаго происхожденія, притомъ съ преобразованіемъ диска элемента, и что сами 
себя они называли не уйгуръ, а манчжу, или ман-джа. 

Признавая эту гипотезу, мы не затруднимся разъяснить себѣ и свидѣтель 
ств европейскихъ историковъ о существовании кордурор, ввтюрор, хотирюрор, 
дирюрор, наконецъ, уйгуру и другихъ однокровныхъ племенъ на тѣхъ нѣмно 
мѣстахъ, которые впослѣдствіи стали известны подъ названіемъ Ононгриа, Угор 
ской Руси, Югры. Приходимъ, что еще въ прошломъ вѣкѣ башкиры, вотки, 
пермяки, вятчи и обѣки остались быть на преимущество рыжеволосыми и полу 
богатыми (Strahlenberg — "Das Nord und Ostliche Theil von Europa und 
Asien", in so weit solches das gantze Russische Reich mit Siberien und der grossen 
Taurey in sich begreifet", etc., стр. 165; Miihler — "Sammlung Russischer Geschichte", 
III, стр. 315.). Диномъ смѣшивались здесь съ черноволосыми финами (многие, и въ 
ихъ числѣ Касторъ, высказывали мнѣніе, что рыжий цветъ волосъ присущъ 
преимущественно финамъ. Это невѣрно. Предки финновъ были, по видимому, черно 
волосы, коротковолосые россіяне (лопари, вогулы, черемисы, пермяки и уѣзды 
мезирки, то есть нынѣшніе смѣшанныхъ финскихъ племена — черноволосые), сам 
душовь съ диками на юго-востокѣ и бѣлокурями сканиями на южеро 
вазах. Впрочемъ, первоначальный цветъ волосъ у длинноволосой расы былъ во 
лотистый, который впослѣдствіи далъ разности: бѣлобрюхую (albicomum) и рыжую. 
Адилопій пишетъ, что шведская дѣвушка несеть голубые глаза и воло 
стисты волосы; Lucanus также пишетъ — "flavi suevi"; даѣве мы нынѣ смѣшивается 
видѣтельствами: Claudianus — "flavi sicambri"; Martialis — "Flaviorum genus Uspiorum", 
etc., древние бритты имѣли также волоистые волосы (Lucanus); за гер 
манами были рыжеволосыми. Tacitus пишетъ: "truces et caerulci oculi, rutili 
cornae, magna corpora"; Calpurnius Flaccus: "rutili sunt Germanorum volvis et 
flavi proceritas". Рыжеволосыми же были бельцы (Diо Cassius), галлы (Ammi 
nus Marcellinus), далеки (Tacitus); въ которыхъ живѣ всецвѣтныхъ рыжев 
олосыхъ племенъ имѣли срѣды глаза и прямые волосы—доказательство мѣтнеченія 
послѣдніе Vitruvius подытоживаетъ и у бриттовъ. Среди большинства понадачу 
нѣдѣявшие какъ съ волоистыми, такъ и рыжимъ волосами. Къ совершенно 
блондурой расѣ принадлежали, такъ кажется, готы) подобно тому, какъ со 
стоямъ они смѣшивались съ тюрками, а иногда случалось образовывали различнымъ 
внѣшнимъ группамъ, бывши, однако, известными подъ общимъ племеннымъ ихъ про 
изованиемъ. 

Эта гипотеза съ достаточнымъ полнотой разъясняетъ также, почему вентры 
(urges, Ungars) называютъ себя маджарами (маджарами, Magyars), подобно тому, 
какъ и ваньшанское пирата-угры — маджа: ма-чынъ, ма-джи — ихъ собственное 
Часть CXXXIII (1890, № 6), отд. 2.
обычаях сохранились еще кое-что общее с ухуаныцами; так, например, съемка преступников 1). Известно также, что армия и коты оказали наиболее энергичное сопротивление русским и в союзе с киргизами нападали даже на Красноярский остров.

Общее остатки передавали Messerschmidt’u, что их страну вт-когда населял воинственный народ, управлявшийся старшинами и имевшим особое письмо 2). Здесь вдеть речь, конечно, о петой орх, остатки которой в ту эпоху (1721 г.) еще сохранялись кое-где в Нарымском крае 3).

Из вышеизложенного видно, как кое съверные, так и южные диоцент отличались одними и тьами же чертами своего племенного характера: горячим темпераментом, презрением к смерти, решительностью и необыкновенною отвагою; это были воины по натуре, по призванию: они вступали в борьбу ради самой борьбы и, дорожа своей индивидуальною свободой, не выносили подчинения, в какой бы формъ послѣднее не проявлялось. Будучи подвижными, энергичными, дѣйственными и в то же время не отличаясь большою приниц-занностью къ родинѣ, они покидали послѣднюю, когда условія жизни

прозвание: уйгурским же ихъ назывался тюркъ и монголы. У послѣднихъ и донынъ существуетъ слово „уйгуръ“ для обозначенія „чужестранцы“ (Schmidt—„Forschungen auf dem Gebiete der Völker Mittelasiens“, стр. 95).

Среди киргизовъ имеется полковозное „наборъ“; можетъ быть это назна-званіе должно быть поставлена въ связь съ „ма-ди“; Klaproth („Asien Polyglotta“, стр. 153) приводить для него еще и другое название — мада (mati = ма-ди); но M ll er („Sammlung Russischer Geschichte“, VI, стр. 558) утверждаетъ, что „мада“ былъ отдаленный родъ среди синесейскихъ татаръ; о нихъ онъ выражается такъ: „Sie müssen ein besondes Geschlecht eines anderen Volkes gewesen sein“. Полов-заніе же маттаръ имѣется и у солово (Klaproth, op. cit., стр. 148—149).

1) Klaproth — „Asien Polyglotta“, стр. 167—168. См. также Strahlenberg — „Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asien in so weit solches das ganze Russische Reich mit Siberien und der grossen Tataray in sich begreiffet“, etc., 1730, стр. 86.

2) Klaproth — M émoires relatifs à l’Asie, I, стр. 170; „Asia Polyglotta“, стр. 193.


3) Klaproth—M émoires relatifs à l’Asie", I, стр. 126. То, что Штраунбергъ (op. cit., стр. 168) пишетъ о встрѣчившихъ ихъ индивидуумахъ этого племени, свя-дѣтствуетъ только, что у русскихъ подъ именемъ „вестрыхъ“ былъ известенъ не отдаленный народъ, а метисы рыжеоволосыхъ, съ тонкой блюдой кожей, и смуглыхъ черноволосыхъ.
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 391

въ ней измѣнялись, и расходились все дальше въ поискахъ странь, гдѣ ихь социальная жизнь, въ формѣ мелкой общины, управляемой выборными старшинами, могла имѣть еще мѣсто. Гдѣ бы, однако, дисцы ни жили, ихь главными и излюбленными промыслами всегда была охота и рыбная ловля, которыя вполнѣ удовлетворяли ихь бродячимъ наклонностямъ, ихь предприимчивой натурѣ, въ высшей степени самостоятельной и рыцарской; они не выносили деспотизма, но и сами никогда не были деспотами ни въ семье, ни въ кругу своихъ рабовъ 1) и подчиненныхъ. Въ силу этихъ разовыхъ особенностей характера, а также отсутствія въ ихъ натурѣ похотливости, дисцы являются въ Азіи единоственнымъ народомъ, у котораго монархія составляла первичную и основную форму брата. Но будучи бродячимъ народомъ, дисцы легко воспринимали и элементы культуры: китайцы дѣлаютъ намъ на этотъ счетъ множество доказательствъ. Восприимчивые, легко возбуждающіеся, дисцы искали общества. Ихъ собранія, отличавшіяся рѣдкимъ весельемъ, сопровождались музыкой и пляской. Про нихъ китайцы писали, что „они умѣли весело пить пиво“, не дѣлались мрачными шляпниками, подобно соѣдѣній — чернымъ короткоголовымъ. Ихъ любовь къ дѣтямъ и родственникамъ поражала китайцевъ. Они всегда были готовы помочь своимъ одноязычцамъ или одноимѣнцамъ, и эта характерная ихъ черта всѣмъ удавалась и у нихъ потомковъ: про сойтовъ, наприимѣръ пишутъ 2), что нѣкоторыя ихъ работы имѣютъ общественный характеръ. Вообще, на дисахъ впослѣдствіи оправдывается эта общая характеристика, какую достаетъ намъ Лапуцкъ.

Длинноголовые блондинъ, говорить онъ 3), не были способны къ систематическому труду ибережливости; поэтому, не смотря на то, что имъ нельзя отказать въ известной инициативѣ, ихъ техническое развитие все же стояло бы у нихъ всегда на низкой ступени, такъ какъ для новыхъ открытий необходимъ прежде всего запасъ знаній, орудій и материаловъ, могущихъ послужить исходной точкой для новыхъ идей, а иначе то они и не въ состояніи были бы накопить; вотъ почему также у нихъ не могло бы возникнуть и болѣе сложныхъ общественныхъ установлений. Они жили бы исключительно

2) Неселковъ. См. Семеновъ и Потанинъ — „Дополненія“ въ III тому „Землевѣдч. Азіа“ Роттера, стр. 667.
3) Цит. по Кромеменскому „Антропологія“, стр. 390 и слѣд.
гребежом и охотой и вели бы бродячий образ жизни, столь, впрочем, свойственный их природе. Для них отечеством была вся оседлания. Будучи предримчивыми, они роптали на все и вступали в борьбу из любви к ней, а не из расчета на прибыль. Умственным их кругозор был очень широк, их пожеланий и помыслов—слишком, поступки же соответствовали последним. Прогресс—у них врожденная страсть (оттого то они так и перемножены). Они требовали уважения к индивидуальной свободе и скорее старались свои возвыситься, чем унизить других. Вообще же, в смешанном обществе они были активным началом. Во время феодализма светило своеобразные единственнные составляли дворянство, а художественные национальные эти миры, Ассир и Халдеи доказывают, что высокорослый блондин и там выступал в качестве героев. Тип Ахиллесов и Агамемнонов сохранялся еще среди блондинов Скандинавского полуострова, а и римские патриции имели то же происхождение... До завоевания Галлии римлянами, говорят Ламуа далее, в ней насчитывалось около 5—6 миллионов населения, короткоголовых и блондинов. Чуть ли не миллион погиб в войнах с Цезарем и столько же продано было в рабство. Мертвыми в этой борьбе пали преимущественно энергичные блондино, поэтому послерождения Вердиоксиса Галлия становилась самою трудолюбивой, за то и самою рабо- тящою римскою провинцией. Искра восстаний высиянула лишь на севере, где светловоолосье элементы были большие многочисленны. Такое положение вещей продолжалось несколько столетий; возрастало богатство, но не слава. Постепенно, однако, сначала в качестве союзников, затем в качестве победителей, длинноголовые проникают в страну в V и в последующих столетиях, и вместе с тем страна оживает. Несколько сот тысяч новых пришельцев было вполне достаточно для того, чтобы работоспособное население в непосредственно миллион человек настроилось на воинственный лад. Засим в течение нескольких веков светловоолосные великаны разъясняли отсюда по соседним странам (крестовые походы, экспедиции и войны феодалов). В последующем период эти элементы основывали колонии, принимали участие в движениях реформации. Но все эти попытки, борьба за идею, движения крестоносцев, инквизиция, отмель нанесенного эпида уничтожили самые энергичные длинноголовые элементы, и когда они гибели, короткоголовый берег своя слава и победы при помощи пассивного выживания. Великая французская революция, во главе которой по преимуществу стояли
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 393

блондинши, лишь узаконила антропологический факт — победы более многочисленных короткоголовых над длинноголовыми блондинами. Наконец, современное политическое ничтожество Франции является последствием господства короткоголовых.

К этим выводам Лапука большинство относится с сомнением. Действительно, они основаны на непроверенном материале. Но в главных чертах они бесспорно вёрны, и вся история диссей служит тому доказательством.

В силу высказанного причин численность бёлокурых может возрастать лишь весьма медленно. В обстоятельствах с короткоголовыми идти даже быстро на убыль, так как метисы дают большой процент в пользу последнего типа. Именно, такая судьба постигла как северных, так и южных диссей.

Уже китайцы замечали, что у хаисов мужчины меньше, нежели женщины 1), и что это явление обнаруживается и у южных диссей, например, у лоо 3), лоо-маней 4) и рыжеволосых в-женей 4); а повидимому, о тёх же хаисах Абульгези писал, что настоящих киришов 5) осталось уже немного, но что их имя в его время 6) стали принимать монгол (байры), которые переселились без влияния киришских земель 7). Нынешние же к северу отт Гобийской пустыни и не в ни одного рыжеволосого племени: дисси частью погибли здесь во взаимной борьбе, частью в войнах с короткоголовыми, частью же слились с этими последними, образовав ниспоследовавшие смешанные народности, отличающиеся более высоким ростом, чем остальные монголоподобные племена; таковы казаки, сойоты, косты марокко у торговых и т. д.

Насколько возможно судить теперь по доступным до нас отрывочным известиям о религии диссей, мы должны думать, что у них одновременно существовали все три стадии религиозного мышле-

2) Ивановский, оп. cit., I, стр. 54.
4) Ивановский, op. cit., II, стр. 84.
5) Что Абуэсы не считают киргизов тюрками, видно также и из свидетельства его автора: "Положительно неверно ни происхождение этого народа, ни его сродство с другими народами" (Кlaproth — "Mémoires relatifs à l'Asie", I, стр. 161).
6) Абуэсы роились в 1005 г.
мн, а именно—поклонение природе (тотемизм), шаманизм и, наконец, поклонение предкам, не развивающееся в антропоморфизм, может быть, благодаря лишь тому обстоятельству, что дисков общин были в то время чужды монархических принципов. Припоим, что у одних дисцев существовал культ Пань-ху, в котором более древний тотемизм (кульбь собаки) слился с культом предка, у других культ яшмала, который слился с культом предка (Ma), что цыльских мань 1), "ло-у" 2) и "мос" (mosso) 3) поклонялись небу, "хей-холо" 4)—зверям, "ба" 5)—дыхам горь и деревьев, уханцем 6)—небу, земле, солнцу, луне и зверям, и т. д. Шаманы (даси, банна) играли у них видную роль и обыкновенно призывались к больному для выздоровления его тела злого духа. Но уже в ть эпоху, в которую засея дисцев историю, основной их религиозных воззрений был культ предков и героев 7), культ, который за время господства в Китае Чжоуской династии получил полный прав человека и в этой стране (даосизм, конфуцианство). Насколько у дисцев все общественные установления были связаны с поклонением предкам, видно хотя бы из того, что повечная, истинная в доме своего мужа, приносила жертву его предкам 8)—обычай, который и до сих пор удерживался в Китае.

У дисцев не было настоящего идолопоклонства; но они приносили жертвы изображениям своих предков. Миссия ставить на могилах статуи явилась, конечно, у дисцев в позднее время. Она возникла из предположения, что духи умершего в токовое время витаются над грунтом. Для того, чтобы дать ему приют, первоначально втыкались в могилу сосны (?) ветки 9), замбиввавшись за ть деревом и камнем, которым стали предлагать человеческую форму. Может быть, однако, этой второй стадии в развитии идолопоклонства предшествовал обычай ставить над могилой чучело по-

1) Немовский, оп. cit., II, стр. 4.
2) Немовский, ib., стр. 24.
3) Немовский, ib., стр. 44.
4) Немовский, ib., стр. 11.
5) Немовский, ib., стр. 51.
6) Тахимф, op. cit., I, стр. 154.
7) Так, например, про уханцев говорится, что они поклонялись духам умерших старших, прославляя своих подвигами (Тахимф, ib.).
8) Немовский, op. cit., II, стр. 13.
9) Этот обычай еще сохранялся у ню-цюй (Немовский, op. cit., II, стр. 16).
почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? 395

кое-кого. Китайцы сообщают, что у "лаз" сохранялся обычай еди- нить у битого (умершего?) кладовки, обладающего густой бородой и бакенбардами, низкую его на барабант и покло- ниться такому чуему как своему предку (демону, гуе). Ему при- носятся жертвами с баранами, их мясами, при чем нето не жалеется; нежели продают себя даже в рабство, чтобы только участвовать в общем жертвоприношении 1).

Вероятно, позднее статут заменил свои писаными изображе- ниями предков; так, мы знаем, что что, имевшие общие могилы, покрывали стены "зама предков" их изображениями 2). В этой стадии культ предков был гуе перешел к китайцам, кото- рые стали по традиции изображать их рыжеволосыми, при чем, однако, в их представлении гуе был предком, а явился лишь духами — демонами. Это единственно возможное объ- яснение того факта, что китайцы рисуют гуе рыжеволосыми.

И так, мы теперь можем ответить на поставленный выше воп- рос: кто служил оригиналом портрету, нарисованному на стени нань-гучанской кумирини и должествовавшему изображать иную ада — лин-вана? Это был "ду", но "дун" — мертв, в крови которого уже текла кровь монгола.

Сохранились указания, что уже во времена Чжоу-ской династии китайцы имели обыкновение рисовать портреты чужеземных послов и что тот же обычай удержался и в последующие времена; так, китайцы, например, пишут: "Министр Дзой представил... так как хагисы открыли свободное соображение с Серединным государ- ствомом, то находит написать портрет их государя для показа буду- дующим в'якам" 3). "Янь-шэ-гу представил доклад, в котором просил дозволение по примеру Чжоу-ских историкографов, во вре- мени Ву-вана составивших Ванн-хуй-вань, составить Ванн-хуй-ту, где были бы нарисованы и описаны одежда и убранство вородцев (маней)..." 4) и т. д. 5). Больше систематическую работу в этом на- правлении предпринял император Цин-хун, по приказанию кото-

1) Ивановский, оп. cit., I, стр. 39; d'Hervey de Saint-Denis, op. cit., II, стр. 108.
2) Ивановский, op. cit., II, стр. 97.
3) Ивановский, op. cit., II, стр. 97.
4) Ивановский, op. cit., I, стр. 59.
5) См. например, marquis d'Hervey de Saint-Denis, op. cit., II, стр. 289 и 843.
rago был составлен здатчательный труд, озаглавленный Хуань-
чэнъ-чжу-гунъ-ту и представлявший иллюстрированное описание мно-
родцев Китая. Такие альбомы могли, без сомнения, служить пре-
красным источником для заимствования и, надо думать, что и пань-
гучэнский художник имълъ одинъ изъ нихъ подъ руками, когда пи-
салъ Янъ-вана и гуень.

Несравненно труднее определить, въ какомъ изъ дискихъ пле-
менъ принадлежали оригиналы, съ которыхъ рисовали эти портреты.

Если сравнить однаждней гуень и какого-нибудь „мно-юю“ прош-
лаго столетия, то оно окажется почти тождественнымъ. Но того же
нельзя сказать про прическу, которая у гуень весьма своеобразна:
волоса съ висковъ зачесаны у нихъ сверху, тема же, сплющеннее
въ гребень, выбрито.

Обычай придавать черепамъ особую форму среди дисцевъ, пови-
димому, какъ былъ распространенъ; онъ практиковался лишь въ нѣко-
торыхъ частяхъ Восточнаго Туркестана, первоначально населеннаго
также одними лишь племенами бѣлой расы. Такъ, Сюань-чэнъ го-
ворить, напримеръ, о жителяхъ владѣнія Цзѣ-ша: они имѣютъ „на-
ружность пополою и неблагородную. Зрѣчки у нихъ зеленые. Тѣло
раскрашиваютъ. Новорожденнымъ въ обычай придающая голову“
1). О Кучѣ онъ пишетъ также, что тамъ, „когда родится ребенокъ, ему
сплющиваютъ голову, придавливая дощечками“, взрослые же стри-
гутъ волосы въ плотную 2). Обычай брить голову распространенъ былъ
и у уханцевъ 3). Но, вообще, этотъ обычай дисцевъ могли заимство-
вать въ того народа, съ которымъ смирились, такъ какъ въ шо-
гуяхъ, ясно замѣтна значительная примѣсь чужой крови: отсутствие
растительности на лицѣ, широкий подбородокъ у одного изъ гуень,
выдающаяся скулы—все это свидѣтельствуетъ, что передъ нами не
тиссы, удержавшіе весьма мало дискихъ чертъ. Въ томъ же пань-гучэн-
ской кумирѣ я замѣтилъ черноволосаго пигмея іо-чжэна, одѣтаго
точно въ точѣ, какъ шоу-гунъ. Но представляющаго карикатуру на
человѣка: широкое, плоское, безволосое лицо, выйтое носъ—дѣтъ
дырки, выдѣловавшися надбровными дугами, огромный ротъ и необыкновен-
нойширокой подбородокъ, все это такія черты, которые должны быть

1) „Mémoires sur les Contrées Occidentales“ par Hiouen-Thsang, trad. du
Chinois par St. Julien, II, стр. 219—220; Гумборгъ—„Восточный Туркестанъ”,
стр. 144.
2) lb., I, стр. 3—4.
3) Якинфэ, op. cit., I, стр. 153.
почему китайцы жуют джоновъ рыжеволосыми? 397

вмѣнять диски типъ именно въ томъ направленіи, которое обнару-
живается у нань-гучанскіхъ рыжеволосыхъ шоу-гуевъ. Но что же
это была за человѣческая раса? Вѣроятнѣе всего, что это каррика-
tурное изображеніе негритяна, подобно тому какъ шоу-гуи—карри-
kатура на представителей какаго-либо смѣшаннаго племени.

Тогда какъ шоу-гунъ—портреты людей, вы-
хваченныхъ изъ народа, оригинальной Янъ-вана, былъ
вѣроятно, действительно старшиной племени; вотъ
почему они и удержали болѣе дискихъ чертъ:
большой ростъ, рыжіе густые усы и бороду, крун-
ный носъ и т. д. Выбралое тема онъ покрывалъ
оригинальною шапочкой, украшенной ушами (не
была-ли эта шапочка изъ шкуры, снятой съ го-
ловы какой либо кошки?) и (вѣроятно) глазками
павлиныхъ перьевъ; его верхнее платье—длинный
халатъ съ воротникомъ, собранный на груди и
подпоясанный кушакомъ съ металлическими бля-
хами, сдѣланное изъ шелковой матеріи, не посмѣл
никакихъ украшеній, наконецъ, на рисункѣ видны
штаны въ высокѣ съ узкими и загнутыми носками
сангогъ, какіе были въ употребленіи только у гор-
цевъ. Сходное одѣваніе, можетъ быть, мы и теперь могли бы найти
у инородцевъ южнаго Китая.

На этомъ я считаю возможнымъ закончить изслѣдованіе вопроса
о томъ, въ силу какихъ причинъ китайцы рисуютъ своихъ гуевъ
рыжеволосыми.

Г. Грум-Гриммайле.