ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЪ ТУРКМЕНІЮ И ХИВУ.
ПУТЕШЕСТВИЕ
ВЪ ТУРКМЕНІЮ И ХИВУ

ВЪ 1819 И 1820 ГОДАХЪ,
ГВАРДЕЙСКАГО ГЕНЕРАЛЬНагО ШТАБА КАПИТАНА
НИКОЛАЯ МУРАВЬЕВА,
ПОСЛАННАГО ВЪ СИІ СТРАНЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРовъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МОСКВА,
ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА.

1822.
Печать дозволяется со дня, чтобы по напечатании, до выпуска в публику, представлены были в Ценсурный Комитет: один экземпляр сей книги для Ценсурного Комитета, другой для Департамента Министерства Духовныхъ дѣй и Народнаго Просвѣщенія, два экземпляра для Императорской публичной библиотеки и одинъ для Императорской Академіи Наукъ Июня 27 дня, 1821 года. Книгу сию разсматривалъ Адъютантъ.

Дмитрий Перевощиковъ.
Его превосходительству
Николаю Николаевичу
Муравьеву.

Основателю Московского учебного заведения
для российского юношества.

Господну
Генералъ-майору
и кавалеру.
Желание исполнить долг моей одушевляло меня в трудном моем путешествии; Рука Провидения подала силы ослабевшему. И привязанность к Отечеству, и Вруг в Небесное Покровительство оущило мнёв попечение родительское. Да будет же и слабый труд сей озарён имением почитаемого Отца и Соревнователя Просвещения.

Всепокорнейший сын

Николай Муравьев.
ПРЕДИСЛОВИЕ.

Господину Главнокомандующему въ Грузии Генералу отъ Имп. Герольдии и Кавалеру Алексею Петровичу Ермолову, угодно было послать экспедицию къ Восточнымъ берегамъ Каспийскаго моря, дабы склонить Туркменовъ по онымъ обитающимъ къ привязаннымъ сношеніямъ съ Россіей. Намѣреніе Господина Главнокомандующаго было, устройить на въ берегахъ пристань, въ которой купеческая суда наши могли бы лежать спокойно на якорѣ и безопасно складывать товары свои; почему и предполагать устройить для сего не большую крѣпость.

Порученіе сие клонилось къ исполненію видовъ Императора Петра Великаго, который желалъ установить чрезъ обширныя степи, называемыя нами Татаріей, постоянную торговлю съ Индіей. Исполненіе намѣреніе сие
рушилось тогда съ умерщвлением князя Бековича ходившаго съ опрядом въ Хиву, и погибшаго тамъ съ войскомъ. Нарушивъ договоры и клятвы, по коимъ Князь явился въ лагерь къ Хивинцамь, они схватили его, принудили подъ предлогомъ недоспашка въ продовольствии на столь значительное количество войска расположишь опрядъ по селеніямъ и пользуясь таковымъ раздробленіемъ силъ его, перервзали всѣхъ и самого его умершили мученически. Прочиа войска, высаженныхъ еще кромѣ того въ пряхъ мѣстахъ на берегъ Каспийскаго моря, именно: въ Мангышлаѣ, Александрѣ Бая и Красноводскѣ принуждены были оплывшь обратно въ Ашрахань, оспавивъ начащья ими укрѣпленія. Нещастная участь Бековича показала хищническія и коварныя расположенія Хивинцевъ, и съ шѣхъ поръ правищельство наше не возобновляло сего предприищія.

Для совершенія онаго должно было спервы завесши связи съ Туркменами народомъ ко-
чевымъ, разбойническимъ, безъ промышленности, почти безъ нравственности, и по различию вброшеновданій, издревле не примиримымъ во враждѣ съ Персіанами.

Въ 1813 году бывшій Главнокомандующій въ Грузіи Господинъ Генералъ отъ Инфантеріи Николай Федоровичъ Ршщевъ, посылалъ въ Туркменію Дербентскаго купца Армянина Ивана Мурашова, которой прежде занимался торговлею съ Астраханомъ, имѣлъ знакомство въ пѣхъ странахъ. Мурашовъ, передалъ предложенія Николая Федоровича Ршщева нѣкоторому Султану Хану, которой въ то время предводительствовуя племенами Туркменскими и ополчивъ ония, наносилъ Персіанамъ значительной вредъ. Султанъ Ханъ въ надеждѣ содѣлаться со временемъ законнымъ повелителемъ необузденныхъ Туркменовъ, былъ чрезвычайно порадованъ общанному покровительству отъ нашего Главнокомандующаго и послалъ къ нему своихъ пословъ изъ людей почечныхъ и спаршинъ, испрашивая на первый
случай милоспиваго только воззрѣнія правителсвва нашего, на положеніе Туркменовъ. (коихъ Персіане наказывали за ихъ воровствва и грабежи.)

Къ нещастію его, послы Туркменскіе въ числѣ коихъ былъ Kiambd Aga, (о которомъ въ продолженіи путешествія моего будуь часто упомянуто) застали Главнокомандующаго въ Гюлистанскомъ лагерѣ чио въ Карабадѣ въ то самое время, когда онъ заключалъ мирные договоры съ Абуль Гуссейнѣ Ханомъ, полномочнымъ и довѣреннымъ чиновникомъ опѣ Персидскаго двора. Абуль Гуссейнѣ Ханъ зналъ сколь Туркмены поддерживаемы Россию могутъ быть опасны для его опечатсвва, пребовалъ чтобы правителствво наше не входило съ ними ни въ какія сношенія. Главнокомандующій на сие согласился, и прилично подаривъ пословъ, отправилъ ихъ обратно. Народъ Туркменской былъ очень огорченъ сею неудачею и не будучи болѣе въ силахъ пропившися Персіанамъ, покорился имъ, давъ залогъ вѣрности;
твже изъ Туркменовъ, которые не хотѣли принять ихъ сосѣдей, удались къ Балканскому заливу въ мѣста неприступныя для Персіи, или въ Хиву, гдѣ ихъ принял нынѣшній Магмедъ Рагимъ Ханъ, жесточайшій врагъ Каджаровъ; (1) Султанъ Ханъ къ нему же удалился и до сихъ поръ въ Хивѣ находимся.

Исполненіе намѣренія своего вступить въ дружескія сношенія съ Туркменами, Господинъ Главнокомандующій возложилъ на Елисаветпольскаго окруженаго Начальника Господина Майора Пономарева, а мнѣ какъ офицеру Генеральнаго Штаба поручено было, обоѣрвь съ нимъ вмѣстѣ Восточнѣе берега Каспійскаго моря, свѣдьшь въ Хиву для сношенія съ владѣтелемъ оной и описанія того края.

По сему поводу я былъ на берегахъ Туркменскихъ и въ Хивѣ. Записки сіи были ведены мною шайно и для себя, въ сохраненіи види-

(1) Нынѣ царствующая Фамилия въ Персіи.
VI

маго памятника благосии спасшаго меня пропродвиения.

Возвратясь въ отечество, многие любопытствовали получить нѣкоторыя свѣдѣния какъ о странѣ мною посѣщенной, такъ и о приключеніяхъ моего страненствования; записки мои были не въ порядкѣ и сдѣланы только для проченія роднымъ и малому числум друзей; но желаніе многихъ видѣть записки си напечатанными, заставляли меня рѣшиться издать ихъ въ свѣтъ; я излагая просто все чьто видѣлъ и могъ узнать, заключенному мало средствѣ познавать край особенно среди подозрительнаго народа; я сдѣлалъ все чьто могъ, желаніе мое было бышъ полезнымъ, видѣнное мною и сдѣланное описывали какъ было не желая дѣлать книги; соотечественникамъ судишь о моихъ дѣйствіяхъ а моя обязанностъ посвящишь имъ свои труды.

Примѣчание.

Въ продолженіи сихъ записокъ, я часто называю, лица которыя кажутся незначительными; но я почтъ себя обязаннымъ сие сдѣ-
лышь, дабы впередь облегчить пути нашего православия в случае какого нибудь предпринятия в его крае: особы которых я называлъ имѣютъ связи в той странѣ и зная имена ихъ и нравъ, посланной будетъ уже несколько знакомъ съ шамошными чиновниками, ибо большая часть изъ нихъ занимающи довольно значительныхъ должности.
ОГЛАВЛЕНИЕ.

Первой части.

Предисловие.

Глава 1. Путешествие въ прибрежную Туркмению. 5
Глава 2. Путешествие въ Хиву и пребывание въ Хан-шпѣ Хивинскомъ. ... ... ... ... 51
Глава 3. обращной пушь. ... ... ... ... ... 139
Глава Первая.

Путешествие въ прибрежную Туркмению.

1819 года Июня 17 числа Господинъ Главнокомандующий Грузинскимъ ополченнымъ корпусомъ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, снабдивъ насъ всѣми нужными бумагами, отправился на Кавказскую линию, куда призывали его военные дѣйствія пропивъ Чеченцовъ. Къ намъ назначенъ былъ переводчикомъ Армянинъ Мураповъ, который здесь во время Николая Федоровича Рпицева въ Туркмению.

Того же дня, готовясь къ отправленію мы отслужили въ Тифлисской соборной церкви Сіонъ общню, прося Всевышняго, о щасливомъ совершеніи возложенного на насъ порученія.

Маиоръ Попомаревъ имѣлъ особенное предписаніе; онъ принятъ также подарки назначенные для Туркменовъ. Въ предписаніи своемъ ко мнѣ Господинъ Главнокомандующий, давая наставленія, которыми надлежало мнѣ руководствовать въ сношеніяхъ съ Туркменами и Хивою, объяснялся между прочимъ слѣдующимъ образомъ: "опь ловъ" кости въ обхожденіи вашемъ можно обѣщать немалые успѣхи, и знание ваше въ Тамарскомъ языке много сношивать вамъ будешь. Не смущаши какъ Европеецъ
Боя 17. » на средства лести; между народами Азиатскими упопре-
бление оной обыкновенно, и вы имьете выгоду не спра-
шиться быть расценивательным в оном Ваше Высоко-
благородие можете сделать другие полезные изсле-
дований, к которым можете дать повод вашему между-
ями пребываніем, болгве нежели что могу в предиспамь,
а паче о народѣ почнн совершенно намъ неизвѣстномъ.
» Я опь способностей вашихъ и усердія могу себѣ обь-
щать, что не останутся безплодными дѣлаемыя усилия
войной с Туркменскимъ народомъ въ пріязненныхъ сно-
шенныхъ и что доставленными свѣдениями облегчение вы
пусти къ будущимъ Правительствъ предприятіямъ.

18. Оправился я изъ Тифлиса. — Штабъ — Капитанъ
Ренненкамфъ провожалъ меня до половины дороги къ
Соганлугскому посту, куда мы съ вами съ Пономаревымъ,
оправившимъ въ путь за полчаса до меня; я прибылъ
на станцію Салаглы, гдѣ въ то время располагался
ночлегомъ сводной острый войскаго старшины Табун-
щикова въ чисѣ 250-й козаковъ, онъ шель въ Дагестанѣ (1)
проплывъ Лезгіны (2).

19. Я прибылъ ночеванъ на Таузской постъ. Ужасный про-
ливный дождь не перешевалъ во весь день.

20. День былъ несносно жарокъ. Я прибылъ въ вечеру въ
Ениваветополь, прекраснѣйший городъ, засаженный садами,
садами, ограды коих образуютъ улицы и площади; изъ

(1) По переводу: страна горь.
(2) Настишее названіе ихъ Лекас.
за нихъ малькают довольно хорошія каменные дома и
развацны. — Я остановился въ предмѣсть называемомъ
Килиса кунтѣ на правомъ берегу рѣки Ганжинки.

Въ Елизаветополѣ (1) жили мы до 1го числа Июля; Пономаревъ занимался задачею должности своей памощнѣму
Коменданту. Предь вѣздочъ въ городъ со стороны Тифлиса возвышается древняя крѣпость; при Князѣ Цициановѣ Джавошѣ Ханъ владѣлъ оноо; орудія его еще и
dо нынѣ на башняхъ находятся. — Крѣпость приходить въ
разрушеніе, но внутри ея видны еще осипатки пышныхъ
каменныхъ домовъ. — Подъ крѣпостью есть погащенныя
ходы, которыя одинакожъ совсѣмъ уже завалились; жищели увѣряютъ, что въ нихъ хранилась сокровища, све-
зенные въ время приступа; главнымъ же богатствомъ быв-
шаго Хана сокрысы, по разсказамъ ихъ, въ саду въ
крѣпости, куда будто бы сынъ убиаго Джавошѣ Хана
привязкалъ недавно, отрылъ ихъ и увезъ; но сказаніе сіе
повидимому ложно (2).

Я видѣлъ еще внутри крѣпости дерево, достойное
замѣчанія по своей полнотѣ; оно имѣтъ въ окружно-
сти 4 сажени. — Минѣ прямѣно упомянутъ здѣсь о гостеприимствѣ, котопрымъ семействѣ Пономарева славилось
и которыя я часто пользовался.

(1) Городъ сей называется обывателями Ганжин.
(2) По возвращеніи моемъ изъ Хивы я видѣлъ въ Тифлисѣ съ Англичанами,
прибывающими изъ Персіи; они увѣряли меня, что лично видѣли съ сыномъ
Джавошѣ Хана, пребывающимть въ Персіи, и знають о мѣстѣ сего клада. По-
дробнѣйшія изслѣдованія о семъ городѣ помещены будутъ въ описаніи Грузіи,
когда время позволимъ мнѣ привести въ порядкѣ записки, веденныхъ мнѣ
во вѣчности моей въ моей странѣ.
Вечером отправились мы из Елисаветополя в бричке, которая по недостатку лошадей, так что в этот вечер мы не могли доехать до Кургу— Луга, и ночевали в поле на половине дороги; с восходом мы с места отправились опять в путь и к ночи 2-го числа Июля прибыли на Турганской посёлки. Целый день жар был несносный. В Минги-чауре переправились мы через Кур на порогах. Справа представлявшаяся до сих пор одну голую степь, покрытую кое-где солончаками, принимает отсюда совсем иной вид. Самые берега Курлы уже прекрасны; они обросли с обеих сторон рощами и садами, в коих поселены Армяне. Переправясь, мы постепенно опадали на опу реки. С левой стороны были обнаженные горы; опуш ных обрабатывающихся солнечные лучи пали на нас зноем; с правой стороны простиралась плодородная, обширная, населенная и обрабатанная равнина, в которой видны развалины бывшего города, называвшегося Аревша (1).

3. Высокий из Тургана весьма рано, мы прибыли на ночлег в новую Шамаху. Новая Шамаха недавно была столицей Мустафы Хана Ширванского, котораго предки издревле жили в старой Шамахе; большая часть народа почти всегда занимала равнину около новой Шамахи, где земли весьма плодородны. Мустафа Хан, оспавив свою прежнюю столицу, построил

(1) О сем городе упоминается в Симоновском описании Каспийского моря, где он называется Араш.
города на сей равнине среди подданных своих, дабы удобней содержать их в повиновении; но народ опять переселился в города в Фиагу, и Хан был принужден был снова перенесли туда свою столицу. — В новой Шамахе остался теперь только один козачий пост, на котором мы и ночевали.

Против в верстах 7 равниной, мы стали подыматься на крутыя горы, опоясывающие новую Шамаху опять старой; — перевал был не велик, но лошади так прямо уступали, что едва к вечеру мы прибыли на станцию. — Обширная и богатая сия равнина простиралась у подошвы гор в занами; горизонт сливался с небом; горы, на которых подымались, множество Армянских селений, разбросанных по ущельям и вершинам, — народ везде на жатв в и селения, со всех сторон обстановленные складами хлеба — представляли прекрасную и богатую картину. Это на самая обширная и плодоносная равнина, которая славится своим Шамаханским шелком, в спольз великом количестве по всюду разводимым.

Старая Шамаха или Когнешар (т.е. Кегенешер, что значит древний город) величественно открывается вору; не далеко опять видны обширные и великолепные развалины, бани, мечети, палаты, крепость еще и до сих пор внушают уважение къ строили сей древней столице. Дворец Ханской лежит на высотѣ и возносится надъ сими памятниками древности. — Почтовой дворъ расположен въ прекрасно выстроенномъ Керванъ—Сарая. — Цицадель находился въ некоморомъ удаленіи.
Но 4. оны крепости; въ ней подвьлана глубокя пещеръ, въ которыхъ; по преданіямъ спариковъ, погребена съ богатыми сокровищами какая по Царь-Двнца Люстра строительница сей Ципадели. Уврвношъ, что Мусуфа посылаеть людейъ своихъ опрываютъ оныя, но буд- шо бы Двнца не допустила до сего. — Мне нельзя было идти въсии пещеры по причинѣ позднаго времени, но по возвратеніи своемъ намтревался непремѣнно ихъ посвイトить.

5. Мы выѣхали изъ спарой Шамахи, и проѣхали две спанціи до глубокой балки (называемая козачій постъ, расположенный въ безводной и безплодной степи) гдѣ мы ночевали.— Справа здесь принимается совершенно другой видъ: степь, горы, нервдка кочевья, представляются взору среди остатковъ селеній, замканий и городовъ.

На другой день прибыли мы на Арбашской постѣ, расположенный въ весьма исправной и хорошо выстроенной крѣпостнѣ. — Мы заспали на ономъ фуру свою съ подарками, оправленную впередъ изъ Елисавет-поля, и нагнали оную войскаго спаршишу Табунщикова, которои, минуя Баку, (1) шелъ прямо на Кубу.

6. Сдѣлавши 30 верстъ, мы прѣхали въ Баку. — Поднявшись на высоку, не довѣдывая города, увидѣли мы крѣпость, море и суда. — Городъ Баку окруженъ двойной крѣпостной сицкой съ башнями, амбразурами и орудіями. Онъ имѣетъ видъ величественный и обширный; окрестности оного гористы и совершенно голы, крѣпость нуж-

(1) Настоящее названіе Баку по Персидски Бадѣ значить въ пер. въ Куб-гора, Баку же горный въ пер.
даеся въ водѣ и дровахъ; вообще положение ея совсѣмъ не выгодно. — Улицы въ ней узки, спровонія высоки, но довольно опрятны; жищелей много, базарь порядочный, Кервань - Сараи хороши. — Ваку ведетъ значительную торговлю съ Астраханью. — Въ пристани обыватели строятъ суда, которыхъ однако ходить не дальше береговъ Гинлянскихъ. Въ Ваку на берегу моря построена высокая башня называющаяся Девичьей; по рассказамъ жищелей она получила сие название отъ сълдующаго происшествія: въ древнія времена одинъ изъ владѣльцевъ Хановъ Бакинскихъ влюбившись въ свою дочь, хопѣль на ней жениться. Долго она ему сопротивлялась, но наконецъ дала приговорное согласіе, съ тѣмъ чтобы отецъ ей выстроилъ высокую башню на берегу моря, въ которой хопѣлъ сокрыть позоръ свой; Ханъ выстроилъ башню въ весьма короткое время; дочь повела его на самой верхъ, и указывая ему вышину оной, когда онъ наклонился, свергнула его въ море и сама за нимъ кинулась.

Суда наши уже давно были готовы, мы запаслись всѣмъ нужнымъ и взяли съ собой изъ Бакинскаго гарнизона 30 человѣкъ съ офицеромъ. Пономаревъ взялъ къ себѣ въ письмоводящемъ Тишульярнаго Совѣтника Полешева.

Мы познакомились съ комендантомъ Бакинскимъ Леиб-Гвардій Киасирскаго полка Полковникомъ II. М. Мельковымъ и съ морскими офицерами, назначенными слѣдовать съ нами въ море. Для экспедиціи нашей изготоплено было два судна, изъ которыхъ первое корветъ Казань 18ъ пушечной, въ 1818ъ году пришедший въ Ваку изъ Астра-
Июля 6. ханы; на немъ прибылъ Лейпенанъ А. В. Коробка, но при отправлении нашемъ поступили на мѣсто его Лейпенанъ Г. Г. Бассаргинъ. — Другое судно было Шко-
упъ купечской Св. Поликарпа; онъ не былъ вооруженъ и назначенъ только для перевоза нашей команды и всей излишней пягости; имъ началъствовать Лейпенанъ А. Ф. Осполоповъ. Общество морскихъ чиновниковъ на-
шего корвета состояло изъ Лейпенанта Бассаргина, двухъ Мичмановъ Юрьева и Иванова, Священника, Ль-
каря Формицына, Артиллерийскаго Лейпенанта Линецкаго, Штурмана и Шкипера; всей команды на немъ бы-
ло 160 человѣкъ.

Въ вечеру морскіе офицеры пригласили насъ на корветъ, опкуда пошли къ домику, на берегу лежащему, назыв.
вающемуся Морскими Банями.

Мы плыли мимо развалинъ большаго Керванъ — Сарай скрытаго подъ водой въ разстояніи полуверсты отъ берега; изъ воды показывался только одинъ башина. Не-
извѣстно, когда и какъ сие зданіе погрузилось въ море; надобно полагать, что сие произошло отъ землѣпрес-
вія. — Глубины въ немъ мѣстѣ до пріятъ сажень; здѣсь замѣчено что каждые придонъ лѣшъ море перемѣняетъ свои берега значительною прибылью или убылью; (*) весь краи сей заслуживаетъ особенное вниманіе по горючему и нефтяному свойству земли и по большимъ развалинамъ

(*) О семь Керванъ — Сарай упомянуто въ описаніи Каспійскаго моря Сой-
монова, сдѣланномъ во время экспедиціи Петра Великаго къ симъ берегамъ.
(13)

зданій, коихъ вездѣ много, и которая могуъ служить для историческихъ исследованій.

Въ вечеру Шкоутъ Св. Поликарпа отправился на островъ Сару съ высадной камандой для заготовленія дровъ и воды.

Мы перебрались совершенно на корвейтъ—и 18-го въ 6 часа вечера снялись съ якоря, направивъ путь свой къ острову Сара. Вѣтръ былъ N. и довольно свѣжий; плаваніе наше началось очень успѣшно. Сколько я не перемогался, но не могъ избѣгнуть общаго недуга садящихся въ первый разъ на морскія суда. — Ночью вѣтръ умиръ; мы шпилевали, а къ разсвѣту поднялся S. O, по которому 19-го числа весь день лавировали и подвинулись впередъ очень мало.

Ночью сдѣлался шпиль и мы сположи 2½ часа на якорѣ; по утру открылся намъ островъ Сара, и въ 12-мъ часу мы бросили якорь въ рейдѣ. — Сошедши на берегъ, обѣдили у командира Эскадры Капитана Лейтенанта С. А. Николаева. — Островъ Сара имѣетъ видъ полу-мѣсяца и простирается почти на 8 верстъ въ длину; грунть его ракуша, на которой Русское поселеніе, обстроено и насадили ивнякъ; большая же часть острова покрыта камышемъ. — Прежде не было даже на Сарѣ прѣской воды и во всѣхъ колодезяхъ вода опьянялась солью; но поселенцы подвѣли въ нихъ срубы и, опѣчась, вычерпыванія, оная очистилась.

Шкоутъ Поликарпа прибылъ въ Сару за два дня до насъ; въ немъ оказалась довольно сильная пчели.

Шкоутъ Поликарпа отправился въ Ленкоранъ (крѣ—
( 14 )

после сия опостыновъ опипь Сары въ 15 верстахъ) для запасенія себя дровами. — До 24го мы смотримъ на якоре; во все продолженіе сего времени дождь не переставалъ.

Въ 7 часовъ упра мы снялись съ якоря при съзвѣ дь N. O. Плаваніе наше продолжалось пощи до полуночи; мы шли очень скоро, такъ что съ симъ вѣ тромъ могли бы надвигаться на другой день увидѣть Туркменскій берегъ, но вѣ трь совершенно ушакъ, и мы не больше 1,2 и 3 узловъ въ часъ уходили (опы 2 до 3 верстъ). Два дня сряду продолжалась письма, но проливной дождь не переставалъ, на премѣнь только сосны къ вечеру по году прояснилась, ночь была прекрасная, — звѣ въ всѣхъ увидѣлась и сдѣлался шипы; мы подвили по 1 узлу въ часъ.

Намѣреніе наше было приплыть къ серебреному бугру, о которомъ прежде слыхали, но никому изъ морскихъ нашихъ берега сии не были извѣстны.

Мы увидѣли Туркменской берегъ, на которомъ возвышался бугоръ; мы приняли его за такъ называемый Бѣлой или Ах-тепе; онъ имѣлъ видъ проложавшаго и направленіе къ N. O; оконечность его, прилежащая къ берегу, меньше высока; мы легли на якорь верстахъ въ 7ми опѣ берега на глубинѣ 4 сажень. Смотрѣя съ Марса въ эрмельныя трубы, намъ казалось, что видимое нами были прибрежныя кишишки Туркменовъ, и по сему предположили на другой день высадить меня на берегъ для обозрѣнія спраны, а Армянина Цепровича отправить для приведенія къ намъ жителей.

Спустили съ Корвеша 12ъ версельный баркасъ, воору-
жили его 12 фунтовой коронадой, двумя фалконами и 6 ружейными матросами; всего нас было на баркасе 24 человека, и как мы полагали в тот же вечер возвращаться, то и взяли с собой сухарей и воды только на один день. — Проплыв на веслах час полтора, мы бросили дрек саженях в 30 опять берега по причине малой глубины, и перенесли на оной ружья и плашы; на берегу саженях в 10 опять воды были впрок нанесённые песчаные бугры, покрытые кустарником; взойдя на один из них, я увидел в трубу, что мной белой бугор есть цвяла гора, которую должна зависеть опять другой цвяли гор; она лежала верстах в 10 опять нас, и казалась отдаленною морем; и так мы полагали себе на осипрову. (1)

Я предполагал сперва идти опять сего места к Северу для опьскания залива или калку, в котором скрываются Туркменские моря (2); но по словам артиллерийского унтер-офицера Добрчева, Петровича и одного матроса Агеева, которые прежде здесь бывалы, русились я искать залива сего Южнее, подвигаясь к Астрахану, полагая также найти ревку в той стороне; почему и пошел вдоль берега с четырьмя матросами и Петровичем, а Лейпенанщ Йорьев равнялся со нами.

(1) Я посла узма, что кажущееся нам море была, соленая степь, или высокошее соленое озеро, на поверхности коего охристилизованная соль северная опять соляная сквозь волнующиеся пары, произведенные шепоткой или стучением воздуха, представляла издалек образ воды.

(2) Слово сие происходит отт Худже, что значит на Турецком языке плоскодонная лодка.
на Баркасе, в котором находились оспальные люди. — Однако прежде похода, вырыли мы на семь метров колодец, коего вода оказалась соленою. Пройдя по берегу версту 15 по сладким верблюжьим, конным и босым ногам, увидели за кустами шест, на коем на- вязан был флюгерок, по сему признаку предполагали, что здесь должен быть Туркменской Киржим и спалъ продирались к нему чрез кусты; но вмѣстѣ того увидѣль песчаной бугоръ, на котором собрано было множества сухихъ пущьевъ и посереди ихъ стоялъ высокой шестъ съ флюгеромъ; неудача сія меня очень огорчила, я безуспѣшно мучился цѣлой день въ пескѢ на солнѣ. Въ при часѣ по полудни рѣшился уже возвращаться на корвѣтъ, оставая Петропола на берегу для описьванія кочевья Туркменскаго. — Мы собрались, но вдругъ сильный вѣтеръ поднялся съ моря; опливы съ половершины опять берега, мы не могли идти далѣе, волна заливала насъ, Юрьевъ предлагалъ ворошился; я рѣшился, и мы опять приваливали къ берегу на ночлегъ. Сильной вѣтрѣ сей, или бурѣнъ меня очень безпокоилъ шѣмъ болѣе, что онъ могъ продлился цѣлую недѣлю, а мы были безъ хлѣба и безъ воды; къ тому мы опасались внезапнаго нападенія опять Туркменовъ; — для чего выписывали оба Фалконепа на берегъ, и заняли два бугра, обвели цѣлую, и такимъ образомъ расположились ночевать. Песокъ засыпалъ намъ глаза и уши; ночью мы очередовались съ Юрьевымъ, обхаживая часовъ, и развели большой огонь, чтобы дать о себѣ извѣстіе на корвѣтъ. Я вырылъ еще два колодца, но вода въ нихъ
была такъ солона, что невозможно было ее пить. — Июль 29.
Въ вечеру Петровичь возвращался къ намъ, не нашедши ни одной живой души. — Такимъ образомъ мы провели всю ночь въ пещерахъ, усталы и томимы сильной жаждой.
Положение наше часъ опять становилось неприятнее; буря не уменьшалась, сухари приходили къ концу, жажда усиливалась, люди стали даже употреблять морскую воду, обмакивая въ нее остальные сухари свои. — Мы были въ крайности; — я рѣшился идти въ степь къ виднымъ въ дали буграмъ, въ надеждѣ нанять кочевье или прѣсную воду. — Приказавъ Юрьеву передвинуть лагерь ближе къ берегу, собрались болѣе въ кучу и оставили только одинъ передовой пикиръ, и пошелъ, какъ вдругъ увидѣлъ мы, что баркасъ наѣшъ совсѣмъ заполнило; всѣ бросились въ волнѣ, — карнауда оставалась на баркасъ, ея выбросили за бордъ, и судно съ трудомъ всѣ остались на берегъ; оно было нѣсколько повреждено. — Послѣ сего я вооружился, и пошелъ въ степь съ Армиллерѣйскимъ Унтер-Офицеромъ, Петровичемъ, 4-ю ружейными мапросами и двумя лопатниками, рѣшившися доспѣть далеко береговъ. Мы шли версты четырѣ сърошими песками и измучились, какъ вдругъ спали взвыли и очутились по колѣно въ черной иловатой землѣ среди обширнаго высокаго соленаго озера. Тутъ я увидѣлъ въ оптическомъ обманѣ производимомъ сими озерами; сколько разъ казалось мнѣ видѣть вдали воду и людей на берегу ея, но приближиваешь всѣрвчалъ кусты и взвылъ во мнѣмы заливахъ. — Должно было возвращаться, — на обратномъ пути я еще вырылъ три
( 18 )

Июль 30. колодезь, но вода вездѣ была соленая. — Тутъ я испытывалъ средство, слыханное мню о Перси, для скорѣйшаго скопленія воды въ колодезяхъ спрѣлясь въ оные; средство сие хорошо удалось; но недоставало желаемой прѣсной воды. Возвратившись къ берегу, и не находя никакихъ болѣе способовъ добыть воды, я рѣшился сидѣть у моря, и ждать погоды.

Наконецъ море начало утихать, и мы предположили въ вечеру, облегчивъ баркась, оправиши его къ корвешу съ унтеръ-офицеромъ и 12-ю гребцами.

31. Съ восходениемъ луны баркась былъ оправленъ; я написалъ записку къ Пономареву, просилъ его прислащъ намъ средства къ продовольствію, прибавивъ, что въ случаѣ какого либо нещастія, оправимся пѣшкомъ въ Аспрабадъ. — До полдня баркась возвратился, — намъ прислали продовольствія только на одинъ завпракъ, и Пономаревъ чрезъ письмо просилъ меня возвратиться.— Море къ тому времени стало пріять, мы нагрузили баркась и по двухъ или трехъ часовъ плаванія прибыли къ корвешу.

По сдѣланному наблюдіямъ высоты солнца оказалось, что мы спояли подъ 37°—24'—37°. Съверной широты.— По карте Графа Войновича, приложенномъ къ описаніи его путешествія къ симъ берегамъ, должно было полагаться, что мы должно прежде быть въ бугрѣ, а по карте, которая слѣдующія мореходцы, мы спояли гораздо Съверне, и потому заключили, что находимся у зеленаго бугра. — Насъ болѣе въ семъ послѣднемъ мнѣніи удосно- врѣло, что Аспрабадекихъ горъ не было видно,
почему и решились спускаться к Югу для описания блоаго бугра, и в тот же вечер снялись с якоря.— Вперед был поспешный и потому очень медленно подвижались.

В Воскресенье поутру во время объездны сказали нам, что при киржима Туркменских показались около берегов; мы вышли на палубу и увидели их 10, они плыли на парусах к Северу. — Нам надобно было хотя один из них остановить, и потому сделали холостой выстрел из коронады: но они, не поняв нашего знака спустили уплыть; по ним пустили два ядра, которым не долетели, наконец спустили шестерку с вооруженными людьми, и Петровичем; шестерка едва успела орхазать дорогу послелднему Киржиму, которой, видя себя захваченным, привалил к берегу. Народ находившийся на одном, в числе 5 мужчин и 3 женщин разбежался в кусты; наши выбрались на берег; Петрович остановил одного Туркмена, и увррил его в дружеских наших расположениях; народ возвратился из кустов и просил помилования; их увидели, что им нечего опасаться, и, опустив прочих, взяли с собою одного только хозяина Киржима, он назывался Девлет Али; шестидесят-пятнадцати лет старик сей был из почтенного сословия. Сколько мы ни спарались обласкать и угостить его, но омы не доверили нам, полагая себя в плыву, быть грустным и ожидая нещадной участи. По сделанным распросам оказалось, что мы прибыли поочно к блоагому бугру и что серебряной бугор в лежит несколько Южне...
(20)

Августа 1. Кочевье сих Туркменовъ находились между двумя вышеупомянутыми буграми на берегу моря; ионо называется Гассанъ Кули (1), и въ ономъ живешь самъ шаршина Кіатб Ага, бывшій въ 1813 году посланникомъ у Генерала опь Инфантеріи Рпіцева. Спада Туркменовъ пасутся около серебренаго бугра; не взирая на опдаленность пастбищъ, они избрали сие мѣсто для кочевья своего по удобству для Кирджимовъ, на коихъ основана вся ихъ промышленность; водой же довольствующихся изъ рѣки Гюргенб ея (2), впадающей у серебренаго бугра въ море; она пешетъ въ разстояніи полсумокъ взды опь ихъ селенія. Опь Гюргенб ея до Аспрабада одинъ день взды; на семь разстояніи находился еще одна рѣчка Кодже Несе (3). — Девлетъ Али говорилъ мнѣ обь многихъ развалинахъ большихъ городовъ, лежащихъ въ Туркменіи, междугороднемъ объ одномъ при серебреномъ бугрѣ, коего построение Туркмены приписывають Искендеру или Александру Македонскому. (1). Султанъ Ханъ или Джадукъ (2), о которомъ Пепровичъ намъ часто говорилъ, находился уже въ Хивѣ, куда онь бѣжалъ опь Персііѣ по прекращеніи войны въ 1813 году. По опѣтамъ Девлетъ Али мнѣ казалось, что Туркмены не имѣютъ об-

(1) Слуг Гассана.
(2) Чай по Туречки значитъ рѣка.
(3) Дыханіе коджа, коджа есть наименіе даваемое мѣсь музульмановъ, которымъ вздать на поклоненіе къ гробу пророка въ Мекку.
(1) Обыкновенная смысла Азіатовъ въ разсказахъ о развалинахъ, о коихъ изуспиаго верного преданія не имѣютъ.
(2) Вѣтч.
щаго верховного владычества; но что они разделины на поколения, из коих каждое имело своего спаршину.

Девлемъ Али не могъ назвать мнъ более 5 пажовых спаршинъ, а говорилъ, что ихъ въ Туркменіи много.— Онъ утверждалъ меня, что Хивинцы были всегда въ большою дружбѣ и въ частыхъ сношеніяхъ съ ними, — и что они ихъ до Хивы конному человеку 15 дней туда. Больше свидѣній мы не могли описать его описания. — Онъ чрезвычайно безпокойился; видя себя среди чужихъ, и желая скорѣе выспаться на берегъ, обѣщаясь прислахъ Китай Агу; сие понудило насъ бросить якорь на рѣкѣ его мѣстахъ; гдѣ по словамъ его, находилось кочевье. Малая глубина заставила насъ остановиться насколькъ далеко отъ берега, что не льзя было видѣть твердой земли.

Въ вечеру на общемъ совѣтѣ Пономаревъ положилъ высадить на берегъ Девлемъ Али съ Петровичемъ и ожидалъ пропишь серебренаго бугра прибытия ихъ съ Капономъ. У сего бугра, мы надѣялись запаситься водою, ближе спать къ берегу, и свободственно имѣть удобнѣйшіе сношеніе съ Туркменами, и опыпаться мѣсто для построенія предполагаемой прислѣдевой.

Мы простояли до вечера на якорѣ, ожидая тихой погоды для отправленія Петровича съ Девлемъ Алиемъ; но передъ вечеромъ рѣшились имѣть къ серебреному бугру, опукуда я намѣревался уже отправиться въ Хиву.

Ночью видѣли мы два зарева, которыхъ по словамъ Девлемъ Али, происходили опять горящей сухой травы. — Мы легли на якорь въ ожидании утра.
Августа 3.

Сиявши въ съ якоря прибыли въ 7 часовъ утра къ серебреному бугру. — Шкоутъ, оправившись прежде насъ изъ Сары, находился тамъ уже три дни. — Командиръ онаго Лейшенанть Осполоповъ немедленно прибылъ въ намъ, и привезъ съ собою Назаръ Мергенъ, старшину кочевья, расположенного при семъ бугръ. Наружность его приятна, но, кажется, нравъ его несоосно выываетъ его. По сдѣланнымъ нами разпросамъ, узнали, что въ семь Аулъ (1) заключается до 200 Туркменскихъ кибитокъ, которые имѣютъ здесь постоянное пребываніе. Они занимаются земледѣліемъ, и, кажется, живутъ въ довольствѣ. Мы угостили Назаръ Мергенъ, онъ взялся доставить Петровича къ Кіапъ Атъ, находившемуся въ то время на ярмаркъ, или на портагъ съ Персіанами. — Кіапъ весьма значительная особа у Туркменовъ; ему повинуются нѣсколько старшины; (когда имъ вздумается повиноваться ибо онъ говорятъ чп оръ одинъ ихъ начальникъ, и писаютъ не примиримую вражду къ Персіанамъ).

Вскорѣ нѣблая къ намъ человѣкъ восемь гостей, которыхъ мы накормили плодами и старались угостить; но когда двѣ дошло до опправления Петровича къ Кіапу, то Назаръ Мергенъ, согласившися прежде проходить его за три червонца, спалъ отказываться, и просилъ пять а наконецъ десять; Пономаревъ, выведенный изъ шерпиція; опослалъ всѣхъ съ Корвена кромѣ

(1) Селеніе.
Назаръ Мергена, который однакожь не согласился сего исполнить, ссылаясь на Девлесть Али, — Девлесть же Али охотно взялся; ему сдѣлали ничпожный подарокъ, возбудивший зависнь въ Назарѣ, — послѣднему послѣ подарилъ 2 кремня и фунъ пороху — и въ попѣ же вечеръ Пешровичь оправился. Вообще простота правъ Туркменовъ не соошьествуетъ привязанности ихъ къ деньгамъ.

Серебряной бугоръ имѣетъ видъ небольшаго возвышенія, на которомъ, какъ говорятъ Туркмены, еще видны развалины бывшаго города; они называютъ его Гю-шымб-Тепе. — По сдѣланному мною наблюдению я нашелъ широшу сего бугра 37°—5′—22′, 82.

Пошду я погохалъ на Шкоупъ; опкуда оправился на булярвъ съ Осполоповыми для изслѣдованія и обозрѣнія рѣки Гюргенъ галъ, коей устье находится верстахъ въ Зъ южнѣ серебрянаго бугра. Шкоупская лодка, вооруженная двумя фалконетами, пушкой и десятью солдатами, слѣдовала за мной; не доходя версты или двухъ до берега, лодка припудена была остановиться за недостаткомъ глубины, а булярву накренили и матросы присажили на себя почти до самого берега; пушку мы пересѣли въ обыкновенной кулацъ, (или выдолбленое дерево), которая также люди на себѣ привезли въ устье рѣки и на немъ поднялись около двухъ верстъ вверхъ по онъ.

Рѣчка Гюргенъ окружена болотами, дно ея вязко, ширина отъ прѣхъ до шести сажень, берега низки; мопь продолжается далеко въ обѣ стороны и заросла пра
Августа 4. вину, имеюще аршина полтора вышины; вкусъ воды нѣсколько солонъ, запахъ болотной, течение очень слабое, вдьмь почти пересыхаетъ, но никогда не бываетъ совершенно безъ воды. Поднявшись по ней около двухъ верстъ, я нашелъ Бакчу или поле Туркменовъ. Въ семъ мѣстѣ рѣчка имѣетъ больбе сажени глубины, берега ее по выше и сухи; но сухорегій перешеекъ сей же имѣетъ больбе спа или двухъ сажь сажень, дальше рѣчика опять печенъ болотомъ. — Въ семъ мѣстѣ есть бродъ, чрезъ который жили перегоняютъ спада свои на пастбище, и вздѣшнъ въ Ашрабадъ. — Описана серебреной бугоръ былъ хорошо видѣнъ, онъ лежалъ на 33° N. W. въ трехъ верстахъ отъ брода.— Продолживъ свои изслѣдования сообразно съ цѣлью поѣздки, ... нашелъ я около сего мѣста нѣсколько Туркменовъ, съ которыми около двухъ часовъ разговариваль; они звали меня въ Аулъ, но я опложилъ посѣщеніе до другаго дня. — Они извѣстили мнѣ общее желаніе соотечественниковъ своихъ, чтобы Русскіе возобновили раззоренную крѣпость на серебряномъ бугрѣ, «и тогда» говорили они— «мы Персианъ опомнимъ за ихъ грабежи; наши Туркмены скія головы глупы, мы хотѣли бы сами поспрошій крѣпость, но не умѣемъ; — по общему зову у насъ войска собирается больше 10,000; тогда мы бьемъ Персианъ, и пять льть плюю назадъ мы разбили ихъ Сардарей (1).

(1) Сардарѣ, по Персидскія гласа дары, значить главнокомандующей по граничноо области или войскомъ — Туркмени называютъ симъ именемъ храбрыхъ нацдниковъ своихъ,
в неподалеку отъ сего мѣста, и много набрали скота.» Августа 3.
Не желаете ли вы имѣть орудія отъ насъ? спросилъ я, 
они очень обрадовались, и смотря другъ на друга щелкали языкомъ, изъявляя удовольствіе. Съ Хивой они имѣли частыя сношения и увѣряютъ что пять или шесть человѣкъ вмѣстѣ безопасно могутъ шуда вздышать. — Хива, по словамъ ихъ, обширный городъ, кое-где владѣтельный Ханъ имѣетъ большия сокровища.
Туркмены въ семъ мѣстѣ обрабатывающи землю, которая очень хлѣбородна, скоповодство у нихъ очень значительное. Они сами дѣлаютъ порохъ и, кажется, нуждаются только въ издѣляяхъ искусственныхъ. — Лежитъ опять рѣчки верстахъ въ пятьдесятъ, и далѣе проглаживается къ Аспрабаду. — По словамъ ихъ они обширены и годенъ къ строенію.—
Они сказали мнѣ, что на канунѣ видѣли Петровича, исправившагося въ Кіаи на Киржимъ въ сопровожденіи Девлетъ Али и двоихъ жишелей ихъ Аула. — Проведши съ ними около двухъ часовъ, я приказалъ встацівать бу- дарку въ верхъ по рѣчкѣ и въ вечеру на ней возвратился въ корветъ.
По утрѣ была послана съ Шкаута лодка за Назаръ Мергеномъ и главнѣйшими особами Аула. — Къ обѣду на ней прибыли къ Корвету одинъ изъ старшинъ по имени Девлетъ Али Ханъ. — Назаръ Мергенъ спарался опростовщить насъ, чтобы за нимъ не посылали во ожиданіи получения подарокъ назначенныя для него. — Ханъ же сказа: залъ, что онъ для того прежде не приѣхалъ, чтобы не нарушилъ обычая, запрещающаго Ханамъ вздышать въ го-ч. 1.
Августа 6. съи безъ зову; настойкая же причина та, что онь не смьль вспустил въ сношение съ нами, опасаясь Персіанъ, опь которыыхъ былъ жалованъ Ханомъ. — Девлепь Али Хань умили другихъ Туркменовъ, онь служилъ въ войскѣ Ага Магомедъ Хана, и былъ на разграбленіи Тифлиса. (1) Нынѣ онь оспавилъ Фамъ Али Шаха (2) и былъ принятъ въ своей родинѣ Спаршиною. — Впрочемъ мы олъ него не много болѣе нежели опь другихъ узнали; опь такжѳ не признаетъ особой власпи надъ Туркменами, и, кажется, болѣе расположенъ къ Персіанамъ нежели къ Русскимъ. — Они назвалъ еще нѣсколько главныхъ спаршинъ, въ числѣ которыхъ помѣстилъ себѣ, Кіашъ Агу изъ Аула Гассанъ Кули, Таганъ Кулиджъ-Хана изъ селенія Герей, Тепе Мирза Хана изъ того же селенія, Коджамъ Кулибя и Таганъ Кази изъ кочевья Апрека. —

Рѣка Апрекъ пetchѣ въ двухъ миляхъ Сверивѣ, Аулы расположены по-симвъ двумъ рѣкамъ; на Горенѣ по всемъ теченію видны развалины городовъ и крѣпостей. — Поломаревъ написалъ къ помянутымъ особамъ приглашенія письма, и, подаривъ Хану кусокъ парчи, вручилъ ихъ ему для доставленія; Назаръ же Мергень оспалъ залогомъ на Корвѣтъ. — Онъ между тѣмъ переѣздѣ ознамѣнено слово Девлепь Али Хана, что Туркмены полагаютъ, будто бы въ нынѣшней осени прибудешь сюда множество кораблей нашихъ съ войскомъ и пушками, чего они очень боятся.—

Того же числа прибыли къ намъ Петровичъ съ

(1) Въ 1792 году.
(2) Царствующей теперь Шахъ въ Персіи.
Кташъ Агою. — Онъ умнёве соопечественниковъ своныхъ и также не признаетъ никакой верховной власти. Туркменами управлялъ вскоре время Сулпани Ханъ, бежавший послѣ въ Хиву, опасаясь Персіанъ; онъ впрочемъ не имѣлъ никакихъ особенныхъ правъ на управление, и начальствовалъ ими попому, что былъ умнёве прочныхъ. Онъ, кажется, былъ родомъ съ предѣловъ Кипча или Индіи, и занимался Магіею, почему и называли его Джалуяромъ.

Кташъ Ага сначала не довѣрялъ намъ, и когда Пономаревъ объяснилъ ему цѣль нашего Правительства, онъ долго пропихивался, но наконецъ сказалъ: «Если вамъ въ мѣрѣя ваши искренне, я опять готовъ служить вамъ; ибо вы гораздо болѣе успѣше въ Челекенихъ (1); памѣсть у меня родственники, и мѣсто на берегу удобное для предполагаемаго вами построения; опять до Хивы 15 дней езды; памѣсть и люди Сулпани Хана, съ которыми опять вашего Чиновника въ Хиву я самъ готовъ съ вами въ Челекениѣ хапать.» Я повѣдаль на берегѣ къ серебряному бугру, а опять пошелъ въ Аулькъ Девлетъ Али Хану въ гости, и увидѣлъ, что предполагаемой нами бугорѣ есть ньчто иное, какъ спить на большаго зданія, съ Восточной стороны опять спемъ пескомъ занесенная, опять чего и кажется издали бугромъ.

На семь наносномъ пескѣ у жипеей разведена не

(1) Оптъ слово Челекѣй, по переводу ботка, Челекению называется островъ Нефтиной, съ котораго Туркмена добываютъ Нефть или земляную смолу въ бочкахъ.
( 28 )

Августа 6.

большая бакча. Оты стены к морю видны еще развалины многих строений. — От сего места до Аула больше полуверсты: я оставался прикрыпил свое изъ 12 человѣкъ состоящее за селеніемъ, а самъ пошелъ къ Хани, который меня принялъ очень ласково. Множество народа собралось въ его кибику, жена его пушье же присутствовала; онъ угостилъ меня кислымъ верблюжьимъ молокомъ и хлѣбомъ, и просилъ ввести солдатъ въ Аулы, я удовлетворилъ его желаніе.

Мирза Ханъ, къ которому Пономаревъ послалъ письмо, былъ уже въ Аулы, онъ навѣстилъ меня у Девлетъ Али Хана, и хотелъ со мной вѣхать на Корвень; но послѣ раздумья, говоря что дождешься прибытія прочихъ прехъ званыхъ особъ. — Ханъ просилъ меня показать ему какъ наши солдаты ружьями играешь. «Мы слышали онъ спариковъ, говорилъ народъ, что Русское тараканъ выучены, что когда одинъ попнетъ ногой, что и 300 человѣкъ разомъ попнутъ, и желали бы сие видѣть.» — Я сделалъ маленькое учение съ пальбою, которому они чрезвычайно удивлялись.

Кибишки Туркменовъ сделаны на подобіе Тамарскихъ въ Грузіи, жерди или чубухи обводятся камышевымъ плетнемъ, и покрываются войлочками. — Женщины ихъ не скрываются; черты лица ихъ прямые и довольно нѣжны, одежда ихъ состоящая изъ цвѣтныхъ широваръ, длинной красной рубашки и головного убора, подобнаго Русскими кокошникамъ, только вдвое или втрое выше. Кокошники убраны, по состоянію мужа, золотомъ или серебромъ, волоса на
лбу видны, разчесаны очень опрятно на два стороны, Августа 6.
и заплетены сзади в длинную косу.

Потому я отправился опять к серебреному бугру с заступами, ломами и рабочими людьми; мне хотелось найти в развалинах какую-нибудь монету, по которой бы мог заключить о древности бывшего Города.—
Надобно было определить внимание Туркменов; для чего я и высадил на берегу не большую команду, с офицером и барабанщиком, — которой пошла в Аул учиться, а сам я начал свои изыскания.

До сих пор еще не могу себе полно объяснить сих развалин — серебреной бугор; как выше сказано, если наружная стена большого здания или крепости, занесенная песком с Восточной стороны; но в самой сей стене я нашел могилы и отрыл несколько остатков человеческих, похороненных по мусульманскому обряду; что если положенных боком, и головой к Северо-Востоку. Я полагаю, что пела сии позднейшего времени и похоронены Туркменами. — Стена, о которой я упоминал, имела около 100 сажен в длину и больше в высину, она построена из хорошего сженого кирпича, в стене после каждого прок в ряды кирпичей, доходящих на Грузинское (1), находится ряд из кирпичей на подобие употребляемых в России; под этой стеной нашел я не большой свод, в котором рылся; но кроме разбившего посудного спекла и угля ничего не описывал.

Опе сей стены сажень на 70 в море вдается мысль,

(1) Имеющихся в полушине не больше вершка, а в бок квадратного основания вершка пят.

Digitized by Google
( 30 )

Августа 7. каторой кажется мнѣ, искушенной; ибо въ всѣхъ мѣстахъ нашелъ я стѣны домовъ, круглыхъ башенъ и площадки, выложенныя весьма правильно изъ большаго квадратнаго кирпича, имѣющаго въ бокѣ полтаршина. Мѣстами сие завалено обломками кирпичей, которыя проспираются даже по дну моря на разстояніи 30 или 40 сажень; но меня удивило, что оштатки сиѣ не имѣющи вида развалинъ; стѣны ни мало не возвышаются надъ горизонтомъ, и одна другой не выше, но какъ будто бы ровно срѣзаны, и потому я заключилъ, что зданія сиѣ провалились отъ землѣпрясенія, на подобіе Керванъ Сарая, находящагося въ Бакинскомъ Рейдѣ, и что я ходилъ не по низу ихъ, а по крышкѣ. — Жизни находили шутъ много серебренныхъ и золотыхъ монетъ, и говорящъ чинно будто бы крѣпость сиѣ построена Русскими (1), которыя прежде владѣсцева на семь берегу. — Я разрывалъ внутренности одной изъ круглыхъ башенъ, но не нашелъ ничего, кромѣ множества бишей спеклянной и каменной посуды; — форма одного шпофак, коего нашли горьшко съ плециами, совсѣмъ не похожа на форму Русскихъ шпофаковъ. Я бы продолжалъ поиски

(1) Вероятно они полагаютъ, морскимъ разбойникомъ Спенской Развинимъ; но предположение сиѣ несправедливо; ибо извѣстно, что Развинъ никогда не бывалъ на Восточномъ берегу Каспійскаго моря. — Серебреной бугоръ есть послѣдняя крѣпость стѣны, называвшей нынѣ Хизилъ алалъ или золото добываемая; по ней были крѣпостцы Куръ Сеери Домръ и многихъ другихъ, коихъ развалины также, какъ и слѣды самой стѣны, еще по сие время видны по всему правому берегу Торже. Преданія жителей не говорить о древности сей стѣны; но объ оной упомянуто въ Bibliothèque Orientale d'Herbelot какъ о границѣ царствъ Туркана и Ирана (стѣны сиѣ подробно изслѣдованы въ замѣчаніяхъ моихъ о Туркменіи и Хивѣ.)
( 38 )

своей, и дорошился бы до основания сей башни; если бы Августина
сильной жар не упомянул рабопников.

Чимая путешествие Российской Эскадры подъ командою Графа Воиновича въ Аспрабадь и по Восточному
бережу Каспийского моря въ 1782 году, я нашелъ описание серебренного бугра совершенно несогласнымъ съ
шхъ — что самъ видѣлъ; памѣ сказано чио, серебреной
буорь есть островъ: — острова нѣтъ. — Не должно ли
думать, что такъ какъ въ семъ море берега часто измѣняются опья прибавленія или уменьшения воды, то и
сія перемѣна опь сего же случилась съ 1782 года.

Серебреной буорь, по словамъ Кіама и другихъ Турк-
меновъ, точно былъ островъ, и не более папа или ше-
спи лѣстъ соединился съ сѣверои землей.

Я отправился рано поутру на берегъ съ Кіамомъ для
произведенія съемки на серебреномъ бугрѣ; снялъ, сколько
можно возможно, компасомъ опь бугра до рѣки Гюргена,
и, поднявшись насколько вверхъ по оной, нашелъ другую
рѣчку, текущую съ Свѣра, и впадающую въ первую;
вторая рѣчка обросла съ береговъ камышемъ, и, по сло-
вамъ Кіама, мечетъ по тому мѣсту, гдѣ прежде былъ
рукавъ морской, опьльвавший серебреной буорь опь сѣвер-
ной земли.— Кіамъ предупредилъ меня, чтобы люди на-
ши отправляющіеся за водой, были оспорожны, и не
расходились; потому что Персіяне подкупили Турк-
меновъ другихъ Ауловъ спрѣпали по насъ изъ за камышей.

Жаръ былъ несносный и я, кончивъ съемку свою часу
во впоромъ послѣ полдня, пошелъ отдыхать въ Аулы;
(32)

Августа 11. Девлет Али Ханъ и попомъ Назаръ Мергенъ приняли
менъ очень ласково.

Киашъ сказывалъ мнѣ, что бѣлой бургъ, хотѣя и на-
звается на Турецкомъ языкѣ Ахъ-Тепе но настоящее
название его Ахъ-Бартлаунъ, что значитъ бѣлой топ-
кое мѣсто; названіе сие происходитъ отъ имени болон-
ной правды, называющейся и по Русски Бартлауномъ.
На горѣ сей, или бѣломъ бургѣ, есть колодезь ш: е:
природная яма, въ которой вѣчно кипишъ съ большимъ
шумомъ соленая вода.

17. Собрались на Корвентъ Киашъ, Девлетъ Али Ханъ, и
Коджамъ Кули-Бай главной спаршина; а Мирза Ханъ и
Таганъ Колиджъ Ханъ не прибыли; они присылали своихъ
людей просить насъ, чтобы ихъ подождали; имъ хотѣ-
лось избраніе для сего удобнѣйшее время, дабы не на-
вестиподозрѣнія Персіанъ, которыя за ними наблюдали (1).

Однакожъ Пономаревъ, не дождавшись ихъ, приспустилъ
къ дѣлу: онъ предложилъ симъ премъ спаршинамъ опи-
равиль Киаша посломъ къ Главнокомандующему, давъ
ему полную довѣренность и снабдивъ его письмами (2).

Они съ радостію приняли наше предложеніе и хотѣ-
ли склонить къ сему всѣхъ спаршинъ и самаго Кази,
или верховную духовную особу, которая, судя по съ-

(1) Мирза Ханъ уважаемъ Туркменами: онъ славится храбростью, и
начальствуетъ надъ войсками во время войны противъ Персіанъ.
(2) Цѣль нашего путешествія въ прибрежную Туркменію, и полный от-
четъ касательно исполненія сей цѣли доставлены много правительству.
Здѣсь предлагается одно только извлеченіе.
( 33 )

вамъ ихъ, они почишаютъ за Царя всего Іомудскаго поколенія.

Кіамѣ взялся согласиться на наши предложения прочихъ спаршинъ Туркменскаго народа поколенія Іомудъ, въ чемъ онъ надѣвался успѣть въ печеніи четырехъ дней.

И такъ мы рѣшились, высадя его на берегъ, оплыши въ Гассань Кули; дождавшись шамъ его возвращенія, идши въ Красноводскій заливъ, что въ Балканѣ, пригласили памошнихъ спаршинъ къ подпискѣ означенныхъ бумагъ и занялись моимъ отправленіемъ въ Хиву.

Влассь Хановъ у Туркмановъ не есть наслѣдственная; — они жалованы Персіянами и народъ иногда повинуется имъ изъ уваженія къ ихъ уму или повенію. — Рабовъ — единоземцевъ они не имѣютъ, а земли ихъ обрабатываются навольниками, купленными, или захваченными въ пленъ. — Влассъ Ахб. Сахаловъ (вълобавыхъ) или спаршинъ, избранныхъ народомъ, кажется, значительное Ханской, и сохраняется въ родъ ежели родственники умершаго спаршины своимъ добрѣмъ повеніемъ заслужили общую довѣренность.

Я вздѣлъ на берегъ и распроспившись съ Девлетъ Али Ханомъ, который уже въ четвертый разъ предлагалъ намъ въ подарокъ жеребца (въ принятіи котораго отказались за невозможностью вести) возвратился опять на Корветъ, привезши съ собой Колдкъ Бека и еще одного родственника Кіамы.— Корветъ между тѣмъ снялся съ якоря. — Имъ сдѣлалъ подарки. Родственникъ Кіама сказасть намъ, что Туркмени, поселившись въ сосѣдствѣ Персіянъ повинующимся имъ; — живущіе же на ч. 1.
(34)

Августа 24. Апрёкъ и далёкъ къ Съверу, не признаютъ ихъ власти: вообще не льзя разобрать, кого-у нихъ главнымъ. Оп-правили родственника Кіапа на берегъ, мы приказали ему ехать немедленно въ Гассанъ Кули и извѣстили Кіапа, о скоромъ прибытии нашемъ.

Туркмени не имютъ той строгости и правды въ правѣ, которыми столько отличаются Кавказские народы опь проличихъ; — ницей сей народъ не имютъ поняшія о господствіи въ нихъ; они алчень къ деньгамъ, и изъ бездѣлицы гошовъ сдѣлалися всякаго рода низости. Повиновеніе они не знаюютъ; есмѣ ли же сьщемыся между ими какъ по умѣ и опѣжнѣ, (каковъ быль Султанъ Хань) сою они слушаются его, не забояясь о его правѣ. — И по сему всякой Русской можетъ легко надъ ними одержать верхъ. — Можно даже безопасно быть одному среди нихъ безъ оружія, крича на нихъ, бранить, я думаю, даже и бить за дѣло. Обы общей пользѣ и спыдѣ они поняшія не имютъ; — всякой, желая какъ нибудь получить, называетъ себя старшиной; сосѣдъ же его не признаетъ сего званія, и въ свою очередь называетъ себя Акъ-сахаломъ.

Туркмени говорятъ Турутскимъ языкъ, сходнымъ въ Казанскомъ. — Грамотныхъ у нихъ кромѣ Мулловъ никого нѣть. — Закона они Магометанскаго исповѣданія Омара, соблюдаютъ съ точностію время молитвы и всѣ обряды; но о догмахъ закона своего не имютъ яснаго поняшія.

Они роста высокаго и широкоплечи, волосы на боро-
( 35 )

dв короткіе, окладъ лица большою частію калмыкова— Августа 24.
шой, одежда Персидская.

Женщины расчесываютъ свои волосы пшаніемъ, сплетая ихъ косой со множествомъ серебренныхъ гремушекъ. Когда я нечаянно входилъ въ Ауля (1), то находилъ ихъ одѣтыхъ очень просто, при выходѣ же сидящихъ у своихъ кибитокъ въ полномъ нарядѣ.

Таковы Туркмены серебренаго бугра; здѣсь они уже приняли нѣкоторые обычаи Персіянъ; вѣроятно живущіе Съверные съ ними не сходствующіе.

Мы лавировали къ Съверу и прошли очень мало; вѣтръ былъ Н. В.— Шкоупъ стоялъ на якорѣ.— Къ ночь вѣтръ совсѣмъ ушелъ, и мы также стали на якорь на глубинѣ пяти саженъ.

Мы прибили противъ Гассанъ Кули; но по недостаткѣ глубины, принуждены были остановиться такъ далеко, что берега простымъ глазомъ не видно было; въ трубу же можно было видѣть множество Киргизовъ. По сдѣланному мною наблюдению ширина здѣшняго мѣста 37'— 27'— 51' 06.—

Пономаревъ поѣхалъ со мной на берегъ, взявши съ собою довольно количество подарковъ; мы вѣхали болѣе двухъ часовъ, и когда уже привалили; поднялся вѣтръ съ моря, продолжавшійся вскорѣ два дня; почему и не могли возвращшись прежде 31 числа.— По времениѣ вѣдь нашей я полагаю, что корвешъ нашъ споилъ верстахъ 27.

(1) Кочевье.
( 36 )

Августа 27. въ 12 оптъ берега — По причинѣ опшелей мы не могли даже съ лодкою подойти ближе 150 сажень къ твердой землѣ. Кіапъ вспрыгли насъ въ сопровождении всѣхъ жителей Аула; для приёма приготовлена была особая кибитка, убранная породными коврами.

Въ Гассанъ Кулі счинаяется до 150 кибитокъ, шущъ спрояся Киржимы для которыхъ лѣсъ привозился изъ серебренного бугра.

Мы видѣли здѣсь слѣды окопа, сдѣланного за нѣсколько лѣтъ предь симъ Кіапомъ для обороны оттъ нападенія Кекленовъ (1) кочевыхъ Іомуды по видимому очень опасаются.

Название Гассанъ Кулі происходить оптъ имени предка ихъ Туркменовъ издреве поселявшагося на семъ мѣстѣ. Мѣстя оное прежде было оспровомъ; но нынѣ, соединившись съ Сверной стороны съ твердой землей, образуетъ полуостровъ, отдѣленный оптъ оной съ Восточной стороны заливомъ, имѣющимъ въ ширину 6, а въ длину до 12 верстъ, направленіе залива и полуострова съ Свера на Югъ. Послѣдній имѣетъ въ ширину не болѣе полу-версты, а въ длину версты три.

Пропивъ селенія по направленію O.S.O, за заливомъ впадаетъ въ него рѣчка Ampeckъ на которой находился много кочевыхъ селеній Туркменскихъ того же поколѣнія Іомуды.— Изъ сей рѣчки жители Гассанъ Кулѣ довольствующія водою.

(1) Название одного сильнаго поколѣнія Туркменскаго.
( 37 )

Ківшъ старался занять насъ играми Туркменовъ: — Августа 27. Стрѣляли въ цѣль изъ піщалей и изъ луковъ, боролись, бѣгали въ запуски; все сие дѣвалось за деньги, которыя Пономаревъ не щадилъ, и жипели броѣлись съ большими рвеніемъ. — Оружіе ихъ бѣдно и не исправно, порохъ слабый, стрѣляютъ не мексусно;— мѣнѣе изъ нихъ одѣваются однакожь очень порядочно. — Жизнь ведутъ довольно праздную; — и потому полагать должно, что единственно ихъ промыселъ, доставленіе нефши и соли въ Персію, приносишь имъ большія выгоды; — они ежегодно продаютъ до 2000 пудовъ оной. — Соляная ломка и нефтеняя промыселъ принадлежать однакожь преимущественно Бакланскимъ жишелемъ, которыя добываютъ не и другое съ нефтеняго оспрона, а жишему Гассанъ Кули покупая только опѣ ныхъ сіе запасы берутъ большой барышъ за одно доставленіе ихъ въ Персію; для чего и имѣютъ довольно количество Киржимовъ. — Къ промысламъ жишелей Гассанъ Кули можно присоединить еще дѣланіе довольно хорошоювъ ковровъ. — Они вообще искусны въ разныхъ работахъ, и имѣютъ даже серебренныхъ цѣль мастеровъ, которыя чеканяютъ разныя монеты, служащія украшеніемъ для женщинъ. Музыка ихъ состоитъ изъ двухъ струнной балалайки, сходной съ нашей Русской, и настраиваемого въ квартиру. Они пашуть земли и пасутъ скада свои вверхъ по рѣкѣ Апреку и Гюргену, но своего хлѣба имъ недостаточно и они прикупаютъ еще въ Персіи. — Полуостровъ ничего не производитъ кромѣ Арбузовъ. — Рыбная ловля съ нѣколѣпаго времени въ половину уменьшилась;
( 38 )

Августа 27. зимой ловят они лебедей доставляющих им большое количество пуху. — На берегу бывает во всякое время множество куликов, которых называют Чилукб и Кымб-Кайдак. — Звери, водящиеся в степи и камышах Апрека суш: — волки, лисицы, Джейраны, (1) кабаны, чакалы и проч. Върши здесь по большей части господствующий со стороны моря, и потому сообщение съ берегомъ бываетъ затруднительно.

Желательно было бы исследовать и промырить заливъ при Гасанъ Кули; нельзя на втрое полагать, чтобы онъ удобенъ быть для якорныхъ стоянокъ большихъ судовъ; но для мелкихъ онъ безъ сомнѣнія хорошъ. — Снять планъ со всего мыса было бы полезно; мѣсто сие крѣпко положение своемъ, будучи окруженъ моремъ съ трехъ сторонъ; но время мнѣ сего не позволило — прынную же воду можно изъ Астрека добывать.

Въ числѣ старшинъ Гасанъ Кулинскаго Аула считаются Иль Магмедъ, Ханъ Гельди и Девлетъ Али; старшинны сии признаны Кіапомъ; впрочемъ есть и другие, съ коими Кіапъ въ ссорѣ; и потому въ Ауѣ семь владычествующихъ двѣ стороны, изъ коихъ Кіапова сильнѣйшая.

28. Вечеру прибылъ изъ Апрека Петрочичъ, отправленный на канунѣ, и привезъ съ собою Кази, и Коджа — Кули-Бая, которыя у Туркменовъ въ уваженіи. — Кази хошш и молодъ; но всѣмъ чистымъ пошому, что званіе его

(1) Родъ дикихъ козъ.
( 39 )

наследственное и ощущение пользовался общее доверен- Аугуста 28.

ности.

Подарки ему сделанные весьма хорошо расположили его к нам. Хотя предложенный нам бумаги были скрыты пачально главнейших особ; по Пономаревъ хотел неохотно получить общее согласие всех Турк-

меновъ для назначения Камиа Послымъ к нашему Прави-

тельству; почему и собрали всѣх старшинъ въ при-

судствии Казы и самого Камиа, которые въ собраніи 24
числа Аугуста общимъ согласиемъ утвердили сего по-
слѣдняго Посломъ. За симъ начались подарки. — Камиу
непріятно было, что безъ совѣта его сосвѣдѣнны были списки почтеннымъ людямъ Туркменскимъ и что сделаны были подарки Миръ Сайду, Хаджи Магмеду и Танеръ Кулі (прозваннымъ Сардаремъ по храбрости); онъ болѣе вскорбился симъ помѣру, что, повидимому, прежде нашего назначения многимъ обѣщалъ онъя досрываютъ; почему желая показать намъ свое неудовольствіе и властъ надъ старшинами, уговорилъ преданныхъ ему Иль Маг-

меда и Хана Гельди ничего не принимать, даже и не-

ходишь къ намъ; послѣ, когда мы съ нимъ обяснились и согласились одинъ избранныхъ имъ, одинъ изъ нихъ отм.

казалъ опять подарка, которои показался ему недоспашовъ, Пономаревъ перемѣнилъ его; — сие подало другимъ поводъ требовать лучшыхъ, даже какой по обор-

званый Мула осмѣлился намъ съ неудовольствіемъ свой возвращеній.

Вышедший изъ шервнія, Пономаревъ вынужденъ былъ бранью укрошишь ихъ ропотъ; они шошчасъ присмирѣли;
Августа 28. все въ Аулѣ упихло и порядокъ возстановился по преж-нему.— (1)

30. Вѣпрь нѣсколько упихъ, и мы доспили Корвета уже ввечеру послѣ четырехъ часоваго плаванія.— Съ нами пріѣхалъ Кіапъ, который никому не позволялъ раздѣ-лять трудовъ своихъ, или лучше сказать, быть участникомъ въ награжденіяхъ и довольности, которыя ожидали опь нашего Начальства.

31. Мы снялись съ якоря и цѣлый день лавировали. Опь Кіапа узналъ я между прочимъ, что Туркменскій на-родъ обищающій опь Балканскаго залива къ Югу по берегу моря и внутри степи раздѣляется на три поколѣнія: — Іомудъ, Теке и Кёкленъ. Племена Кёкленъ хи-щивы прочихъ; часто нападаютъ на Іомудовъ и грабятъ ихъ. — Два поколѣнія синъ давнихъ временъ находятся во враждѣ; они были въ мирѣ только во время Султанъ Хана. — Хищная Теке были усмирены 1813 году Хивинскимъ Ханомъ, проходившимъ черезъ ихъ земли съ 30,000 войска на войну противъ Персійъ (1).

Название поколѣнія Іомудъ происходятъ опь имени од-ного предка, называвшагося Іомудомъ, у коего было при-жены: опь первой родились два сына: Чуны и Шеребъ опь въо второй Куджукъ а опь третей Байрамъ-Ша;

(1) Средства сиѣ необходимы съ Азіатцами; опь онаго можно ожидать гораздо лучшаго успѣха нежели опь ласкѣ.— Необразованные люди сиѣ ро-бятъ передъ отважными, хотя бы и самое большое превосходство силъ было съ ихъ стороны.

(1) Обстоятельство сиѣ также, какъ и раздѣленіе Туркменовъ на поколѣнія, подробно объяснено въ описаніяхъ Хивинскаго Ханства и Туркменскаго народа.
отъ сихъ четырехъ сыновей Іомуда произошли четыре поколѣнія Іомудскаго народа, носившая названія своихъ родоначальниковъ.

Си четырѣ поколѣнія живущія въ самомъ тѣсномъ союзѣ и защищающія другу другу; но особенное согласіе господствуетъ между двумя первыми. Въ первомъ считается до 15,000 дымовъ, во второмъ столько же, въ третьемъ 8,000 и въ четвертомъ до 14,000.

Поколѣнія си всѣ перемѣшаны; но въ Хиной поколѣнія Байрамъ Ша въ большихъ сношеніяхъ. Всякое изъ нихъ имѣтъ главнаго спаршію и Кази; у Щербовъ главный спаршія Коджамъ Кули-Бай; а Кази-Магмедь Тагъ: онъ въ особенномъ уваженіи у всѣхъ Іомудовъ, какъ по древности рода, такъ и потому, что православны его всегда занимали сие мѣсто.

Іомуды переносятъ кочевье свое на лѣто въ рѣчкахъ Апреку и Гюргену; а на зиму собираются около бѣлаго бугра и далѣе внутрь степи.

Главный спаршія у Чуны называется Надырб-Ханѣ; онъ живетъ въ Ата-Бабѣ, гдѣ также имѣетъ пребываніе свое Кази ихъ Девлетъ Муратъ.

У Курджукѣ, спаршія Ана Верди Ханѣ, бываетъ въ Хиву.— Кази ихъ умеръ, и съ шихъ поръ никому не поручали сей должности.

У Байрамъ Ши спаршіной Менг-Али Сердарѣ, бываетъ въ Хиву, съ большою частію своихъ единоплеменниковъ.

Поколѣніе Іомудъ можетъ выставимъ въ случаѣ нужды до 30,000 человѣкъ въ поле, но изъ сего числа не бо-ч. 1.
( 42 )

Аугуста 31. Льве 1,000. которых были в состоянии были сражаться и имѣть хорошее оружіе.

Я также спрашивал у Кіама о Карабагаокмб (1) залив, который будто поглощаетъ воду Каспийскаго моря.— Онъ говорил мнѣ, что мнѣ не сказано съ представленіями Туркменовъ.

Сентября 1. По утру мы принуждены были, за неимѣніемъ въ-шара, бросить якорь пропивъ зеленаго бугра; но вскорѣ опять пустились въ путь. Зеленый бугоръ имѣетъ видъ Конуса, коего поперечникъ основанія въ при раза больше высоты. На немъ такая же, какъ и на бѣломъ бугрѣ яма съ кипящей морской водою, испускающей сильной запахъ.— Онъ называется Туркменами Баршаукомъ, или Гѣсь Баршаукъ, что значитъ голубой или небеснаго цвета.

Нѣсколько по Сѣвернѣ бугра на самомъ берегу моря находилась древняя мечеть, которая называется Мама Кѣзъ или дѣвичи сосыды. Опѣ серебренаго бугра до Гассана Кули 5/2; Нѣмецкихъ милъ, опѣ Гассана Кули до Бѣлаго бугра 3/2, а опѣ сего до зеленаго 4/2.

2. Около полдня мы увидѣли Нефтяной островъ; Осурунинской осставался у насъ въ лѣвой сторонѣ, мы его не видѣли по причинѣ низменности береговъ и отдаленія.— Вѣяхавши въ заливъ, находясья на Юго-Восточной сторонѣ Нефтянаго, я сдѣлалъ наблюдение высоты солнца и нашелъ широту 39°—10°—20°,82. Островъ Нефтяной

(1) Кара—черный, Бугаз—бор—Карабагаокмъ черное горло или черный проливъ.
какъ и вышеупомянутые бугры, видимые на Востокѣ, Сентября 16, представляемый издал большиими возвышеннями желтаго цвѣта.

Въ описаніѣ обратнаго пути Эскадры Графа Воиновича, острова сія довольно подробно и вѣрно описаны, такъ какъ на картѣ хорошо означены. — Бывшій тогда островъ Дервишъ, лежавшій на Юго-Западной оконечности Нефтянаго или Челекени, 15 лѣтъ тому назадъ соединился съ симъ послѣднимъ остъ сильныхъ землепрясеній.

Послѣ полудня мы легли на якорь въ разстояніи пя-
ши верстъ отъ Аула, находящагося на Южной сторонѣ Нефтянаго острова. Я вѣзду съ Пономаревымъ въ Аулъ— въ немъ не болѣе 15ъ кибитокъ, которыя издавна тупъ послѣдующимъ нефтью и озерной солью, за которыми привѣзающіи въ нихъ Туркмены отъ Гассана Кули и серебренаго бугра. Ключи нефтяныхъ лежать за горами, гдѣ находился еще нѣсколько семействъ; по словамъ жителей, на семъ островѣ щи-
щийся до стань дымовъ; они всѣ поколѣнія Шереба, воду пьющей изрядную, но солоноватую изъ колодцевъ, коихъ не болѣе четырехъ.

Въ срединѣ острова есть нѣсколько пастбищъ, но рогатаго скота на немъ не держутъ, а пасуть только верблюдовъ и овецъ; на островѣ семъ произрастаетъ малой лѣсъ, годной для дровъ. Зима, по словамъ ихъ бываетъ очень холодная. Приспанище для Кирилковъ передъ Ауломъ очень удобно; оно прикрыто косою, идущей параллельно съ берегомъ по Восточной сторонѣ; но
Сентября 3. и самый рейдъ для большихъ судовъ также удобенъ, якорными спонаны вездѣ хорошо. Желательно было бы изслѣдовать подробиіе сихъ острововъ, но кра́пкость вре́мени не позволила мнѣ сего сдѣлать.

Нѣкоторые изъ жимелей острова помнятъ еще Графа Войновича, котораго называютъ Графъ Ханомъ. Однимъ изъ нихъ имѣешь даже опять его бумагу (впрочемъ охраня́нный листъ, которыми воспрещается прибывающимъ Астраханскимъ промышленникамъ обижать жимелей. Они обвѣщались намъ принесли листъ сей въ Красноводскъ).

3. Мы снялись на разсвѣтѣ съ якоря и направили нулдъ свой на SS. W., къ проливу между островами Дервишемъ и Огурчинскомъ и Айданъ; въпрѣсть былъ промывной, а по- тому мы принуждены были лавироваться; глубина часпко измѣнялась по причинѣ косъ, идущихъ онихъ Дервиша; мы даже разъ удались килемъ обѣ одного изъ ихнихъ.

Когда сдѣлали мы чепыре галса, нощь наступила и мы легли на якорь.— Огурчинской островъ былъ у насъ въ виду, на немъ прыяшемъ въ Свѣрной шпоровъ па́мяникъ.

По словамъ Кіапа, памятникъ сей состоитъ изъ четырехъ проспироющихъ въ вышнюю до трехъ саженей деревьевъ, связанныхъ вмѣстѣ. Онь возвышенъ въ 10 пм. назадъ въ честь одного Дервиша, который на семь вмѣстѣ имѣлъ въ прежние годы свое жилище, и ушелъ въ Мекку.— Теперь Туркмены завели нулдъ свое кладбище— памятникъ служить имъ маякомъ.— Лѣтомъ островъ Огурчинской не обитаемъ; на немъ пасутся только овцы безъ пасмужовъ, на зиму же мѣсчальо жиме-
се́пта́бря 3.

Туркмены заме́няют ее морским льдом; вода произхо́дящая опь сего льду перетивает горечь и солоноватость. Дровь для опалывания ихь и варения пищи доста́точно на оспрову. Мнё говори́ли Туркмены, что си́внныя Дже́йраны или дикія ко́зы живу́щей ля́помь по два и по при мьсца безь воды; не знаю, можно ли врить сему, изь въстно впрочемъ, что въ сменахъ сихь львь ни прьсныхъ, ни со́леныхъ воли. Не долж но ли полага́ть, что животныхъ сиі уполя́ютъ жажду свою утренними роса́ми, которыя быва́ютъ иногда очень сильны.

— Мы хо́тѣли пройти́ть черезъ промы́н между Огурчинскимъ и Дервиве́немъ, но не могли по причинѣ малой глубины, и такъ рѣши́лись обойти Огурчинской оспровъ или Айданъ съ Южной стороной; но едва успѣли поравняться съ оконечностью онаго, какъ подня́лся сильной Съверной вѣ́тр, прину́давшій насъ лечь на якорь и не упихавши́й во всю ночь.

Вѣ́тр былъ противной, и послѣ́м принуждены были цѣ́лый день простоя́ть на якорь.

Поутру мы сня́лись съ якоря и плы́ли по направле́нію къ Красноводскому заливу. — Обо́шедши Огурчинской оспровъ, въ полночь мы легли на якорь въ разстояніи 11/12 ми́лли сажень.

Съ разсвѣ́томъ увидѣ́ли Красноводскихъ горы и сня́лись съ якоря; подня́лся сильной Восточной вѣ́тр, который продержалъ насъ въ дрейфѣ́, изорвалъ марсели и опе́несъ далеко въ море. — Вѣ́тр сей продолжалъся до полудни;
Сентября 7. мы держались еще в море, и после двух часов уже начали опять подыматься к Красноводску.

8. Целый день лавировали, дабы попасть в Красноводской пролив, и к вечеру легли на якорь близ Северной оконечности Нефтяного острова на глубину 11 сажен.

Вступивши в пролив между Красноводским мысом и Челекенью, мы увидели горы, называющиеся Балканскими по имени главной горы, лежащей в верховья залива.

Сия цепь гор продолжается по обеим сторонам оного. Впрочем не позволял нам идти вдоль берега к западу, дабы прибыть к скалам, называющимся Омб, откуда ми должно было отправиться в Хиву по предложению Кима и потому лавировали весь день и к вечеру только легли на якорь не подалеку оть назначенаго места.

Здесь также путеописание Графа Войновича, которою во всем справедливо, по-той же причине отступает отъ врности; он упоминаетъ объ одной ошпили, которая по его словамъ в иных мѣстахъ не больше двухъ фуловъ подъ водою: мы однако дого самаго пути берега приближались на глубину 3 сажень. Перемѣна сія вроятно произошла отъ землетрясений, соединившихся острога Челекень съ Дервицем.

Северная часть Балканскаго залива представляется высокими горами желтаго цвѣта, изъ которыхъ выдаются двѣ каменные горы, кажущіяся черными.

10. Перед полуднемъ мы прибыли въ Красноводской за
ливъ и легли противъ горъ называющихся Оосъ, версты сентября 10.
въ полупоры опъ берега на глубинѣ трехъ слишкомъ саженъ. — Здѣсь по всему берегу кочевья и колодцы съ хорошей прясной водою, также какъ и на Красноводской косѣ. — Коса сія закрывала насъ со спороны моря. Сьерный берегъ Балканскаго залива возвышенъ и частью со- спошпъ изъ каменныхъ горъ; на косѣ есть нѣсколько кочевьевъ. — Заливъ сей безопасенъ для судовъ, и, нѣть сомнѣнія, что предполагаемому построению, предстоитъ здѣсь гораздо больше удобства, нежели въ прочихъ мѣ- спахъ, нами видѣнныыхъ. Лѣсь для дровъ можно добывать съ Челекени и Дарджи (1) жители увѣрять, что на горахъ при вершинѣ Балканскаго залива есть и спрое- вой лѣсь.

По приезду нашемъ Кіапъ былъ посланъ на берегъ для приведенія къ намъ человѣка, нужнаго для осправленія со мною въ Хиву.

Мы всѣ ходили на берегъ; вода здѣсь въ колодцѣ, вышвченномъ въ камѣ, очень хороша (2).

Съ разсвѣтомъ я опять отправился на берегъ, пошелъ съ ружьемъ въ горы за куропоками. Охота была доста- точно счастлива. Горы, прилежащія въ семъ мѣстѣ къ берегу, круты и состоящій изъ каменныхъ скаль, обла- мывающихся подъ ногами и пополу вѣсходъ на нихъ очень жруденъ; взобравшись однако на оныя, я могъ доволь- но хорошо обозрѣть все мѣстоположеніе.

(1) Дарджи, бывшій во времени Графа Войновича островомъ, нынѣ соеди-
вень съ Твердой землей.

(2) Онь называется Бахку, что значить медовый колодецъ.
Сентября 12. Мы лежали на якорь против мыса, который перерезан двумя небольшими цепями каменных гор; за оными идет долина, которая проситается к Юго-Востоку до моря а к Юго-Западу до Красноводской косы, и не имеет никаких возвышений; — за сею опять начинается каменный обрыв, составляющий берег пространной степи, ведущей к Хиве. — На Красноводской косе есть хорошая прекрасная вода, и кочуют 50 семейств Туркменов. Коса сия имела до 4-го верст в поперечнику, и до трех часов хода в длину; я узнал о сем по распросам у жителей.

14. Собрались на Корвете главные старшины Туркменов, живущих на берегах Балканского залива; они были: Муля Кайб, Геким Али-Бай, Нияз Булат-Бай, Магмед Нияз Мерген, Мир Сейд, (прибывший из Гассан Кул). Таган Нияз и Кюль Яршик, (хозяин колодца на берегу против нашего якорной стоянки); они пробыли на Корвете целый день и ввечеру уже довольно поздно возвратились.

Пономарев съехал со мной на берег, где было приготовлено угощение старшинам; послев того начались игры; борьба и стрельба. — В сей день старшинам ничего не предполагали; Кипши склоняют их только к исполнению видов нашего. — Предложенный им Чеченидар (1) оказался вези мена, и Кипш послал опять спасать другого; сей посланный, по имени Сейд, при-

(1) Чеченидаром называется не Турецкий человек, который поддерживает вези кого имбуд. 
былъ 15-go числа. Къашъ опять привезъ всѣхъ прежнихъ Сентября 15.
спаршнѣ на корвешъ; вмѣсто подписи они обмакивая
палцы въ чернилы, прикладывали ихъ къ бумагѣ. Мулла
Канибъ засвидѣтельствовалъ иѣ согласіе; послѣ сего
сдѣланы были имъ подарки. — Между тѣмъ я спорговался
съ Сенномъ, которой хотѣлъ оправиться 1го числа
Сентября въ Хиву или, по ихъ счисленію, 12го числа
мѣсяца звѣзднѣ. Онъ порядился везти меня пуда и
обратно за 40 червонцевъ, изъ коихъ половину я оп-
далъ ему въ задатокъ. — Шкоутъ Поликарпъ везущий
намъ провиантъ еще сюда не прибылъ. Мы полагали,
что онъ воропился въ Сару по причинѣ пещи, открыв-
шейся въ немъ, и что мы останемся безъ продоволь-
ствія. Почему и думали, что корвешъ долженъ будетъ
воропиться въ Баку, а мнѣ по прибытии изъ Хивы,
зимовать на берегу.

Я сошелъ на берегъ чтобы купить лошадь для поездки
въ Хиву. Мѣръ привели дурную, старую, маленькую,
которая болѣе 30ъ рублей ассигнациями не стояла и не
перенесла бы двухъ переходовъ. — (1) За неѣ просили 125
реаловъ ш. е. 250 рублей ассигнациями. Я не купилъ ее
и рѣшился вѣшать на верблюдахъ; того же числа Алексе

(1) Хорошихъ лошадей въ семѣ ыстѣ очень мало за недостаткомъ пасты-
бѣщь.— Конскѣ шабуны Туркменовъ пасутся на рѣкахъ Атрекъ и Гюркъ,
или на покатыхъ Балканскихъ горъ, гдѣ травы хороши.

ч. 1.
Сентября 17. проводник наш из Нефтяного острова, поехал на кирож в опыскивали Шкоул. Приведшая изъ Астра-бада обывательская лодка не видала его, что насъ еще болге удостовѣрило въ прежнемъ предположении.
ГЛАВА II.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВЪ ХИВУ И ПРЕБЫВАНІЕ ВЪ ХАНСТВѢ ХИВИНСКОМѢ.

Я провелъ въ приготовленіяхъ къ поѣздкѣ въ Хиву, сентября 17., и имѣлъ два письма къ Хану, одно отъ Его Высокопре- восходительства Алексѣя Петровича Ермолова, а другое отъ Майора Пономарева; здѣсь они прилагаются.

1. Копія съ письма Алексѣя Петровича Ермолова къ Хивинскому Магмедь Рагимъ Хану.

Высокославный, могущественный и преѣщаспливѣйшій Російской Имперіи Главнокомандующій, въ Астрахани, въ Грузіи и надъ всѣми народами обищающими отъ береговъ Чернаго моря до предѣловъ Каспійскаго, дружелюбно привѣтствуя Высокослепенаго и знаменитѣйшаго обладателя Хивинскія земли, желаю многолѣтняго здравія и всѣхъ радостей.

Честь имѣю пріятомъ объявить, что торговля привлекающая Хивинцовъ въ Астрахань, давно уже познакомила меня съ подвластнымъ вамъ народомъ, известнымъ храбростію своею, великолушіемъ и добронравіемъ;—восхищенный же сверхъ того славою, повсюду распросстранивающеюся, о высокихъ достоинствахъ вашихъ, му-
Сентября 17. дросши и омличающихъ особу вашу добродѣпляяхъ, я съ удовольствіемъ пожелаю войти въ близкайшее съ Вашимъ Высокосененствовъ знакомство и возстановление дружественныхъ сношеній. Почему черезъ сие письмо, въ благополучное время къ вамъ писанное, открывая между нами двери дружбы и доброго согласія, весьма пріятно мнѣ надѣваться, что чрезъ онымъ при взаимномъ соотвѣтствіи вашемъ и моемъ искреннимъ расположеніемъ, продолжаться щасливый путь для вашихъ подвластныхъ къ близкайшему достижению преимуществъ добродѣстныхъ выгодъ по торговлѣ съ Россіею и по взаимному утвержденію взаимной пріязни основанной на доброй вѣрѣ.—Подашель сего письма имѣющій опь меня словесная къ вами порученія, будетъ имѣть честь лично удостовѣрить Ваше Высокосененствовъ въ желаній моемъ, изъ цѣловъ сада дружбы сплески пріятный узелъ соединенія нашего неразрывной пріязни.

Онъ же обязанъ будетъ, по возвращеніи своемъ докончши мнѣ о пріемъ, коимъ опь васъ удостоенъ будетъ, и взаимныхъ расположеньяхъ Вашего Высокосененствва, дабы я и на будущій годъ могъ имѣть удовольствіе опирать къ вамъ своего посланнаго съ дружественнымъ приѣздѣеніемъ и съ засвидѣтельствованіемъ моего особливаго почтенія.

Впрочемъ прося Бога, да украсить дни жизни вашей, блистательною славою и неизвѣстнымъ благополучіемъ, честь имѣю пребывать искренно вамъ усердный и доброжелательный.

Подлинное подписаніе: Генераль опь Инфантерій Ермоловъ.
2. Копия съ письма Маіора Пойомарева.

Высококоспененному, Высокопочененному и знаменитый - Семптября 17.
шему обладашелию Хивинскія земли желаю много лышъ здравствовать.

Высокославной, могущественной и прекраснейшей Российскій Имперіи Главнокомандующей, въ Аспраханѣ, въ Грузіи и надъ всѣми народами обищающими опь береговъ Чернаго до предвловъ Каспійскаго моря Алексѣй Пепровичъ Ермоловъ, желаю съ живущими при берегѣ Каспійскаго моря Туркменами завести торговую связь по слалъ меня къ нимъ. — Связь сія пышъ болѣе увеличилась могепъ, когда Ваше Высокоспененство соедините желание свое съ намѣреніемъ Главнокомандующаго нашего, тогда совершенно осчастливите народъ, заслуживающи шоль высокаго обоюднаго покровительства; что всего легче учинишь, когда чрезъ землю ихъ позволите вашему народу провозить свои товары къ Балканскому Заливу, куда и Россійскіе купцы приезжаютъ будущъ. Чрезъ чьо караваны скорѣя доходишь могутъ въ Аспраханѣ, но главное, избѣгнувшисъ и пряминошениѣ какія преграды они, проходя Киргизъ— Кайсацкія Ордъ. — Уже давно Российскій народъ знакомъ съ вашимъ и всегда въ связи дружеской находился, для шего Главнокомандующей почель за нужное отправить къ вамъ особаго своего чиновника Николая Николаевича Муравьева, засвидѣтельствовать поль знаменитому владѣшеле Хивинскія земли свое искреннее уваженіе, а сверхъ того обурузить ему и словесно опь себя разныя дѣла вамъ.
Сентября 17. объявилъ. — Я радуюсь сему случаю, послѣдую опредѣленіемъ сего чиновника къ вамъ; чрезъ кошораго свидѣтельствую Вашему Высокопостѣпенівому мое уваженіе, желая искренно, дабы въ благополучное время владѣнія вашего, полико славное, взаимное дружеское сношеніе связаною цѣлью сплѣтенною изъ розы неуходящихъ и восхваляно пѣснями громогласныхъ солдатъ изъ Царства всѣхъ умѣхъ и райскихъ наслажденій.— Имѣю честь оспариваться вашимъ покорнѣйшимъ служою.

Подлинное подписаніе: Майоръ Пономаревъ.

18. Ввечеру когда уже все было готово къ моему отъѣздѣ обрадованы мы были извѣстіемъ о Шкоумѣ Сантпѣ Поликарпѣ, привезенные къ намъ черезъ гребное судно съ него прибывшее. — Шкоумѣ останавливая за пропианковыми вѣтрами близъ острововъ Челекени и Огурчинааго, и нуждался въ прѣсной водѣ. Извѣстіе о Шкоумѣ перемѣнило прежнее наше намѣреніе и гребное судно было поточасъ возвращено обратно, съ двумя бочками водѣ и предписаніемъ къ Лейпенанту Осполопову не замедлило прибытиемъ въ Красноводскѣ; — въ томъ же самый вечеръ я сѣлахъ на берегъ и ночевалъ въ прибрежныхъ двухъ кибиткахъ у старика Кюль-Яршиу Софи; — меня проводили на берегъ Священникъ нашъ, Лейпенанту Линикой и Мичманъ Юрьевъ.

Я имѣлъ весьма мало надежды возвратиться; но былъ довольно покойнъ, потому что уже служилъ первой шагъ къ исполненію мой штейдной обязанности, кошорую на
себя принималъ и совершенно положился на благость Сентября 18. 
Творца (1).
Я оставлю берегъ. — Проводникъ мой Сейдъ жилъ въ 
кочевья при колодцахъ Суджин Кабилд; онъ прислалъ ко 
мнѣ 4-хъ верبлюдовъ съ родственникомъ своимъ Абуль Гус- 
сейномъ, — доспѣли еще двухъ лошадей, и такими обра- 
зомъ я отправился въ степь. — При мнѣ находились 
только переводчикъ Армяникъ Петровичъ, и дочь мой. 
Недоспавшій въ людяхъ замѣтила я добрый шпун- 
церомъ, пистолетомъ, большимъ кинжаломъ и пашкой, 
которыя во всю дорогу съ себя не снималъ. Петровичъ 
былъ человѣкъ очень усердный, преданный мнѣ и веселаго 
нрава, — къ нему имѣлъ довольно справную наружность и 
хорошо забавлялъ другихъ; шутивостью своею онъ не 
рѣдко развеселилъ меня въ самыхъ грустныхъ минутахъ. 
Киапъ и Таганъ Ниасъ провожали меня до Сейдовской Обы. — 
Поднявшись на высокія скалы составляющія берегъ Балкан- 
скаго залива, я увидѣлъ обширную степь, чрезъ копорую лежа- 
ла мой путь; она покрыта мѣстами кустарникомъ, мѣ-
стами же песчаны; не въ большомъ разстояніи ошь берега 
есть колодцы солоноватой воды, при копорыхъ находятся 
на Турукменскія кочевья. — Произрастень и травъ совер-
шенно никакихъ не видно; однако жъ по симъ голымъ равни-

(1) Во время путешествія моего во внутренности сихъ земель, я былъ 
очень занятъ вести дневныхъ записокъ потому, что меня посвящали за 
зыяцика, для чего и принужденъ былъ записывать видимое мною увид- 
кое и разными знаками, дабы Ханъ ехали бы ему записки симъ понялись не 
можъ ихъ разобрать, и потому большую часть подвржали своей памяти.
Стябрѣ 19. нать пасущся скада верблюдовъ и овецъ пищающіяся крупными купчами, разсущими мѣстами по степи. Беззабо- нивые и льнистые Туркмены кое какъ продовольствующіе себя хлѣбомъ, покупаемымъ въ Аспрабадѣ или Хивѣ, и верблюжимъ молокомъ. — Промыселъ ихъ воровство; похищая людей изъ Аспрабада, они продаютъ ихъ въ Хиву и выручаютъ за нихъ большія деньги.

Поднявшись, какъ выше сказано на скалы, я завѣка къ знакомому мнѣ старшинѣ Муллѣ Канбу, которою угостилъ меня верблюжимъ молокомъ. — Оправившись опять него, проѣхалъ мимо вѣсокихъ кочевьевъ, имѣя въ сторонѣ не большія возвышения, которыя долж- ны были опрассы Балканской горы, и передъ вечеромъ прибылъ въ Обу Сенда, населенную Туркменскімъ племенемъ Келтей, поколѣнія Джашарь-Бай опрассы Шеребъ, происходящей опять народа Иомудскаго составляющаго одно изъ шести главныхъ Туркменскихъ поколѣній (1).

Сіі Туркменскія поколѣнія разсыпны по всей степи начиная опять Каспійскаго моря почти до самыхъ Кышай- скыхъ предѣловъ. — Они раздѣляются на множество мѣ- лкихъ опрассовъ, изъ которыхъ въ каждой есть избран- ный старшина, которому народъ повинуется, или лучше сказаться, котораго народъ уважаетъ по снарости львовъ, по разбойническимъ доблестямъ его, или по богатству.

Въ Обѣ Сужди Кабиль въ которую я прибылъ считается до 50-ти дворовъ и при колодцѣ съ хорошей прѣсной водой.—

(1) Смотрите таблицу Туркменскихъ поколѣній.
Море отстояло опять около к западу на 3 агары. (1) Я сентября 19.
останавливался в кибипке Сейда, где был принят очень ласково; кочевье сие находилось в 28 верстах на №
О. опять Красноводской якорной спойки нашей.

Я дневаль в Судж, Кабиа; по рассказам Муллов Туранских, мы должны были в путь отправиться 12 числа лунного месяца Зилхиджек, что соотвествует 21 числу Сентября; — сей день у них считается счастливым для поездки, и проводники мои никак не хотели
меня прежде сего времени везти.

В последствии узнал я, что старшина покойнина
Кейш уговаривал Сейда не вехать со мной; причиною
пому была дружба сего старшинны с Геким-Али-баем
старшиной покойнина Кириндик, коего брат сперва
вызвывался везти меня за 100 червонецов, но которому
я отказал, и нарядил Сейда за 40: несмотря на всет
его убеждения Сейд даёт мнё слово, не хотел изъе
нимать ему, и против желания всём единоплеменников
принял меня к себё. — Рядкой послушок сей несо
отвествующий безчестным правилам козы руковод
ствующийся Турански, имель причиною внушения Кипгам
которой использовал доверенность между Туркменами,
и надеясь посл въ щасливого возвращения моего успеш
въ видахъ своихъ относительно нашего правильства
уговорил Сейда въехать, и по прибытии моемъ въ Суджи

(1) Агары равны Немецкой мили или 7-м верстам, слово сие Персидское и въ Турецкомъ языке означает дерево и палку.
( 58 )

Сентября 30. Кабиль два раза вздыхал къ вышеупомянутому старшему въ кочевье.— Нравъ Сейдовъ былъ можетъ быть еще изъ лучшихъ между Туркменами мнѣ знакомыми; онъ былъ грубъ въ обращеніи, не весьма дальновиденъ, но постояненъ, рѣшителенъ и оправданъ, припомъ же хороший навзядинкъ и славенъ разборомъ производимыми имь въ Персіи.— Въ печеніи сихъ записокъ видны будущія нѣкоторыя прекрасныя черты его нрава и между тѣмъ другие поступки споль противурѣчіе первымъ, что онъ никакъ бы не лѣнъ приписать тому же самому человѣку.— О немъ разказываютъ слѣдующее: Когда Сейду было 16 лѣтъ, то повхалъ онъ однажды въ поле съ преспарьяльнымъ оппономъ за три дни взды отъ своей кибитки, и ничего всшленъ бить по тую конницу поклонникъ Теке имъ неприязненного.— Опецъ его взхалъ на добромъ конѣ, а Сейдова лошадь едва манилась, — не имѣя надежды спасись старикъ слѣзъ, и опдавая лошадь свою сыну, говорилъ ему: Сейдъ я уже старъ и довольно жилъ, пы молодъ, и можешь поддержать семейство наше, прочай спасайся, а я здѣсь оспанись; Сейдъ опять взхалъ старикъ обнаживъ саблю, что если онъ не хочетъ самъ спасатся, то пусть имъ ихъ обвѣй и все семейство осиротѣетъ, потому что онъ намѣренъ въ какомъ случаѣ защить его, и самъ соскочилъ съ лошади.— Крашность времени и приближающійся неприя- шель не позволилъ имъ болѣе споримъ, они рѣшились спасаться всякой на своемъ конѣ; — наступившая ночь укрыла ихъ опять неприятеля и опецъ его сознавался въ
присутствием всех единоплеменников, что сын прев-Сентября 10 зошел его в храбрости.

Я нашел однакоже что правы Туркменов в сей Объ гораздо лучше прибрежных; это полагаю происходить оттого, что живущай далеко в степи они не привыкли, спокойно к плутовству чрез обращение с промышленниками, приезжающими вской годь с разными поварами на Туркменской берег.- Кіапъ однакоже не оставил случай выпросить у меня подарковъ Гекимъ-Али-баю и Ана-Дурдь, спаршіямъ которыя вмѣстѣ со мною вхали въ Хиву по своимъ надобностямъ; — я также подарилъ нѣ-корpusы бездѣлицы женѣ Сейда и женамъ наняныхъ имъ для меня проводников.

Изъ Суджи Кабиль я извѣстили о себѣ письменно Маіора Пономарева.

Съ разсвѣтомъ выѣхал я изъ Суджи Кабиль на боль-шомъ и полскомъ верблюдъ, на которомъ съ трудомъ могъ усидѣть когда онъ подымалась. — Мой керванъ со-стоялъ изъ 17 верблюдовъ принадлежащихъ 4ъ хозяевамъ, бывшимъ у меня въ проводникахъ и вхавшимъ въ Хиву для покупки хлѣба. — Изъ нихъ старшимъ былъ Сейдъ, второй родственникъ его Абуль-Гусейнъ, третій Кульчи а четвертый Ахъ-Нефесъ; — верблюды наши были всѣ привязаны другъ къ другу и шли длиной цѣлью (1).

(1) На передовомъ сидѣла Курдинка Фатмая, бывшая наложница отца Сейдова; она уже 13 лѣтъ была у него въ неволѣ и желая лучшей уча-сии, просила хозяина своего продать ее въ Хиву; но получивши отказъ, нечастная сія подѣбѣвала къ колодцѣ, сказала Сейду, что если онъ ее
Продвигаясь 20 верст мы остановились около полдня на чась времени и соединились с другими керваномъ, коимъ предводительствовалъ Гекимъ Али-бай. — По мѣрѣ удаленія нашего опь бер-га керванъ нашъ все увеличивался изъ разбросанныхъ по сторонамъ Туркменскихъ кочевьевъ, такъ что на третій день, когда мы вступили уже совершенно въ безлюдную степь, съ нами было до 200 верблюдовъ и до 40 человѣкъ, которые всѣ шли въ Хиву для покупки хлѣба.

Раздоры Гекимъ Али-бай съ моимъ Сёндомъ расстроились и на меня; — мы шли особо, и на ночлегахъ останавливались порознь. — Керванъ мой былъ хорошо вооруженъ и если Гекимъ Али-бай, какъ я полагаю, имѣлъ намѣреніе ограбить насъ, то въ рояльно не рѣшился на сие опасаясь оружія нашего. — Онъ никогда не кланялся мнѣ и сидя у своего огня съ своими шоваріями всегда поносилъ насъ; — мнѣ удалось однакося посредствомъ чая, до кошорато Туркмены большіе охотники, переманивъ къ себѣ въ нѣсколько человѣкъ изъ его кервана. — Можеть быть Гекимъ Али-бай еще и для того угбилъ меня, что опасался за сие дурнаго приѢма опь Хининскаго Хана. — Какъ бы то ни было, я всегда бралъ пре-
доспѣврѣчности и во всѣ 16 дней и ночей. побыдки нашей сентября 31. не снималъ себѣ оружія.

Послѣ полдня мы поднялись на небольшую высоту называющуюся Кизылб. Айгень, (i) которая должна быть отрѣзъ Балканскихъ горь. — Прощедши еще 20 верстъ передъ вечеромъ остановились на привалъ, оставля по-зади въ лѣвой руку кочевье при колодцахъ, Сюломень (2).

Во время переходовъ сихъ меня не столько мучили непріятное качаніе и непокойная ѵда на верблюдъ, какъ непреображеная скуча.— я былъ совершенно одинъ, говорилъ было не съ кѣмъ, раствлива еще мѣсть, что жаръ хотя былъ довольно сильный, но сносный. — Спень пред-ступляла печальный видъ, образъ смерти, или слѣд-ствіе опустошенія послѣ какого небудь сильнаго пере-ворота въ природѣ; — ни одного животнаго; ни одной пищи, никакой зелени ни правды не видно было, мѣстами лишь всѣрѣдѣлись песчаныя полосы, на которыхъ росли малень-кіе кустники.— Къ тому еще мысль объ удалении изъ ощече-спива, для того можетъ былъ чтобы впасть въ вѣч-ную неволю, меня очень превозжала.— Таковое мое положеніе продолжалось 16 сутокъ.

Во все время побыдки моей ходилъ я въ Туркменскомъ платьѣ, и называлъ себя Турецкимъ именемъ Мурадъ-бекъ; сие имѣло для меня значительную выгоду потому,

(i) Красная или золотая нога или подошва, горы.

(2) Разстояніе измѣрятья часами, полагая по 4 версты на часъ.
(62)

Сентября 21. Что хотят меня и всё в керване знали; но при встречах с чужими я часто слышал за Туркмена покольвия Джафар-бай, и племени избавлялся отъ вопросов любопытных.

Въ сей день направление наше было прямо на Восток.

Сию ночь было лунное зашмвние продолжавшееся более часа. — Туркменовъ оно очень беспокоило; они спрашивали у меня о причинѣ сего явленія, и между прочимъ утверждали, что луна померкнетъ только при смерти какого нибудь великанъ Государя или Старшаго изъ нихъ, что вѣроятно зашмвніе сие предвѣщаетъ дурной приѣмъ мой въ Хивѣ. — Я долженъ былъ вывести ихъ изъ заблужденія, и вспомнилъ что какой то древний мудрецъ, рѣшиль въ подобномъ случаѣ вопросъ накинувъ плащъ свой на вопрошающаго. — Я сдѣлалъ сие съ Сендумъ и накинувъ на него Кыкырь (1), спросилъ, вѣди ли онъ огонь коровой передъ нимъ горитъ? — Нѣть отвѣчалъ онъ. — Я приложилъ сие сравнение къ движению пѣль небесныхъ, заслоняющихъ другъ друга въ известныя времена. — Туркмены не поняли меня, — думали, — я говорилъ смѣло обо всѣхъ словникахъ, и наконецъ увѣрились они въ моей мудрости. — Ты точно посланникъ, сказали они мнѣ, ты человѣкъ избранный и знаешь не только что на землѣ дѣлаешься, но даже что и на небесахъ происхо-

(1) Большой плащъ изъ вааленаго сукна съ длинными рукавами.
( 63 )

дипье.— Я. довершил удивление ихъ, предсказавъ конопу.— Сентября 31.
рой край луны начинать появляться.

Въ часъ по полуночи мы поднялись, ночь была очень
холодная, и роса, какой еще никогда не видалъ.—Пройдя 24 верствъ мы прибыли на разсвѣтъ къ колодцамъ
Сюйли, при которыхъ было до 20 Туркменскихъ киби-
покъ.— Колодцы си имѣють 15 сажень глубины, вода въ
нихъ не хороша однако пить можно, хотя и съ опреде-
леніемъ.— При семъ мѣстѣ есть большое кладбище,—
надгробные камни должны быть известковые; они до-
вольно велики, хорошо обѣланы и съ нѣкоторыми изва-
яніями, но работы не Туркменской, на многихъ видны слѣ-
ды раковинъ.— Жители говорятъ, что кладбище сие очень
древнее, и что камни такого свойства находятся на
берегу моря.— Отъ сюда я опять извѣстилъ о себѣ
Майора Пономарева черезъ Туркмена Ашир-Магмедх,
провожавшаго меня до сего мѣста.

Напоивъ верблюдовъ мы прошли еще 4 верствъ и остано-
новились на привалъ часа 1/2.— Потомъ прошли еще 8
верстъ и остановились передъ вечеромъ, направление
нашее было въ цѣлый день на Востокъ.

Въ правой сторонѣ видны были Балканскія горы, на
покосахъ которыхъ по словамъ жителей есть хорошія
пастбища и пресная вода; шамъ пасутся конскіе таб-
пуны ихъ.

Около полуночи мы пустились въ путь. За часъ до
восходенія солнца опять хвали 18 верстъ, прибыли къ
(64)

сентября 35. колодцам Демурджем, которые (1) независимо в пра-
вой стороне опять большой дороги; в семь мспф ко-
чущий до 40 Туркменских семейств; — на дороге же
пропив сего кочевья находящиеся колодцы Ясак-джем (2),
у которых керваны не останавливались по причине солоноватости воды.— Колодцы Демурджем находятся
на ровной низменности окруженной берегами, которая
какъ кажешься была днемъ бывшаго в семь мспф озера.

Не спавшие почти двое сутокъ я слѣзъ съ верблюда, и
пока ихъ поили около часа уснулъ мершымъ сномъ.—
мнѣ предсказывалось что я прошло все всегда со старшимъ
брамомъ-своимъ и что вахалъ на верную погибель, въ
вечную неволу; — проснувшись увидѣлъ себя окру-
женнымъ женщинами и дѣтьми, которыми обступили и
внимательно разсматривали меня. Переходъ сей былъ
столь быстръ, что мнѣ трудно было поспѣшить его;
но голосъ Сеида, который уговаривал меня скорѣе встать
напомнил мнѣ, что я уже въ рукахъ Туркменовъ,
и можетъ быть на канунѣ предвидной неволи.— Я не
вѣрил снанѣ, но эпопѣ занималъ мысль мѣю нѣсколькo
dней; для развлечения я рѣшился сидя на верблюда чи-
мажъ; — сначала чненіе было трудно, но послѣ я при-
выкъ. — Оно довольно развлекало меня чтобы неутивимы-
ся единообразіемъ природы, въ которой одинъ полъ—

(1) Желѣзо въ сборѣ.
(2) Ясакъ въ сборѣ.
ко движущийся предметъ могъ меня занимать, днемъ вос-Сентября 23. ходящее и заходящее солнце а ночью прелестная луна.— Съкрыла сія поруча мена обоюдно другъ другу означали кервану время опьдната, а миб приближеніе мой минуты, когда свершился долгъ мой.

Напоивъ верблюдовъ мы повхали далѣе, посему чьо на днѣ сего озера нѣть даже ни одного кустика, и сдѣлали привалъ въ 6мъ верстахъ опь Демурджема. — Во всю дорогу пьвы не было; но верблюды также хорошо переносятъ недоспашекъ въ пищѣ какъ и въ водѣ, они едятъ прущи, и все чьо попадается въ степи; въ лѣтнее же время могутъ пробывать 20ъ дней безъ воды.— Такъ какъ мы опрявили ся на нѣсколько безводныхъ переходовъ, то и налили Тугы (1) свои водой изъ Демурджема.— Керванъ нашъ еще умножился.

Опьдохнувъ часа два мы ниспались въ дорогу и прошли 3о верстъ до захожденія солнца, направленіе наше было ONО: O. — Изъ Демурджема я послалъ съ однимъ Туркменомъ на корветъ записку, проса Майора По-номарева имѣть подъ надзоромъ семейство Гекимъ Али-Вая, котораго подозрѣвалъ въ худыхъ на мой пещъ намѣреніяхъ.

Переходъ сей мы шли все по днамъ высокихъ озеръ; въ 10ъ верстахъ опь Демурджема, въ правой рукѣ видно было кочевье при колодцѣ Геройдантъ, вода въ немъ не очень хороша. — Довольно странно чьо земля сія не

(1) Иначе вурукъ, или вывороченная баранья кожа.

ч. 1.
( 66 )

Сентября 23. везде имѣли воду одного свойства, подъ копани съ соленой водой, показывавшейся прысная. Иные колодцы имѣли до 40 сажень глубины и обведенны срубами; жители не знаютъ даже какъ они были вырыты.

Передъ полночь мы пускались въ путь, прошли 28 верстъ по направленію О12° N. и сделали привалъ прежде восходенія солнца.

Въ лввой сторонѣ верстахъ въ 5ъ отъ дороги видно было большее озеро, называемое Туркменами Кули-Дерія (море слуги) или Аджи Кытоси (горкой колодцемъ); оно имѣло 10 миль съ Сѣвера на Югъ и соединяется съ Карабогазскимъ заливомъ.

Кажется что сие обширное озеро неизвѣстно нашимъ Землеописателямъ, также и Карабогазской заливъ, въ которомъ жители полагаютъ водоворотъ не былъ еще осмотрѣнъ нашими мореплавателями. — Хотя Киржимы обыкновенно въ военныхъ и ходятъ безъ всякой опасности по берегамъ часши залива сего на ловлю пиленей, но никогда еще не дерзали пускаться въ самую оконечность Кули-Деріи и рассказываютъ о немъ съ тайнственнымъ видомъ.

Какая нужда въ свѣ озеро замкать, говорилъ онѣ, всѣ животныя убегаютъ его, степные звѣры боятся пить изъ онаго воды, она необыкновенна горька и смертельна, даже ни одной рыбы не водится въ водахъ его. — Они полагаютъ что упомянутое озеро поглощаетъ воду Каспійскаго моря, потому что течение изъ онаго въ проливъ Карабогазской необыкновенно сильно. — Озеро же Кули-Дерія по видимому уменьшается, слѣды береговъ
его очень далеко еще видны в степи. Северный берег сентябрь 23. онаго утесистой. — В народе носится молва, что даже ящерицы перелетающие через сей залив слѣпуют.

Близь привала нашего опятьлась на льво вдоль берега озера дорога, ведущая в Маньышлак; при соединении ея дорогъ находился большое кладбище, надгробных камней какого же рода какъ и в Сюйимь.— По словамъ жителей памятники сих поставлены в честь тюмыхъ убийных на семь мѣстъ во время нападений Киргизъ Кайсаковъ или какъ они говорятъ (Кыргызъ Казаковъ).

Съ восходениемъ солнца мы поднялись и прошедшіе 24. за версту остановились почина на вершинѣ цвѣтна горы Саре-Баба (1) направление оныхъ отъ Севера на Югъ.

Въ началѣ сего перехода мы перебросили глубокія рѣчины или овраги составленные потоками бывшихъ рѣчекъ, впадающихъ въ Кул-Дерія, мѣсто сие называется Белгеерги — дорога была очень дурна и сой земли извѣстшкой.— Съ половины перехода мы начали подниматься на горы Саре-Баба давно уже видны; подъемъ сей весьма пологъ, по очень продолжительный, — вечерней привалъ нашъ былъ очень безпокоенъ— сильный вѣтеръ запасалъ насъ пескомъ, и холодъ былъ довольно ощутителенъ, приложи мы съ трудомъ могли по степи собрать нѣсколько прошьевъ для разведенія огня.

Того же числа передъ полночь мы пошли далѣе, и скоро спустились съ сихъ горъ — спускъ сей довольно

(1) Желтой дѣлъ.

9.
сентября 24. крупъ хотя и не высокъ, но дорога такъ хороша, что можно почти принять ее за искусственную.— На самой вершинѣ своиѣ есть небольшой бугоръ называющиіся Кырд (1) на которомъ непрестанно свирѣпствуетъ сильной вѣтры.— На семь бугровъ поставленъ памятникъ въ честь родоначальника поколѣнія Туркменского Еръ Саре Баба (2). Многочисленное поколѣніе сѣ прежде обитавшее около Балканскаго залива, непер перешло къ Бухарѣ.— Еръ Саре Баба по словамъ жителей жилъ въ давня времена, и былъ уважаемъ по добродѣтелей своиыхъ и многочадству.— Онъ пожелалъ быть похороненъ на вершинѣ сей горы близъ дороги, дабы всякий проѣзжий молился за него,— почему и горы сѣ названы его именемъ.— Надгробной памятникъ его соединенъ изъ шести къ коему привѣшено несколько разноцвѣтныхъ прялки, обваленаго каменьями, оленными рогами и разбитыми черепками горшковъ.— Сѣ приношенія дѣлаютъ ему проѣзжаящпѣе Туркмены хотя бы и другаго поколѣнія были— иначе изъ нихъ не смѣли коснуться до сей могиль, близъ коей видно еще древнее кладбище.

Спускшись съ горы казалось, что мы пересли соѣмвъ въ другой климатъ, наступила пихая и мелкая погода, мы шли сыпучими песками, по коимъ росли однакожъ кусты,— наконецъ 25 числа въ 3 часамъ утра

(1) Безплодное мѣсто.
(2) Мужъ желтый дядь.
сдѣлавшій 25 верстъ прибыли къ колодцамъ Туреф, — на- сентября 24. правленіе наше было Отен Н. — Не далеко отъ оныхъ вправо отъ дороги ежемѣсячно кочевье поколѣнія Атана, оно прежде было у самыхъ колодцовъ — народъ сей не сильенъ и часто обижаемый сосѣдями; прибываетъ къ покровительству Хивинскаго Хана. Атана рѣдко дер- жають разбойничать, пономру что слишкомъ разсвѣнны; но когда вѣрный случай представляется, то хищникъ еще другихъ въ грабежахъ. — Одежда ихъ а особливо лица различно выдѣльны отъ прочихъ Туркменовъ, также и образъ жизни ихъ и нравы — всего числа ихъ не болѣе 1000 кибішовъ, должно полагать, что народъ сей получилъ начало свое не отъ пѣхъ поколѣній, которыя населяютъ всю называемую нами Тапарію.

Въ Туреф находится 6 колодцевъ съ хорошей водой, но земля въ семъ мѣстѣ совершенно голая, зеленіе во всю дорогу не видно, а здѣсь и сухаго прушика не было.

Не подалеку отъ сихъ колодцевъ находится камен- ной памятникъ довольно хорошо сложенной въ честь Туркмена Джаява-Бая, одного изъ родоначальниковъ поколѣнія Йомудовъ, они оспавали название свое хра- брѣніему и многочисленнѣйшему изъ племенъ поколѣнія Йомудов, ихъ считается до 2000 кибішовъ,— они имѣютъ въ которомъ первенство надъ прочими. Проводникъ мой Сендъ былъ сего поколѣнія и гордился имъ какъ и про- чие единоплеменники его.

Изъ Турефа идутъ двѣ дороги въ Хиву— настоящая ведешь прямо, но представляеть два неудобства, перь-
Сентября 24. вое то, что по оной недостаетъ колодезной воды, а впторое что лежить недалеко опь Туркменскихъ кочевьвь покольнія Теке, самого хищного и находящагося въ вѣчной ссорѣ съ сосѣдями; взаимной грабежъ между ними никогда почти не прекращался, и нерѣдко случается, что Теке разбивающи керваны Іомудовѣ. Первое неудобство оправдывается для кервановъ идущихъ зимою потому, что тогда снѣгъ замѣнять недостатокъ въ водѣ— конные же и лѣтомъ по ней въдянъ.

Впторая дорога идешь вѣтво опклоясь къ Свверо-Востоку, она двумя сухими вады длиные первой, не имѣть болѣе воды и безобразнѣе; однако Сейдъ зарядивъ въ Туерѣ ружье совѣнял мнѣ пригоповинщ и свое.

Напоивъ верблюдовъ мы пошли далѣе и послѣ 20 верстъ сдалали небольшой привалъ, а къ вечеру перешедши еще 20 верстъ остановились.— Направленіе наше было Ntea О.— Спешъ на семь переходѣ имѣла въ сторонѣ нѣкоторое возвышеніе.

Гекимъ Али-Бай продолжалъ веситъ себя очень грубо пропивъ меня,— несмотря на опасность въ семь мѣстахъ онъ никогда не дождался насъ чтобы вмѣстѣ вѣхать, я его также о семь не просилъ, и видя изъ поступковъ его, что въ случаѣ нападенія; на него надежды мало, я спалъ самъ далѣе опь него останавливаться, и бральнъ по ночамъ всѣ нужныя предосторожности; тюки свои всегда складывалъ въ видѣ равелина, и имѣлъ оружіе въ готовности.— Одинъ разъ приходили изъ кервана его люди и совѣтовали мнѣ для безопасности соединиться, я оповѣдалъ, что могу быть самъ присоединиться къ мнѣ
если бояться, — и они не сказали ни слова ушл. — Сентября 24. Однакоже один из его сопутников, которому весьма хочется чаю, перешел ко мне с 16-ю верблюдами и одним работником, и следовал со мною всю дорогу в надежде получить богатые подарки; но он ошибся. — Мне удалось поссорить его также как и своих проводников с Геким Али-Баевым; я сделал свое дело, имел хороших лазутчиков в Хиве, узнавших замыслы его и доносые на меня Хивинского Хана, которые мог бы он сделать дабы выслужились у Хана и опомнились Сеиду. — Он приметил, что я вел записки дорогой и первой распустил о сем в Хиве слух.

Прежде полуночи поднялись мы опять в путь. — Местоположение было несколько гористо; — после 23-го верст хода мы прибыли перед рассветом 26-го числа к колодцу Дириб (1). Колодец сей находился в глубокой балке, и обдавал камнем, вода в нем весняная и соленоватая; — однако мы принуждены были на- личь в бурджих свои, потому что отправлялись из сего места в совершенно безводную степь.

Дириб можно назвать границей приморских Туркменов; верстах в 1/2 от сего колодца влево находится последнее кочевье Иомудов поколения Бага, содержащее до 50-ти дымов. — От сего места должно пялиться совершенно пустынею 5 или 6 суток до ко-

(1) Глубокой.
Сентября 26. лодцевъ Бешевъ Дашки, которые можно принять за прежняя границы Хивинскаго владѣнія. Сей перѣздъ самый трудный изъ всей дороги отъ Балканы до Хивы. — Балка Диринъ имѣетъ крупные берега и представляетъ русло прежней рѣки некой оптъ Свера на Юга въ старинное логовище нынѣ сухой Аму-дарьи (1), о которой будетъ ниже упомянуто. — Недостаетъ воды и зелени, чтобъ оживить мѣсто сие прекрасно расположеннное; но здѣсь природа мерная и кажется никогда жизнь не поспѣшитъ сихъ мѣстъ населенныыхъ звѣроподобными людьми.

Въ семь мѣстъ Гекимъ Али — Бай сползнувшись съ моимъ керваномъ, сдѣлалъ мнѣ первое привѣтствіе. — Искренность моя не на языкѣ сказалъ онъ мнѣ, такъ какъ у окружающихъ васъ, но она въ сердце моемъ. — Я опорочился и оставилъ его безъ опыта.

Здѣсь явилось ко мнѣ много охотниковъ вѣзшъ впередъ къ Хивинскому Хану вѣснниками о моемъ прибышніи; но зная вѣроломство ихъ, я отказываю.

26. Въ 10 часовъ утра мы пустились въ дорогу, шли ровною степью и послѣ 13 верстъ остановились. — Того же числа ввечеру опять пронулись и 27 съ восходженiemъ солнца остановились послѣ 34 верстнаго перехода. Въ пченти сихъ двухъ переходовъ мы шли по премѣ направлениемъ — сперва NO, послѣ O, а наконецъ Olen N.

Дорогой мы встрѣтились съ небольшимъ керваномъ идущимъ изъ Хивы; я далъ записку къ Майору Нонома-
реву Туркмену Магомед Ніасу в'хавшему съ онymъ, въ сентябре 26.
которой извящая его о благополучной вздвь своей, про-
силъ захвативъ сына Гекимъ Али-Бая если со мною
что неприятное случится.
Въ 8 часовъ утра пустились въ путь, и проѣхавъ 31
версту ввечеру остановились. — Въ правой рукѣ вер-
стахъ въ 10 былъ у насъ колодезь Казагли— коеаго вода
очень солона, и негодна къ употреблению.
Съ 27 числа въчера до вечера 28 мы прошли безъ
остановки въ цѣлыѣ сутки 67 верстъ— такъ какъ со-
вершенно ничего мнѣ не представлялось въ теченіи все-
го перехода, и ни одинъ болѣе упомянутъ какъ о
смертельной скучѣ, которую ощущалъ— Опдохнувъ час-
са два, опять пустились въ путь и послѣ 27 верстъ
хода по направленію Oten N. остановились на разсвѣтѣ;
въ числа холодъ былъ довольно сильной.
Вечеру пройдя еще 34 версты, наконецъ останови-
лись мы ночевать при колодцахъ Бешб-Дишкѣвъ или
пяти омверстій.— Направленіе наше было Oten N. Въ
колодцахъ сихъ была хорошая прѣсная вода.
Я умышлялся прыгъ, что почти двѣ трети сего труд-
наго пути были совершены и что я доспѣлъ уже
земли Хивинской, но еще болѣе радовался тому, что
здесь назначенъ былъ ночлегъ,— десять дней въ дорогѣ
я безъ качаго на верблюда, по шелъ пѣшкомъ, и въ
продолженіи всего этого времени почти совсѣмъ не
спалъ— Туркмены находили средство растягиваться на
верблюдахъ, но я сего дѣлашь никакъ не умѣлъ, извѣд-
ч. 1.
( 74 )

Сентября 29, на полькое дремал и в несколько раз едва не падалъ съ высокаго верблюжьяго горба. — Я здѣсь уснулъ какъ еще во всю дорогу не удавалось,— перемѣнилъ плащъ, въ которое набилось множество пыли и песку, умылся, напился чашу изъ прѣсной воды и первой разъ въ вареное кушанье, ибо вся пища моя дорогой состояла изъ черныхъ сухарей и солоноватой воды,— словомъ я здѣсь опоздалъ и ожилъ и успѣлъ еще сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія, которыя ниже излагаю.

Послѣдній переходъ сей, мы вѣли почти все сыпучими песками,— вдали передъ нами видѣнъ былъ омывшей высокой упень съ большими пречинами, которой по словамъ сопутниковъ моихъ былъ прежній берегъ моря, о которомъ будешь ниже упомянутъ.— Не доходя до версты до колодцевъ мы прѣхали къ высохшему руслу большой рѣки, которая имѣла до 100 сажень ширины, а глубины почти 15.— Берега онаго очень крупы, и обросли такъ какъ и дно кустами — направление его отъ Сьеро-Востока къ Юго-Западу,— намъ слѣдовало переѣхать чрезъ оное, но сего не лѣзя было сдѣлать за крупиозною береговъ и обвалами; почему и пришлось бѣдно половникъ на льво и слѣдовать вдоль берега изсохшей сей рѣки, между песчаными буграми нанесенными вѣтромъ въ видѣ морской зьбки вышиной сажени въ двѣ; проходятъ такими образомъ версты при остановился я на хорошее время для написанія записки Майору Пономареву, которою послѣдъ со встрѣтившимся керваномъ на опушкахъ, прошлись колодца Capё
Камышъ (1), находящійся на днѣ сего русла.— Мы продожали свой путь вдоль берега еще 7 верстъ, и на-конецъ спустились на дно рѣки, расположились ночевать у вышеупомянутыхъ колодцевъ Бешъ Дешинъ близ-ко отъ большаго кервана.— Видѣнной мной называемой морской берегъ шель въ параллель рѣки въ 2 верстахъ разстояния отъ ея.

Такъ какъ видъ сего высокаго погода среди ровной степи не измѣнился, а имѣлъ еще изгибы на подобіе рѣки,— я заключилъ что оное есть древнее русло Аму-Дерья, обѣ опысканіи которой Государь Петръ Великий столь много спарался. Проводники мои въ томъ еще болѣе удовлетворили меня сказавъ, что сие есть сухое ложе рѣки, называющеся Усебъ-бой, въ спарину же по которому проекатающая рѣка называлась Аминъ Дерія, и впадала въ Балканской заливѣ, теченіе свое она перемѣнила уже съ давнихъ временъ и теперь изъ Хивин-скаго Ханства идемъ въ сторону Демуръ Казыка (же-лѣзного кола) и. е. на Свьеръ по направленію полярной звѣзды. (2).

По возвращеніи моемъ изъ Хивы я узналъ опять Камышъ, что устье сей рѣки хотятъ и занесено пескомъ но еще примѣтно, и что на берегу онаго построенна деревянная

(1) Желтой Камышъ.

(2) Подробнѣйшія извѣстія о сей занимательной рѣкѣ, называющейся въ древности Греками и Латинами Оксомъ и Бактрой, а Армянами Джейгу* номъ, будутъ сообщены черезъ нѣсколько времени.

10*
( 76 )

Сентября 29. изба на подобие Русской. — О построении коеи даже и спаркии не имеются никакого предания; окрестная же жилицы по сию пору не смывают люмать оной, ньмь въ ней главтственной спрахъ и почшеніе. — Удивительно, что изба сия такъ долго держится — Впрочемъ ежели она была построена Русскими, то конечно не могло сие бысть прежде времена Петра Великаго въ Экспедицію Князя Бековича посланную для омыванія золотаго песка — До сихъ же порь могла она простоять послѣду, что въ штыхъ спранахъ дождей очень мало. — У нынѣшихъ же жилицы Балканы никакихъ преданий о ней не сохранялось въроятно потому, что спраница сия населена была иными Туркменскими поколѣніями.

Дно сухой Аму-Дервы въ мѣстахъ не занесенныхъ пескомъ совершенно различной почвы съ степью. — Изъ мѣстъ того оного видна зелень, ростущъ деревья и есть колодцы съ хорошей прясной водой. — Въ упомянутомъ колодцы Саре Камышовъ вода даже выступившись изъ сруба течетъ ручьевъ по сухому дну рѣки, подъ же сего колодця есть другой съ солоноватой водой. — На мѣстѣ ночевка нашего на сухомъ днѣ рѣки было 6 колодцевъ прясной воды. — Опь сего мѣста почти до самыхъ належащихъ границъ Хивинскаго Ханства находиться по дорогъ довольно количество кустарника, не ль зная сказать чтобы и до сихъ поръ мы нуждались въ опомъ, исключая 6 и и 7 приваловъ.

Я очень удивился чьть на семь ночевъ Гекимъ-Али-Бай, и брать его Таганъ-Али внепривычмо меня, развязали моихъ верблюдовъ и соспавили шюки — Первый даже по-
дошел просил извинения в том, что во всю дорогу он меня описывал, уверяя что желает загладить свой про- ступок, и старался будемь мнешь сколько можем служить, он даже просил меня считать на него как на самого вчернаго из моих служителей, — я принял его снисходительно и напоил чаем, однако не ожидался ему, и в сию ночь был еще оспорожнее. — Причинаю столь внезапной перемены полагать можно, что если он имел в самом дEvt дурные замыслы, что будучи не в состоянии их исполнить и видя, что я безупречно поступил почти до самого Ханспива; может быть расчитывал, что гораздо выгоднее быть покорным мну, полагая что Хан меня хорошо примет, и что в таком случае я могу доставить ему нынешнего выгоды. — К тому же он узнал опять встретившегося с нами кервана, что в Хиве носился слух о скором прибытии Россиискаго посла, и что Владыцего онаго Магмедь Рагим с большим почерпнением ожидает моего прибытия для получения четырех верблюжихъ выюковъ с червонцами, которые будбо бы к нему везу опять Ахб Подшаха и бдлаго Царя. — Слух о моем скором прибытии дошел до Хивы чрезъ Туркменовъ привлекшихъ съ Гюргена и Амрека, которые въ близости нашу на ихъ берегахъ, слышали что я разспрашивалъ о дорогъ въ Хиву, и догадывались о моемъ намерении, котораго я и не скрывалъ. — Опять сего ночлега намъ опять предсказывалъ идти въ несколько дней безъ воды.
Мы поднялись съ разсвѣтомъ и прошли 25 верстъ останавливались при закатѣ солнца. — Переходъ сей былъ
Сентября 30. довольно занимательень. — Вышедши на другой берег сухой — Аминъ Дербы мы шли недалеко отъ оной, въ львой сторонѣ оставался высокой опушень берегъ предполагаемаго Туркменами моря, о которомъ выше упоминалъ, берегъ сей коего предвышалъ верхъ, имѣющій вездѣ одинаковой видъ, и вышины до 20 сажень. — Находящаяся за нимъ возвышенная часть степи, также равна какъ и нижняя, по которой мы шли — Мы слѣдовали версты при вдаль сего берега и забавлялись гуломъ повсюду пронизывающимъ, очень часто въ слово — Тутъ дорога уклоняется въ право и видны въ берегу очень правильно высеченныя пять отверстій, имѣющихъ видъ дверей или входа въ какое мѣсто жилище, — къ такими необыкновенностями непремѣнно должна быть вымышлена и сказка. — Вотъ что мнѣ проводники мои рассказали: сии пять входовъ называются Бешъ Дишкъ или пять отверстій, по нимъ названы и колодцы при которыя мы ночевали, по всѣмъ нашему Туркменскому кочевью извѣстно что отверстія сии ведуть въ огромныя известиныя черпоги, въ которыя съ давнихъ временъ живетъ Царь съ большимъ семействомъ, богатыми сокровищами и дочерми красавицами; что нѣкоторыѣ любопытныя дерзали въ оныя заходить, но въ пещерахъ невидимой силой были связаны или погибли. — Дабы описать сказку сию въ своей силѣ, я не спросилъ у Туркменовъ опшъ кого они сие знаютъ, если никто оплуда не возвращался. — Послѣ сего разсказа пошли разныя сужденія, аще не можешь быть сказаль одинъ, — ты не вѣришь? опшъвалъ другой...— а кто насъ передразнивалъ,
(79)

когда мы разговаривали и вхали подъ горы — Она симь сентябрь 30, такъ затруднить невѣрившаго, что могъ принуждень быть замолчать послѣ столь яснаго доказательства. (1)

Несмотря на несообразность повѣщованія мнѣ не хотѣлось проѣхать мимо сего очарованного мѣста не посвящив стараго Царя и не посмотрѣв на его дочерей красавицъ, или не увидѣвъ мѣста въ которомъ могемъ быть прежде скрывалась разбойничья шайка. — Я ползъ съ однимъ изъ моихъ Туркменовъ, къ симь бывшимъ жильцамъ: они болѣе нежели на половысъ берега. — Подъ входами въ оения выдается уступъ составляющий рѣдь галереи длиною сажень до 100 — рыхлая земля освилась подъ нами, я лѣзъ между берегомъ и оправившейся съ верху скалы въ мѣсной ущелины — Надъ головой моей висѣлъ ужасной величины камень, которои угрожалъ паденіемъ, и надобно было еще проползть чрезъ мѣсное опустѣніе имѣ составленное, дабы выдѣли на вышепомянутый уступъ, съ котораго казалось уже легко было пройти въ необиталяема пещеры.

Туркменъ мой шелъ впереди и пробрался чрезъ оное, но вошедъ на галерее не могъ далѣе идти посому, что въ семь мѣстъ она перерывается на разстояніи 2

(1) Отличительная простота сия въ нравахъ Туркменовъ, не препятствуетъ имѣ быть умными, и весьма острымъ въ опытахъ своихъ, пользуясь однако же ономъ можно во многомъ успѣть между ними. — Султанъ Ханъ о которомъ выше упомянуто повидимому симъ воспользовался. Она знанъ вратиная свойства нѣкоторыхъ странъ, скоро прослыла холдому съ и получивъ ихъ довѣренность, могъ даже соединить враждебствуючія при полюбить и воевать прошлыхъ Персіанъ.
сажень; если бы мы только сие пространство перешли, что непременно были бы в пещерах до коих оставалось несколько шагов. — Я превозмогъ бы сие затруднение съ помощью веревокъ, но квервань уже далеко ушелъ, и я поспѣшилъ его нагнать. — Мнѣ казалось что и прежде настоящей ходъ въ пещеры былъ съ сего мѣста; но что его нарочно завалили сказаннымъ камнемъ.

Я не знаю что заключить о сей грядѣ ущеловъ, мнѣ кажется вѣроятнымъ предположеніе ихъ берегамъ бывшаго моря, или большаго озера, коего обширность съ одной точки необозрима.

Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Бешъ—Дишіка перешедъ на другой берегъ Аминъ—Деры; я перебыталъ чрезъ многіе водопроводы, въ коихъ хотѣлъ и не было уже воды, но слѣды оной еще ясно видны — Направленіе наше было Oten N.

Въ ночи съ 30 Сентября на 1 Октября мы прошли еще 33 verstы по направлению SO. На семь переходъ оставался въ правой сторонѣ противоположной берегъ предполагаемаго моря. — На берегу оного видны развалины замка Утъи Кала (1) — Упомянутые водопроводы и развалины не суть ли ясные доказательства прежней населенности сего края и что нынѣ сухое русло Усъ бой прежде вмѣщало въ себѣ воды торговой рѣки Аминъ Деры, или Окса.

Октября 1. Мы прошли послѣ привала до вечера 34 verstы по направлению SO, перебывшая часто черезъ сухие водопрово-

(1) Кала крѣпость.
воды между кустарником, и остановились на отдыхе. Октябрь 1.

В ночь с 1-го на 2-е Октября мы прошли 31 версту, и остановились после разсвета; не подалеку от сего места есть кусты ядовитого свойства. — Проводники мои опасались оных для верблюдов.

Перед разсветом вскоре мы с большим керваном Туркменов, поколение Чодур, племени Игдыр, верблюдов было до 1000 а людей до 200. Они шли с большим шумом, пели, хохотали, кричали, — обрадовавшия что выехали из Хивинского Ханстана, закупя благополучно хлеб; — они шли на Мангышлак. Геким-Али-Бей с своим керваном был впереди и я оставался только с 6-ю Туркменами. Так как мы сошлись в тёмном месте между кустами, но и принужденны были ждать пока весь пошёл большой керван прои́дён. Игдыры разпрашивая наших Туркменов об их поколения, стопились около нас, и узнали по шапке Петровича что он не Туркмен.

Они смотрели на нас с любопытством и спрашивали у проводников, что мы за люди; — это пляные Русские отвечали наши; нынче пришли суда их к берегу, мы поймали трех и везем продавать. — Безыше, безыше их поклятых невзрных отвечали Игдыры с злобной усмешкою, мы сами трех Русских тенерь продали в Хиву, и за хороша деньги.

Мы прошли 33 версты по направлению SO. — Всеми верстались со многими керванами, идущими из Хивы с хлебом. — Они сказывали нам, что нын Хан наложил по полухилю (2 руб. сереб.) подать на Туркменов, с 

ч. 1. 
октября 2. каждого приходящаго верблюда; что такъ какъ Турк-чены не хотѣли сей подать и лапоть, а просили опом- оненія оной, то Ханъ приказалъ удержать прибывшіе кер- ванны, объявясь самъ прибавить въ крѣпость Ахъ Сарай (1) для личнаго свиданія съ ихъ старшины, выслушанія ихъ прозьбъ и принятія опы ихъ подарковъ. Что не- смотря на то многіе керваны бѣжали, что Ханъ уже вѣроятно выйдалъ изъ Хивы, и что мы съ нимъ непре- менно встрѣтимся въ Ахъ-Сараб.— Извѣстія ей были довольно пріятны для меня попому, что предвѣщали ско- рѣйшей конецъ моему порученію.— Я изгошовилъ даже рѣчь для первого свиданія съ Ханомъ и давши ей пере- воспити Петрозвичу, приказалъ ему выучить найзусъ; но какъ сильно ошибся!

Съ вечернаго привала нашего, расходились дороги во всѣ стороны въ разныя кочевья и селенія Хивинскаго Хан- єства; большой керванъ Гекимъ-Али-Бая весь разошелся за покупкой хлѣба, и мы остались одни. По сторонамъ были видны огни, вывѣзывающихъ въ степь на Арбахь (2) за дровами и для заготовленія угля; тупы бывающія очень часпые разбои, однако никтоже намъ не подходилъ.— Я обрадовался увидѣвъ слѣды колесъ, и упова- шался тмъ что достигнувшія населенной страны опять соединились съ людьми, и не полагалъ чтобы могли со мною такъ грубо поступить, какъ въ послѣд- ствіи оказалось.

(1) Влой Сарай, или бѣлой замокъ, или дворецъ.
(2) Повозка на двухъ большихъ колесахъ, запряженная въ одну лопадь.
Въ ночи со 2-го на 3-е мы прошли 29 верстъ по направлению ОСО довольно частнымъ кустарникомъ, сбились было съ дороги, но послѣ двухъ или трехъ часовъ, опять по- 
пустили на настоящую.— По утру сдѣлали привалъ, послѣ каторги прошедши 10 верстъ ОСО пришли къ водопроводу, не имѣвъ воды че́веро сутокъ.

Водопроводъ сей выведенъ изъ нынѣшней Аминь-Дерби, каторая испекается изъ горь лежащихъ на Съверъ отдѣленіи Ин- 
діи, пропекаются черезъ Бухарию, по Восточной сторону города Хивы и впадаетъ въ Аральское море.— Мнѣжество такихъ водопроводовъ идущихъ черезъ все Ханство, каторое въ иныхъ мѣстахъ имѣетъ до 150 верстъ въ поперечникѣ.

На первомъ водопроводѣ у катораго мы остановились для напоенія верблюдовъ, жили въ кибиткахъ Туракмены многихъ различныхъ поколѣній.— Они поселеньися въ окре- 
стностяхъ городовъ Хивинскихъ, и обрабатываютъ землю; то уборкъ же хлѣба взятъ на разбой въ Персию и продаются въ Хивѣ привезенныхъ ими невольниковъ.

Селенія въ Хивинскомъ Ханствѣ расположены по во- 
допроводамъ, между каторыми заключаются песчанія спечи.— Земля при оныхъ обрабатываются частью обы- 
чаемъ каторыхъ, частью же невольниками и представляеть видъ совершенаго изобилия.

Влодородиѳ удивительное.— Поля засѣвается сарацин- 
скимъ пшеномъ, пшенцицею, кундрузомъ изъ катораго дѣ-
лаютъ масло, и Джоганомъ дающимъ круглое зерно по же- 
менье горошинъ, бѣлаго цвѣта, и расступичимъ жолтвы- 
ми колосомъ на подобіе кукурузы.— Джоганъ служитъ для прокормленія лошадей, а иногда и самихъ жишелей.
( 84 )

октября 3. Въ странѣ Хивинской, есть также овощи и плоды многих родов, — из послѣдних описчны дыня и арбузы. — Дыни сии бывают величиною въ три четверти аршина и отмѣнно сладкаго вкуса.

Скотоводство у нихъ очень значительное; домашняя животная супъ: верблюды, рогатой скотъ и овцы, изъ коихъ нѣкоторыя необыкновенной величины.

Лошади въ Хивѣ описчной доброй, но лучшими однако, почитающи: приводимыя Туркменами съ Гюргена и Ашрука; они выносятъ труды непоустные. — Хивинцы и Туркмены отправляющіеся на разбой въ Персию, обыкновенно въздѣлъ 8 дней сряду по 120 верстъ въ сущи по безводнымъ степямъ; лошади въ нихъ бываютъ по 4 дня безъ воды, и другой пищи не имѣютъ кроме 5ъ или 6ъ пригоршень джогана, котораго запасъ на себѣ везуши для всей дороги (1).

3. Поднявшись по утру съ привала, мы продолжали свой путь; — вдали былъ видѣнъ густой туманъ занимавший весь горизонтъ. — Я пищелю ожидать восхожденія солнца; — когда же прибылъ къ вышеупомянутому водопроводу, то увидѣлъ чѣмъ казавшися мнѣ туманъ происходилъ опъ песчанаго вихря, которому продолжался безъ остановки цѣлой день. — Я принужденъ былъ чрезъ оной въхать, и опять водопровода до ночлега сделалъ еще 10 верстъ; —

(1) Подробнѣйшія свѣдѣнія о семъ краѣ помѣщены въ Описаніи Хивинскаго Ханства.
уша, глаза, носъ, ротъ и волосы засыпала мнѣ пескомъ, октября 3. лице же рѣзко жглоек своеи мезги.

Верблюдь наши отворачивались отъ вѣтра;— песчаной пылиъ сей былъ споль густъ, чьмъ въ нѣкоторомъ разстояніи не лазя было различишь предметовъ.— Часа за два до вечера, Синдъ остановилъ керванъ, и пошел въ сторону для описания пристанища въ видѣ ныхъ имъ кибиткахъ. Проходивъ съ часъ, они съ трудомъ насть описывали и повелъ къ кибиткамъ. Тамъ жили Туркмены поколѣнія Куджукъ Татаръ изъ йомудовъ племени Къръыкъ, коего старшина Атанд-Нiasб-Мер- генъ путь же находился.

Изъ Туркменомъ которыхъ я видѣлъ и зналъ, сей старшина мнѣ болѣе всѣхъ понравился.— Переселившись въ Хивинскія владѣнія онъ вступили въ службу Ханскую, и счиатася у него начальникомъ; ходилъ всѣкую недѣлю на поклонъ къ Хану и передъ моимъ пріѣздомъ только что возвратился изъ Хивы.— Кочевье его было расположено на водопроводѣ Атанд-Гоусб (1). Они принять меня къ себѣ со всѣмъ гостепріемствомъ, пока- зываящимъ человѣка безкорыстнаго и честнаго, что весьма рѣдко между Туркменами, и прислалъ всевозможное стараніе доставить мнѣ покой; онъ закололъ для меня лучшаго барана, подалъ умыться, сварилъ пищу, и прогналъ всѣхъ любопытныхъ сбѣжавшихся смотрѣть меня.

(1) Каменное водохранилище.
октября 3. Ашань-Нясъ-Мергенъ сказалъ мнѣ, что до Хана уже дошли слухи о моемъ прибытии, и не совѣтовалъ мнѣ послѣдовать въ Хиву въспника, а вѣхать самому прямо въ городъ, и по обыкновенію ихъ, подъѣхавъ къ палампамъ Ханскимъ объявилъ себя гостемъ и посланникомъ; что поступивъ такими образомъ, безъ сомнѣнія хорошо буду принятъ; я не совершенно вѣривъ, чтобы внезапное таковое прибытие могло нравиться Хану, и потому по-благодаривъ хозяйина своего за совѣтъ, которой опять искренняго сердца мнѣ далъ, рѣшился поступить иначе.— Онъ представилъ мнѣ четырехъ сыновей своихъ, которые одинъ другаго были сановникъ. Они хвалились длинными пицалаами подаренными мнѣ Ханомъ, и прекрасными жеребцами; впослѣдствіе сына своего Ашань—Нясъ-Мергенъ отправлялъ на днѣхъ разбой въ Астра- бадь съ 30 человѣками, собравшимися идти туда на обыкновенной своей промышленности.

4. Мы выѣхали передъ полднемъ послѣ нужнаго отдохновенія; почтеннаго хозяина мой провожалъ меня верстъ 12; настоящей дороги пахъ не было и намъ надобно было переѣхать степь, заключающуюся между водопроводами Дашь-Гоусомъ и Аксъ-Сараевъ; пространство сие покрыто песчаными буграми; вихри еще не переставали и насъ заносило пескомъ болѣе прежняго; хозяинъ нашъ самъ сбился съ дороги. — Тотъ я въ первой разъ увидѣлъ, какъ вѣтръ смѣшаетъ песчаныя бугры съ одного мѣста на другое; — если находишься въ степи хотя маленькой кусокъ, то къ нему наносится песокъ, и въ хорошее время обра-
(87)

ですよね бугоръ.— Вътръ смалъ ушіхать, и я примѣшилъ по сторонамъ всѣсколько разрушенныхъ крѣпостей и строений; — все же мѣсто по которому въкалъ, было покрыто обломками жженыхъ кирпичей и кувшиновъ. Наконецъ проѣхавши 24 версты по направлению СО, намъ открылся передъ вечеромъ водопроводъ Ахъ-Сарай, по которому расположено было множество кибитокъ и видны хорошо обработанныя поля съ вѣсколькоюми деревьями.— Мы хотѣли въ путь же день добраться по сему водопроводу до деревни, въ которой жили родственники Сейда, но не могли и принуждены были остановиться въ бѣдной Туркменской деревушкѣ.— Тутъ уже начали появляться по мѣстамъ и строенія.— Туркмены живутъ въ кибиткахъ, а ежеминутно держать въ клявахъ загороженныхъ прутами и заваленныхъ землей.— Жители сего мѣста были отдаленнаго поколѣнія съ предвѣловъ Бухары, и не знали поколѣнныхъ приморскихъ Туркменовъ.— Они обступили меня и замучили вопросами; я не нашелъ иного средства омѣзить ихъ, какъ спрашивать ихъ именемъ Магмедь-Рагимъ-Хана, котораго я назывался господином.— Несмотря на то они отозвали мнѣ въ ночлегъ, говоря что не знаютъ Магмедь-Рагимъ-Хана; — я на нихъ крикнулъ, они тотчасъ отпомѣчи и собрались въ кучу, въ нѣкомъ разстояніи смалъ говорить между собою. — Когда я уже начиналъ располагаться ночлегомъ между ихъ кибитками, одинъ изъ нихъ подошелъ ко мнѣ, предложилъ свою, говоря что ей уже очиспилъ; я воспользовался симъ приглашеніемъ и зашедши въ бѣдную кибитку, началъ хозяйи—
Октября 4. ничашь и выгнал множество любопытных, которые наглым образом садились под меня и надоедали вопросами. Старой хозяйин мой с Кышмайским лицем, сам незнал что у него за люди, и счипал себя еще весьма щастливым, что его с доцерью я не выгнал и напоил чаем.— Так как меня обступало множество народа, что и приказал Туркменам своего ночью держать карауль.

5. С разсвьтем, мы пустились в путь, и прошедши 10 верст по каналу направленем ОСО, прибыли к издаци нами видением двум высоким деревьям, под которыми жил родственник Сеида.

Более и более вдаваясь по водопроводу внутрь края, я видел возрастающую обработанность земли.— Поля с богатейшими жатвами поражали меня пропивулюженностью своей с тьм, которыми видел на канун.

В самой Германии не видать я такого рачения в обработании полей, как в Хиве.— Всё дома обведены каналами, по которым сделаны вездё мостики.— Я вдыхал по прекрасным лужайкам между плодовыми деревьями, множество птиц увеселяло меня пвнёнем. Кизбеки и строения из глины, разсипанныя по сим прекраснейшим меспам, составляли весьма приятное зрелище.— Я обрадовался что прибыль в споль прекрасной крае и спросил с упреком у проводников своих, за чм они сами не обрабатывают такими образом землей, или если у них земли ничего не производят, то для чего не переселяются в Хиву? Посоль обвчали, они мнё, мы господа, а это наши ра-
боярских; — Они боятся своего владельца, мы кроме Бога никого не страшились.

Въ Хивинскомъ Ханствѣ по водопроводамъ въ деревняхъ живутъ большую частью переселенныя Туркмены. Жителей по симъ мѣстамъ очень много, они одѣваются хорошо и въ обращеніи гораздо ловчѣе прибережныхъ Туркменовъ. Подѣляя къ дому Сейдова родственника, я вспряхнулся со свадьбою; разряженная красавица вѣла на большомъ верблюдѣ, на коемъ было довольно богатое сѣдо, обшилось все шелковыми матеріями.

Я былъ очень хорошо принятъ родственниками Сейдда — для меня опорожнили маленькую комнатку, простымъ довольно грязную и непристойную; пока я переодѣвался, множество спарши собрались для поздравления меня съ призывомъ, я впустилъ знакомыхъ къ себѣ, и поговоривъ съ ними всѣколько, вышелъ къ пропицымъ; всякой дѣлалъ мнѣ привѣтствіе какъ умѣлъ. Ханъ еще не выѣхалъ изъ Хивы, и я попросилъ послать двухъ изъ собравшихся Туркменовъ одного въ Хиву съ извѣщеніемъ о моемъ прибыліи, другаго въ ближайшую Ханскую крѣпость называющуюся Ахъ-Сарай, для извѣщенія памощнаго Ханскаго чиновника (родомъ Узбека (1). Но я съ прискорбіемъ слушалъ рѣчи Туркменовъ, разговаривающихъ обо мнѣ; они хвалили Русскаго Посланника, и говорили что онъ не изъ простыхъ людей долженъ.

(1) Узбекъ значитъ самъ себѣ господинъ.

Ч. I. 12
Октября 5. Жень былъ: ибо знаемъ грамоту, и у всѣхъ колодцевъ записывалъ глубину ихъ, и разстояние одного отъ другаго — (слухи сии дошли до Хана какъ мы послѣ увидимъ, и были причиною смертнаго приговора произнесеннаго на до мною какъ надъ лазумчикомъ.

Прибывшій въ шотъ же день изъ Хивы Туркменской спаршина Берди — Ханъ, явился ко мнѣ, — Въ 1812 году онъ служилъ у Персианъ, былъ ранень Русскими и взятъ въ пленъ. — Служившій два года у Генерала Лисаневича и возвращающись въ родину бѣжалъ въ Хиву.

Получивъ отъ него нѣсколько свѣденій о Ханѣ, я хотѣлъ въ шотъ же день въхать въ Хиву, до которой осмѣнилось еще 40 верстъ, — Но Сендъ мой никакъ на сие не соглашался. — Я сердился, кричалъ на него, и онъ рѣшился послать описькуло лошадей, между тѣмъ, однако кажется майно приказано посланному не приводить ихъ. — Я думаю что ему хотелось продолжать меня шутить, дабы выхлопотать подарокъ родственникамъ своимъ. — Можетъ быть также его просили о томъ спаршины прибывшихъ кервановъ, которые надвѣлись чрезъ мое ходапашство получить отъ Хана увольненіе отъ наложенной на верблюдовъ подати. — Они намикина мнѣ о шотъ, но я дѣлаю будто бы ихъ не понимаю, и такимъ образомъ опредѣлялся.

За неимѣніемъ лошадей я принужденъ былъ весь день шутить ошпашиться, ходить прогулываться и всюду пошла вокругъ меня собиралась. — Однимъ Туркменъ, прекрасно одѣтой, служащей въ войскъ Ханскомъ, довольно умно разговоривая со мной, спала разсматривать пул-
( 91 )

gовицы на моемъ сюртукѣ, и безъ дальнѣхъ окончно-
ствѣй для удоспѣвѣнія серебряныхъ ли онъ; вертѣть ихъ
на всѣ стороны, — желая онъ него охватятый, я спро-
сли у него съ насьшкой — Хивинское серебро один-
накаго ли цвѣта съ нашимъ? — всѣ засмотрѣлись.— Любопыт-
вой опопелъ онъ меня и ударивъ рукою по ефесу
своей сабли оповѣдалъ: Господинъ Посланникъ, мы Тур-
кмены люди простые, намъ такія вещи прощаются, но
уважаютъ за храбрость нашу и за острей кривой сабли
которая всегда предстапоитъ къ услугамъ Хана.— Она
также будешь предстоять и къ услугамъ нашего Бѣла-
лаго Царя, оповѣдалъ я, съ того времени, какъ чрезъ
мое посредничество установится миръ и добре согласіе
между общими державами — Туркменъ мой при сихъ сла-
вахъ успокоился.

Я легъ довольно поздно, и началь уже засыпать, какъ
вдругъ извѣстили меня о прибытіи чиновника опь Маг-
медъ Рагимъ Хана.— Входишь молодой человѣкъ видный
свою, съ нимъ былъ другой пожилыхъ лвть. — Они съ-
ли подъ моей постели, и молодой сталъ разспрашива-
вашъ меня опь имени Хана о причинѣ моего пріѣзда и
о видахъ Правительства нашего; я ему оповѣдалъ, что о
семъ сообщу Хану и тому человѣку, которому онъ мнѣ
лично прикажемъ, что впрочемъ я имѣю къ нему бумаги,
коихъ содержаніе мнѣ неизвѣстно. — Я показала Адбуллѣ
( такъ онъ назывался ) запечатанныя письма — и прика-
залъ ему о семѣ Хану донести. — Удивительно продолже-
жалъ онъ, что опь Бѣлаго Царя съ двухъ сторонъ по-
сланники пріѣхали, — у насъ въ Хивѣ есть 4 посланца
Октября 5. вашихъ, вишь и вы мьже Бьлому Царю служите? Я
сборался его увьрить что по не могли быть посланниками, а какъ
нѣбудь бѣглые, которые назвались такъ,
и что ихъ надобно остановишь, что если они само
званцы, то я ихъ перевожу и отправлю въ Россію. —
Абдулла увьрлял меня что они точно Русскія послы.
( Послѣ узналъ я что это были какіе то 4. Нагайца при
ѣхавшие съ письмомъ къ Хану) Пьешь ли ты чай? спросилъ
у меня Абдулла, если пьешь то велише поспавишь для
меня чайникъ — Мы пьемъ чай днемъ, а не въ полночь
ошибчивъ я, а такъ какъ я не совсѣмъ здоровъ и успалъ съ
dороги, то вы бы меня обязали еслибы оставили въ
покоя, прощайте. — Онъ ушелъ. — Я послѣ узналъ что
емохъ Абдулла сынъ какого то знаменаго Чиновника
прежде при Ханѣ служившаго, и что никогда Ханъ его
ко мнѣ не посылалъ и весь допросъ его былъ сдѣланъ
изъ одного любопытства.

Въ попѣ же день я узналъ что двое Русскихъ услыша
вши о прибытии корвеша къ берегамъ Туркменскимъ,
на канунѣ моего приѣзда въ Ахъ-Сарайѣдѣсли къ берегу,
осставивъ женщинъ своихъ и дѣтей — ихъ однакоже послѣ пой
мали. — Хивинцы имѣютъ много Русскихъ невольниковъ,
которыхъ имъ продаютъ Киргизы, хватают ихъ на Орен
бургской линии, также и Персидскихъ и Курдскихъ
dоставляемыхъ ими Туркменами въ большомъ количе
ствѣ. — Обращеніе съ сими невольниками самое жесто
кое; по малѣйшему подозрѣнію, о побѣгѣ, они наказы
ваютъ ихъ жестокимъ образомъ, — если же сие во впо
вой разъ случится, то приговаривающъ ихъ за ухо къ
( 93 )

dверямъ и оставляють въ такомъ положеніи прое сутокъ; если они вынесутъ сія наказаніе, что продолжаютъ по старому помышляться въ неволѣ 1).

По упру привели мнѣ наемныхъ лошадей; но прежде сего я былъ приглашень на завѣтрь къ одному спаршими, сіе заставило меня часа два промедлять — еслібъ сего не случилось, то обстоятельства мои приняли бы другой ходъ, я былъ бы помѣшъ всего бывъ въ Хивѣ, и Ханъ удивленный внезапнымъ моимъ прибышемъ могъ бы менѣ принялъ бы меня хорошо и скоро опомнился; съ другой стороны могло быть и то, что народъ распѣвалъ бы меня до въгда въ городѣ по повелѣнію Хана, до котораго бы вдругъ дошли слухи, что Русскіе пришли въ Хивѣ для опомщенія за кровь Бековича. — Такого рода слухи въ Хивѣ весьма легко распространялись, и владѣльцы не видавших никогда ничего кромѣ своего малаго Ханства и степей окружающихъ, могъ бы легко сему повѣрить.

Я не опытахъ еще 8 верстъ какъ нагналъ меня конный человѣкъ скачущій во весь опоръ, онъ просилъ меня оптѣ имени Хана остановиться, и подождать двухъ чиновниковъ посланныхъ ко мнѣ изъ Хивы еще прошедшую ночь. — Я подождалъ, и скоро они ко мнѣ пріѣхали, въ сопровожденіи четырехъ конныхъ человѣкъ. — Спаршій изъ нихъ былъ роста малаго, лѣпъ босъ, съ длинной волосой бородой, подобилъ на обезьяну, вѣсколько заня-

(1) Статья о сихъ несчастныхъ показана подробнѣ въ моемъ описаніи Хивинскаго Ханса.
октябрь 6. кался, говорил скоро и изъ всякаго слова видимъ былъ злой его нравъ и алчность къ деньгамъ: то былъ нѣчто Амъ-Чапарь (1) Алла верди. — Амъ Чапаромъ его звали потому, что Ханъ его всегда употреблять въ разъезды съ своими приказаниеми. — Другой былъ высокаго роста полось, съ маленькой бородкой, но съ благородной и скромной осанкой, рѣчи его соотвѣтствовали наружности; а послѣ и поступки его таковыми же оказали; его называли Ешъ Незеръ ему было за 30 лѣть; званіе его было Юзд башш, что по переводу значить сотникъ; но въ Хивѣ названіе сие принадлежит не сошенымъ начальникамъ, которыхъ нѣть, и военнымъ чиновникамъ коимъ Ханъ поврежает оприды различныхъ силъ во время войны.

Амъ Чапарь, (какъ я послѣ узналъ) родомъ изъ Персіанъ Аспрабадскихъ, его увезли въ малолѣтствѣ въ плѣнь, онъ принялъ законъ Сюйлы и женился, сынъ его Ходжаиб Мегремъ (1) оказать въ сраженіи важную услугу Хану, сделался его любимцемъ, вскорѣ получилъ управление таможенъ; и пріобрѣлъ совершенную довѣренность Хана, вывелъ въ люди опца своего и братьевъ. Ханъ подарилъ ему много земли и водопроводовъ, онъ еще болѣе прикинулся, и теперь считается претѣмъ изъ самыхъ значущихъ и богатыхъ особъ Ханствъ.

(1) Амъ значить по Турецки лошадь, Чапарь же значить скачущий Алла верди значить Богъ даешь.
(2) Мегремъ значить любимецъ.
Сотов как он имел торговые сношения с Астраханью, что и просил Хана, чтобы у него быть госпемь пока не решился моя участь. — Въроятно въ надеждѣ получить подарокъ, будетъ дѣла пойдущь хорошо, или прислуживать Хану удущенiem меня, если ему того угодно было.

По сему самому Алы Чантаръ Алла Верди объявилъ мне Ханское приказаніе въ высм с нимъ въ деревню его Иль Гельди (1), где все приготовлено было для моего приезда. Мы въшли верстъ 18. по направлению Nten О прекраснымъ и населеннымъ краемъ; — въ одномъ мѣстѣ только перевзжали песчаную степь между двумя водопроводами — Погода была ясная — Я увидѣлъ издали крѣпость, вв одномъ концу которой примыкала садикъ, это была крѣпость Иль Гельда, она построена квадратомъ по угламъ коего находились четырехъ башни; стѣны сдѣланны изъ глины смѣшанной съ камнемъ, имѣли высоту 3½ сажени, а длины 25 — (расположеніе внутреннихъ покоею можно видѣть изъ чертежа этой). — Въ крѣпость былъ только одинъ вѣздъ въ большія ворота, которыя запирались огромнымъ въсячимъ замкомъ — Она принадлежала Ходжау Мегрему. — Въ Хивѣ у всѣхъ почти помѣщиковъ есть такового рода емкости, безъ бойницъ. — Внутри дѣлается не большое водохранилище, въмѣствѣ дворовъ, покой, кладовья, мѣльницы; и мѣста для храненія скота. Обыкновеніе сіе должно имѣть начало въ безпрерывныхъ безпокойствахъ шерзавшихъ всегда народѣ сей при смерті владѣльцовъ,

(1) Иль Гельди значить годъ пришелъ или насталъ.
Октября 6. тогда обыкновенно возгарается международная война, и даже в мирные времена не редко случается, что памятники Туркмены грабят Хивинцов. Такого рода крёстницкая заключающая в себе запасы и все хозяйство может всегда навсегда дней держаться, против небольшой полны Туркменов — Въ Иль Гельди было человекъ 50 или 60 жителей, которые частнепо занимали комнаты, а частью помещались въ кибикахъ поставленныхъ на дворѣ, пушки были и жены ихъ. — Въ противоположенной спѣнь воротамъ была башня съ маленькой калипкой, которая вела за крѣстницу въ садикъ, въ которомъ небольшое грязное водохранилище, навсегда деревьевъ и хорошей виноградниковъ. Садъ сей былъ окруженъ спѣнью вышиной сажени въ полторы — а къ спѣнь примыкалъ снаружи домъ какого то Муллы и мечеть.

Пріѣхавши въ Иль Гельди я былъ встрѣченъ братомъ Хаджаш Мегрена сыномъ Амъ Чапара Сейдъ Незеромъ, онъ служилъ въ памятникъ помощникомъ у брата своего, былъ хорошъ собой, лице его знаменовало умъ, не былъ крупаго и дерзкаго нрава; Персидское поколѣніе Амъ Чапара отличалось длинными бородами, которые въ Хивѣ очень рѣдки, оно сверхъ того было примѣтнымъ но своей особенной альпакией къ деньгамъ; — въ первой день мнѣ дѣлать еще всякія вѣжливости, — Сейдъ Незеръ сказавши мнѣ поклонъ опъ Хана и старшаго брата своего, привезъ съ собою самоваръ, чай и сахару — сварили для меня плова, принесли всѣхъ плодовъ, и помѣстили въ особую комнату, дни были мѣтлы, и пополу холодной и шемной не выбѣленной чуланъ сей казался мнѣ
( 97 )

сноснымъ, я выходилъ на дворикъ, а иногда и въ садъ; Октября 6.
хотя я все былъ подъ карауломъ, но сперва считалъ сие
за почетствие, а послѣ увидѣлъ чѣмъ нахожусь въ плѣну. Че-
первое же Туркменовъ моихъ имѣли позволеніе всюду хо-
дить къ своимъ родственникамъ.

Меня увѣряли чѣмъ на другой день моего приѣзда Ханъ
въ себѣ позовешь, но настало 7 число и никто меня
не пребовалъ. — Прѣвкалъ изъ Хивы Якубъ прещелъ сына
Амть Чапара, которою привезъ известіе мнѣ, что на
слѣдующей день меня уже непремѣнно Ханъ потребуетъ.

Прѣвкалъ ко мнѣ нѣкто Якубъ Бай, знавший нѣсколько
словъ по Руски.— Онъ торгоовалъ въ Астрахани, промо-
вался, и возвратился въ Хиву безъ всего, при
спросялся къ паможи и спаль поправляться — Якубъ
Бай прѣвкалъ озъ Хана, дабы узнать кого я таковъ, съ
какимъ намѣреніемъ прибылъ, какія мои порученія и пре-
бовалъ сверхъ того чѣмъ опшалъ ему бумаги для вру-
ченія ихъ Хану.— Я съ досадою и громкимъ голосомъ
охватилъ ему въ помѣ говоря, что посланъ къ одному
Хану, и если онъ самъ не хочешь меня видѣть, то бы
опускалъ обратно, впрочемъ сказалъ я Якубъ Бай,
ты можешь сказать Хану, что я имѣю къ нему два
письма и подарки, первое письмо озъ Сардаря земель
заключающихся между Каспійскими и Черными морями,
а другое озъ Майора Пополарева, управляющаго однимъ
изъ Ханствъ подвластныхъ нашему Сардарю.— Якубъ Бай
вспалъ сердечный и ушел.

Съ симъ Якубъ Баемъ, прѣвкалъ еще одинъ Якубъ ро-
dомъ жидъ, но давно уже принявший Магметеманскую
ч. 1.

13
октября 3. — Жидъ сей взялъ на торгъ въ Оренбургъ и Астрахань, и зналъ нѣсколько по Руссии. — Онъ хаживалъ къ мнѣ и рассказывалъ о торговыхъ дорогахъ изъ Хивы въ Россію и въ Кашемиръ, брать его нѣсколько разъ бывалъ въ семь городѣ.

Одинъ изъ Туркменовъ моихъ ходившій на ближайшій Базаръ (1) называющійся Казаватъ, слышалъ что Ханъ выѣхалъ изъ Хивы и будетъ менѣ принимать въ особой крѣпости находящейся не подалеку отъ Иль Гельды. Я сообщилъ сие извѣстіе приславшемъ своимъ Ашъ Чапару и Юзъ Башѣ, но они меня увѣряли что слухъ сей нѣсправедливъ; — я узналъ въ помѣщичьелѣ вечеру, что когда Якубъ Бай ко мнѣ приѣхалъ, Хана уже не было въ Хивѣ; и что онъ полѣхалъ на охому въ степь на 12 дней, — между тѣмъ обращеніе со мной становилось всякой день грубое, пищи умѣренныя, чай перестали давать, также и дрова для варенія пищи; съ начало даже не позволяли мнѣ ничего себѣ покушать съвестнаго; но подѣ конецъ опять съ запрещеніе сіе потому, что Ашъ Чапаръ дѣлавшій закупки мои, наживался отъ моихъ денегъ; между тѣмъ присмотрѣ за мною сделался строже и мнѣ не позволяли даже на минуту оплушаться изъ комнаты безъ двухъ спорожей, и поставили караулъныхъ къ воротамъ, съ запрещеніемъ ко мнѣ кого либо впускать, и по ночамъ лежалъ у порога человѣкъ,

(1) Базаровъ сихъ нѣсколько въ Хивинскомъ Ханствѣ.
(99)

таким образом, что опиравая дверь всякой непременно октябрь 8 должен быть разбудить его.

Туркмены мои также слышали отъ выезжавших на базаръ, что по приездѣ моемъ Ханъ собиралъ совѣтъ, на которой приглашены были всѣ почетные люди Ханства, Намѣстникъ его и начальствующій въ городѣ Ургенджъ старшій братъ его Купли Мурадъ Инахъ, и главная духовная особа Кази; — что долго разговаривали обо мнѣ, и не извѣстно на что рѣшились. — Однако же несколькіе дней послѣ сего я узналъ черезъ Туркменовъ родственниковъ моихъ проводниковъ, изъ коихъ одинъ былъ слугой у Хана, что Магмедъ Рагимъ услышавши что я дорогой вель записи называлъ меня паломникомъ, и говориль на совѣтъ: Туркмены привезшіе его, не должны были допустить его до моихъ владѣній, а убить и представить ко мнѣ подарки, которыя везъ. Но такъ какъ онъ уже приѣхалъ, то дѣлать нечего, и я бы желалъ знать какой совѣтъ мнѣ дастъ Кази. — «Онь невѣрный оппѣлъ Кази; его должно оповести въ поле и зарыть живаго.» — Я почиталъ тебя умнѣе самаго себя, сказалъ ему Ханъ, а вижу что въ тебѣ совѣтъ ишпи ума. Если его убью, то на будущій годъ, Государь его вѣрный Царь повышаетъ жену моихъ изъ гарема; — я лучше приму его и опущую, а между тѣмъ пускай посидишь, надобно развѣдать оспь него за какимъ дѣломъ сюда приѣхалъ, а мы пошель вонъ.»

Одни полагали въ совѣтъ, что я приѣхалъ для выруччения Русскихъ невольниковъ, другіе съ требованіемъ удовлетворенія за сошеніе двухъ судовъ нашихъ въ Балканы—
Октября 8. скомъ заливъ (что сдѣлано было лѣтомъ го тому назадъ) Туркменами поколѣнія Аша, (которые съ пѣхъ поръ какъ ихъ Iомуды выпьснали съ береговъ, повинуются Магмедъ Рагиму); — пные же думали, что я приѣхалъ требовать возврата или мщенія за убініе Князя Бековича въ 1717ъ году случившееся. — Говорили также, что къ берегамъ Туркменскимъ пришелъ нашъ флотъ и что заложили большую крѣпость, коей половина уже сдѣлана, а что я узнавъ дороги на будущій годъ приду съ войскомъ въ Хиву. Многие думали что будучи въ войне съ Персіей, Главнокомандующій нашъ хо- шь склонить Хивинскаго Хана къ вспоможденію намъ; говорили что даже Русскія войска уже заняли крѣпость Ахъв Кала (1) близъ Аспрабада, и всѣ почти были того мнѣнія чтобы меня казнили, или тайно убіть или взять въ невольники. — Самъ Ханъ очень превозилъ- ся моимъ прибышіемъ, но опасаясь нашего Правительства явно не рѣшался меня казнить, хотя сіе и было его желаніе; почему не зная соображиваніе, рѣшилъся оставимъ меня въ крѣпости вперед до получениа дальнѣйшихъ свѣденій и придумавъ лучший способъ исполнить свое намѣреніе. Ко мнѣ были подосланы люди для раз- ведыванія цѣли нашего Правительства; но я имъ ничего не окрылъ.

Слухи о мнѣніи совѣта и памятномъ намѣцвѣніи Хана не могли не превозить меня; я не хотелъ смотря имъ вртть, но послѣ обстоятельства и другія въспи меня въ шомъ

(1) Бѣлая крѣпость.
убдили. — Я не знал на что решиться; мнѣ предстояло неминуемо или томительная неволя, или позорная и мучительная казнь; — я пытался о побѣдѣ, и лучше желалъ есмѣли бы меня нагнали въ степи умереть на свободѣ съ оружиемъ въ рукахъ, нежели подвергнуться казни. — Съ другой стороны мысль о неисполнении своей обязанности, когда еще могла на оное бѣдь имя весна сомнительная и малая надежда, меня останавливала; и такъ я рѣшился оспаться, — привелъ въ порядокъ оружіе свое и изготавлился къ защитѣ если бы на меня вдругъ напали.

Къ щастію со мной была книга Попа перевода Илліады, — я вскакое утро выходилъ въ садъ и занимался чистѣніемъ, которое мѣсто нѣсколькіо развлекало.

Въ вечеру принесъ ко мнѣ одинъ изъ Турукиновъ моихъ Кульчи, нѣсколькъ лицъ и сушениыхъ плодовъ, сказавъ чино ему поручено было вручить мнѣ оное оспѣ одного Русскаго, пришедшаго къ крѣпостнымъ воротамъ и просившаго меня выдать съ нимъ поговорить. — Я не могъ сего сдѣлать, и опустилъ его.

Еще при дня прошло безъ всякаго извѣстія о моей участіи; усиливающаяся строгость присмотръ и грубость приславовъ меня болѣе удостовѣряли въ намѣреніи Хана. — Размышляя о своемъ бѣдственномъ положеніи я думалъ чино если меня не лишатъ жизни, то конечно возмущу въ невольнику; — мысль о неволі была еще пріятнѣйшему мечтой въ сравненіи съ постояннымъ замоченія, въ которомъ находился; я упѣвался на камень, что будучи въ неволѣ буду иметь хотя возможно
Октября 12. Жность видѣться съ соотечественниками своими, и имѣть въ виду при первомъ удобномъ случаѣ взбунтовавшіеся всѣхъ невольниковъ Русскихъ и Персидскихъ, избавишь ихъ покрайней мѣрѣ опять пяжаго рабства. — Въ другое время занимали душу мою самыя горестныя мысли.

Я терпѣлъ всюду надежду когда либо увидѣть свою родину;мысленно прощался со всѣми, глязомъ моимъ не смыкались даже и ночью; — я былъ грустень, и съ нѣкимъ удовольствіемъ ожидаль пой минуты, когда нѣсколько вооруженныхъ людей ворвутся въ мою комнату, и прекрашать плачевную жизнь мою. Къ разсвѣту только засыпалъ, а поутру съ прискорбіемъ видѣлъ я быстро приближающуюся зиму; — листъ уже опадалъ, утренники становились свѣже, и я послѣднюю терпѣлъ надежду даже и при счастливомъ окончаніи своихъ дѣль возвратиться когда либо на родину, полагая что ледь понудитъ корвевъ воронишься и оставитъ меня одного на произволъ судьбы среди звѣроподобныхъ народовъ. Всѣ поспигаемыя разсудкомъ человѣческимъ упования изчезли, исключая надежды на благость Всемогущаго Творца, Которой одинъ могъ спасти меня отъ предстоящей гибели.

48 Дней продолжилось мое започеченіе; не буду упоминать о физическихъ безпокойствахъ перенесенныхъ мною, я перечувствовалъ ихъ тогда только когда нравственно успокоился. — Кромѣ всего огорченія опять предстоящей мнѣ участи и вѣчной разлуки съ отечествомъ, я терзался еще положеніемъ несчастныхъ Русскихъ въ Хивѣ, видя себя не въ силахъ имъ помочь.
Прерывая писать повествования о бдствиях моих, октября 12, обращаюсь к другим происшествиям.

Прибылъ въ Иль Гельди десятилѣтній сынъ Ходжашъ 16. Мегрема, котораго Ханъ очень любилъ, и заспавлялъ всегда у себя играя въ шахматы, отецъ его велѣлъ мнѣ сказать что самъ скоро будетъ; но спокойно разъ обманулся, я уже никому не вѣрилъ; — братъ Ходжашъ Мегрема, и многие другие чиновники часными своимъ посвящениемъ мнѣ надѣдали; я не полагалъ однако же чтобы изъ окружающихъ меня не льзя было кого нибудь склонить къ доставленію хопи изрѣдка справедливыхъ извѣстій изъ Хивы, почему собравъ къ себѣ всѣхъ и подаривъ чѣмъ былъ въ состояніи — спарался извѣдабшего коего на сие могъ бы послать на единѣ склонить, но никто не смѣлъ со мною говорить, опасаясь доноса свидѣтелей — тогда ссыпался одинъ бѣдный Бухарецъ, Бай Магмедъ, которои сбираясь въ Мекку, уже 17 лѣтъ какъ выйгалъ изъ родины и остался въ сей крѣпости, гдѣ занимался дѣланіемъ кушаковъ. — И ему подарилъ ножницы; онъ ходилъ ко мнѣ шайко и сообщалъ разныя извѣстія, хопи не могъ онъ многого знать однако оказалъ мнѣ большую услугу развѣдывая о ссорѣ Юзъ Бахи съ Амъ Чапаромъ произшедшей за меня; настоящей пришпав мой былъ Юзъ Бахи, человѣкъ добры и честной, но очень скромной. — Ему приказано было за мной имѣть самой строгой надзора, — я приглашалъ его къ себѣ одного, онъ боялся, и спарался избѣгать шайныхъ свидѣній — Амъ Чапаръ же за нимъ непрестанно наблюдалъ и всегда вѣталъ ко мнѣ въ слѣдъ съ нимъ, опасаясь чтобы
Октября 16. я не сдѣлалъ Юзы Баши особаго подарка; замѣтивъ такую жадность, я призваль его къ себѣ и подарилъ кромѣ данного ему прежде сукна, еще шпунку холста, сказавъ чтобы никому о семѣ не говорилъ, особенно Юзы Баши, старикъ схватилъ холстъ подъ полую, выбѣжалъ самымъ воровскимъ образомъ, спряталъ его и седь подъ Юзы Баши, какъ будто ничего не бывало.

Я не упустилъ случая сообщить сего Юзы Баши, котораго смѣялся онъ чистаго сердца; презирая Аму Чапара и все семейство его.

По приѣздѣ моемъ я подарилъ Юзы Баши и Аму Чапару по куску сукна, которыя хранились у прикащика Аму Чапара; нашлось что опытъ сукна Юзы Баши было опрѣзано 72 аршина, и въ воровстве обличился Аму Чапарь — Они поссорились, сверхъ того я жаловался Юзы Баши, на недостатокъ и нужды преперывавшія много и на грубое со мною обращеніе; — его полѣссила довѣренность сія. — Онъ явно поссорился съ Аму Чапаромъ, такъ что уже послѣдній не спалъ за нимъ бѣгать; всякой день я подсылалъ Петровича возобновлять ихъ раздоры, дабы изъ разногласія ихъ выдвигавшись правду, Юзы Башу выводилъ въ садъ и говорилъ на единѣ, онъ упѣшалъ меня, что хотя дея преема моего и не назначенъ, но ежечасно надѣвающе могу быть призваныемъ, что въроятно Ханъ по возвращеніи своемъ не оставишь меня безъ ответа, и не увѣдешь опять на охоту, потому что пронесется молва въ народѣ, что Ханъ убоюсь Русскаго посланника и не умѣя ему отвѣчать, бѣжалъ въ степь,
(105)

Часто между сими разговорами разспрашивать я его о Хивинском Хане, сношениях его съ соседами и вообще о внутреннем устройстве Ханства, и многие получали опыт его о сем свидения. — Юзъ Баша чувствовал всю мягость Хивинского правления и кажется не любил Хана; но никогда не произнесъ хулы на его щептъ. Онъ мнѣ говорилъ, что окружающихъ Хана такъ его боятся, что не посмѣютъ никогда ему слова обо мнѣ сказать; при всемъ томъ обнадеживалъ, что дѣла мои примутъ хорошей оборотъ. — Юзъ Баша былъ родственникъ вптораго Визиря Кушиб Беги (1) и нѣсколькъ лѣтъ назадъ будучи гонимъ Ханомъ въ избѣжаніе казни шайло удалялся въ Бухарію, гдѣ пробывши два года, по убѣдишельнымъ его увѣреніемъ опять возвратился.

Я спать покойнаго съ тѣхъ поръ какъ приобрѣлъ довѣренностъ его, и когда самъ не могъ съ нимъ видѣться, то посылали Пепровича, Юзъ Баша принималъ во мнѣ искренне участіе и всегда изъ лица его можно было видѣть благоприятныя ли получены изъ Хивы известія. — Находясь послѣ въ Тифлисъ куда онъ былъ назначенъ посломъ опять Хивинскаго Хана, онъ признался что слухи узнанные мнѣ въ Хивѣ о собранномъ на мой щептъ совѣтѣ и приговорѣ къ казни, были штъоно справедливы.

Туркмены мои видя худое положеніе дѣлъ моихъ ока-

(1) Господинъ пипцы, званіе Oberъ Егермейстера не исполняя его должности.

ч. 1.

14
Октября 16. зывали меньше уважение; они стирались отпльяться опь меня опасаюсь носпродажать вмст. Когда ходили на базаръ народъ толпился около ихъ, и спрашивалъ когда назначенъ день для казни Посланика, иные спрашивали у нихъ правда ли что Посланика въ прошлую ночь задушили. По сему поводу старшины уговаривали ихъ бжать, также и потому что Ханъ былъ очень раздражень на Йомудовъ, за то, что они еще до сихъ поръ не заплакали наложенной на нихъ подати съ приходящихъ кервановъ. — Сейдъ становился дерзкимъ, слѣдующий случай покажешь до какой степени дошла его необузданность.

Возивъ невольницу свою по базарамъ и деревнямъ онъ долго не продавалъ ее не получивъ требуемой цѣны. Нещасная Фамъа жила въ одной комнатѣ съ Туркменами, и когда они уходили, была очень обижаема Хивинцами, такъ что я не одинъ разъ посылалъ Петровича разгонять ихъ, но однажды довели ее до того, что она принуждена была бжать, объявляясь убить себя если вскорѣ не продадуть. Сейда не было дома, когда онъ возврашался, я ему сказаль, что поведение его мнѣ не нравится, что онъ долженъ перестать и слушаться меня, не забываться и продать женщину, которой присудствіе наносило намъ стыдъ.

Выслушавъ меня, онъ вспаль сказавъ «процай Мурадь Бегъ, я тебя служилъ до сихъ поръ; но если ты хочешь такъ со мной обращаться, то я тебя ослая вляю; Фамъа моя невольница, и я ее продамъ когда, и кому захочу.— Процай сказалъ и вышелъ.»
Я его кликнул, онъ ожидалъ моего извиненія; но я октябрь 16. сказалъ ему «Сейдъ, поѣзжай назадъ, ты видишь мое 
быдственное положеніе и то что можешь вмѣстѣ со 
мной поспрѣдать,— поѣзжай домой и скажи Кіапъ Агэ,
коморой тебя отправлялъ, что ты меня здѣсь поки-
нуль; — знай однакоже, что пока оружіе мое при мнѣ,
я ни тебя, и никого не спрашусь; безъ оружія же меня
никто не увидитъ — прость; и не приходи болѣе.»
Онъ вспыхъ сей сразилъ его, онъ сѣлъ, задумался, залился 
слезами, просилъ прощенія, клялся никогда не оставлять 
меня, и подвергнуться одинакой со мной участіи; я по-
мирался съ нимъ, онъ сдалъ скромнѣ, и на другой день 
Фамьма была продана.
Сейдъ надобно было довольно часто напоминать о семь 
обѣщеніи, онъ нерѣдко измѣнялъ себѣ; но не лѣзъ не 
сознавая что во нравѣ его были въкошоры хорошия 
черны.
Меня почти совсѣмъ лишали пищи и ничего не позво-
ляли покупать, тогда я принужденъ былъ прибѣгнуть 
къ хипростіи, давалъ деньги прикащика Амъ Чапара 
съ шамъ, чтобы онъ покупалъ хлѣбъ и баранокъ — при-
носили мнѣ ихъ будто бы въ подарокъ; Амъ Чапаръ же 
самъ человѣкъ очень богатый, и значущій, приходилъ 
пихонько въ комнату гдѣ висѣла баранина и краѣцьѣ 
куски, я открывъ сие посмѣялся о томъ съ Юэй Башею, 
которой не преставалъ ободрять меня въ перпѣніи, по-
давая надежду къ щастливому перевороту моихъ дѣлъ.
У Амъ Чапара было 7 Русскихъ невольниковъ, изъ 
коихъ одинъ жилъ въ Иль Гедьди, 3 въ Хивѣ и 3 по дру-
14*
октября 16. гимъ мѣстамъ Живущій въ Иль Гельды назывался Давидомъ, его схватили еще 14 лѣтнимъ мальчикомъ около Троицкой крѣпости на Оренбургской линии, и продали въ Хиву — Онъ уже 16 лѣтъ въ неволѣ. — Былъ проданъ и перепроданъ нѣсколько разъ и давно принявъ нравы и обычаи Хивинцовъ, но не перемѣнялъ закона своего. Его скрывали отъ насъ, но какъ то случилось Петровичу, нечаянно съ нимъ повстрѣчаться. Давидъ просилъ его доложить мнѣ, чтобы я послался вывезти его изъ Хивы. Я искалъ случая съ нимъ видѣться; но рѣдко сие мнѣ удавалось, несмотря на то приказы его узнавать черезъ пріѣзжающихъ съ арбами изъ Хивы Русскихъ, что тамъ дѣлается, что говорятъ обо мнѣ. — Давидъ могъ это знать, потому что ему хорошо были знакомы четверо женатыхъ Русскихъ, которыхъ Ханъ очень любилъ, и держалъ всегда при себѣ. Онъ узналъ тоже самое о собирающемся на мой щепт созваніи. — Персидское невольники коихъ человѣкъ 10 было въ Иль Гельды, подтвердили, и также спарались оказывать мнѣ всякаго рода услуги.

Я желалъ самъ поговорить съ Давидомъ и приказалъ ему придти къ себѣ ночью. — Ему подъ опасаніемъ смерти запрещено было съ нами видѣться, однако онъ пришелъ въ полночь, и подтвердили мнѣ самые вѣсти на мой щепт, которыми уже зналъ онъ Туркменовъ. Онъ также далъ мнѣ многія свѣденія на щептеніе положенія Русскихъ невольниковъ въ Хивѣ. — Я опустилъ его наградивъ червонцомъ.

Ихъ ловятъ большую частью Киргизцы на Оренбург—
ской лини и продают в Хиву. Число Русских невольников в Бухарии находящихся, говорят, столь же велико как и в Хиве. — Проводя целый день в трудной работе к коей ни Туркмены ни Хивинцы неспособны; они получают на содержание в месяц по два пуда муки и больше ничего, разве иногда бросают имъ изношенный кафтанъ. Они продают излишество получаемого хлеба и копят деньги присоединяя приобретаемый воровствомъ. — Когда же соберешь сумму превышающую за нихъ заплаченную 20 или 30 шиллами (1 шилл равенъ 4 р. серебр.) (чтобы обычно удаешься имъ послѣ двадцати льть неволи), то откупается у своихъ хозяевъ; одна кожа получивши свободу должны остаться навсегда въ Хивѣ, — по впорому подозрѣнію о побѣгъ лишающи ихъ жизни. За 25 льтнаго Цусского нлатунъ по 60 и по 80 шилл., за Персіанки меньше. — Сихъ послѣднихъ считается до 30,000 въ Хивѣ, Русскихъ же до 3000 — Персіанъ привозятъ очень часто по 5, по 10, а иногда и по 30 человѣкъ. Туркмены ловятъ ихъ въ Аспрабадѣ и подорогѣ къ Хивѣ бросаютъ усталыхъ, которые погибаютъ въ снегѣ, привезши ихъ въ Хиву хозяинъ садился на площадь и окружавшъ себя невольниками, покупщики являються и торгующи ихъ какъ лошадей. Иногда сами же Туркмены крадутъ ихъ обратно изъ Хивы и привозятъ въ Персию получая опять родимыхъ за нихъ плату. — Въ мою бытность въ Хивѣ привозили нѣсколько партий сихъ невольниковъ, и продавали развозя ихъ по деревнямъ. Ашъ Чалара купилъ шестнадцати льтнаго мальчика сына богатаго Аспрабадскаго
Октября 16. купца довольно дорого въ надеждѣ перепродать его съ барышем обратно, сестру его 14 лѣтнюю дѣвiciну возили нѣсколько дней по всѣмъ базарамъ, проса за нее 80 тилла и хорошаго сукна на кафтанъ. Персидскихъ невольниковъ заставляютъ перемѣнять законъ, Русскихъ же не принуждаютъ къ сему. Меня Давыдъ увѣрялъ что они имѣютъ даже особую комнату, куда ставятъ образа, и по ночамъ ходятъ молиться. Два праздника въ году, хозяева имъ позволяютъ гулять, они тогда собираются и напиваются водкой, которую сами гонятъ изъ какой то ягоды.——Праздники сии обыкновенно кончаются какимъ нибудь убийствомъ.

Хозяева имѣютъ права убивать невольниковъ своихъ, но рѣдко сие дѣлаются, чтобы не лишитьсь работника; а выкалываютъ имъ одинъ глазъ, или орѣзываютъ ухо, при мнѣ Ашъ Чапарь хоштъ опрѣзать Давыду ухо за то, что онъ вѣдывши въ Хиву, поссорился съ Персидскимъ невольникомъ, и ударилъ его ножемъ. Онъ билъ его плечами снѣряла по лицу, потомъ выкваша ножъ, приказалъ его повалить дабы исполнилъ свое намѣреніе; но его удержалъ опъ его приказчикъ его Узбекъ Магмедъ Ага. Я не заспался за него опасаясь чтобы опь моего содѣйствія ему бы не было хуже, и ушелъ,—въ туже ночь пришелъ ко мнѣ Давыдъ и сказалъ, «видать ли ты Ваше Высокородіе, какъ меня били, хоштъ собака ухо опрѣзать, да вчера еще сынь его завалилъ мнѣ плешь съ 500, съ ними собаками надобно всегда эдакъ поступать, по смѣлѣе, а то они и на шею сядутъ, вишь даромъ что меня били, а они меня бо—
( III )

... посмотреть бы пы когда я напусь, шакъ октябрь 16. вь всѣ бѣгутъ опъ меня..."

Привѣхалъ къ намъ Сеидъ Незеръ изъ Ургендже, онъ часто меня навѣщалъ. Я не знаю подозрѣвали ли меня въ намѣреніи бѣжать, только, когда я спросилъ у него скоро ли возвратимся Ханъ, онъ оповѣдалъ съ жаромъ, раззвъ вы бѣжать хопинше? Бѣгите, осмѣйтесь бѣжать увидите почему съ вами тогда будешь. Я внутренне досадывалъ, но не смѣлъ сего показать опасаясь онѣкрышь свое намѣреніе и оповѣдалъ ему кромко, что онъ ошибается, и что Посланники никогда не бѣгаютъ, потому что владѣльцы оповѣчаютъ всегда за ихъ безо- 

Пасосностъ.

Однако случаяй сей заспавшель меня подозрѣвалъ не узнали ли моего намѣренія, я пошелъ въ садъ осматривать спѣны; въ спѣны приспаженная къ послѣдней спѣну, на которую я много надѣвался, была снята. — Я жаловался Юзъ Башъ на грубыя слова Сеидъ Незера, говорилъ что начиная съ Аиъ Чапара человѣка уже не молодого, съ большой всѣдой бородой долженствовать внушать починеніе, все семейство его кажется мнѣ презрительнымъ. — Правда оповѣдалъ мнѣ Юзъ Башь, борода его ничего не доказываетъ, у козловъ также большія бо- 

Посѣпилъ меня Гекимъ Али Бай, онъ увѣрѣлъ меня 21. 

въ привязанности своей, и сказалъ что собирается съ керваномъ бѣжать изъ Хивы. У Хана глаза теперь малились кровью сказалъ онъ, прежде всѣкой имѣлъ доступъ къ нему, теперь же никого не слушаешь,
Октября 21.  
деревь съ насъ ужасныя подаи за приходящіе керваны, 
и симь преграждаешь намъ совсѣмъ путь въ Хиву. Они 
вѣшаетъ насъ, сажаетъ на коль и проч.  
Въ самомъ дѣлѣ Ханъ часамъ казнилъ Туркменовъ жи- 
vующихъ въ его Ханствѣ за воровство и другіе непоряд- 
ки. — Но симь только однимъ средствомъ онъ могъ воз- 
спашановишь пишину въ своихъ владѣніяхъ. Въ былинности 
мою онъ пытатся повсюду.  
Гекимъ Али-Бай просилъ у меня письма къ Майору 
Попомареву, но я боясь ввѣрить ему оное, отдалъ быть 
всю со мною древнюю монету Юлія Кесаря, для вру- 
ченія оной на корнетъ Священнику опццу Тимофею, про- 
ся его отъ моего имени послать свѣчку передъ об- 
разомъ; у насъ такой обычай сказала я Гекимъ Али-
Баю, и я шебя о семъ не майно просшу, ты можешь ска-
зать о томъ кому хочешь (1). — Забудь прошешнее ска- 
залъ мнѣ Гекимъ Али-Бай вспавая, и не сказывай по 
возвращеніи своемъ, что я сдѣалъ тебѣ Туркменскую 
невѣжливость, я нарочно прѣвзажай тебѣ поклонился.  
Какъ ни запрещали строго Туркменамъ входить 
ко мнѣ, но они всегда находили средства со мною ви-
дѣться; иные мнѣ были нужны, опцъ большей же часпи, 
поко я не было.  
23.  
Наконецъ Ханъ возвратился съ охоты и прибылъ на 
водопроводъ Дашъ Гуузъ, — меня всѣ обнадеживали что 
скоро буду имъ принванъ.  

(1) На Корнетѣ всѣ знали что у меня была сія монета и посылкою оной 
я полагаль навѣстить ихъ что еще живъ.
Хотя уже пять дней прошло съ пріѣзда Хана въ Хиву, но меня все еще держали подъ стражею; не вида никакихъ средствъ избавиться отъ жестокой неволи, рѣшился я прибѣгнуть къ угрозамъ; почему и повторялъ нѣсколько разъ приставалъ своемъ прося ихъ сказать Хану оъ моемъ имени, что наступаетъ зимнее время, корветъ подвергается опасности замерзнуть въ Балканскомъ заливѣ и погибнуть, ибо безъ меня онъ возвратиться не можетъ; если же ополдя онъ потерпіть, то Ханъ будетъ за него оптвѣчать предъ Российскимъ Государемъ. — Но някто изъ приставовъ моихъ не смѣлъ вхать къ нему съ симъ донесеніемъ.

Трое Туркменовъ моихъ видя что дѣла мои идущъ худо, начали самовольствовать, — одинъ изъ нихъ просил даже у меня увольненія, — я оппустилъ его, и также какъ и Сеида заспавилъ послѣ раскаялся.

Я позвалъ къ себѣ Аптъ Чапара и Юзъ Башу, чтобы узнали онихъ обстоятельно о намѣреніяхъ Хана, прося ихъ еще разъ, донесли ему о положеніи корвета и приставили объ оптвѣстственноності, которой за сие подвергается; но они убѣждали меня подождать еще одинъ день, до прибыли въ Иль Гельди Ходжаъ Мегрема, котораго будто бы съ часу на часъ ожидали. — Видѣвши ихъ нерѣшимость, я хошшъ послать Петровича или Сеида въ Хиву, но пристава сего не позволили.

Я узналъ черезъ одного Туркмена что съ Красноводского берега пріѣхалъ въ Хиву Іомуздъ Нясъ Бачъ.
Ноября 4. пыры (1), имеющие два письма опь Майора Попомарева, одно ко мнѣ, а другое къ Хану.

6. Съ разсвѣтомъ я отправилъ Кульчи пайнымъ образомъ въ Хиву для списканія его и доспавленія мнѣ письма.

7. Самъ Ніасъ Бапыръ приѣхалъ и сказавъ мнѣ поклонъ опь Хана, вручилъ по приказанію его письмо опь Попомарева.

По словамъ Ніасъ Бапыра Ханъ былъ чрезвычайно имъ обрадованъ; Магмедъ Рагимъ, продолжалъ Ніасъ былъ обманутъ слухами доходившими до него опь приѣзывающихъ Туркменовъ, что будто бы Русскіе строятъ крѣпость на берегу; но я его теперь разъѣрѣлъ, и въ знакъ своего доброго расположения къ вамъ, онъ приказаль мнѣ лично вамъ доспавинъ сие письмо и просилъ васъ взяли нѣсколько перѣзнія и не скучайте; онъ скорѣнѣнъ васъ позвать,— на корветѣ же все благополучно. Веселясь, спрѣляютъ изъ орудій, и дожидаются васъ.— Я приѣхалъ набавнителъ вашимъ, безъ менѣ, вы бы весь свой вѣкъ въ крѣпости просидѣли,— Богъ знаетъ чего онъ мнѣ не наговорилъ; хотя изъ словъ его и видно было одно самохвальство и я мало ему довѣрялъ, однако же какъ приѣзданъ опь Хана угосилъ его чьмъ могъ; старый Ашъ Чапаръ мой расхлопонался и испрашилъ въ сей день болѣе нежели чыбы въ недѣлю на меня издѣжалъ.

(1) Онь нѣсколько разъ отличался храбростью въ глазахъ Хана и былъ принятъ имъ въ службу,— Ніасъ Бапыръ жилъ два года въ родинѣ своей и женился; теперь же по приглашенію Хана прибылъ опять въ Хиву съ семействомъ своимъ.
(15)

Письмо ко мнѣ Маіора Пономарева ничего важнаго не заключало; — онъ писалъ только что къ 8му числу Но- ября ожидаешь моего возвращенія; сдѣлавъ Ніась Бапыру значиелелной подарокъ, я сказалъ ему, что не желая ничего импь скрыпаго опь Хана, прошу до- спавшиш ему сіе письмо для прочтения.

Ніась Бапыры клялся что черезъ два дня буду непре- мѣнно Ханомъ призванъ; и обѣщаясь служить мнѣ чѣмъ можешь и вской день присылаешь вѣстника изъ Хивы, остался у меня ночевать.

Хотя разсудивъ обспоманельно, я пожили совсѣмы не вѣрилъ Ніасу, однако жъ по свойственной слабости всѣ- кому, не имѣющему почвы никакихъ средствъ къ спасенію, сказанная имъ вѣстки меня радовали, и 8го числа въ день Архистратига Михаила, я созвалъ всѣхъ родственни- ковъ своихъ Туркменовъ, купилъ двухъ барановъ, пшене, вѣлъ сварить нѣсколько большихъ плововъ, и угостилъ ихъ кашу мого, также и жиленей крѣпоспи; въ мра- чной сей обѣши въ первой разь разльлась свѣшка радо- сти; голодные невольники и Туркмены, вырывали другу у друга куски и ссорились; пиршество кончилось, и я опустынилъ Ніасъ Бапыры; напомнивъ ему обѣщаніе его, не оставляя меня безъ извѣстій.

Того же числа возвратился, посланной мною уже нѣ- сколько дней тому назадъ Кульчи, для опискания Ніасъ Бапыры; — онъ видѣлъ поврѣшенныхъ Туркменовъ и былъ въ большемъ страхѣ.

Вечеру Ніась опять ко мнѣ пріѣхалъ; онъ заспалъ Хана въ Май — Дженгилѣ, выѣхшаго изъ Хивы на охо-
Ноября 9. пти на два дня, и наговорила мнě очень много на щепь своего усердия; того числа онь опять повхалъ въ Хиву.

11.12 и 13. Числы прошли безъ всякаго приглашения опь Хана. — Давыдъ сказывалъ мнѣ, что Ханъ готовится къ принятию меня, что онь заказалъ даже для подарковъ платье; что въ моей комнатѣ будешь одна дверь заперта на замокъ, за которой будетъ Русской меня подслушивать, и что я буду опущенъ съ честью. — Я не могъ совершенно врить всему, и просилъ Юзъ-Башу сказать мнѣ, дабы я могъ взаимъ свои мѣры, остануться ли зимовать въ Хивѣ, или опустить меня. — Не желаешь вашь обманывать, опівчалъ онъ, признаюсь что самъ ничего не знаю, мнѣ кажется однакожъ, что всѣкой часъ вамъ должно ожидать желаемого приглашения. —

Я его упрашивалъ създить къ Хану и доложить ему объ опасности въ которой находит онь корвешъ. — Если завтра къ полудню никто не придетъ изъ Хивы, то я поѣду сказаль онъ; — при дни такимъ образомъ прошли и онъ не взхалъ.

Я ему представлялъ что бояться было нечего, пошому что по словамъ Ніасъ-Башыра, Ханъ ко мнѣ хорошо расположень; впрочемъ что за сие не онъ а я одинъ поспрдажо.

Вы желали ошибкаться опівчалъ мнѣ Юзъ-Башу, а я не хошьть васъ разуврить очернивая человѣка, который вы почспили довѣренностью. Теперь вамъ скажу что Ніасъ-Башыръ безсовѣтной обманщикъ, словомъ Туркменъ, которому никогда ни въ чемъ въ
Слова его были во многом справедливы; Нисьне не присылали ни одного обещанного вестника, и спарался лишь обманывать меня, принимая на себя мои покупки.

Наконец, по каким-то обстоятельствам Ам-Чапаръ, 14. очень разсердивъ Юзъ-Башу, которой пришелъ ко мѣѣ, сказалъ, что немедленно дѣйствіе въ Хиву представить Хану о худомъ моемъ содержаніи и о положеніи корвета, что невзирая ни на какія опасности онъ рѣшился объявить ему опъ моего имени, что за потерю сего судна онъ будетъ отвѣчать передъ Русскимъ Государемъ, и что если онъ хочешь меня задержать, то пускай по крайней мѣрѣ корветъ отправить. — Хану же оставалось только двадцать днѣхъ до отвѣзда въ степь на охому, куда онъ собирался на при мѣсяца, и уже въюки его и кибитки были впередь отправлены.

Если дѣла хорошо пойдутъ, сказалъ Юзъ-Башу, ожи-дайте меня завтра послѣ полудня.

Онь поѣхалъ 14 го числа; слѣдующій день назначенной имъ для возвращенія прошелъ въ пещерномъ ожидали и я полагаю что уже онъ поспредалъ за объявленіе Хану мною сказаннаго или, что дѣла мои кончаются дурно, принуждень быть приняться за исполненіе прежняго на-мѣренія своего — бѣжать. Я повѣрилъ плауну сего одного му Пепровичу, опасаясь открыться Сэйду; и для того призвавъ сего послѣдняго довѣрь его до того, что самъ мнѣ предложилъ побѣгъ; я сначала вѣсколько былъ бы
(118)

Ноября 14-го произошли сему, но наконец согласился; и так оставалось только изыскать средства для исполнения его.

Сейд должен был доставить у родственников своих лошадей, и взяв в съ собою двух Туркменов, Хана Магмеда и Джанака, разбойников, которые удалялись из Хивы избегая висельцы; — я обыскал Сейду заплачивая за покидаемых верблюдов, и оплатил ему и поварицам его подарки назначенные Хану.

Сейду надлежало на другой день по утрату 16-го числа отправиться на базар, закупившись там шулулы и сапоги и возвращаться к по одной,— потом ввечеру взап опять в деревню и привести в полночь лошадей в крепостной стену; тогда должно было ми разбудить прочих поварицей и съ заряженным оружием пробираться из крепости. Дабы не подвергнуть Сейда опасности мы положили ожидаю Юзъ-Башу до вечера 16-го числа, а если он приедет послать впоследствии послы донима Сейда в деревню за лошадьми, хотя даже и съ хорошим извествием, то не осплагашь своего решения, потому что тогда слух о намерении нашем без сомнения не мог бы остаться в шайне, и мы бы подвергли Сейда и себя неизбежной казни.

16. По утрату Сейд отправлялся, а я пошелся съ Петровичем искать удобного места гдѣ бы прокраситься ночью из крепости; послѣ многих нервных состояний и шоковъ я ничего лучшаго не придумалъ, какъ лезть по веревки через стену, вопреки мнѣнию Сейда, которой прежде еще соотвествовалъ бѣжать въ ворота дабы уве-
сти лошадей у Атъ-Чапара— выхавши въ поле, какъ ноября 16. должно было сказаться до границы Ханства, доспиравъ оныхъ бросить усталыхъ лошадей, а свежихъ украсить у Туркменскихъ кибисовъ тамъ находящихся.

Устрой въ все, какъ должно къ побѣгу, ожидалъ я съ неперѣднимъ полднемъ, дабы узнать о своей участии.— Я могъ если бы не проворствомъ, по силой выбраться изъ Иль Гельды, потому что въ крѣпости сей было мало молодаго и вооруженнаго народа— къ тому же могъ еще надѣяться на помощь со стороны Персидскихъ невольниковъ и Давыды.— Если бы нагнали меня въ полѣ я бы живой въ руки не отдалась, а можемъ быть еще и уцѣлѣлъ.

Полдня прошли, но ни Юзе—Баша, ни Сейдъ не явлились— боясь измѣны я очень беспокоился на щепть впослѣдствіи,— солнце стало садиться и я погруженной въ задумчивости уклонился въ свой уголъ, ожидая рѣшенія участія.

Наконецъ Сейдъ прихалъ и сѣлъ подъ меня.— «Ты опоздала, сказалъ я ему, или можетъ быть усерднее швое и хлопоты были причиною промедленія, все ли готово сего дня къ полночи?»— Поспѣ Мурадъ—Бегъ опьявлалъ онъ, не поропись, я вопръ что сдѣлалъ; размышливъ что судьба управляется человѣками, мнѣ пришло въ голову, что если мы бѣжимъ, судьба наша насть накажетъ за неповиновеніе ей.— Я вспыхнулъ при сихъ словахъ,— «За что же ты мнѣ вчера не объявилъ, что не умѣешь слова держать— сказалъ я ему судьба намъ велитъ бѣжать, а ты мнѣ измѣнилъ. Купилъ ли ты по крайней мѣрѣ вещи, я знаю что мнѣ дѣлаешь и безъ
(120)

Ноября 16. тебя? — Вечером я никаких не купилъ, сказалъ Сейда, вопшь ваши деньги.— Я ему далъ 10 червонцевъ, а онъ размѣнял ихъ на мѣдкія и принесъ серебра и обрѣзанныхъ шилловъ, на 8 червонцевъ, говоря что ошаленными взяли съ него за промѣнь.

Видѣвъ что находилась совершенно въ рукахъ у Сейда, которой еженочно могъ на меня донеси, я пробилъ въ сколько времени въ задумчивости, не зная на что рѣшиться, бѣжать ли одному, или съ перерѣактъ ожидалъ моего приговора; печаль моя пронула Сейда, и онъ опять сталъ просить прощенія заливая слезами какъ ребенокъ, и общая устроенъ побѣлъ нашъ къ другому дню,— я представлялъ ему низости его поступка, какъ вдругъ вбѣгаешь Кульчи съ извѣстіемъ, что Юзъ-Баши ѳдемъ.— Юзъ-Баши вошелъ и поздравилъ меня съ радостною;— Ханъ васъ требуетъ сказалъ онъ, завтра по утру мы ѳдемъ,— онъ было разсердился за ѳо, что я оспрашивалъ свое мѣсто, но послѣ когда ему разсказать обо всемъ подробно, о положеніи вашего корвепа и о неизбѣжной опивѣстивности за удержаніе такомъ образомъ Посла, рѣшился онъ наконецъ позвать васъ, и принять какъ слѣдуетъ.— Я поблагодарилъ вѣстника подаркомъ, и весь толкъ вечеръ былъ веселый нежели во всѣ 48 дней проведенныхъ мною въ Иль Гельди.— Туркмени мои снова сдѣлали мнѣ покорными, а Амъ-Чапаръ, прежде грубой и несносной, сдѣлался необыкновенно ласковымъ и даже подлымъ просилъ никому не сказывать о скудости моего содержанія.

17. Я послалъ ночью въ сосѣдственной деревнѣ, для
(121)

найма лошадей, — слуг о благородстве и мудрости, на быстрый распространился по всем окрестностям, и по утру знакомые и чужие привязывали поздравлять меня, в надежде получить подарки или быть помещенными в посольство, дабы проводить меня в Хиву, всякий день вспять пловъ и пить чай.

Аппъ Чапаръ на канунъ еще обьщался достать лошадей; но Юсы Бания совершили не вршить Персиянику, которому хотѣл и принять въру Мусульмановъ; но не оставили своихъ ошешественныхъ привычекъ — обманывались.

Передъ выездомъ своихъ изъ Иль-Гельди я велъ Петровичу подарилъ животныхъ несколько мѣскіхъ денегъ и подарилъ всѣми мѣлочами мѣхъ изъ слугъ или невольниковъ, которые во время пребыванія моего въ Иль-Гельди старались оказывать мнѣ свои услуги, — животные сего мѣста уже привыкли ко мнѣ, и все провожали меня за вороша, стараніе, дѣвушки, женщины и дѣти, — оставалась только одна собака Койкъ вѣчный спорожь мой, и самой злой, въ которомъ я прежде подойдя не могъ — но и она при прощаніи пришла и сдѣла смиренно предо мною, среди окружающихъ меня людей, — я ее покормилъ въ первой и послѣдней разь, и разстальной съ нею пріязненно.

Выѣхавши въ поле я почти не вѣрилъ, что освобождень отъ жестокаго започенія въ которомъ ежечасно ожидалъ мучительной смерти. — Я былъ покой, на твердь своей безопасности, не полагая чтобы Хану нужно было ч. 1.

16
(122)

Ноябрь 17. употребить коварство для убийства человека богоzemного, и върить словами Юзеф Баши.

Я въехал по направлению NO верстъ 35 до Хивы.— Перевхалъ двѣ песчаныя степи перерѣзанные каналами, по коимъ были больше селенія и много садовъ— Хивинцы съ большимъ искусствомъ проводящъ воду, я видѣлъ даже въ одномъ мѣстѣ два канала, изъ коихъ одинъ былъ проведенъ поперегъ другаго по мосту, а надъ симъ былъ еще мостъ по коему шла наша дорога.

Не доходя 5 верстъ до города начинаюся сады, въ коихъ подвѣланы улицы и видно множество маленькихъ крѣпостей, въ которыхъ живутъ помѣщики.— Передь вѣздомъ въ городъ видъ спановишься очень пріятень.— Высокая каменная окружающая его стѣна, надъ коей возвышается огромный куполь мечети берёзоваго цвѣта съ золотымъ шаромъ, и множество садовъ не позволяющіе даже видѣть всей его обширности, представляющіе прекрасную картину,— не доходя омаго видно множество древнихъ могиль; — небольшой каналъ проходящий поперегъ дороги; на немъ выстроены прекрасные каменные мосты,— путь собрались многочисленныя полны любопытныхъ провожая меня до назначенаго мѣста дома,— когда я въехалъ въ узкія улицы, по народъ сей такъ спѣсился, что даже провзда не было; люди другъ друга давили, падали подъ ноги лошадей нашихъ и Юзеф Баши принуждены были силою разгонять окружающихъ.— Между прочими видѣлъ я нѣсколько нечастьныхъ Русскихъ, которые снимая шапки просили меня въ полголоса обѣ ихъ спасеній.
...Проходили съ полверстами пѣсными переулками между ноябрь 17. племенными вымазанными глиною спроеніями, наконец остановился въ глухомъ переулкѣ у дома, коего наружность была изрядная.— Юзъ Баши привел меня на весьма хорошей чистый дворъ весь выложенный камнемъ,— съ сего двора былъ входъ въ нѣсколько комнатъ: одну большую отдали мнѣ, а маленькую Туркменамъ. Комната моя была очень хорошо убрана въ восточномъ вкусѣ, ковры были прекрасные, но холодъ непомѣрный. Любопытныя полы народя ворвались даже ко мнѣ, Юзъ Бashi ихъ выгналъ, и самъ пошелъ къ Хану доложи шь обь моемъ пріѣздѣ. Между тѣмъ сполнаюсь ко мнѣ опять столь много народа, что въ дверяхъ была драка, а на дворѣ и прохода не было,— приспавленные служащие, Ферашъ Баши (1) Ханской и другіе не могли даже ихъ разогнать,— но возвратившись Юзъ Бashi, силою скоро избавил меня отъ несносныхъ посѣпипелей. Двѣри и всѣ выходы заперли на больших замкахъ, и оставили при мнѣ только приспавовъ, которые не смѣли войти въ мою комнату безъ приглашенія и всѣ сидѣли на дзорѣ иные уходили домой но неинаго какъ съ моего позволенія.— Самъ Ашъ Чапаръ просидѣлъ пять дней на моемъ дворѣ, и хвалился названиемъ опца, которое ему я иногда въ насмѣшку давалъ, даже и когда бранилъ его.

Юзъ Бashi поздравил меня опять имени Хана съ пріѣздо

(1) Ферашъ Бashi, начальникъ слугъ или голова слугъ.
Ноября 17. домъ и объявилъ, что я гость Мехтербъ (1) Аги Юсуфъа перваго Визиря Ханскаго— вечеромъ присланы были ко мнѣ поваръ, и кромѣ того что для меня дома варили, приносили еще опять Визиря огромные блюда съ разными кушаньями, сахаромъ, чаемъ и плодами.— Ученовость съ каковою обращались со много несвойственна даже сему народу, однако при всемъ угощеніи продолжавшемся пять дней, меня держали подъ спротажнымъ карауломъ.

Вечеру въ день моего пріѣзда приходилъ со многою познакомиться Ходжашъ - Мегремъ, начальникъ шамо- жки,— хищный сей человѣкъ былъ очень ловокъ въ обращеніи, я съ нимъ провелъ часть въ разговорѣ основанномъ на взаимныхъ учениковъ,— онъ между прочимъ просилъ меня позволить ему исходящимъ посланіемъ у Хана милостью вести всѣ дѣла послольскія, я ему отвѣчалъ что не мнѣ предписано назначенъ должности чиновниками Ханскими; но онъ въ общемъ же вечерѣ все устроилъ, и пришелъ ко мнѣ съ объявленіемъ, что Ханъ ожидаетъ его симъ порученіемъ, и просилъ опять его имени писемъ и подарковъ, я долго на сие не соглашался; пока Юзъ-Башы не удостовѣрилъ меня въ исполнѣ сказаннаго.

Несмотря на сие, я опять Ходжашъ - Мегрему шелъ письма, но въ пуще ночь и подарки вычрезбованы были. (Магмедь-Рагимъ, спишь днемъ, а зани-
маеся дялами ночью). Юзъ Баша совѣповал мнѣ 11 ноября 17.
запечатать ихъ, чтобы Ходжаши - Мегрелъ, съ тамо-
женными сообщниками не воспользовался чьмънибудь изъ
нихъ дорогой,— я досталъ подносы, положилъ на нихъ
сукна, парчи и другія вещи, и обернувъ въ холстину
опдалъ Ходжашу, которой пришелъ съ людьми, и са-
мыми шайнымъ образомъ ихъ понесъ,— съ ними опра-
вилъ я Пепровича,— часа два онъ не возвращался, и я
уже думалъ, что не случилось ли съ нимъ чего-либо
неприятнаго.— Какъ другъ онъ пошелъ съ шумомъ, въ
Узбекскомъ одянихъ, бросилъ огромную шапку въ однѣ
уголь, кафтанъ въ другой, увѣряя, что больше никогда
не пойдетъ съ таковыми порученіями, что его промо-
розилицъ въ коридорѣ, и наконецъ Ходжаши скинувъ съ
себя яламъе подарилъ его онымъ опъ имени Хана [и
опустилъ,— на другой же день Ходжаший опецъ Анъ
Чапаръ, пребовалъ у Пепровича пойти же самый каф-
танъ назадъ.

Диванъ Бег (1) Мехперъ Аги; приходилъ ко мнѣ пребо-
ватель обратно подносы, которые у него бралъ для по-
сылки подарковъ къ Хану, я просилъ Юзъ Башу оные до-
стать, но онъ мнѣ оповѣчалъ, что подносы сихъ хо-
зяинъ никогда бол弋е не увидишь, потому что Ханъ нашъ
человѣкъ крѣпкой, и что къ нему разъ попадешь никогда
да назадъ не воропишься.

Въ числѣ подарковъ былъ одинъ подносы съ десятым

(1) Господинъ суда — должность засѣдателя.
фунтами свинца, такого же количества пороху и 10. кремнями. — Ханъ всю ночь разсматривал вещи, поднималъ подносъ и удивляясь тяжести его, спросилъ у Юзы Башы не путь ли увязаны въ червонцы которыхъ ожидалъ, — послѣ того онъ распечаталъ холстину въ которую вещи были обвернуты, и крайне удивился не нашедши желаемого. — Подарокъ же они кажаются распологовали, слѣдующимъ образомъ: двѣ головы сахара, которыхъ на томъ подносъ увязаны были вмѣстѣ съ порохомъ и свинцомъ принять онъ за предложеніе мира и сладкой дружбы, на которую ежели не согласимся по объявился ему война.

Ханъ не принималъ меня, — мнѣ хотѣлось послать нѣсколько подарковъ, къ спаршему брата его Купили Мурдан Инаку, но мнѣ сказали что сего не лѣзя сдѣлать безъ позволенія Хана, — я получилъ оное черезъ Юзу Башу, и послалъ къ нему ночью съ Петровичемъ сукна, парчи, сахара, и нѣ которыхъ бездѣлицы, Петровичъ не видаль его, но былъ опшарень 5 золотыми шилами.

Между посланными къ нему подарками находился небольшой бриллиантовый ящикъ, въ которомъ была жестяная мѣдницца съ кускомъ чернаго мыла — Инакъ разбирая всякую вещь порознь, увидѣлъ его и впалъ въ подозрѣніе, не узнавъ чѣмъ это мыло, онъ призвалъ своего лѣкаря, которой не также не узналъ мыла, послалъ ко мнѣ о семъ спросить — я забылъ чѣмъ въ ящикѣ было и просилъ о присылкѣ оного ко мнѣ на время, дабы рассказывать какія въ немъ вещи, мнѣ отказали, я просилъ одну
мыльницу, и пой не прислали, — я просил кусок черного мыла, не надеясь увидеть оное сказал мнѣ Юэ Баши, нашъ Инахъ, такои же крѣпкой человѣкъ какъ и Ханъ, что къ нему разъ попалось, но никогда назад не возвращается, а это вѣрно мыло должно быть и я его успокою.

Въ шесты же вечеръ я вспомнилъ что въ числѣ подарковъ были десять шеклянныхъ шпакановъ, которыя я забылъ Хану послать; почему и просилъ Юэ Башу ихъ ему доспавить и извинить меня въ забвении оныхъ.— Это ничего сказалъ Юэ Баши, Ханъ нашъ все приметъ, опь него лишь получать трудно, у насъ же спекло рѣдкость, ему это понравилось, только не посылаите больше, число сие у насъ полагается не хорошимъ, а 9 счастливое.

Онь понесъ 9 шпакановъ и возвратился послѣ полночи. — Ханъ былъ очень доволенъ, всякой шпаканъ переисматривалъ и сказалъ жаль, что спекло сие не прислали ко мнѣ въ то время когда я пилъ водку (онь прежде много употреблялъ оной; но теперь оставили, пересмѣшъ даже и кальянъ куриль, запретивъ куреніе ономъ подданымъ своимъ, — онь узаконилъ разрѣзывать ротъ по уши тому кно, сие нарушить) — Не менѣ того запрещеніе сие не строго соблюдается.

Ханъ зналъ что нѣкоторые изъ приближенныхъ его курятъ, но дѣлаетъ какъ будто бы сего не замѣчаешь.

Многие изъ Хивинцовъ вмѣсто табаку курятъ праву называющуюся Бенёѣ.— Трава сія очень вредна и не при-
В числе подарков посланных к Хану был специальный кальян, к которому он очень удивлялся, и спрашивал у Юзы Башни какая это вещь, но он не смог назвать ее, отвечая что это сосуд, для хранения уксуса, до которого Хан большей охотник.

Зажигательное мое спекло чрезвычайно удивляло Хивинцев; многие приходили парочко смотреть его, и утверждали что такого чудесного свойства не льзя приписать спеклу, и что это непременно должен быть горной хрусталь.

18 и 19. Чисел я все еще находился подъ крѣпкой стражей, и никому не смогъ ко мнѣ приходить безъ позволенія.

Я вспомнилъ что въ бытопись мою въ Иль-Гельди, Давыдъ говорилъ мнѣ, что когда приду въ Хиву, то пришлютъ будуть въ одной изъ дверей моей комнаты Русской, для подслушивания моихъ рѣчей, и осмотрѣвшись я двѣполительно нашела сию дверь, она была заперта, и слышанъ былъ даже изъ неѣ человѣкъ, — я нарочно садился подъ двери, и разговаривалъ громко съ переводчикомъ о военныхъ достоинствахъ Магмедь Рагимъ Хана, о силѣ его, и преимуществахъ Хивинского народа надъ Персидами и проч. З дни меня выслушивали и доносили о семъ владыльцу.

Въ теченіи сего времени, невзирая на всѣ вѣжливости мнѣ оказываемыя, я довольно скучалъ, потому что былъ въ неволѣ и опасался чтобы Ханъ не ошпаривался опять.
на 3 месяца на охоту, зная что у него уже все было на 18 и 19.
готово к походу.
Первой Министр и пристава до такой степени были
ласкавы, что видя меня скучным, привели в коего Мул-
лу Сейда, человека лет 40, очень умного, и имущаго
всякой веселости и ловкости Европейца, онъ шутиль
очень прямого, играль въ шахматах, какъ я еще ни од-
ного игрока не видалъ, (игра сия въ большемъ обыкнове-
нии въ Хивѣ).
Мулла Сейд жилъ подаяніями оптъ первыхъ чиновник-
ковъ Ханства, онъ съ ними проводилъ вечеръ, играль
въ шахматах, сочинялъ стихи, читалъ книги, и раз-
сказывалъ сказки, и проч. Онъ въ самомъ дѣлѣ зналъ
хорошо по Арабски, по Персидски и по Турецки, гово-
рить ясно, и очень прямого, зналъ древнюю Исторію
Воспом, и разсказывалъ ее съ жаромъ, мѣшая въ раз-
сказы свои приличныя стихотворенія изъ лучшихъ сочи-
ниителей. — Онъ говорилъ мнѣ шуточкой что имѣя домъ
свой въ предмѣсті, уже 14 лѣтъ въ немъ не былъ, а
все ночевать по гостямъ у знаменныхъ въ Хивѣ; жаловалъ
ся на нынѣшняя времена, говоря, что Ханъ необычайно
строгъ, и не позволяешь ни водки пить, ни бенгу курить. Онъ
занялъ меня до 2 часа утра.
Передъ вечеромъ Ходжа Мегремъ прислалъ Сейдъ
Незеразвать меня къ Хану. Я одѣлся въ полной мундирѣ
не снимая Хивинской шапки, вмѣсто настилщаго воропи-
ника своего я пришелъ красной, опасаясь, чтобы кто
нибудь изъ находящихся при Ханѣ Русскихъ не узналъ
рода службы моей по воронику.
ч. 1.
( 130 )

Ноября 20. Юзь Баши предупредил меня, что по Хивинским обычаям не льзя въ саблы къ Хану представляться, а безъ оной я къ нему идти не ходить; почему и просил его сказать о семь Хану,— вы энгимъ все дьяло испортише опьячалъ Юзь Баши; Хань теперь въ хорошемъ расположении духа: я лучше доложу ему что у васъ не сабля а длинной ножъ (умена была не сабля, а Черкезкая шашка), и Юзь Баши пошель, скоро воротился говоря, что Хань приказал меня просить придти къ нему безъ оружія, единственно для того, чтобы не нарушить ихъ обычай.

Я согласился уваживъ сие просьбу, дабы успѣшнѣе исполнить ввѣренное мнѣ порученіе.

Юзь Баши и приспава шли впереди, вѣсколько Есавловъ, съ полскими дубинами разгоняя людей, идущихъ въ поле; навозы были покрыты людьми, и сей разъ также слышаны были жалобы къ которому соотечественниковъ нашего скрывшихся въ саблыхъ. Я шелъ такимъ образомъ съ верслы узкимъ переулкомъ, до воротъ дворца Ханскаго, у коихъ меня остановили, между шесть мишли пошли къ Хану съ докладомъ и скоро воротились съ приглашеніемъ идти во Дворецъ. Кирпичные ворота дворца сего были очень хорошо и со вкусомъ складены. Я вошелъ на первый дворъ, онъ не великъ песчанъ и обнесенъ начисными глинобитными ельмами, около которыхъ сидѣло 63 Киргизскихъ Посла, прибѣгшихъ на поклонъ къ Магмедь Рагему поѣсть, получивъ по кафтану изъ полского сукна, и возвратиться.

Второй дворъ несколькіо по менѣ и заключаетъ Арсеналь Ханской; на ономъ находились 7 орудій съ лафет...
шами, сделанный и окованной по нашему, и лежащей 11 ноября 10. одно на другом с изломанными колесами; мнě дали их замѣнить,—

Я взошел на превѣй дворикъ гдѣ собирается ихъ совѣтъ, въ поковѣ называемомъ Герницъ Ханѣ, (1) съ сего дворика привели меня въ корридоръ, при входѣ котораго споили нѣсколько. Ханскихъ слугъ. Корридоръ былъ крыты камышемъ, спѣвы земляники, полъ грязной и неровной,—выходя изъ онаго я спустился двумя спущенными на 4 дворъ, по болѣе первыхъ шрекъ, но всѣхъ грязнѣ, кое гдѣ росли спѣвы зеленые травы, а на срединѣ двора споила Ханская киbishka.

Спускаясь со спущенными подошелъ ко мнѣ какой по человѣкъ, въ засаленномъ шулупѣ,—по рванымъ ноздрямъ можно было видѣть что онъ Русской, бѣжавшій изъ Сибири—онъ схватилъ меня за шарфъ сзади и хопѣлъ весть.

Въ шу минуту подумалъ я, что меня обманули и при-вели сюда не для переговоровъ съ Ханомъ, но для казни, для чего и не позволили подъ предлогомъ Хивинскаго обычаи идти въ оружіи. Я оборопился, и съ сердцемъ спросилъ у него за чѣмъ онъ меня ухватилъ за шарфъ и, между тѣмъ замахнулся рукой, онъ опис-скочилъ; и Юзъ Башы, подошедъ объявилъ мнѣ, что по обычаю Хивинцевъ Посланниковъ должно вести къ Хану, Русской снова подошелъ, но не смѣлъ уже мнѣ брать за шарфъ поднявъ руку держалъ ее только за мною.

Я остановился передъ кибиской, въ коей сидѣлъ

(1) Мѣсто свиданія, илъ бесѣды.
Майя 19. Ханъ въ красномъ халатѣ, сшитомъ изъ сукна многою ему привезеннаго. — Небольшая серебряная пеплица за- сматривалась на грудь; на головѣ была чалма съ бѣлой повязкой, онъ сидѣлъ неподвижно на корсассскомъ коврѣ; у входа въ кибшру споили съ одной стороны Ход- жаъ Мегремъ, а съ другой Юсуфъ Мехметъ Ага, че- ловѣкъ старой, и я его увидѣлъ въ первой разъ увидѣлъ.

Наружность Хана очень пріятна, хотя и огромна, говорятъ: что въ немъ 1. сажень роста, и что верховая лошадь его большее двухъ часовъ вези не можетъ,— у него короткая свѣтлорусая борода, голось пріятный, говорить ловко, величественно и чисно.

Славяши противъ него, я поклонился не снимая шапки,— и чтобы не отпугнуть ошь ихъ обычная дожидалъ пока самъ начистъ говорить. Пробывши такими образомъ нѣсколько минутъ, одинъ изъ приближенныхъ его проговорилъ слѣдующую молитву. Да сохранитъ Богъ владѣніе сіе для пользы и славы владѣльца— послѣ сего Ханъ погладилъ себя по бородѣ, также и двое присутствующихъ (приславъ мой Юзъ Ваша по одаль спо- яль) привѣтствовали меня слѣдующими словами: Хонъ Гелюбсень — Гонъ Гелюбсень: м. е. добро пожаловать (обыкновенное привѣтствіе Азіатель). Послѣ чего про- должалъ,— Посланникъ за чѣмъ мы приехали, и какую имѣ- ешь просьбу до меня? Я отвѣчалъ ему слѣдующему рѣчью.

«Щастливой Россійской Имперіи, Главнокомандующій въ надѣ землиами лежащими между Чернымъ и Каспійскимъ морями, имѣющій въ управлѣніи своемъ Тифлисъ, Ган- жу, Грузію, Карабагъ, Шушу, Нуху, Шеки, Ширванъ,
( 133 )

«Ваку, Кубу, Дагестань, Дербентъ, Астрахань, Кав-ноябрь. 30.
казь, Ленкорань, Салыкъ, и всѣ крѣпости и обла-
стии означигаю силою оружія у Каджаровъ, послалъ мен-
яхъ Вашему Высокопреосвященству, для извѣщенія поч-
менія своего, и вручени я вамъ письма въ благополучное
время писанаго.

ХАНЪ.

Я читалъ письмо его.

Я.

Сверхъ того онъ поручилъ мнѣ доставить Вашему
Высокопреосвященству инкогнорные подарки, которыя и имѣлъ
я нѣсколько дней впередъ щапьте, отправить къ вамъ.—
Я имѣлъ также приказаніе доложить вамъ о инкогнорныхъ
предметахъ изустно, я буду ожидать приказанія вашего
для докладу объ нихъ,— когда угодно будешь вамъ вы-
слушать меня, теперь или въ другое время.

ХАНЪ.

Говори теперь.

Я.

Главнокомандующіі нашъ желая вступить въ пѣсную
дружбу съ Вашимъ Высокопреосвяществомъ, хочешь войти
въ частныя сношенія съ вами. Для сего должно сперва,
увердивъ торговлю между нашимъ и вашимъ народами
въ пользу обѣихъ державъ,— Теперь керваны ваши ходя-
щіе черезъ Мангышлакъ, должны идти за недѣли посмѣ
бездовной степью, трудная дорога сія причинно чио
торговья сношенія наши до сихъ поръ еще очень мало-
значимельны. Главнокомандующій желалъ бы, чтобы
(134)

Ноября 20. керваны си входят в Красноводской приспан, что в Балканском залив; по сей новой дороге только 17 дней вдали и купцы ваши всегда найдут в полном новой приспан Красноводской включительно купеческих судов из Аспрахани, с шлями шоварами и изделиями, за кошрами они к нам вдали.

Хан.

Хотя справедливо, что Мангышлакская дорога гораздо дольше Красноводской; но народ Мангышлакской мн тяжел и поддан; прибрежные же Иомуды живущие к Аспрабаду по большей части служат Каджарам, и по тому керваны мои подвергаются будущих опасностей быть ими разграбленными, — я не могу согласиться на сию переману.

Я.

Таксири (1) когда вы вступите в дружественные сношения с нами.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — тогда неприятель ваши будущь нашими,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Далее говорил Я.

Слава оружия Вашего Высокопоставства слишком мне известна, но что же прикажите отвечать Главно-

(1) Таксири есть письмо Хининскаго Хана, слово сие значит вина,—Магomed Рагим называется Таксири Ханом, или Ханом войны, — вероятно Ханъ карашель войны.
( 135 )
командующему нашему желаящему, дружбы вашей; онъ въ 20.
приказал просить у васъ довѣреннаго человѣка, дабы уго-
стивъ его, по возвращеніи, онъ могъ извѣстить васъ о
благорасположеніи Главнокомандующаго. По прибыліи
же въ опечаленіе, я буду повышать опять отдыхъ для донесенія
Государю Императору о пріемѣ мнѣ здесь оказанномъ и обѣ
опятьшемъ въ данному Вашемъ Высокопотенциальномъ.
Ханѣ.
Я пошлю съ любымъ хорошимъ людей, и дамъ имъ пись-
мо къ Главнокомандующему,— я самъ желаю, чтобы межу
нами утвердились наслѣдующая и неразрывная дружба—
Хосей Гелюбсень.
Послѣднее слово сіе означало, что мнѣ должно было
раскаявающагося. Я поклонился и пошелъ, меня повели
въ Герніонъ Ханѣ, за мною слѣдовали Ходжагъ Мегремъ
и Мехмеръ Ага, и вскорѣ принесли ко мнѣ на вѣсколько
ихъ подносяхъ сахара и плодовъ; я поблѣднѣлъ и съ
полчаса, въ теченіи сего времени Мехмеръ Ага разспра-
шивалъ меня о сношеніяхъ Россіи съ Персіей, и о силахъ
нашихъ въ Грузіи,— я отвечалъ, что у насъ шамъ до 60,000
Русского регулярнаго войска; что сверхъ того можемъ
спокойно, и набрая изъ вѣрной и регулярной облачательской конни-
цы изъ славныхъ навздниковъ состоящей.
Вскорѣ вошелъ къ намъ Юзъ Баши, за нимъ человѣкъ
весь халатъ изъ золотой парчѣ подаренный мнѣ Ханомъ,
которой надѣли на меня, перепоясили богатыми куша-
комъ, изъ Индѣйской золотой парчѣ, дали за пояси
кинжалъ, въ серебряныхъ ножкахъ, и сверхъ всего накинули на меня родъ ризы съ коропками полокомъ рука-
( 136 )

вами, сшитую изъ Русской парчи, перемѣнили шапку на другую по хуже, которую мнѣ Ханъ дарилъ, и повели опять къ кибиткѣ его. Начался снова же самой обрядъ, послѣ чего помолчавъ нѣсколько, Ханъ приказалъ мнѣ повторить все сказанное снова, я ему опять все пересказалъ, и онъ мнѣ тоже самое отвѣчалъ.

Хань продолжалъ я, скажите мнѣ чьмъ могу заслужить благорасположеніе, котороѳ мнѣ извѣстно, — я бы счастливо былъ если бы на будущей годъ опять могъ приѣхать къ вамъ съ препорученіями отъ нашего Главнокомандующаго, дабы показать вамъ преданность свою.

Ты приѣдешь если тебѣ послѣдуетъ отвѣчалъ онъ — и моихъ Пословъ ты вручишь въ полное распоряженіе Главнокомандующему, — если онъ захочешь, что можешь даже послать ихъ къ Государю.

Я возвратился къ большимъ воротамъ, где былъ для меня приготовленъ прекрасный сѣрый жеребецъ, Туркменской породы, меня посадили на него, Туркмены мои вели его подъ узлы съ двумя сгорбами, двое подъ соперями шли; народу было множество такъ, что переводчикъ мой Петровичъ шедшій въ пышкомъ не могъ за мною слѣдовать.

Я говорилъ съ Ханомъ какъ можно громче и спокойно вольно, приближеннымъ его привыкшимъ къ рабству и подлости сіе весьма страннымъ казалось и они во все время моего съ нимъ разговора съ неудовольствіемъ на меня глядѣли. Народъ провожалъ меня до моей команды. — Вскорѣ пришелъ Ходжа Мегреньъ, съ суконными халатами для людей моихъ, — Сеиду очень не нравилось
чо ему дарили красной кафтанъ изъ полотна сукна на ровнѣ съ поварицами его, онъ хотѣлъ оплащать подарокъ, но не посмѣлъ. Ходжашъ сообщилъ мнѣ нѣкоторыя препорученія данныя ему ко мнѣ Ханомъ. Онъ сказалъ мнѣ также, что у Хана есть пушечной мастеръ изъ Царьграда, которому онъ на днѣхъ приказалъ оплить пушку коеи бы ядро вѣсило 2 пуда.

Мнѣ тутъ же объявили что я шеперь свободень и могу назадъ вѣхать, оплобрали всѣхъ слугъ, и оспавили одного, любопытная полны народа ко мнѣ поднись, и если не Юзъ Башы, то бы съ трудомъ опь нихъ оплѣвался; мнѣ также бы весьма трудно было безъ содѣйствія его изъ Хивы выѣхать, потому что ни лошадей и ничего совершенно у меня не было.

За неимѣніемъ первыхъ я принужденъ былъ переночевать въ Хивѣ, будучи очень щастливъ благополучнымъ оконченіемъ даннаго мнѣ порученія; возвратившись опять Хана послалъ къ нему просить позволенія подарить трехъ первыхъ особъ въ Ханствѣ, и послалъ имъ п. е. Мехперъ Агъ, Кушъ Беги, котораго въ Хивѣ не было, и Ходжашъ Мегрему еще по куску сукна, шелковой матеріи и по одному часамъ, сколько я ни спарился но не могъ видѣться съ Сулатъ Ханомъ, извѣстнымъ соединеніемъ въ 1813 году трехъ между собой враждебныхъ поколѣній Туркменовъ, и дѣйствовавшимъ съ ними пропивъ Персии.

При раздачѣ оспальныхъ подарковъ, я позвалъ Юзъ-Башу и просилъ раздѣлить ихъ по доспѣхамъ лицъ,—ему очень понравился спеклянной кальянъ, которои у ч. 1.
ноября 20. меня еще оставался, онъ ни въ чью долю не помѣтилъ его, и сказалъ мнѣ, чтобы надѣвши шапку на глаза, я подумалъ кѣмъ больше всѣхъ заслуживаетъ сего подарка,— я ему отдалъ его. Ашъ Чапарь также мучилъ меня о подаркѣ, я ему далъ небольшой опрѣзокъ сукна, подаркомъ симъ онъ былъ недоволенъ, ушелъ сердитый и больше не возвращался.

Я слышалъ, что Ходжа Мегремъ представилъ Хану ужасные щепцы о содержаніи моемъ въ Иль Гельди, по 2 пильва въ сутки или 32 рубли на ассигнаціи; отецъ же его Ашъ Чапаръ, взялъ съ него за меня по , пильву на день.
ГЛАВА III.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ.

Рано по утру хотел я отправиться из Хивы в ноябре 21.
крепостцу Иль Гельди, где мне должно было ожидать прибытия назначенных Ханом Посланников, того же самого Юоз Башти, Ешт Незера, и Якуб Бая родом Сарпиа, о котором было уже прежде упомянуто. — Они были человек грамотный, хитрый, и дурного правда. — Но меня еще задержали в Хиве до полудня означенные Послы, угостив по приказанию Хана, несносное угощение сие состояло из холодного пива.

В течении сего времени Юоз Башти сам бегал по базару и сделал для меня всякопория покупки, наконец когда все уже было готово, и лошади освобождены я вспомнил, что у двух-свычного ружья моего замок был неисправен, и просил привести ружейного мастера; являлся молодой человек льшь 20 прекрасный собою, блокурый и в чалме, по лицу его видно было, что он Русской; я спросил его по Русски, знаете ли он наш язык? Нельзя отправлять он по Туриецки, взял замок, и начал говорить со мной очень хорошо по по Персидски, что по Туриецки, в обхождении он был ловок и разсмотря недостатки в

18*
Ноября 21. замкъ, побъжал домой, взявъ съ собой ружье для починки.

Я узналъ опъ постороннихъ что отецъ его Русской, былъ захваченъ въ неволю и проданъ въ Хиву, гдѣ принялъ магометанскую вѣру, женился на Персіанкѣ, также невольницѣ, и прижилъ себѣ самаго сына, кошорой такой успѣшно учился, что удостоился быть Муллою, и содержалъ теперь своими трудами бѣдное семейство свое, которою даже выкупилъ изъ неволи.

Я собирался уже вхать, какъ упомянутой молодой человѣкъ вбѣжалъ запыхавшись и принесъ ружье починенное хопя и весьма дурно, вѣсколько десятковъ ящіцъ и бѣлыхъ хлябовъ,— я ему далъ червонецъ, и не говорилъ съ нимъ по Русски, чтобы не ввести его въ затрудненіе; ружье же отдалъ Юзѣ Башѣ, прося пересмотрѣть его, и если не хорошо исправлено, то велѣть предѣлать и привести мнѣ въ Иль-Гельди.

Какой по Русской подводы мнѣ лошадь въ гонопомѣ ругалъ Хишицовъ за неловкость ихъ въ приводѣ лошади. Вхавши черезъ Хиву, я видѣлъ во многихъ мѣстахъ нещастныхъ соотечественниковъ нашихъ собравшихся въ особенныхъ полы, они кланялись мнѣ, и называли своимъ избавителемъ.

Одинъ изъ нихъ шелъ долго подъ моей лошади, и когда я оборопился къ нему, сказалъ мнѣ: господинъ Послѣдникъ примите мое усерднѣйшее почтение, и не забудьте насъ нещастныхъ по возвращеніи вашемъ въ отечествѣ; по виду его мнѣ казалось, что онъ не изъ просмололимовъ.
(141)

При выезд моею народъ было сполпился во множество, но я приказал переводчику бросить назадъ въ полпу двѣ горски мѣдного серебра, произвелъ драку, и пѣть освободилъ дорогу.

Къ большему огорченію не доѣзжая 10 верстъ Иль Гельди Петровичь мой пожераль кошелекъ съ 300 моихъ червонцевъ, которые у него хранились, онъ плаакалъ и былъ въ такомъ ошчальни, что съ трудомъ узналъ опять его могъ причину сего; но къ щаспью нашему Сейду опъкали ихъ, и Петровичъ, схвативъ кошелекъ, опять радоспи плаакаль; я не менѣ его былъ обрадованъ опысканіемъ сихъ денегъ, потому что безъ оныхъ не могъ бы возвранишъся къ коргему и принужденъ былъ бы можемъ бышъ и надолго оставаться въ Хивѣ.

Сейду просили Юзъ Башу выходить у Хана приказаніе навьчущи его безденежно 17 верблюдовъ хлѣбомъ, сколько я его не опклонялъ опять сего, но не могъ убѣдить, принужденъ былъ сказать Юзъ Башу, чтобы не въшывался въ дѣла такого рода, однако Сейду и поварицамъ его Ханъ просилъ подашъ половину на верблюдовъ, а я подарилъ ему послѣ денегъ для закупки хлѣба.

Подъѣздая къ Иль Гельди около 11 часа вечеря въ жестокой морозъ, я встрѣчень былъ Давыдовъ, далеко въ полѣ.

Бухареть Мула Бай Магмедъ, и вообще всѣ жители сей крѣпости были и были обрадованы уважительному окончанию моихъ дѣлъ и приходили поздравлять меня съ благополучнымъ возвращеніемъ.

Пошелъ я осматривать всѣ мѣста въ крѣпости напо-
Ноября 22. миновавшие между 48 днями 2 въ жестокомъ започеніи, и усердно благодаря въ спасеніе меня опрь неизвѣстной погибели Творца, припоминавъ при мнѣ уже не было, я былъ свободенъ. Мнѣ должно было въ крѣпоспи сей прожить еще 6 дней, я- опять взялъ Илліаду, и вспомнилъ что когда сидѣлъ подъ стражею, всякой вечеръ открывалъ на угодѣ книгу сию и читалъ какойнибудь сгущий, задуманной мною прежде страницы и строки. Пустое занятие, коего источниковъ была скуча, не могло конечно руководствовать моими поступками, но меня одиноко сильно поразила слѣдующій открывшийся сгущий не задолго передъ вынуждомъ моимъ изъ Иль Гельди въ Хиву — Странникъ не отчаявавшись: будь швердъ, ты сразу неприятель и возвратишься къ судамъ, благополучный въпредь развьваемъ паруса, и ты увидишь опечатлевенный брегъ.» — Хорошій пріемъ Хана придалъ мнѣ много въ всю мою въ ихъ и любопытныя полнившиеся въ мое компашев повиновались уже словамъ моимъ когда я выгомяла ихъ. — Туркмены мои служили также очень послушны, они уже получили нѣкоторой родъ образованія, и призывающіе навыкали ихъ, идти къ нимъ уваженіе. — Я особенно былъ довольенъ Абулъ Гусейномъ и Кульчой, которые мнѣ служили съ возможнымъ усердіемъ. И общался всехъ ихъ взаимно Посланниками опрь Туркменскаго народа къ Главному-командующему, что имъ чрезвычайно нравилось; привыкшимъ къ праздности, имъ пріятно было убивашть время бездѣйственностью и получать пищу готовую.

Несноснаго Ашь Чапара уже шутъ не было. Онъ
укралъ лошадь у бѣднаго Туркмена приѣхавшаго къ нему Ноября 22. въ крѣпость покупать пабакъ. Бѣднякъ жаловался, плакаль, но его прогнали, онъ при дни держалъ ее у себя и наконецъ, на четвертой онъ умыслился и приказалъ пусшить въ степь. Онъ много дѣлалъ подобныхъ поступковъ.

Я началъ запасаться разными припасами для своей дороги; приобрѣти опытность для спасателья по нимъ спенямъ, я могъ уже оградить себя сколько возможно опь претерпѣнныхъ мною нуждъ въ первомъ моемъ пути.— Морозы были чрезвычайно жестоки, я купилъ тулупы, обвертки на ноги, и большемъ Хивинскія сапоги; для ночной пошьль Киргизскія шапки съ большими ушами. Въ Хиву я въхалъ въ Туркменскомъ платьѣ, а назадъ, днемъ въ Хивинскомъ, а ночью въ Киргизскомъ, я запасся бараниной и пшеною, купилъ маленькихъ Русскихъ инокходцевъ, коихъ очень много въ Хивинскомъ Ханствъ, исправилъ вычисшили и оружье свое кромѣ двѣхъ спвольнаго ружья, котораго мнѣ Русскіе въ Хивѣ еще болѣе испортили; но ружье сіе оказалось мнѣ другаго рода услугу, его привезли мнѣ изъ Хивы на 3 или на 4 день пребывания моего въ Иль Гельди. — Когда уже совсѣмъ собирались въ дорогу, я хотелъ его зарядить, но духъ въ лѣвой споль не пошелъ; я приказалъ его вычисшить, и вышали изъ него свернутую бумагу. Когда всѣ разошлись, я развернулъ оную и нашелъ въ ней слѣдующее.

"Ваше Высокородіе осмѣливаешься вамъ донесены, Россійскихъ людей найдется съ семь Юрпѣ тысячи при павни—
Ноября 21. 

ковъ и премерпвыъ несносныя шруды гладь и холодъ и разные нападки сжалпесь надъ нашимъ бывднымъ состояніи донесше Его Императорскому Величеству, заспавше вѣчно молишь Бога есьмь плвннникъ.

Нѣ льзя выразить моихъ чувствъ при прочтении сей записки, — еще болѣе угубилась во мнѣ благодарность къ щедропамъ Всевышнія спасшаго меня; и между тѣмъ сердце раздиралось при мысли, что оставляя нещастнныхъ сплетенниковъ своихъ помышлясь въ же- спокомъ рабствѣ, не будучи въ состояніи имъ помочь; но далъ себѣ слово по возвращеніи своемъ употребить всевозможная спаранія для избавленія ихъ.

Я свой долгъ исполнилъ, Правителство наше уже о семъ увѣдомлено и безъ сомнѣнія возмѣстъ по возможности всѣ вѣры къ освобожденію нещастныхъ.

Къ тому же по мѣ по времени Давыды привелъ ко мнѣ бывдаго спарика единоземца нашего, того самаго, которои вскорѣ послѣ перваго прибылія моего въ Иль Гельди желалъ со мною видѣться, но ко которому по об- споятельствамъ тогда принужденъ былъ опказать.

Спарикъ сей по имени Осипь Мельниковъ уже 30 лѣть быть въ неволѣ, онъ быть солдатской сынъ, и и только одна недѣля прошла послѣ его женідбы, какъ его схватили Киргизы близъ Пречистинской крѣпости и пролезли въ Хиву; въ теченіи слишкомъ приданнѣйшей же- спокой неволи, трудясь по ночамъ, и продавая часы пойка ему положеннаго, онъ накопилъ по число золота, которое требовалъ отъ него хозяинъ для выкупа, но сей послѣдній взявъ у него сіи деньги, вмѣсто обѣщан-
ной свободы продал его другому, — «Родственники мои продолжали спаривать со слезами также собирали несколько денег для выкупа моего, и прислали сюда с возвращающимся керваном, но деньги обратили назад; а меня не выдали, меня мучат, бьют, опья раны опухают нынеш, и я не знаю когда избавлюсь от зверей сих.»

«Я молю всякую ночь Христа Спасителя нашего, мы все Русские, почтаем вас избавителем своим и молим за вас Бога. — Мы будем два года еще терпеть и усердно молимся, во сжидании вашего возвращения; если же вас не будет, что соберемся несколько человек и пустимся через Киргизскую степь. — Умирайт нам Богом суждено, так умрем; а живые в руки не отдадимся.»

«Мне бы хотелось продолжать он спросить у вас за чем вы сюда приехали; хотя и живу такое долгое время в бугсурманской земле, но смысла еще не понял, и знаю что вы не скажете сего, а мы знаем что думать, дай вам Бог шесть счастья благополучно возвратиться домой.»

Меньков говорил очень дурно по Русски, и половину слов мешал Турецких; голос его и спрадаальное лицо сего старика, меня крайне тронули, я цыпленок день был грустен при воспоминании вида и слов его.

Во время первого моего пребывания в Иль Гельди, ч. 1.
Ноябь 22. я ша्..."видѣлъ нѣсколько Русскихъ изъ Музура (г)
Аспраханскихъ вновь захваченныхъ на промыслахъ при
Мангышлакѣ и на Эмбѣ.
26. Юзъ Башы пріѣхалъ въ Илъ Гельди, Якубъ Бая еще
не было, онъ оставался въ Ургенджѣ для упрощенія до-
машихъ дѣлъ.
27. Я выѣхалъ изъ Илъ Гельди, жители крѣпости сей
провожали меня;— старые и малые съ чувствомъ при-
ходили со мною прощаться.
Первой ночлегъ мой былъ назначенъ въ 12 верстахъ
отъ крѣпости въ Туркменскомъ кочевье въ кибышкахъ
нѣкаго Аmana, покойнія Байрамъ-Ша. Аманъ былъ
прияшель Сенда, и имѣвшій нѣкоторыя связи при дворѣ
Хансомъ, ходилъ и доспавлялъ мнѣ палымъ образомъ
свѣденія о происходящемъ въ Хивѣ, но при всѣмъ томъ
былъ великой бездѣльникъ; сдѣлавши ему довѣріе для
покупокъ моихъ, я такъ имѣть былъ обманутъ, что при-
нужденъ былъ его прогнать; передъ выѣздомъ однако же
Сенда привелъ его ко мнѣ и выпросилъ за него проще-
ние. — Иму хотѣлось чтобы я у нихъ переночевалъ, въ
надеждѣ получить отъ меня подарокъ; — у него же жилъ
старый Туркменъ лѣтъ 80 слишкомъ, фамилии (онъ
Беги) (2) которой извѣшены былъ съ молоду своими
разбоями, а подъ спаросишь мудрымъ совѣтомъ въ за-
щупренпѣльныхъ случаяхъ.

(1) Купеческой вольной Мамиросъ.
(2) Десяти Господъ.
Онъ действительно показался мнѣ весьма порядочным, ноктября 27.
Туркмени его уважали; и изъ рѣчей его виднѣй былъ разсудокъ, опытность и познаніе людей, а иногда даже острота.
Я былъ шакъ радъ выѣздѣ своему, что всю ночь не могъ спать и просидывъ съ симъ старикомъ.
Выѣзжая изъ Иль Гельди Петровичъ встрѣтился съ вышепомянутымъ Осипомъ Мѣльниковымъ, которою шелъ съ Казанскаго базара, онъ надавалъ ему насильно хлѣба и сухихъ плодовъ, потомъ просилъ его слѣзеть съ лошади, Петровичъ сперва боялся сие сдѣлать, но по убѣжденной просьбѣ Мѣльникова наконецъ слѣзъ,—
Мѣльниковъ бросился на колени, и умолялъ его не забыть несчастныхъ невольниковъ. — Бѣдный старикъ плакалъ и обнималъ ноги его, Петровичъ возвратился ко мнѣ чрезвычайно растроганнымъ.
Мы пустылись въ путь безъ по старой своей дорогѣ, но по той, которая пролегаетъ какъ выше было сказано отъ колодцевъ Туеръ прямо въ Ханство, мимо владѣній Теке. Такъ, какъ со мной были Хивинскіе Чиновники, по и опасаться было нечего на шествѣ разбоевъ; касательно же воды, мы узнали что по дорогѣ нашей вышалъ снѣгъ, которымъ спалъ, и близъ раззоренной крѣпости Шахъ Сенемъ составилась лужа, до прибышія же къ колодцамъ Ахъ Набатъ (1) не имѣли кромѣ сей лу- жи, другой надежды на воду.

(1) Бѣлый леденецъ.
( 148 )

Ноябрь 28. По утру мы еще не выехали из кочевья Амана, потому, что дождались Якуба Бая. — Я между тем за- готоовил письмо к Пономареву, которое намеревался отправить перевезъ послѣдний каналъ Хивинскаго Хан- ства, съ Туркменами Ханъ Магмедомъ и Джаханомъ.

Керванъ нашъ состоялъ изъ 20 Туркменовъ, которые всѣ дождались благополучнаго окончанія дѣлъ моихъ, и выйдя, дабы назвавши моими слугами, пилъ дорогой чай, весь на мой щепетъ, и въ надеждѣ быть избавленными опъ подать наложенной на нихъ Ханомъ, много изъ нихъ были конные. — Всѣ сихъ пріѣздали и роддомъ Сейда кажемся и проѣздали не заплативъ никакихъ пошлин. Они до такой степени наглы были, что приходили просить меня, чтобы купилъ имъ плащъ на дорогу, но я ихъ прогналъ.

Въ числѣ спутниковъ моихъ былъ нѣкто Назаръ Умпра; онъ вѣхалъ съ молодой прекрасной женой и двумя сыновьями лѣтъ 8 или 9. Лѣтъ Туркменовъ тасть велика, что онъ дорогой ни за чѣмъ не принимался, — жена его и дѣти смотрѣли за верблюдами, и совершенно все дѣлали, а онъ приходилъ только къ моему огню грызть и разсказыватъ сказки, — жена его также нерѣдко навѣщала меня, принося всегда кусокъ хлѣба, и получая на обмѣнъ кусокъ сахара.

Туркмены мои избалованные хорошей моей пищей каковой никогда еще не пользовались, обѣдились до крайности, одинъ только Абуль Гуссейнъ, спарался мнѣ служить, убиралъ лошадей, ходилъ за верблюдами, вынгилъ ихъ, разыщивавъ, чинилъ по ночамъ оборван-
выше указывали огонь, ходили со мной за дровами, варили пищу и проч. — Мы назад шли гораздо дольше нежели в Хиву, потому, что верблюды были тяжело навьюченны, и мы редко по ночам шли — поход сей был не менее первого труден; сильная стужа и часто недостаток съестной, нась очень беспокоили; я самъ принужден былъ не редко убирать свою лошадь, за дровами же всякой день самъ ходилъ и тащилъ на плечахъ свою ношу, уходя въ степь по верстамъ болыпе за ними; снаряженне всего кервана дровами поручилъ я Пётровичу. Пріѣзжая на ночлегъ, онъ помчался, схватывъ охотниковъ чай пить и отправлялся съ ними за дровами разказывая имъ сказки для развеселения, самъ же не работалъ, а хвалилъ только усердныхъ. Пётровичъ, былъ шакъ одинъ что не могъ поворотишься, и потому онъ не паскаль дровъ, а только ломалъ сухие кустарники, бросаясь на нихъ задомъ, кусать ломалъ онъ черезъ переваливалась, и безъ помощи другихъ уже подниматься не могъ; онъ былъ укутанъ въ шемахъ кафтанахъ, голова же увязана была въ Киргизской шапкѣ. — Армянинъ мой шуплывостно своему очень ускорялъ всякое дѣло. Место ночлега моего было всегда окружео съ одной стороны вьюками, а съ другой дровами, среди него сего въ которой былъ одинъ только входъ, разобженъ былъ огонь, а снаружи впослѣдствии состоялся изъ верблюдовъ, которые ложились другъ къ другу очень плотно.

Къ огню моему всегда собирались множество лѣниевые. Даже самые Хивинскіе посланники по свойственной Азі-
(150)

Ноября 18.

апцамъ льнян складли всегда безъ дровъ не смыя приказать людямъ своимъ идти за оными; они ползовались моими, также какъ и кушанья мояи, льняясь сами сваривши остатки бднаго своего запаса.

Льня, господствующей порокъ Хивинцовъ и Туркменовъ, доходили до невроятия. Они въ состояннин по 3 супокъ были голодными, не вешавшись съ мѣста, и ничего не дѣлянъ, скопосны ихъ не уснулиаютъ льня, будучи у нихъ господствъ, я всегда кормилъ ихъ, и за сие соглашались они видѣли во мнѣ родъ своего Начальника.

Многихъ даже я ошгомялъ, но на другой день опять являлись.

Теперь приступлю къ описанію обратнаго путьшествія моего по порядку чиселъ, дней и переходовъ.

Того же 28 числа выѣхавъ передъ полднемъ опять Амана мы прибыли къ вечеру за водопроводъ Бузь (1) Гюменъ, послѣдній въ Хансмбъ, прѣхавъ около 20 верстъ. За Бузь Гюменомъ кроме ровной степи по которой изрѣдка разсѣянъ кочевья не обработанная ихъ земель, совершенно ничего нѣть достойнаго замѣчанія.

Юозъ Баши съ прибывшими Якубъ Баемъ, повѣвали ночевать верстъ за 8 въ Туркменскія кибшики, а я остался съ керваномъ въ полѣ.

Въ послѣ же вечеръ я отправилъ письмо къ Майору Пономареву съ Туркменами Ханъ Магмедомъ и Джанакомъ.— Морозъ былъ чрезвычайно силенъ, такъ что

(1) Бузъ значитъ ледъ.
Я всю ночь принужден был ходить, и почти совсем Ноября 28, не спать, при всем этом ознообил себя обноги. К щественно нашему дровъ совсемъ в степи не было, и сверхъ того въ эту ночь ушли у меня въ степь приг лошади, которыхъ съ трудомъ нашли передъ разсвѣ-нием.

Водопроводъ Бузъ Гёменъ былъ покрытъ льдомъ и мы взяли несколько кусковъ онаго съ собою.

Поднялись мы довольно рано, и шли степью на ко-торой видно было много развалинъ строений.

Мыѣхали также по ровной степи усѣянной по мѣстамъ кустарникомъ, дорогой видны были развалины крѣпоши-цы Давдандъ Кала. (1).

Мы прошли мимо развалинъ крѣпости Келлд Калъ (2) декабря 1 и не останавливались ночевать потому что съ утра 29 числа лошадей еще не поили и посему пупъ свой пред-олжали ночью съ 1 на 2. — Лошади сихъ необыкновенного свойствъ, они могутъ быть по 4 сутокъ совершенно безъ воды, я тому самымъ были очевидцемъ.

Къ разсвѣту мы прибыли къ разоренной крѣпости Шахъ Сенемъ, это были послѣдняя развалины на нашей дорогѣ. — Мы долго искали и наконецъ нашли ту за-мершую лужу, о которой намъ прежде сказывали. — Лужа не имѣла болѣе 1 аршина глубины, 4 аршина и 5 сажень длины, — на нее всѣ проходящіе кърованы пада-
Декабря 2. гали свою надежду. — Мы всѣ принялись за работу, иные пошли за дровами, другіе стали ледъ колоть кинжалами, которыми и пахали для чая въ колодах; напоивъ такими образомъ лошадей грязною водою, мы пошли далѣе.

Крѣпостная Шахъ Сенемъ лежала вправо отъ дороги, мы заѣзжали ее смотрѣть: она построена на насыпной горкѣ, внутри видны еще остатки нѣкоторыхъ покоеѣ. Мѣсто сие занимательно воспоминаніемъ происшествія извѣстнаго во всей Азіи, которое даже поютъ въ пѣсняхъ, и разсказывающій въ повѣстяхъ.

Шахъ Сенемъ была прекрасная дочь одного богатаго вельможи: Молодой Карнбъ (безпріютный странникъ) прославившійся пѣснопѣніемъ и бандурою, любилъ красавицу. Желая испытать постоянство любви, его она требовала, чтобы онъ семь лѣтъ провелъ въ странствіяхъ въ разлукѣ съ нею. Пѣвецъ оставляетъ бандуру престарѣлой материи своей съ запрещеніемъ кому-либо касаться струнъ ея, отправляется въ далекій путь, проходили многія земли, повораживалъ различными опасностями, кончъ избавляется помощью судьбы и добрыхъ людей и наконецъ по испеченіи семи скучныхъ годовъ, возвращается съ своей же любовью, съ большою радостью на щасливую свою родину. Между тѣмъ слезы скорбні ослѣпили мать его, Шахъ Сенемъ за 3 мѣсяца до его прибыли обѣщана честолюбивымъ отцемъ богатому сосѣду: сопротивленіе опечаленной дочери было тщетно. Нещастный Карнбъ беретъ свою бандуру, спѣшитъ въ палаты своей возлюбленной, вступаетъ на
( 153 )

пиршество — Черпнь лица его измѣнились; ни кѣмъ не
знаемъ, онъ ударяетъ въ струны, поетъ свою любовь,
странство, горесть и звуки волшебныхъ струнъ, по-
вѣситъ его приключеній, а болѣе всего знакомый голосъ и
пламень чувства его обнаруживаютъ. Сладость свиданія
замѣнила тоску разлуки; невѣста возвращена ему и
отецъ соглашается на взаимное благополучіе.

Я не могу оставишь безъ замѣченія сего мѣста покры-
щаго развалинами, во многихъ мѣстахъ даже видны еще
слѣды водопроводовъ. — Не служатъ ли признаки сихъ но-
вымъ доказательствомъ теченія Аму Дерева, въ Каспійское
море? Мнѣиіе сіе согласно съ преданіями сохранившимися
у Хивинцевъ, рѣка сія по словѣ ихъ уже 530 лѣтъ
опь землеприисенія перенесла свое теченіе на Свѣръ.

Въ ночи со 2 на 3 число мы не останавливали.

Всѣ конные уѣхали впередъ ощъ кервана дабы пспѣть
въ попѣ же день къ колодцу Ахъ Набапу; но ночь за-
спигла насъ на дорогѣ, и мы провели оную въ полѣ,
почти безъ корма для лошадей. Керванъ шелъ всю
ночь, и нагналъ насъ уже къ разсвѣту 4 числа, оставивъ
позади себя большой керванъ Теке, которой нѣсколько
переходовъ съ нами шелъ; но не смѣлъ на насъ напасть,
опасаясь Хивинскѣхъ Посланниковъ.

До полудня мы прибыли къ Ахъ Набапу вѣдь дорога,
до самаго Туера была усыпана падшими верблюдами, и
лошадьми, кои были брошены проходящими передъ на-
ми керванами; сіе случилось отъ того, Туркьмены
надѣться что Магмедь Рагимъ Ханъ ошибившись наложен-
ную на нихъ съ верблюдовъ подать, долго прожили въ
ч. 1.
(154)

Декабря 4. Ханствъ, и наконецъ когда уже настали морозы, они пустились въ путь, иныя заплака подасть, иные же шайно убьжать, хотя было и мало снѣгу, но они замерзъ, кроме гололедицы опять которой верблюды поршили себя ноги, были они еще и безъ корму. Нелзя было не содрогнуться видя во многихъ местахъ человѣческіе трупы между верблюдами, Узбеки и Туркмены узнали по длиннымъ бородамъ, что это должны быть Персіане, которыхъ везли изъ Астрахана въ неволю и бросили. — Эпіо ничего сказали они, эпихъ Кызылбаши, (1) всегда половину раскидываютъ по дорогѣ, и они издымаютъ опять голоду или холода.

Вода въ колодцахъ Ахъ Набаши горька, однако лошади ее пили, мы также за не имѣемъ другой принуждены были ею пользоваться. — Колодцы сии окруженны сыпучими песками на довольно большое разстояние, — при томъ вмѣсто си имѣть нѣкоторыя не большия возвышения. Не много не доѣзжая сихъ колодцовъ идемъ вѣльво большая дорога во владѣніе Туркменовъ Текенскаго поколвія.

Опять вѣрстъ 5 опять колодцевъ, мы остановились ночевать.

5. Поднявшись во 2 часу по полуночи мы шли до разсвѣта, я вдаль впереди съ переводчикомъ; передъ разсвѣтомъ началъ склонять меня крѣпкой сонъ, я слѣзы съ лошади, и долго шелъ пѣшкомъ за переводчикомъ

(1) Кызылбаши, значить красноглазой и златоглазой, название которой Мусульмане или вѣрные послѣдователи Аллѣргана даютъ Персіанамъ.
своимъ, которой по безпечности своей сбилась съ дороги въ полѣ, между кустами; ночь была тёмная и холодная; я уже давно не слыхалъ голоса Кульчи, которой всегда въ керваномъ вхалъ и пьлъ; я остановился и не полагая чтобы мы сбились съ дороги, думалъ что кервань опешалъ и свьши уснуль на бугоркѣ. Спало уже разсвѣтятся и я проснувшись увидѣлъ что оставленъ одинъ среди степи, даже никакого слѣда не было примѣнно; я спалъ кричаль, никому не оповѣщалъ; мнѣ весьма не хотелось испытывать участія брошенныхъ въ степи Персіянъ, и пошалъ опыскивать дорогу руководствуясь движеніемъ свѣтъ; но вскорѣ всѣрѣшь Кульчу, которой насъ опыскивалъ и довелъ до привала керванного,

Съ 5го на 6ѣ мы все продолжали путь свой и на разсвѣтѣ 6ѣ числа пришли къ урочищу, называемому Тююклю. Тутъ мы нашли на онѣхъ нѣсколько кервановъ поколбния Ама и остановились подъ крупаго берега прежней Аму Дерги. Именемъ Тююклю, называется большой провалъ, видный недалеко отъ вышеупомянутаго берега; провалъ сей въ ровной степи, имѣетъ до 20 сажень глубины и до 150 въ окружности; на самомъ дѣлъ онаго, въ Свьерной сторонѣ видна пещера, изъ которой бѣжаетъ родникъ съ соленогорской водой. Я видѣлъ на картахъ название Тююклю, приписанное большему озеру, но предположеніе сіе ложно.

Прошедши верстъ 6 на лѣвомъ берегу Аму Дерги вверхъ по прежнему теченію оной, мы переправились черезъ нее, и вышли въ голую степь, на которой не
декабря. 6. было ни одного кусточка; русло сие называется въ семь мѣстъ Энгюндые, и не какъ глубоко какъ при Бешт-Дишекъ; дно его покрыто мѣлкимъ лѣсомъ.

Ночь съ 6 на 7 число мы отдыхали; — я думаю что морозъ доходилъ до 12 или 15 градусовъ, холодъ усиливался вѣтромъ.

7. Ввечеру мы остановились ночевать въ гои спепѣ, на ней не видно было даже ни одного кусточка.

8. По утру мы опять пустылись въ путь и прибыли ввечеру къ колодцу Дели (1); — Мѣсто сие считается на половинѣ дороги отъ Хивы до Красноводска. — Подъ сего колодца видны развалины какого то зданія — Мы шупы нашли двухъ Туркменовъ поколѣнія Ама, пришедшихъ съ верблюдами на смѣну усталымъ идущимъ изъ Хивы; вышеупомянутые керваны пострадавшіе много въ дорогѣ были ихъ поколѣнія, и кочевья ихъ расположены около колодцевъ находящихся въ степи на ровинѣ съ Дели, но ближе къ морю.

Мы хотѣли напоить лошадей и верблюдовъ своихъ изъ сего колодца, но по нещастію въ немъ лежалъ утопшій верблюдъ, вѣроапно въ него поскользнувшійся, почему и нельзя было доспѣть воды; съ сего мѣста не было уже совсѣмъ почти снѣгу и стало гораздо теплѣе.

Хотя съ помощью Бога я и свершилъ уже самую прудную и опасную половину пути своего, и спалъ на сей

(1) Въ земляной.
щепъ покойнѣе, но другія мысли начали меня не безъ основания превождить. Я полагалъ что послѣднее письмо мое не заспало уже корвепа, которой по расчету моему нуждаюсь въ продовольствіи и опасаясь льда, долженъ быть возвратиться. Мысль что я останусь на берегу брошенный среди Туркменовъ, почти безъ денегъ, имѣя на рукахъ Хивинскихъ Посланниковъ превождилъ меня. Безъ денегъ не хорошо жить между народомъ имѣющимъ столько мало честности, безкорыстія и гостеприимства. Настало время сна, но я уснувъ не могъ, будущность меня превождала и поражала разныя мечты. Переѣхать море, мыслилъ я, на Туркменской лодкѣ, въ которой едва 12 человѣкъ умѣстились могуть, во всякое время года а паче зимой было бы не оправдатель а безразсудное предприятие. Бѣгу сухимъ путемъ черезъ Мангишлакъ между Киргизами, было бы сош岈но съ большими опасностями, но главная невозможность сего пути состояла въ денежномъ недостаткѣ. — Пустьться сухимъ путемъ въ Аспрабадь, а оттуда черезъ Мазандеранъ и Риштъ въ Ленкоранъ было бы возможново, если бы не было со мной Хивинскихъ Посланниковъ, и если бы я самъ не вздѣй въ Хиву, край Персіинымъ непріязненнымъ.

Осѣдравшись же всю зиму между Туркменами безъ денегъ, невозможно; я-пожераль бы все уважение ихъ, можешь быть даже и Хивинской Хань узнавшій то, послалъ бы меня вышебоватъ, и меня бы за деньги безъ сомнѣнія ему выслали; я думалъ, и рѣшился на слѣдующее.
(158)

декабря 8. При выездѣ моемъ изъ Хивы, носились слухи, что будто мы въ войнѣ съ Персіей, и что Каджары вывели всю конницу изъ Аспирабада, приказавъ ей следовать въ Таразъ. Слухи сии были привезены Туркменами возвращавшимися съ Чапаулой или грабежа, съ невольниками, они созвывали единоземцевъ своихъ, отправляться на грабежъ, потому что никто не защищалъ Аспирабадской области.

Я бы не долженъ върить симъ слухамъ, но не видѣвшь никакого себѣ спасенія, упѣшься пѣмъ, что они могууть быть справедливы, и что въ такомъ случаѣ ежели не застануть корвета, рѣшюсь собрать отрядъ Туркменовъ и напасть на Аспирабадъ; послѣдствіе же сего меня мало безпокоило.

Я лежалъ у огня въ грустныхъ сихъ мечтахъ, какъ вдругъ Якубъ-Бай, закричалъ мнѣ по Русски, что два человѣка вдунуть къ намъ; такъ какъ я писалъ къ Помореву, чтобы онъ мнѣ выслать кого нибудь на встрѣчу какъ можно далѣе, что и полагалъ что люди сии конечно ко мнѣ онъ его вдуну; они поспѣшно соскочили съ лошадей, сѣли у огня, и начали распрашивать меня за чѣмъ и куда я иду. Обманутый въ ожиданіяхъ своихъ я погрузился опасны въ печаль и просилъ ихъ оставили меня въ покоя; это были Гюргенскіе Туркмены, вхавшіе въ Хиву.

Неперѣдѣ доспигнувшися скорѣе до берега и узнать свою участь, заставило меня рѣшиться оставимъ кервань и вахь верхомъ одному впередъ; я посовѣтовался съ сеемъ съ Юзѣ-Башой, оставилъ его, пере-
водчика и деньщика, съ керваномъ, давъ имъ приличное декабрь. 8.
насшавление для пути, взялъ съ собой Сейда, Кульчи и
Туркмена Куввеша вхавшаго съ керваномъ, и опправился
съ ними, въ ночи съ 8 на 9 число.

На разсвѣтъ мы отдохнули съ часа, и поехали далѣе,
obгоня множество кервановъ поколѣнія Аша, мѣсто-
положеніе становилось нѣсколько горище.

Опь сего мѣста до самого берега мы взали почи
безъ отдыха; и не болѣе 2½ или 5 часовъ въ сунки ос-
шанавливались, лошадной кормъ состоялъ изъ нѣсколь-
кихъ пригоршень Дживану, а мы и не знаемъ пи-
вались, я взялъ нѣсколько баранины и сухарей, которую
проводники мои въ первой день съѣли, не взывши ничего
съ собой, о остальныхъ два дни я почи совсѣмъ не взъ
и не спать.

Въ ночь съ 9 на 10 число мы проѣхали мимо колодца
Тонгра, до котораго не доѣзжая одного дня находился
въ лѣвой сторонѣ, въ разстояніи одного часа опь дороги
колоцень и кочевье А.х. Кун (1) въ которомъ живутъ
Туркмены поколѣнія Ашана. — Тонгра опишетъ на тро
перехода или на 90 верстъ опь Дели; мы нашли мы
въ колодцѣ ушошлаго оленя.

Опь Тонгра осмаетя только 30 верстъ до колодцевъ
Туеръ, гдѣ сходятся двѣ дороги изъ Хивы.

Передъ разсвѣтомъ я прибылъ въ Туеръ, и заспалъ ко.
erванъ Аша на водопов. Такъ какъ у насъ не было
ни коженаго мѣшка, на веревки для чѣрпанія воды, то

(1) Больной колодецъ.
(160)

Декабря 10. и принуждены были поить лошадей своих изъ ямы, въ которую Ама налили воду для своихъ верболюдовъ; они хотѣли намъ воспрепятствѣ сіе, но мы назвались по-колѣнія Джашаръ Бай, и невзирая на ихъ множество, силою приступили; по колѣніе сиѣ столько страшно по многочисленности своей, храбрости и родственнымъ связямъ, что посчасть они отступили, достали намъ деревянной ковшъ и сами черпали воду, извиняясь въ грубости своей, шѣмъ что не знали племени нашего.

Въ колодцахъ Дели и Тонгрѣ, нашли мы опять утопившихъ верболюда и оленя, а въ одномъ изъ колодцевъ Туера слышали блѣяніе барана плавающаго еще по дну онаго.

Ввечеру мы остановились на отдыхѣ въ оврагѣ не подалеку оть дорогі, — въ оврагѣ семь нашли мы шалашъ сложенный изъ сухихъ прутьевъ, мы поспѣ-шили разобрать его для разведенія огня и нашли подъ онымъ два верболюжихъ выюка. Туркмены мои обра-довались, развязали ихъ, достали оть пуда изъ му, пабаку коего у насъ не было и Джюгану, которыми посчасть наполнили поробы, и хотѣли кормить лошадей, я имъ приказалъ оставлять выюки, и не касаться ихъ. — Вотъ хорошо опѣчалъ мнѣ Сеидъ, выюки эпи принадлежали Ама, которыхъ мы неинаке считаемъ, какъ скопами и невольниками своими, не думаешь ли вы что они пощадили бы наши выюки, еслибы гдѣ нибудь нашли ихъ? — Двѣй какъ хочешь опѣчалъ я Сеиду, но лошадь не сьстъ ни одного краденаго зерна, потому что оно ей во вредъ обращается, а я лишнился ее не
хочу, мы с собою взяли мало корма на дорогу сказа́л декабра 11. Сеид; — э́то не да́ем нам права бра́ть чужаго отвё́чал я, впрочем еже́ли ты так презираешь Аша, то за чь́м не отбóраль у них изъ кервановь по, что ше́бё нужн вь было,— Сеидь остановился, а друго́е отнёси обратно кормь и положи его опять во вьюки; — правда что безчестно чу́жое бра́ть сказа́л мнё Куввешь, но Мура́дь Бекь, ии можемь быть не знаешь, что эти самы. Аша прежде на Балканъ жили, опкуда мы ихь вышь- сили, что они сожгли то льть тому назадь два с feu- дна купеческия, пришедшия изъ Астрафани торговать въ Красноводскъ, и уве́ли всьх людей въ Хиву, где и продали ихь; опь сего куницы перестали вьдить къ намь, и мы принуждены, отправляться за хлебомь и другими изд́льями въ Хиву и Астрафадь; самь разсужда́ не заслуживаешь ли Аша нашего наказания?

Видя повиновение ихь, я положил два реала въ найденной вьюкъ, и позволил имь взять корму только на одинь привал; но они воспользовались си́мь, реа́ловь не пронули, а взяли весь изъюмь и шабакь, ко́торымь меня и подчиная дорогой и говоря что э́то уже не кра́деное и потому не поганое, а чистое.

На рассвьятъ, мы пускались въ дорогу и перёхали цвь́нь горь Сарё Баба; я видь́л днёмь озеро Кули - Дерья, о коемь выше упомина́лъ. Послд привала мы стъ кала всю ночь съ 10° на 11° числа, и 11° къ полдни наполни лошадей своихъ у колодцевъ Демурь - Дже́ма, опкуда прежде находящееся кочьё удалилось; я ч. ч.
Декабрь 14. Вспомнил сон, виденный мною на семье месте, когда въехал еще въ Киву, и усердно благодарил Всемогущаго, что онъ не исполнился.

Не дозволил сихъ колодцевъ случилось со мной странное приключение. — Передъ разсвѣтомъ я вѣхалъ одинъ, проводники мои всѣ оставили, иной дремалъ сидя на конѣ, другой ехалъ въ емпили у ногъ лошади своей, а я вспрыгнулъ съ однимъ Туркменомъ ведущимъ двухъ верблюдовъ, подвѣхалъ къ нему и спросилъ, кто онъ, и откуда идетъ? — На сей вопросъ онъ спрытался за верблюда и выбралъ съ обнаженной саблей, закричалъ мнѣ замахнувшись ею, убираясь отъ огня или истребляя, и сказать по-спѣшни что я едва успѣлъ вырваться писшьмъ свои изъ за-пояса, и остановили его устава на него дуломъ. Кого ты паковъ сказать я ему, говори или убью; бѣднякъ испугался, опускалъ саблю, хопалъ чино по сказать, но задрожалъ, и не могъ ни слова произнести; я его держалъ въ семъ положеніи наступая на него, а онъ опомнился и замахивался саблей, пока не въехалъ Сейдъ, которой все дѣло объяснилъ. — На мнѣ была Киргизская шапка, и онъ меня принялъ было за Киргиза 1. Когда Туркменъ опомнился и опамятовался опять своего испуга, мы его разпрашивали не слыхалъ ли онъ чего о нашемъ королѣ, и онъ утвѣрилъ меня извѣ-

[(1) Въ прежнія времена, Туркмены много переносили опять кабыковъ, Киргизовъ, и съ того времени породилась взаимная вражда между ними народами.]
спиемъ, что судно благополучно лежитъ на якорѣ и до-

жить меня.

Мы въхали весь день 11го числа, и остановились передь
вечеромъ на опушкахъ въ кустахъ, не подалеку опѣ коло-
лодцевъ Сюйли.

Усталость одалбвала насъ, мы давно уже не спали;
въ кое какъ перемогался и мысли о скоромъ возвращеніи,
придавала мнѣ новья силы; безопасные же проводники
мои дремали на лошадяхъ, и часто сонные падали
съ нихъ; если ктп-нибудь изъ насъ опстаавалъ, по уѣхав-
шему вперед, дабы не переппь время для сна, въ ожида-
ніи опставшаго слѣзали съ лошадей, и засыпали у
ногъ ихъ; — я кричалъ, будилъ ихъ, упрашивалъ по-
ропшись, но пока одного будилъ, другой опять засы-
палъ; ночь съ 11го на 12ое число была послѣдняя нашего
путешествія.

Я просил Сейда и товарищей его воздержаться еще ошь
сча одну ночь, дабы скорѣе поспать въ его кочевье; всѣ объ-
щались, но никто не могъ исполнить данного слова; въ
свою ночь мы провхали колодцы Сюйли, откуда нахо-
dившееся прежде кочевье удалилось. Скоро Туркмены мои
стали мало по малу опстаавать; Кульчи первой
успу был дорогу; я въхалъ безъ нихъ довольно долго и
видя что не суду, летъ на дорогу съ Куввешомъ въ
ожидаши ихъ, и оба заснули; но проснувшись черезъ
нѣсколько времени, и не видя осталыхъ товарищей
своихъ, полагали что лошади провезли ихъ дремлю-

21
щих мимо нас, почему и поехали дальше. Прошло уже довольно времени, но ни они нас, ни мы их еще не нагнали; почему и думали уже что сбились с дороги, как вдруг увидели перед собой двух человек, один въехал на верблюда, а другой на лошади; прияя их по случаившемуся со мной прежде сего происшествию за злоумышленных, я выхватил пистолет и насажа пропал коня, спросил, кто он таков; но онъ въ опившемъ, скинул шапку и обняв меня привыкновеніемъ языкомъ Русскими словами. — Я несказанно обрадованъ былъ узнавъ въ немъ молодаго Якши-Магмеда, сына Кіамп-Аги; живучи на корветѣ онъ выучилъ нѣсколько Русскихъ словъ, и девятнадцать дней только какъ опь пуда опправился и имѣлъ письмо къ мнѣ отъ Пономарева. Онъ жилъ все это время въ кочевь Сеида, гдѣ влюбился въ одну Туркменку на каторой ходить женщина; отецъ же его съ почтительными старшина, былъ вызванъ ко мнѣ на встрѣчу, но поехалъ по другой дорогѣ.— Товарищъ Якши-Магмеда былъ Туркменъ Вель-Уста, который во время пути моего въ Хиву, опшъ Гекимъ-Али-Бая перешелъ ко мнѣ. — Куввеевъ оставался назад; я пересадилъ Вель-Усту на лошадь, и послалъ его описываться Кіамп, а Якши-Магмеда на верблюда, котораго повелъ самъ въ поводу.

Скоро насъ нагналъ Куввеевъ, и мы увидѣли въ льво опш дороги огонь, къ которому пошли для прочтения письма; — тамъ починило два семейства Туркменовъ переходящихъ къ Северу. Огонь былъ далеко опш дороги,
мы сбились с оной, и едва къ разсвѣту съ помощью 12 числа, Кульче вперед, чтобы намъ изгоповиля по всѣмъ, а сами набрали въ слѣдѣ за нимъ; — передъ вечеромъ мы прибыли къ Синдово кочевье (которое перешли ближе къ дорогѣ). Жена и дѣти проводниковъ моихъ обступили насъ, собрались множество сапиковъ въ мою кибитку и накормили насъ, послѣ чего я написалъ нѣсколько спрекъ къ Маіору Пономареву и усилилъ мерзлиемъ сномъ.

Мнѣ надобно было посвящить женѣ прочихъ проводниковъ моихъ, послѣ чего часу въ 11-мъ до полудня, я опрвился къ берегу въ сопровожденіи Синдова, сына его и человѣка преѣхъ послѣднихъ. Намѣ остановилось верстъ 35 вѣзды. — Верстахъ въ 5 опять берега я заѣхалъ въ кочевье Муллы Каоиба, у котораго на пути въ Хиву пить верблюжье молоко. — Я повкналь далѣе; впереди видны были горы, съ которыхъ спускались открывались море и крещетъ. — Я получилъ записку опять Пономарева въ оповѣдь на письмо мое и успокоился; но еще болѣе обрадовался когда спускался со скалиц, сосѣдящихъ берегъ моря, открывались мнѣ совершенно заливъ и преѣхъ мачтовой крещетъ нашъ; — я скинулъ шапку и надѣлъ ее на пику, махалъ ею, дабы дать знакъ о своемъ прибыши; — моего знаку никто не примѣнилъ; однако я вскорѣ увидѣлъ что съ коверпа плыло греб
декабря 13. иое судно ко мнѣ, а въ слѣдъ за нимъ и другое; корветъ спюялъ верстахъ въ 3 опь берега.

Я присталъ къ кибикамъ на берегу расположенными; не знаю было ли мое сердце такъ сильно когда ннбщий, какъ въ ту минуту когда я спюялъ уже пришли въ водѣ морской.

Гребная суда наши причаливали всегда около колодца Балкин, лежащаго почти съ версту по выше сего кочевья; я шуда поѣхалъ и былъ встрѣченъ мапробами, пріѣхавшими наливаться водой, которыя узнали меня бѣжаю ко мнѣ по берегу.— Мапросъ Калюкъ, Тамаринъ родомъ, прежде всѣхъ меня встрѣтилъ.

Вскорѣ прибыло за мною первое гребное судно, а тамъ и випорое, на концоромъ пріѣхалъ ко мнѣ на встрѣчу Маирь Пономаревъ, и шотъ же часъ меня съ собой увезъ.

Легко можно представить съ какою радостнію я прибылъ и принялъ былъ на корветѣ.

Я началъ исполненіемъ первого долга своего, пріинесеніемъ благодарственаго молебствія Господу Богу; посла того, окружили меня поварищи и заставили разсказывать свои произшествія.

Корветъ также находился въ бѣдственномъ положеніи.— Вскорѣ послѣ отбѣзда моего въ Хиву, забравши со шкоупа Св. Полнарпа весь провіантъ, его опправили обрѣнно, не полагая чьбы мои опсулѣствіе такъ задлалось; недостатокъ въ продовольствіи заставили ихъ цѣлый месяцъ держать людей на половинной порціи, и
изъ 140 матросовъ, не болѣе 20 оставалось совершенно здоровыхъ; 5 умерло, 30 лежало безъ движения отъ цинготной болѣзни, а остальные перемогались какъ какъ. — Абкаръ былъ безъ аппетита, и не могъ помочь больнымъ. — Такое положение понудило Лейтенанта Бассаргина просить у Майора Пономарева предписанія, опилку обратно; къ сему, кромѣ сказаннаго, понуждалъ его еще показавшійся въ заливѣ ледъ; первое сие требованіе Бассаргина было сдѣлано въ половинѣ Ноября; Пономаревъ положилъ еще двѣ недѣли срока, послѣ котораго опложили снять съ якоря еще одну недѣлю, и наконецъ на одинъ день; — на канунѣ назначенаго утра для оплывнія, во время вечерней зары, Туркменской Киргизъ прибили къ корвету; — посланные мною Хань Магмедъ и Дранакъ, вошли по приказанію моему въ Капишианскую каюту не объявляя ничего, и тамъ определи письмо мое Пономареву. Общая радость и веселье попчасъ водворились между нуждающимися матросами, ропотъ прекратился, и рѣшились еще меня дождаться.

Гекимъ-Али-Бай, о которомъ я нѣсколько разъ писалъ, лично просилъ Пономарева чтобы его захватили, не являясь на корветъ, а просилъ чрезъ другаго данную мною ему монету; сколько его ни звали онъ не являлся, сноси онъ опроверживался болѣзнью; монету мою узнали, но полагали что Гекимъ-Али-Бай убивши меня, нашель его и послалъ на корветъ для оправданія своего; болѣзнью же, которой онъ страдалъ, принимавши ранѣю мною ему наложенной во время защищы.
(108)

Декабря 13. Все время моего пребывания въ Хиб, Туркмены-приезжавшіе отъ юга съ керванами, являлись на корвепы и сказывали, что я въ слѣдь за ними еду, дабы за доброй весть получить Мушмалуту, или награждение; ложные вѣsipники сіи скоро наскучили Пономареву; онъ задержал одного изъ нихъ, которой клялся что черезъ четверо дня я непременно возвращусь, и обѣщался наградить его, если слова его оказалось справедливыми, если же ложными, то строго наказать; 5-й день насталъ и бѣднякъ, пришелъ со слезами просить прощенія за вымышленія имъ извѣстія.

Кіапъ скрывался, онъ самъ безпокоялся на мой щеку и перешептывался съ приезжами Туркменами; между тѣмъ недоспѣлъ въ переводчикъ и имѣя еще причины, о которыхъ не упоминаю, понудили его остаться корвепы и всѣ дѣла наши касающіяся до переговоровъ съ Туркменами, такъ что наконецъ его уже съ большимъ трудомъ могли упросить приѣхать.

Узнавши о скоромъ прибыленіи моемъ, Кіапъ поѣхаль ко мнѣ на встрѣчу; но какъ я выше сказано, мы разсѣялись; Онъ хоппѣлъ говорить со мною на единицѣ, но по возвращеніи узнавъ всѣ обстоятельства, я избѣгалъ разговоровъ съ нимъ, дабы не быть вынужденнымъ разбирая причины признать его правомъ.

14. Вечеру Кіапъ извѣстился о моемъ прибыленіи, приѣхалъ на корвепы: онъ проснулся дороогою правымъ глазомъ, всю ночь кричалъ, и по утру показалось большое бѣльмо огонь комораго и окривѣлъ.

15. Назначено было праздншпованіе на берегу мое при-
быть, мы съехали на берег и собрались множество голодных Туркменов, видя дурное расположение духа Кияма, я боялся, чтобы Туркмени не вздумались что нибудь пропустить часы предприятие. Как бы больно было напрасно опасть к ним послать столь чудесного возвращения. Я настоял, чтобы на берегу поставлен был караул. Праздник начался, скачкой на лошадях, за нею последовала борьба, стрельяние в цвят и бег. Побывшие награждались деньгами. Сейд мой и Кульчи не были на семье торжестве, я их прежде сего послать на встречу к кервану.

Тупь явили ко мнѣ слѣпой старик житель Челекенской, которои имѣть свидѣтельство отъ Графа Войновича, плававшаго по симъ водамъ, во время царствования Екатерины I, въ свидѣтельствѣ семь упоминался о заслугахъ оказанныхъ имъ въ то время Русскимъ.

Въ хорошее пребывание мое на корветѣ, я не успѣлъ създаить на Красноводскую косу, коюрку которую очень хотелъ осмотрѣть.

Пріѣхалъ къ намъ Петровичъ съ извѣстіемъ о прибытии кервана въ Сейдово кочевье, я опять отправилъ его на встрѣчу къ нему.

Увидѣли мы полную конныхъ спущающихся съ прибережныхъ горъ, и узнали Хивинскихъ Посланниковъ, проводники ихъ Туркменыъ вѣха впереди, назвдницили и стрѣляли изъ ружей; я толпясь съхалъ на берегъ, а посадилъ ихъ въ особенную кибитку, приспава къ оной караулъ, дабы Туркмены по обыкновенію своему не врывались къ нимъ и не мучали вопросами. До вечера ч. 1.
( 170 )

Декабря 17. я дожидался прибытия кервана, когда же он был прибыть, я посадил Хивинцов в лодку, множество Туркменов хотело въехать со мной на корчевъ, в надеждѣ получить награждение за то, что ихъ во всю дорогу кормили (чего называются у нихъ службой), но я никого не взялъ кромѣ своихъ чешуекъ.

Когда уже мы со всѣмъ опчилиали отъ берегу, Сейидъ вбѣжалъ блѣдный въ кибишку, схватилъ съ дло свое саблю, и осѣдалъ лошадь,— я вышелъ къ нему и спросилъ что сие значило; губы его прыхали, онъ самъ весь дрожалъ, блѣдный какъ смерть, не могъ мнѣ ни слова сказать, и пролепеталъ только что ни за что не повдемъ на корчевъ, я выхватилъ у него пику, и снялъ саблю, сказавъ, что мѣнѣ очень больно видѣть его въ такомъ расположении, и что прошу его объясниться. Я сего дня сонъ видѣлъ сказаль онъ мѣнѣ, что вдучи верхомъ по замерзшему берегу моря, лошадь моя передними ногами оборвалась подъ ледь, я чувствую что со мной что нибудь не хорошо послѣдуетъ на корчевъ, но сказать мнѣ я ли шебъ не служилъ?— Сейидъ опвчалъ я ему если мы сами чувствуешь всѣ вины свои, когда шебъ никто не напоминаетъ объ нихъ, за чѣмъ же мы спараваемся, еще оправдываемся, повинись лучше.— Оставь меня сказалъ онъ, я доволенъ тебой, доставилъ тебѣ до берега благополучно, и достаточно награжденъ, пусть я возвращусь домой,— какъ хочешь опвчалъ я; ежели ты мнѣ не вршишь и поспишь мнѣ не хочешь, то можешь вѣхать, я тебя упрашивать не буду.

Въ бышность мою въ Хивѣ, и во все время обрат-
наго моего пути, Сейдъ много причинялъ въ огорченія; но я молчалъ, и скрывалъ внутренне свое неудовольствие, объявляясь по возвращеніи его за сіе наказаніе; — я хотѣлъ по пріѣздѣ на берегъ въ присутствіи всѣхъ старшинъ, объявить его оскорбительные поступки и со спыдомъ прогнать; но когда увидѣлъ невольное его сознаніе, рѣшился простимъ сдѣлать только выговоръ на единъ. Онъ хотѣлъ уѣхать, но Поповицъ его удержалъ: проси прощенія у Емчубека (1), говорилъ онъ ему, и я ручаюсь что будешь прощенъ; — пускай судьба управляетъ мной опять Сейдъ, я опиаюсь на его волю, что со мной бы ни случилось.

Я повезъ ихъ всѣхъ на корвѣтъ, и представилъ Хивинскихъ Посланниковъ Пономареву. Якубъ-Бай уже прежде взялся на купеческихъ судахъ нашихъ изъ Мангышла-ка въ Астрахань и корвѣтъ его не удивлялъ; но Юзъ Баш-ши долго все разматривалъ и съ трудомъ привыкалъ мыслить что онъ на морѣ.—Туркменовъ моихъ Пономаревъ наградилъ подарками; я доставилъ Сейду письменя въ серебряной оправѣ, отвелъ его въ сторону и разказалъ ему всѣ дурные его прошія менѣ поступки; онъ созналъ, просилъ прощенія и мы помирились. Весь народъ сей остался ночевать на корвѣтѣ.

Ввечеру мы снялись съ якоря и обратно поплыли въ Баку. — На корвѣтѣ нашемъ были два Посланника опъ Хивинскаго Хана и два опъ Туркменскаго народа.

(1) Господинъ Посланникъ.
Декабря 19. Въпрѣчь былъ намъ очень способный, мы прплыли Фордевиндомъ.
20. Сдѣлался штиль.
21. Прибыли легкимъ въпрѣмъ къ острогу Жилому, лежающему не далеко отъ Опшеронскаго мыса; на острогу, семѣ живутъ промышленники и занимаются ловлей пиюленей;—не довзякая сего острога мы миновали недавно открытые подводные камни, означеннымъ на новыхъ картахъ Каспійскаго моря. Пропивный въпрѣмъ заспавилъ насъ бросить якорь пропивъ Жилаго.
22. Мы еще прошли одну милю и за пропивнымъ въпрѣмъ принуждены были опять лечь на якорь. Намъ должно было обойти еще Шаховую подводную Косу.
23. По утру мы снялись съ якоря съ NWъ въпрѣмъ а въвечеру остановились на якорѣ за горами, лежащими на твердой землѣ, на Югѣ опѣ Баку.
24. Къ разсвѣту мы прибыли въ Бакинскую рейду;—передъ полднемъ сошли на берегъ, и кое какъ размѣслили Посланниковъ своихъ на одной квартире. Алексей Петровичъ Ермоловъ еще былъ въ Дагестанѣ, гдѣ продолжались военные дѣйствія.
29. Получили мы извѣстіе о взятіи Акуши Главнокамандующимъ.
30. Я собрался было съѣздить на огни, конъ покланяются Индвіцы, но нашлось 12 поварихъ, и мнѣ не удалось разсмотрѣть обстоятельно капища сего, достойное большаго вниманія.
Огни сіѣ называющіеся по Персидскій Амешке, отстоящій на 16 верстѣ на Сѣверо Востокѣ опѣ Баки.
Земля содержащая Нефть просширается на несколько верст в окружности сего места; малыйшая яма в которой поднесется огонь, вспыхивает и горит неугасаемо. Огонь сей служит Индийцам приходящим на поклонение, для варения пищи и освещения; послѣднее они дѣлают, поднося огонь ко всшавленной в землю камышинкѣ.

Тушь у нихъ выстроенъ довольно опрятный Караванъ Сарай; въ спальняхъ внуши онаго придвилены комнаты, въ однихъ сами живущи, а въ другихъ храняя испущанны свои, (которыхъ мнѣ не удалось видѣть), а премѣрны назначенны для приезжихъ. На срединѣ двора построенъ довольно обширный жертвенникъ, по четыремъ угламъ котораго проведены высокія трубы съ разливающимся всегда пламенемъ.

Въ капищѣ семь бываешь до 15 и 20 человѣкъ Индийцевъ, спасающихся разными испызаниями; въ быстрымъ жонъ оныхъ было 6 или 7 человѣкъ.— Должность старосты исполнялъ у нихъ Индѣцъ, прежде торговавший въ Астрахании; онъ зналъ кромѣ своего языка, по Русски, Армянски, Турецки и по Персидски. Индѣцы которыхъ я видѣлъ, почти со всѣмъ голы, живущи и дѣятъ особенно, имѣютъ каждой въ своей комнатѣ огонь, маздъ которыми просніваются по нѣсколько часовъ безъ движения, поднявши руки вверхъ, или иное принявъ положеніе, независимо на жарь сильно ихъ безпокоющй.— Изнуреніе лица самопроизвольныхъ мучениковъ сихъ, явно доказываетъ ихъ спрадація.

Между прочимъ спасался въ капищѣ семь Индѣцъ, ко-
Декабря 30. порой прежде сего служил у Англичан солдатом в одном полку Сипаев.

Января 6. 1820 года получили мы бумаги опять Господина Главнокомандующего, Генерала опять Инфантерии Ермолова; Пономарев писал к нему по прибытии нашем в Баку, представляя рапорт мой, в котором я доносил вкратце о накоренных обстоятельствах моего путешествия в Хиву, и о приеме сделанном мню Ханом. — Пономарев также испрашивал разрешения куда нам сладовало с посланниками.

Главнокомандующий предписал нам отправиться немедленно в Дербен, дабы его еще там застать. — Вместе с сим получил я опять его следующий лестный ответ (1).

В сладствие предписания опять Главнокомандующего отправились мы из Баку и переночевали на Сутанш.

(1) Гвардейского Генерального Штаба Господину Каппіану и Кавалеру Муравьеву (2).

Господинъ Майоръ Пономаревъ, доставилъ мнѣ въ подлинникъ рапортъ вашъ во возвращеніи изъ Хивы. Съ почтеніемъ смотря на труды ваши, матеріостъ съ каковою превозможно и затрудненіи и самую опасность, противуствавши исполненію возложеннаго на васъ важнаго порученія, я почиталъ себя обязаннымъ представить Всепримѣрѣйшіе ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ объ исполненіемъ усердіи вашемъ къ пользѣ Его службы.

Ваше Высокоплагородіе собственными мнѣ сдѣлалъ честь оправдывать выборъ мой исполненіемъ споль труднаго порученія.

Генералъ Ермоловъ.

31 Декабря 1819.

С. Пономаревъ въ Дагестанъ.
(175)

Пробирали Кализинской постъ, и прибыли на ночлегъ въ Хадерзинды, пушъ дождалась насъ коляска Полковника Левенцова, командира бывшаго Троицкаго полка.

Мы посадили Посланниковъ своихъ въ коляску и повезли въ Девичи, гдѣ ночевали.

Пріѣхали въ Кубу, гдѣ Коменданъ Я: М: Старковъ человѣкъ почтенной по ревности исполненію должности своей, по распроропності, ранамъ, гостепріимству и обращенію, встрѣтилъ насъ и принялъ дружески.

Мы выѣхали изъ Кубы.

Пріѣхали мы въ Дербентъ, Генераль - Маіоръ Баронъ Вреде памощный бригадный командиръ приныл меня съ моей же лаской и дружбой, которыми я пользовался ошь него въ бышности его въ Тифлисы.

Г. Главнокомандующий кончилъ военные дѣйствія прибылъ изъ опряда въ Дербентъ.

Представлялись ему сперва Хивинскіе, а потомъ Туркменскіе Послы.

Примѣры имѣ были подарки отъ Хивинскаго Хана, они сознаны въ двухъ хорошихъ шаляхъ, въ 10 бухарскихъ мерлушкахъ, двухъ простыхъ сълкахъ, и въ нѣсколькихъ фунтахъ изюму (1) Хивинцовъ опрали двумя перспами.

» Вы дрожите опять Персианъ сказалъ однажды Главно-

(1) Хивинской Ханъ послы также двухъ жеребцовъ къ Алексею Петровичу въ подарокъ, но они оставались на Восточномъ берегу моря, такъ какъ и подаренной имъ сърымъ, котораго я осдалъ Кiamu.
(176.)

Генваря 22. командуючий? Туркмену Кіаму.— Тепер врізне осповаль Кіам сь улябкой, все дрожать.

Зо. Алексей Петрович увхал въ Кизлярь, приказавъ намъ осповши гостей въ Тифлисъ и дожидаться тамъ его дальнѣйшихъ приказаній.

Февраля 1. Мы выгхали изъ Дербента.

3. Прибыли въ Кубу и

8. Наконецъ пріѣхали въ Баку.

Во время пребыванія нашего въ Дербентѣ была угасная буря въ Баку, сильной Нордовой вѣтръ, часто свирѣпствующій въ тамошнѣй пристанц, почастилъ всѣ суда съ рейда въ ночи съ 17 на 18 Генваря, и одно купеческое судно погибло,— ужасная мѣшель и холодъ сопровождавшій бурю не позволилъ военнымъ судамъ подавать помощи купеческимъ.— Вообще зима по всему Западному берегу Каспійскаго моря была жестокая, погибло всѣсколько людей, и множество скота и пшеницы.

17. Мы пріѣхали въ Елисаветополь.

20. Въѣхали изъ Елисаветополя.— Во время пребыванія моего въ семѣ городѣ, я былъ принятъ какъ не лѣв лучше въ семействѣ Пономарева: онъ славился своимъ гостеприимствомъ.

24. Мы прибыли въ Тифлисъ. Ласковой пріѣмъ сдѣланной мнѣ всеми поваришами и знакомыми скорѣ запасиль забыть всѣ трудности моего пути, я былъ обласканъ ими свыше всѣкой мѣры.

И. А. Вельяниновъ намѣсникъ Алексѣя Петровича Ермолова, Генераль-Лейтенантъ и дивизіонный командиръ дни черезъ два по пріѣздѣ нашемъ принялъ По-
фоманиковъ, и въ Новрузъ (a) та Марра, подарилъ ихъ Февраля 24. сукнами и шелковыми матерями на каштами.
Въ началѣ Марра получена была изъ Кизяра опись Алексія Пешровича бумага, въ которой помѣщено было извѣщеніе Губернатора Астраханскаго о прибывшемъ къ нему Туркменскихъ Посланниковъ съ просьбой опь всего народа. — Просьба сія была одинакаго содержанія съ бумагою нами принесенною, они также просили Правительство нанше принятіемъ ихъ въ свое подданство съ промѣнѣ различіемъ, что нѣкто изъ нихъ называется наслѣдникомъ преселка Туркменскаго. Алексій Пешровичъ прислали къ намъ копію съ оего просенія, въ ономъ помѣщены были имена всѣхъ сааршинъ, называя ихъ Ханами, имя Кіата было также помѣщено; но онь ничего о семъ не зналъ, и утверждалъ что просеніе сіе должно.
Алексій Пешровичъ поручилъ мнѣ розыскать сіе дѣло, и узналъ, что прибывшій съ просеніемъ въ Астрахань Посоль, былъ родной брацть Коджи убираго въ 1813 году начальствовавши надъ Туркменскимъ ополченіемъ пропивъ Нерсійну. — Посоль — пришелецъ сей; былъ родомъ опь предѣловъ Кіата и приѣхалъ къ Туркменамъ, требовалъ лошадей, оружіе, невольниковъ, и дорогихъ камняхъ убитааго своего брацта, но будучи ими съ безчестіемъ прогнанъ, домогался получишь власти надъ ними черезъ наше Правительство.

(1) Новый годъ Мусульмановъ.
Ч. I. 23
Марта 23. Вечеру после зари приеха́л пропонвь всякаго чаяния Алексе́й Петровичь въ Тифли́съ.

Апрель 4. Посланцы были предшествованны Главнокомандующему, которой ихъ очень ласково принять; — въ вечеру были они въ Благороднгомъ Тифли́скомъ собраніи.

Я принималъ по утру Хивинскихъ Посланцевъ гопова- вившихся вхать обращно, и вручилъ имъ письмо къ Магмедь Рагимъ Хану слѣдующаго содержанія:

«Посланые Вашимъ Высокосаненствомъ доврренные особы Юзъ Баши, Ешъ Незеръ, и Якубъ Бай, были предшествованы мною Главнокомандующему Государя на- шего пославшаго меня въ прошломъ году къ вамъ. — Лю- ди ваши донесу́ть Вашему Высокосаненству какимъ образомъ они были приняты у насъ, и увѣряйте васъ въ благороположеніи Главнокомандующаго. — Я препо- ручила имъ также извявить совершенную мою благодар- ность Великому Владыческою страны Восточнымъ, коего милоспии излишняя на меня, еще болѣе азненовались доврренносью ко мнѣ, Господина Главнокомандующаго, которой согласно съ словами сказанными вамъ мною, лияно посылаетъ меня на дняхъ къ Государю Импе- ратору съ донесениемъ, о новой дружественной связи устроеніей между Востокомъ и Западомъ.

Одно солнце восходящее и заходящее да озарить свя- сю во всѣхъ. — Свѣту свѣпила сего да уподобишься, сія ние искренней связи сей, да рушишься оная шолько съ разрушеніемъ свѣта.

Позвольше Ваше Высокосаненство мнѣ, тому которо- рой имѣть счастіе предшапсть предъ вами, надѣвашся
что примишь письмо сие съ благорасположениемъ рав- Апрѣля 22.
нымъ уважениемъ, котопое къ вамъ имѣю. — Я былъ бы
слишкомъ счастливъ, есмѣ либо могъ надѣянця, что
мысли ваши обращаются иногда на того, котопой же-
лаешь вамъ неугасаемой славы, и продолженія всѣхъ
лагъ, коими Всевышній одарилъ Ваши Высокоспенство.
Такимъ образомъ помоощю Всевышнаго свершишь я благо-
гополучно взведенное мнѣ опол начальства поручение,
моля Творца, чтобы перенесенные мною труды и опасно-
сны обращались къ пользѣ и славѣ любезнаго отече-
ства. — Исполненіе сихъ желаній будетъ лучшею для
меня наградой.

Конецъ первой части.
Издатель просит до чтения сей книги, поправить ошибки вкравшедя въ печати, по причинѣ отсутствія его во время изданія. Здѣсь исправлены въ погрѣшностяхъ только ши, которыя явно измѣняющія смыслъ, а остальные ошибки, особенно въ знакахъ препинаній, не высшавлены.

ПОГРѢШНОСТИ

Первой части.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Стр.</th>
<th>Стркн.</th>
<th>Напечатано</th>
<th>Читай.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9.</td>
<td>10</td>
<td>съ верху приуствали</td>
<td>пристали</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>6</td>
<td>съ низу развалины, банки</td>
<td>развалины; банки</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>11</td>
<td>съ низу приваливали</td>
<td>привалили</td>
</tr>
<tr>
<td>—</td>
<td>6</td>
<td>съ низу и заняли</td>
<td>заняли</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>1</td>
<td>съ верху на полъ Августа 3</td>
<td>Августа 1го</td>
</tr>
<tr>
<td>—</td>
<td>7</td>
<td>съ низу на полъ выставивать:</td>
<td>2го</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>7</td>
<td>съ низу плодомъ</td>
<td>плодомъ</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>1</td>
<td>съ верху на полъ Августа 3</td>
<td>Августа 4го</td>
</tr>
<tr>
<td>—</td>
<td>13</td>
<td>съ низу въ Кіямъ</td>
<td>въ Кіямъ</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>13</td>
<td>съ низу Гюргенъ</td>
<td>Гюргенъ</td>
</tr>
<tr>
<td>27.</td>
<td>11</td>
<td>съ низу въ Хиву я самъ</td>
<td>въ Хиву; я самъ</td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>12</td>
<td>съ верху развалины—серебренный развалины; серебреной бугоръ, бугоръ;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>7</td>
<td>съ низу называющей</td>
<td>называющейся</td>
</tr>
<tr>
<td>31.</td>
<td>1</td>
<td>на полъ противъ 15 строкъ съ верху выставивать:</td>
<td>11го</td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>6</td>
<td>съ низу которая</td>
<td>которой</td>
</tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>3</td>
<td>съ верху оправали</td>
<td>оправали</td>
</tr>
<tr>
<td>35.</td>
<td>3</td>
<td>съ верху тщаниемъ</td>
<td>съ тщаниемъ</td>
</tr>
<tr>
<td>—</td>
<td>11</td>
<td>на полъ противъ 11 строкъ съ верху выставивать:</td>
<td>25го</td>
</tr>
<tr>
<td>—</td>
<td>15</td>
<td>на полъ противъ 15 строкъ съ верху выставивать:</td>
<td>36го</td>
</tr>
<tr>
<td>36.</td>
<td>7</td>
<td>съ верху изъ серебренаго</td>
<td>изъ — за серебренаго</td>
</tr>
<tr>
<td>37.</td>
<td>13</td>
<td>съ верху Балканскихъ</td>
<td>Балканскихъ</td>
</tr>
<tr>
<td>39.</td>
<td>9</td>
<td>съ верху 34</td>
<td>29го</td>
</tr>
<tr>
<td>—</td>
<td>14</td>
<td>съ верху Миръ Сайду</td>
<td>Миръ-Сейду</td>
</tr>
<tr>
<td>—</td>
<td>15</td>
<td>съ верху Танери</td>
<td>Тангри</td>
</tr>
<tr>
<td>42.</td>
<td>6</td>
<td>съ верху предложеніями</td>
<td>предложеніями</td>
</tr>
<tr>
<td>Стр.</td>
<td>Строка</td>
<td>Написано</td>
<td>Читаем</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>56.</td>
<td>3 снизу</td>
<td>Сужди</td>
<td>Судки</td>
</tr>
<tr>
<td>67.</td>
<td>1 снизу</td>
<td>Белянери</td>
<td>Белянери</td>
</tr>
<tr>
<td>70.</td>
<td>10 сверху</td>
<td>опиняясь</td>
<td>опиняясь</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11 снизу</td>
<td>не имьется</td>
<td>не имьется</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12 снизу</td>
<td>зарядить</td>
<td>зарядил</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17 снизу</td>
<td>вь сторону</td>
<td>вь сторону</td>
</tr>
<tr>
<td>76.</td>
<td>1 сверху</td>
<td>Русской. - О</td>
<td>Русской , О</td>
</tr>
<tr>
<td>78.</td>
<td>10 снизу</td>
<td>часто</td>
<td>чисто</td>
</tr>
<tr>
<td>90.</td>
<td>10 снизу</td>
<td>вь родину</td>
<td>на родину</td>
</tr>
<tr>
<td>93.</td>
<td>4 снизу</td>
<td>наемных</td>
<td>наемных</td>
</tr>
<tr>
<td>94.</td>
<td>12 снизу</td>
<td>вь военноим</td>
<td>вь военноим</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12 снизу</td>
<td>Сюмла</td>
<td>Сумды</td>
</tr>
<tr>
<td>96.</td>
<td>11 снизу</td>
<td>нё былъ</td>
<td>нё былъ</td>
</tr>
<tr>
<td>104.</td>
<td>14 снизу</td>
<td>72 аршина</td>
<td>полъ аршина</td>
</tr>
<tr>
<td>107.</td>
<td>10 снизу</td>
<td>давать</td>
<td>давать</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9 снизу</td>
<td>покупать</td>
<td>покупать</td>
</tr>
<tr>
<td>110.</td>
<td>8 снизу</td>
<td>два праздника</td>
<td>три праздника</td>
</tr>
<tr>
<td>119.</td>
<td>1 снизу</td>
<td>выхватилъ вь поле, какъ выхватилъ вь поле, намъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>125.</td>
<td>11 снизу</td>
<td>пребовалъ</td>
<td>торговалъ</td>
</tr>
<tr>
<td>130.</td>
<td>7 снизу</td>
<td>Юзыкъ-Ваци</td>
<td>Юзыкъ-Ваци</td>
</tr>
<tr>
<td>131.</td>
<td>11 снизу</td>
<td>опіяння</td>
<td>степеня</td>
</tr>
<tr>
<td>133.</td>
<td>3 снизу</td>
<td>изъвлѣсть</td>
<td>излѣсть</td>
</tr>
<tr>
<td>143.</td>
<td>12 снизу</td>
<td>вычистилъ и</td>
<td>вычистилъ</td>
</tr>
<tr>
<td>146.</td>
<td>6 снизу</td>
<td>Оны-Беги</td>
<td>Оны-Беги</td>
</tr>
<tr>
<td>151.</td>
<td>4 снизу</td>
<td>аршина</td>
<td>аршина</td>
</tr>
<tr>
<td>153.</td>
<td>3 снизу</td>
<td>опъ пого</td>
<td>опъ пого</td>
</tr>
<tr>
<td>159.</td>
<td>11 снизу</td>
<td>а мы</td>
<td>а мы</td>
</tr>
<tr>
<td>160.</td>
<td>2 снизу</td>
<td>лошадь</td>
<td>лошадь</td>
</tr>
<tr>
<td>161.</td>
<td>8 снизу</td>
<td>меня подчавали дорогой</td>
<td>меня и подчавали дорогою</td>
</tr>
<tr>
<td>163.</td>
<td>15 снизу</td>
<td>Екатеринъ-Пой</td>
<td>Екатеринъ-Пой</td>
</tr>
<tr>
<td>170.</td>
<td>14 снизу</td>
<td>и снабжать</td>
<td>и снабжать</td>
</tr>
<tr>
<td>174.</td>
<td>1 снизу</td>
<td>отправить</td>
<td>отправить</td>
</tr>
<tr>
<td>173.</td>
<td>2 снизу</td>
<td>дождались</td>
<td>дождались</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 снизу</td>
<td>сарь</td>
<td>сарь</td>
</tr>
<tr>
<td>176.</td>
<td>1 снизу</td>
<td>Главнокомандующей</td>
<td>Главнокомандующей</td>
</tr>
<tr>
<td>177.</td>
<td>9 снизу</td>
<td>убить</td>
<td>который былъ убитъ</td>
</tr>
<tr>
<td>179.</td>
<td>2 снизу</td>
<td>уважениемъ</td>
<td>уважениемъ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЪ ТУРКМЕНІЮ И ХИВУ.
АКТУАЛІЗАЦІЯ

УСИХ ІСНІВАЮЧИХ

АКТУАЛІЗАЦІЯ

УСИХ ІСНІВАЮЧИХ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ВЪ ТУРКМЕНІЮ И ХИВУ
ВЪ 1819 И 1820 ГОДАХЪ.
ГВАРДЕЙСКАГО ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА КАПИТАНА
НИКОЛАЯ МУРАВЬЕВА,
ПОСЛАННАГО ВЪ СИИ СТРАНЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ.
СЪ КАРТИНАМИ СЪ ЧЕРТЕЖАМИ И ПРОЧ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

МОСКВА,
ВЪ ТИПОГРАФИИ АВГУСТА СЕМЕНА.

1822.
Печатать дозволяется съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи, до вы- пуска въ публику, представлялись были въ Цензурный Коми- тетъ: одинъ экземпляръ сей книги для Цензурнаго Комитета, другой для Департамента Министерства Духовныхъ дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, два экземпляра для Императорской публичной библиотеки и одинъ для Императорской Академіи Наукъ. Генваря 19 дня, 1832 года. Книгу сию разсматривалъ Адъюнктъ

Дмитрій Перевощиковъ.
ОГЛАВЛЕНІЕ.

Второй части.

ГЛАВА 1. общее обозрѣніе Хивы. . . . . . . . 5
ГЛАВА 2. Междоусобная война въ Хивинскомъ Ханствѣ, переменное прежняго правленія, водвореніе самовластія, нравъ властителя и высшее управление Ханства. . . . . 35
ГЛАВА 3. Ходячія монеты, взиманіе податей, союзное фінансовѣ, общая промышленность и торговля Хивинцовъ. . . . . 75
ГЛАВА 4. Военное состояніе Хивинскаго Ханства. 103
ГЛАВА 5. Нравы, вѣроятнѣе, обычаи и пріо- священіе Узбековъ. . . . . . . . . . . 128
ЗАПИСКИ О ХИВБ.

ГЛАВА I.

ОБЩЕЕ ОБОЗРБНIE ХИВЫ.

Предъявля Хивинского Ханства должны быть разсмотря-ваемы въ двоякомъ видѣ: 1°. собственное ядро Хан-ства пр. е. край, постоянно обитаемой Хивинцами, по которому однакожь разселены и иная еще подвластныхъ имъ племена; 2°. земли племенъ состоящихъ временно подъ ихъ влияніемъ а) покоренныя силою оружія б) по слабоспи прибѣгнувшихъ подъ ихъ покровительство и наконецъ с) зависимыя отъ Хивы по торговымъ сно- шеніямъ.

Собственная земля Хивинцевъ, не имѣть опредѣлен-ныхъ границъ, ибо окружена безплодными степями, коихъ владѣніе имъ къмѣ не оспариваемся; и потому для опре-дѣленія ихъ должно лишь показать племена мордовъ вождующихъ по смежнымъ степамъ.

Ядро Хивинского Ханства (1) находится въ колѣнѣ сосудованномъ рѣкой Амудерей и просширается по

(1) Въ теченіи сей книги вмѣсто Хивинского Ханства буду писать просто Хива, а когда буду говорить о городѣ Хивѣ, то передъ нымъ буду ставить Г.—
лъвому берегу оной къ Съверу по теченію сей рѣки до входенія ея въ Аравское море; и потому Ханство Хивинское граничитъ къ Съверу съ Аравскимъ моремъ и частью степей на Востокъ отъ сего моря лежащихъ, по которымъ кочуютъ Киргизы. (1)

Съверо- Восточная граница Ханства опредѣляется теченіемъ Аму деры; но Каракалпаки. (2) кочующіе по правую сторону оной, повинуются также Хану Хивинскому; за рѣчное владѣніе сие, непостоянно, оно уничтожается съ опрокидываніемъ сихъ племенъ.

На Юго- Востокѣ опь Хивы, находятся степи опредѣляющая ее опь Бухарскаго Государства.

На Юго- Западѣ, пески и степи, опредѣляющій Хиву опь владѣній Туркменскаго поколѣнія Теке.

Владѣніе сіе окружено степями и песками, само же орошено дождевыми рѣчками разливающими плодородіе въ ономъ.

---

(1) Честолюбивые виды кыпъ владѣющаго къ Хивѣ Магомъ Рагимъ Хана обратили его вниманіе на сихъ Киргизовъ. — Во время моего пребыванія въ моей странѣ онъ намѣревался занять устье рѣки Сиръ- Дерымъ; люди его доходили до сего мѣста и по слухамъ известно было, что онъ устроилъ крѣпость на сей рѣкѣ, съ тѣмъ, чтобы изъ оной держать въ повиновеніи Киргизскій окружающий кочевья и угрожая керванамъ идущимъ изъ Бухары въ Оренбургъ и обратно. — Если сапъ его намѣреніе исполнилось то съ Съвера Хива будетъ граничитъ съ устьемъ рѣки Сиръ, текущей съ Востока на Западъ въ Аравское море; а влияніе Хивы распространяется на Киргизскія племена, смежныя съ тѣмъ, которыя сосѣдствуютъ подъ влияніемъ Россіи.

(2) Черномысленцами.
(7)

На запад от Хивинских властей находятся также бесполнодные места простирания до Каспийского моря, на расстоянии близко 800 верст. — На берегу моря живущих в сей сторон ей Туркмены поколений Иомуд и Ама.

Настоящее ядро Хивинского владения имется в по- перечнице с Севера на Юг около 180 верст, а с запада на восток до 150.

Хивинское Ханство гораздо обширнее сказанного ежели приходящий к нему в путь земли, которых приобретены силою оружия или состоят под полиплическим влажением сего Ханства, или зависящим от владычества его по торговле, которая производится кочующими народами и которой Хива есть единственным средоточением в мой стране.

Силою оружия покорена часть Туркменского племени Теке, которых повинуются Хивинцы, хотя войско их и не пребывает в сем завоеванном участии.

Под полиплическим влажением Хивы состоят не большое Туркменское поколение Ама, кочующее близ Каспийского моря; — слабое поколение сие прибыло в покровительство Хана, с сихъ поръ какъ оно было выпущено Иомудами изъ окрестностей Балканскихъ горъ.

Туркменское племя Човдуру Ессенъ Или въ зависимости отъ Хивы по торговле, которое производятъ Хивинцы съ Россией черезъ Маньчжурской мьсь, где сие племя имется свое пребываніе; часть его даже переселилась въ Ханство. — Описанныя сія принадлеж-
(8)

послать очень непостоянна и племя сие зависшее больше одним мнением опь Магмедь Рагима.

У древних времен Хинийская земля, называвшаяся Хоаремией, имела другое положение, она простиралась больше к западу и лежала по течению реки Аму-дарьи. (1) которая в настоящее время впадала в Каспийское море и именовалась Гермами Оксом и Бакшем, а Аравийцами нами Джейгуном. — По преданиям она состояла границу между двумя великими царствами Ираном и Тураном (2). — Природа поколебала сей естественный рубеж, определяющий земли людей совершенно разного происхождения, и кажется, что с переселением им населением Восточных народов, наводнивших Запад ужасными переворотами постигли их овечественный строй. Сильными землетрясениями изменились пещеры рек, разрушены царства, образовались новые водохранилища, и наконец обработанные земли обращались в безплодные степи и мрачную пустыню.

Перемены сии требуют глубокого размышлений людей знатных, — описывает самовидцу предшествующий только сообщать видимый и слышанный угол прежнего состояния сих земель известных по преданиям древних.

Въ Хивѣ и нѣкъ значительных озерь кромѣ Аравицкаго моря находящагося на предѣлах Хамшика. — Озеро сие

(1) Дерейя по Турецки значитъ море, и Хивинцами употребляется сие слово въ смыслѣ большой реки.

(2) Между нынѣшней Персией и древнимъ египетскимъ Турокъ.
( 9 )

составлено изъ водъ главныхъ двухъ рѣкъ Аму-Дерія или какъ жицелы называются Аминъ-Деріи и Сиръ-Деріи, которыя переправя въ пескахъ образующи погребенной мѣста сие скопище пріемной воды, называемое по обширностью моремъ.— По сказаніямъ жицелей оно не глубоко и конной человѣкъ можетъ перебѣгать черезъ множества рукавовъ сказаныхъ рѣкъ по набросанному черезъ нихъ камышу.

Въ Хивинскомъ Ханствѣ прошẸкать одна только значительнѣйшая рѣка Аму-Дерія; здесь не мѣсто описывать ея источниковъ и шененія черезъ среднюю Азію, ибо помѣщаю только много видное или опь доспѣвшінъ людей слышанное; (описаніе сей рѣки можно найши въ новомъ землеописаніи Malte brun).— Рѣка сія очень глубока, ширина же ея по рассказамъ жицелей пахова, что съ одного берега едва можно узнать человѣка сидящаго на другомъ берегу, или что въ ней два зова ширины п. е. что человѣкъ плывучий среди рѣки можетъ передать въ сры въ оба берега, и потому должно полагать что въ Хивѣ она имѣетъ около сапа сажень ширины.— Рѣка сія хорошо и прошЕкать только съ Юга на Сверъ черезъ все Ханство, однако посредствомъ искусственныхъ водопроводовъ разливаетъ воды и въ разныхъ осадленныхъ мѣстахъ она по и въ водораздѣ плодородие въ безплодныхъ степях.

Исслѣдованъ главный рѣкъ орошаемый Хивинское Ханство, по коей предполагать должно, что древнѣе велѣ торговлю съ Индіей, должно упомянуть также о рѣкѣ Сиръ-Дерѣвъ или древнемъ Яскарь;— рѣка сія хороша
и не печать чрезъ Ханство, но владѣлецъ онаго имѣть сильное вліяніе на Киргизовъ кочующихъ по оной.— Сирѣ долженъ быть довольно широкъ, онъ печать съ Востока на Западъ и впадаетъ въ Араляское озеро.

Впрочемъ, что рѣка сія соединилась въ прежняя времена съ Аму-Дарьей, или изливала воды свои въ другое мѣсто, и что землетрясения измѣнили всю горизонтъ степей, перемѣнили и печеніе Сира, которою нынѣ вмѣстѣ съ Аму образуетъ Араляское море.

Изъ древнихъ писаній видно, что нѣкогда торговля съ Индіей производилась чрезъ рѣку Оксу впадающую въ Каспійское море; мракъ покрывающій Испорію средней Азіи особенно во времена разрушеній двухъ великихъ Имперій, сокрытъ оный нась важное событие въ природѣ, совершенное преобразованіе часи степей средней Азіи, слѣды ужаснаго сего переворота еще и по сію пору видны: перемѣна печенія Окса и спаренного его русла явно оное доказываютъ.

Предположеніе перемѣны печенія Окса нынѣ впадающаго въ Араляское море, хотя и пріятно новѣйшими землеописателями и назначено мочинъ на всѣхъ картахъ, но недолго малѣе; на картахъ средней Азіи изданной въ С. Пенепербургѣ началь русла хотя и близко къ вѣрности назначено, но продолженіе его неправильно изображено, означеніе Окса на картахъ (Sir Arrow Smith) всего ближе къ вѣрности подходить.

Многие не хотѣли вѣрить существованію сей рѣки,— неудачныя предпріятія Императора Петра Великаго, для опыскианія золотаго песка, будто бы въ оной нахо-
(II)

dящегося, еще более утвердили ихъ въ семъ мнѣніи.—Князь Бекович посланной съ опредѣлень въ Хиву построить укрѣпленіе на Красноводской косѣ и поднялся по Сѣверному берегу Балканскаго залива, на Востокъ, на 100 верстъ, гдѣ по словамъ его нашелъ устье сей рѣки; онъ съ опредѣленъ своимъ ушелъ вверхъ по сухому слѣду оной и прошедши пять верстъ покорялъ его. — Поручи- чикъ Кожинъ находившійся съ Княземъ обвирилъ его въ измѣнѣ, и донесъ что будто бы Бековичъ хотѣлъ передать съ опредѣлень Хивинскому владѣльцу, и что единственно для сего подтверждаю о существованіи сей рѣки.

На слѣдующей годъ въ 1717 Бековичъ снова отправилъся для опысканія площади, которой предполагали, что рѣка сія отведена къ Сѣверу Хивицами, дабы защитивъ себя отъ грабежей козаковъ и Стеньки Разина, (1) которыхъ на судахъ своихъ будто бы подымались вверхъ по оной и дѣлали на нихъ набѣги; — въ сей разъ Бековичъ погибъ, — и изысканія въ сей спрашѣ престаялись его смертью.

Если въ то время Правительство мнѣло установить торговлю съ Индіей посредствомъ сей рѣки, обращивъ ее опять въ старое русло къ Балканскому заливу; что должно предполагать, что величина Аму-Дерви, ономъ также извѣстна была; — какимъ же образомъ можно было

(1) Сказаніе пустое, ибо Разинъ никогда не посѣщалъ Восточнаго берега Каспійскаго моря.
думать, что необразованные Хивинцы могли бы не в состоянии отвести плохой такую реку, и имел, что горизонт стечень, дабы отклонить ее к Северу?

Сами Хивинцы удивляются таковому предположению. Они говорят, что имел их изумительных преданий, которые упоминаются о сильных землетрясениях, появляющихся в мае реки 530 миль юго-западу, и образовавших Аму-Дерсу к Северу, куда она образовала себя новое течение.

По сведениям, много исследований и распросматриваемое сухое русло древнеевропейских Ока начинается с места назначения на картах средней Азии и идет на Запад, не на большое расстояние, скоро превращается в направление на Юго-Запад, и слышдают о нем довольно большое про странство; потом поравнялись с Балканскими горами, которые находятся при вершине залива того же имени, поворачиваются на Запад и соединяются с Каспийским морем, двумя рукавами, из которых один образовывает горы большей Балкан, от берега Балканы, а другой Южный впадает в море почти при Южной оконечности вышеупомянутого залива.

Сидах реки сидя я видел вдоль уличной Красноводска в Хиву;— слышал, что по Северной дороге перекинул я сухую Аму-Дерсу при водопадах Бешк Дешк; русло его называют нынче в семь вместе Усв-Бай; оно имелось до 10 сажен шириной и до 15 глубиной.— Глубокой слади сей означается по ровной песчаной степи, крутыми и полны опьяненными берегами; в иных же местах, берега сии обильно обсыпались, и занесены песком шагу, что показывает.
на дно рѣки довольно ошлого. Дно ея разнѣтельно оп-личается своимъ земли опъ возвышенной степи тѣмъ, что на ономъ видна зелень и деревья, и копани по большой часхи съ прысной водой; на дни росступъ так-же камышъ и оно служитъ обыкновеннымъ пристан-щемъ керванамъ идущимъ въ Хиву.— Туркмены промы-шающіе воровствомъ, укрываются въ ономъ и уводятъ добычу на Югъ следуя по сему руслу.

Влады въ Хиву опъ Красноводска по Южной доро-гъ я перебылъ сие русло нѣсколько ближе къ морю; оно называется въ семъ мѣстѣ Энгюнджъ; свойства бе-реговъ и дна одинаковы съ Усб-Боемъ, и тѣмъ разни-шельны, что снегъ въ семъ мѣстѣ ни одного куста не произволить; здѣсь берега не сполъ высоки и круты.— Нѣсколько Южне сего, сухой Энгюнджъ поворачивает-ся на Востокъ и ударившиесь о крупной лѣвой берегъ свой опясь принимаетъ направленіе на Западъ,— про-шиваетъ сего крупного берега, правая сторона рѣки ошлого и сперется пологостью въ степи.

Для большаго удостовѣренія въ прежнемъ существует-ваній сей рѣки, я присоединялъ здѣсь еще нѣкоторые доводы.— Жители Ханского Хивинскаго и прибрежние Туркмены утвержденно говорятъ, что въ давнѣя время пропекала по сему руслу, великая рѣка и впадала въ Каспійское море; что тогда нѣ называлась она ни Усб-Бой ни Энгюнджъ а Аминъ-Дерья посмотру, что также самая, которая нынѣ орошаетъ часть средней Азии и впадаетъ въ Аральское море.— Они утверждаютъ также, что селенія ихъ расположены были по штению сей рѣки,
что доказывается теперь еще оставшимися и очень ясно видными следами водопроводов, коими орошалась пахотная земля, и развалинами разных зданий.

По изуспевшим преданиям Туркменов, извне, также, что устья сей реки опалялись на ошкурь владычами и были очень обработаны; — русло древнего Окса при устье местами совсем занесено песком, однако найденный на берегу шелковичный деревья, который никогда не произрастали около Балкана, доказывают его старое течение, яко впрояви были занесены водою из Хивы или Вухарин.

Водопроводы. Хива изрыта множеством искусственных водопроводов проводящих из Аму воду по всему ея пространству.

Главнейший из сих водопроводов называется Гюйк-тамб - Онб. — Он изоходит из Аму по выше Г. Хивы, при селении того же имени и служит почти попеременно полукругом составленному рекой. Оттого, него идут на Северо-Запад в степи при большей водопровода, — из них самый Южный называется Бузб-Геменб средний Ачб-Сарай а самый Северный Дашб-Гоусб; еще Южное Бузб-Гемена есть водопровод называющийся Хизариств, и Севернее Дашб-Гоусба, водопровод Арна.— Воды сии искусственно проведенные, разделяются на множества мельчайших каналов, которые орошаем землю необыкновенно ее оживляют. — В иных местах они составляют в вырытых прудах не большия озера и хранятся для употребления житей во время засухи.
Главные водопроводы имют до 5 сажень ширины; они мостами подняты искусственными плотинами над горизонтом и проведены даже по мостам один над другим (1) Колодезная вода в Ханстев не хороша, и колодцы мало употребляются.

Здесь должно упомянуть об одном предмете дающем повод ко многим заключениям. Переходя две трети дороги от Красноводская в Хиву, в том месте, где встречается пущенки древними Аму-Дерья, виден в левой стороне, не подалеку от берега сухой рыхли, высокой отвесной обрыв, возвышающийся на 20 сажень от степени; вид сего обрыва везде одинаков, ивьется его желтой, — камень от него опавший довольно рыхлые и имеют много слизи.

Жители говорят что это берег бывшаго прежде моря; — судя по виду его, можно повтрим селм преданию, и если оное справедливо, то конечно это был залив Каспийского моря; но гораздо прежде того времени когда Аму-Дерья текла в Балканской залив. — Смотря в аришельную трубу с дороги, не льза припомнить чтобы крупина сия умалась вдали и сливалась со степью. — Она продолжается везде одинаково и отдалась от колодцев Беш-Дышик, лежащих на ней рыхли высоком мосте, где предполагаемый берег моря подходить к берегу рыхли, перекрыт в дали обоими своими концами.

(1) Искусство проводить воды для орошения полей в Азии невелико кнарод не имеющем понятия об уровне.
Прививуло положенный берегъ сего моря виднъ опять-хавъ два перехода опь Бешб-Дишкя къ Хивѣ; на правой сторонѣ и на краю онаго видны развалины крѣпости называвшейся Утинъ-Кала. И потомъ казалось быть, что пространство по которому ведешь дорога, заключается въ проливѣ предполагаемаго моря. — Желательно было бы знать верхъ сего залива морскаго, и слѣдовать по всѣмъ излучинамъ онаго; — берегъ сей не переѣзжаютъ слѣдующие опять Хивы къ Красноводскому по Южной дорогѣ; но не доѣзжающая одна такъ или двумя переходами Энгюнджа видно въ правой сторонѣ въ разстояніи 10 или 15 верстъ таковой же крупной опять бѣрегъ идущей параллельно дорогѣ, на ономъ вдали видна башня (1).

Недоѣзжаая 6-ва версты Энгюнджа виднѣ въ лѣвой сторонѣ въ степи провалъ, которой имѣетъ въ окружности до 150 сажень и глубины 20, онѣ называется Тюноклю и близко дна онаго на Сверной сторонѣ есть пещера, изъ которой бѣжитъ родникъ съ солено — горквой водой — (2).

Колодцы Бешб-Дишкя о которыхъ я выше упоминалъ,

(1) Исслѣдованія сего берега виднаго мною предоставляю людямъ занимающимся древностями. — Военный человѣкъ эмигрировавъ въ Хиву по обязанностямъ службы, не могъ посвятить времени на любопытныя сія исслѣдованія и сообщаетъ только то, что видѣлъ, не осмысливаясь по примѣру многихъ писащихъ судить дерзко и легкомысленно о предметахъ для которыхъ нужны болѣе свѣденія того края.

(2) Я видѣлъ на одной старой картѣ части средней Азии название Тюноклю поставленное въ надлежащемъ масштѣ, но написанное довольно обширному озеру а не провалу.
получили свое название, ошь пиши отверстій сдѣлан-
ныхъ въ берегъ предполагаемаго моря. Бешѣ дашькъ зна-
чить по Турецки, пять отверстій; отверстія сім ве-
dушъ въ глубокія пещеры.

Спепы окружающія Хивинскія владѣнія по большей час-
ти песчаны и безплодны,—въ иныхъ только мѣстахъ по-
падаютъ небольшія пространства съ зеленою на подобіе
о-спрововъ среди ужасного песчанаго Океана;— на семь
пескъ произрастаетъ только кустарникъ подобной ше-
му, ко-торой находились на островахъ Балканскаго за-
лива названной въ путешествіи Графа Войновича жине-
вицамиъ, ошь не имѣть почти никакой зелени.—Ку-
спы сій служать для женія уголья; на сей предметъ
упо-ребляютъ однакожь преимущестьственно сухой вале-
жникъ кое-гдѣ довольно находится между симъ куспами;
деревья валежника сего бываютъ иногда нолціною въ при-
руки; мѣсцами видны сляды цѣлыхъ рощъ, гнилые остатки
овныхъ и пиръ свидѣтельствующіе въ преобразованіи сего
края и служать для разведенія огня странинку и хищникамъ.

Прѣсной хорошей воды въ сихъ мѣстахъ не находишься,
большая часть копаней или колодезей норыихъ по дорогъ
наполнены болѣе или менѣе солоноватой и горкой водой, въ
одномъ русла древняго Окса находящихся прѣсныя ис-почники.

Лвпшее распространованіе по симъ пескамъ сопряжено съ
большими опасностями и трудностями;— не рѣдко подни-
маются песчаныя метели или вихри, которые на подобіе
густой мглы или тумана сокрываютъ ошь странинка
свѣй и зракъ солнца; единственною пущеводимель въ симъ
бурномъ Океанѣ.

Ч. II. 3
Между жидовинником, о котором я выше упоминал, росшеми местами небольшими кустиками права, но не на луговая зелень, которой украшает равнины в нашем ошествств. — Она желтоватаго мерзлого цвета, и похожа на высокую болотную траву, возвышаясь игломобразно и кочками. — Всадники вдущие по симъ степямъ, съ жадностью бросаются на оную, ибо она въ рядкихъ местахъ находится и служитъ для прокормления ихъ лошадей. — Въ пятыхъ местахъ гдѣ нѣть песковъ, земля суха, тверда и болотытаго цвета.

Не обширное, но обработанное владѣніе Хивинское, можно почесть островомъ среди опустошенной безжизненной природы: — есть еще нѣкоторая подобная сему мѣстъ или оспрова въ сихъ необозримыхъ степяхъ, — въ числѣ оныхъ должно помѣстить землю Туркменовъ поколѣнія Теке; лежающую на Югѣ опять Хивы (о ней будетъ ниже упомянуто).

По словамъ обывателей, земли по ту сторону Хивы лежація не споль безплодны, и чѣмъ болѣе къ Востоку приближаются тѣмъ болѣе населены и лучшее обработаны, тамъ Керваны нигдѣ не бывають болѣе двухъ сумокъ безъ воды.

Хотя я и не видалъ въ Хивѣ лѣсовъ, однако полагаю, что онѣ есть на Сѣверѣ опять Хивы, къ сторонѣ Киргизскихъ степей; ибо у нихъ ходятъ большие плопы по Аму-Деръ въ Бухарѣ.

Хивинское Ханство и окружающая его степи на Юго-западъ опять Аму-Дерин, совершенно ровны и низменны,—кромѣ небольшаго хребта горъ Сера-баба (о которыхъ упомянуто въ моемъ пущенствіи) и въ сей книѣ означенныхъ береговъ предполагаемаго моря.
(19)

На Восточной же стороне Аму-деръя и Ханства, возвышается хребет горы называемой Ших-джери, онъ просматривается на Съверѣ отъ Хивы вдоль Аральскаго моря. На Восточной сторонѣ рѣки, къ Съверу, пропив хребта Шихъ-джери возышается по видимому опи́льная гора Куба, которая однакожь должна зависить отъ Манвышла́кской цѣпи горъ.

Трудно получить извѣстіе особенно Русскому надлежащее поня́тие о богатствахъ заключающихся въ горахъ Хивинскаго владѣнія. — Преданіе старожиловъ, на́поминающіе Хивинцамъ о покушеніяхъ Петра Великаго для опьсканія золотаго песка въ ихъ опечатствѣ, а измѣнческой поступокъ ихъ опцовъ съ Килемъ Бековымъ, (котораго они называютъ Девлетъ Гереемъ) заставляетъ ихъ страшились какъ новыхъ подобныхъ покушений со стороны нашего Правителя, такъ и особенно мѣстенія Бѣлаго Царя (такъ называютъ они Россійскаго Государя).

Впрочемъ получивъ довѣренность ихъ, можно опи́сать подозрѣніе, мнѣ сие удалось; но при всемъ томъ не могу́ получить настоящихъ о семъ свѣдѣній, собственное невѣріе ихъ тому причиною; однакожь общая молва утверждаетъ, что въ хребтѣ Шихъ-джери заключаются хорошія золотыя и серебряныя руды, не такъ изобильныя мѣдными, но въ большомъ количествѣ свинцовой и множествомъ съры. Они добываютъ изъ сихъ горъ столько свинцовой и мѣдной и по съ весьма малымъ искусствомъ. Касательно мнѣнія о золотомъ пескѣ, котораго какъ полагаютъ многіе писатели, Аму-дерья влечется изобильно въ своемъ
печеніи, можно досповѣдно отвернуть, какъ по словамъ жищелей, такъ и потомку, что народъ сей алчной къ деньгамъ, своего золота не имѣть, а добывашь изъ Россіи и другихъ сосѣдственныхъ державъ торговлею; есмѣли же во владѣніяхъ ихъ находился золотой песокъ, то безъ сомнѣнія его бы разрабатывали, ибо очищеніе оного не требуетъ большаго искусства. Нѣкоторые однакож жищели сказывали мнѣ, что по слухамъ знаютъ, что будто бы за Бухарією вблизи сей рѣки находится шаковой песокъ; молва сія можетъ быть и несправедлива.

Звѣрь водящийся въ степяхъ Хивинскихъ сущь: волки, лисицы, шакалы и крысы разныхъ родовъ; — между сими замѣчательный родъ называющійся Хивинцами Елингерджъ; онъ величиною съ большаго щенка на короткихъ переднихъ ногахъ, шкура непряя желтаго цвѣта съ черными волосами, и живутъ въ пескахъ; шакалы не извѣстны въ Россіи, но весьма обыкновены въ Азіи. Спеца шакалъ не рѣдо окружаетъ ночами селенія и воюетъ разныхъ голосами; странной вой сей поражаетъ и страшитъ необычайнаго путешественника.

Медведь въ степяхъ Хивинскихъ не водится, (2) Олени же и Джейрайны (родъ дикихъ козь) довольно обыкновен.

(2) Купцы Хивинскіе издавнѣе въ Астраханѣ, приводили однажды въ подарокъ Хану: ученаго медведя, которому всѣ удивлялись. — Ханъ долго забавлялся имъ, — и для испытанія его любопытства посадилъ на него связанного Русскаго невольника, котораго полагалъ виновнымъ. Медведь сбросивъ съ себя вещищную куртку и погравъ съ нимъ, отомщелъ не сделавъ никакаго вреда.
ны. Должны полагать, что сильными росо жармияютъ испадо-ду, впрочемъ обыкновенно говорятъ, что снъ жидовскія могуша по два мѣсяца обходится безъ воды. — Извѣстно, что Турк-менскія бараны, которыхъ сгоняютъ на продажу въ Хиву, бываютъ въ степяхъ по всѣколько дней безъ воды.

Надобно думать, что въ рѣкѣ Аму деревя находящаяся также выдръ и бобры.

Изъ хищныхъ птицъ въ Хивѣ водяящихся, достопамятнѣй-шія примѣчанія большио орлы, и ястребы. До оныхъ по- следнихъ жищѣли большио ожерлицы, они придалиося особенное спараніе въ ихъ возвращеніи и приучаніи къ ловкѣ другихъ птицъ и даже дикихъ козь. Вороны, также обыкновенны въ сихъ спаранахъ; довольно спараны путешествія сихъ птицъ черезъ степи съ Керванами, — они слѣдующиѣ за ними по всѣмъ переходамъ приваламъ и ночлегамъ; при нѣдѣляхъ Керванъ съ привала, привлека-ютъ на оставленное имъ мѣсто, и дорогой опять обога-няютъ; во время же приваловъ оспергаются по одаль и ос-тавляются для ночлега, если керванъ ночуютъ (1).

На искусственно озерахъ Хивинцевъ водится множество куликовъ, называемыхъ изъ немецами. Кыш калдаками, они очень вкусны, и составляютъ главный предметъ охо- ты и занятій Хана и первыхъ чиновниковъ его.

Въ некоторыхъ водопроводовъ Хивинскаго Ханства ловятся саваны; должны быть и иныя еще рыбы, которая заходятъ изъ Аму дерви.
Дороги въ семъ возникающемъ Ханствѣ необѣднаны и означаются только слѣдами; ихъ часто заноситъ пе-
скомъ, и въ семъ случаѣ, шамъ гдѣ нѣть обималищъ свѣ-
шихъ служатъ пушеводиющими охранниками; — привалы
означаются колодцами, а гдѣ ихъ нѣть, то зависятъ ость
заходенія солнца.

Навыкъ къ спенямъ, научилъ жители не плушать тамъ,
гдѣ почини никакихъ предмѣстовъ нѣть для пустоозначенія.
Сей же самый навыкъ принадлежитъ къ особенностямъ вер-
блюдамъ; заблудившееся животное сѣдятъ вѣрнымъ и
безосыпночнымъ шагомъ, безъ пищи въколо дней, и
находить жилье своего хозяина, проходя по 400 и 500
верстъ спенами, по прямому направленію.

Климатъ.

Климатъ во всемъ Хивинскомъ Ханствѣ, по необшир-
ности его совершенно одинаковъ.

Лѣтомъ бываютъ несносны посвященно въколо месяца и
продолжаются жары, но часы и сильные вѣтры дующіе
съ разныхъ сторонъ, по большой жестости они Востока
и Юго-Востока, нѣсколько охлаждающъ пламенѣющію
надъ Хивою атмосферу.

Дожди бываютъ рѣдко, даже и осенью; вѣтры же какъ
въ сѣд время года, такъ и зимою становятся усилены или
лучше сказать безпрерывни и жестоки; они влекутъ за
собой изъ песчаныхъ и необозримыхъ снеговъ окружаю-
щихъ Ханство, множествомъ мѣлкаго песку, распространен-
ящихся онный въ воздухѣ, и подобно гусному пуху иногда
помрачающему даже свѣтъ солнца. Вѣтры сѣй сносятъ и
уничтожаютъ множество песчаныхъ бугровъ разбросан-
ныхъ по всѣму пространству спеней, и въ тоже время
образуют новые, по другим местам. — Самый не значительный и единственный куст или камень, служивший уже основанием для образования таких курганов; — песок несомненный впрямь, при малейшем соприкосновении опь какого нибудь предмета вихрем кружится около него, и наконец чрез короткое время место до сего ровное, принимает вид морской зиби и образуется курган; — на песчаных наносных сих буграх песок ложится на подобие водяных снегу или волны.

Зима въ Хивинскомъ Ханствѣ бываетъ не весьма продолжительна и сушна довольно умеренно; Термометръ опускается однако иногда до шестнадцати и восемнадцати градусовъ, ниже точки замерзания; но при всемъ томь холодъ сей бываетъ очень чувствительный и несносный, особенно для путешественниковъ, опь рѣзкихъ и безпрерывно дующихъ вѣтръ. Снѣгу во все продолжение зимы бываетъ весьма мало; — гололедьцы случаются часто и останавливаятъ хожденіе Кервановъ; если же такая погода заставляетъ ихъ на пути, то наносить имъ ужасный вредъ.—Верболды опь сверхъ снѣгу и льду обиваютъ себѣ коня и не въ силахъ бывающихъ продолжать путь; тогда ихъ бросаютъ въ степи, гдѣ неслыханныя животныя си послѣ нѣсколькоихъ сушекъ спраядаютъ издымаютъ.

Небо бываетъ почти всегда ясно въ Хивѣ, вѣроятно опь того, что въ сихъ необозримыхъ равнинахъ имѣтъ предметовъ, которые бы могли останавливать птучи; — ясность неба придаетъ особенную и весьма разительную живость всѣмъ предметамъ, шакъ чѣмъ спраянникъ вѣ-
възжа въ сию землю увлекается восхищениемъ, но скоро познаешь людей и райской призракъ исчезаетъ.

Чума (1) никогда не посвящаетъ сей страны.—Вообще сказать можно упредимительно, что воздухъ въ Хивинскомъ Ханьи въ изъ числа здоровыхъ, какъ для природныхъ жителей, такъ и для иноземцвъ; употребленіе плодовъ сполул вредное во всѣхъ почти земляхъ, признается въ Хивѣ здоровымъ.

Я не буду распространяются о древности народовъ обитавшихъ въ разныя времена въ землѣ Хивинцевъ, (предоставляю сій изслѣдований времени и другой книгъ, когда концу собраніе нужныхъ для сего матеріаловъ) здѣсь же описать народы нынѣ населяющихъ Хиву и отличительныя черты ихъ права.

(1) Трудно объяснить почему пагубная болѣзнь сія, особенно и преимуществоствуетъ въ нынѣхъ странахъ, когда въ другихъ съ ними смѣжныхъ, никогда не бываетъ, хотя и не берутъ никакихъ предосторожностей для предохраненія себя отъ нее.—Чума не переводится какъ въ Европейскихъ трактатахъ и Азиатскихъ владѣніяхъ Турціи, а не менѣе того въ смѣжныхъ съ нею областяхъ Персіи никогда не бываетъ, болезненности же Персидскаго правленія известна всѣмъ, предохранительныхъ мѣръ никакихъ не берутъ и карантиновъ не знаютъ.—Грузія же наша, обставлена карантинами, не рѣдко бываетъ опустошаема язвою и сообщается оную завоеванными городами отъ Персіи, въ которыхъ никогда жили не зная сего бѣдства.

На Сьерѣ Кавказскихъ горъ, Кабардинцы, граничущіе съ Чечнцами и отдѣленные только военною Грузинскою дорогою, въ частыхъ бываютъ между собою сношеніями; между тѣмъ Кабардинцы близки многочисленнымъ народомъ, отъ замечаемой Турками нѣсколько летъ тому назадъ чумы, почти со всѣхъ испреблены и обратились въ небольшое и слабое колоніе; Чеченцамъ же сія болѣзнь не сообщилась.
Хива населена четырьмя разноплеменными народами: Саршами, настоняющими и первого билинными владельцами сего края. Каракалпаками, по соседству бывшими под влиянием их посланных. Узбеками, иноземными завоевателями сего края. И наконец Туркменами разных поколений; промышленностью и яными выгодами привлеченными в сию страну.

Четыре народа сии первоначально были между собой в отношении хозяев, рабочих, завоевателей и гостей. Со временем же племена сии смешались и составили одно цввое, разделились на четыре сословия.

Купцов, земледельцев, гостей и войска.

Сарды или (mama) первоначальные жители сего края многочисленны, живущих в городах, занимаются преимущественно торговлей и обменом. Они хищны, пронзрели, живут в бедствии, поды когда могут сим что приобретают, горды в их наивности и богатстве, вообще живут в изобилии; богатство приобретают богатством, а более еще обменом; чужды воинственного духа, не знают обращения с оружием и лошадью; не врьны в шовинизм и слово, нраву злаго, и равнодушны ко всем бедствиям без их касающимся. Вся в чужие страны для торговли, научаются развращу, играют в карты, и иногда без гробы повышают. Узбеки их презирают, говорят что мы живем оружием и храбростью, а они аршином и обманом. (*) Их считаются до 100 или более тысячи.

(*) Вредные из них занимаются хлебопашеством, но освялись однако природной склонности своей к торговле.
Караалпаки. Караалпаки частной кочуют за Аму-Дарьей, частной же пашут земли на Юге опять Аралиска озера; народъ сей подъ вліяніемъ воинственныхъ Узбековъ, и хитрымъ Сарыковъ, привязанъ къ хлѣбоначеству, безъ промышленности и бѣдныя,—живущъ въ угнетеніи.—Полягающий, должно, что ихъ шиже ослѣпкомъ спошьмицы.

Узбеки, завоеванны земли Сарыковъ, пришли изъ завладѣній Бухарскихъ, гдѣ еще и нынѣ существуетъ самая большая часть ихъ племени. Узбе значили по Туранъ самъ и сей; Бекъ значили Господинъ, и по слою Узбекъ или вахъ себѣ господинъ; въ самомъ дѣлѣ названіе сие приспособляло имъ до нынѣшняго ихъ владѣльца Магмеда Рагима, которой умомъ, коварствомъ и силой, пріобрѣлъ самодержавную надъ ними власть, теперь они смысь сознаются, что уже не Узбеки а Хедметкарды или слуги.—Ихъ числомъ не больше тридцати тысячъ.

Они раздѣляются на четыре главныхъ племени, (смотри таблицу поколѣній Узбековъ), живущихъ большую частью въ городахъ и получаютъ опять Хана должности, или въ малахъ крѣпостяхъ разсѣянныхъ по Хансбуву, коихъ окрестностяхъ Туркмены и Сарыы не имѣющіе земель, у нихъ нанимаютъ и обрабатываютъ.

Узбеки гордятся именемъ завоевателей, но уже вѣсколько щедрѣйшій опредѣляютъ опять своихъ мнимыхъ подвиговъ.—Покоривъ Сарыковъ, они извѣствились, и непосвѣдаемыми важными и долговременными предприиображеніемъ; любятъ бездѣйствіе, и покой первое ихъ благо; не менѣе того привязаны къ хищничеству и разбоямъ, выхватъ разъ на промыслъ нештомыны; грабежъ не полагаютъ предосуди-
ше́льныхъ, а шиша́ютъ доспе́йныхъ подви́гомъ, испре́бление иноверцовыхъ долгомъ врьы и обязаннос́тию; на до́ротахъ грабпи́й керваны, въ делье́ добычи не ссоряться; на ночлегахъ не планишь, а беруть все насильно; (ежели хозяйнъ не догадается быть гостеприимнымъ, преду́предивть ихъ въ желанийъ); чувствъ можетъ между ними сильно и наслѣдственно, и обыкновенно обида кончается испре́бленіемъ рода слабыйшаго; (ежели онъ не приступить къ примирену); въ месни не разбираютъ средствъ, и позволяютъ себѣ явыня и машинъ убійства.

Вообще духъ ихъ воинственной, но способны только къ крашковременнымъ предпри́нямъ, любятъ рассказы о подви́гахъ военныхъ, уважаютъ пвердость и часто милующъ даже мучимаго невольника, которй пвердъ переноси́ть спрадания. Они благо́роди́ве и чеснике прочихъ народовъ населяющихъ Ханство, правота есть оличи́шельная черта ихъ. Они не перви́ть ажнъ, недолости и вообще до́рогоясьства къ получеченью богатствъ,—и почестей.— Мы люди: простыхъ говорятъ они, наше дѣло кривая сабля, съ нами ужиться можно, мы уважаемъ людей одного съ нами ремесла и чесныхъ.—Вообще они презираютъ всѣ промыслы и занятія кромѣ военного,—и поэтому неправи́дны́ Сарповъ и Каракалпаковъ.

Народъ Туркменской подъ различными наименованиями, туркеменъ, занимаетъ многія и обширная мѣста средней Азіи; поколѣнія его обидаютъ близъ Сверхнихъ гранци Идіи и Тибета, около Западныхъ пределовъ Кипайской Имперіи, въ сосѣдствѣ Вухран и близъ Каспийскаго моря.—Множе́ство сихъ разсѣянныхъ племенъ по огромному простира́н.
свѣ ствѣ средней Азіи, многочисленны и всѣ одного происхож-денія; но песчаныя степи отдыляющія острова обработан-ныхъ и плодоносныхъ участковъ земель, ими населенныхъ, Папріархальное управліе каждаго племени своимъ спар-шиной, и огромность разспояній, разрушили связь сего много-численнаго народа, называемаго Западными писапеля-ми неправильно Ташпамами. Въроятно название сіе дано имя по имени родоначальника одного племени, которою и понынѣ кочуетъ въ отдѣленности степей и называется сию именемъ.—Не счасту опровергать всѣхъ ошибочныхъ мнѣнй, которымъ себѣ составляютъ Европейцы о средней Азіи; сіе требуетъ особенного творенія и ощущено бы- menя опять моей цѣлі.—Скажу только, что сей разсѣянной многочисленной народъ, принявъ разныя права и обы-чан соѣдженныхъ и могущественныхъ державъ, у ко-торыхъ многихъ племенъ сіи въ зависимости и только отдѣ-ленныя опять оныхъ среди степей, пользуются совершенно свободой, и по тому въ неперешнемъ ихъ описанія буду упоминать только о Туркменахъ живущихъ въ Хивѣ и зависимыхъ опять оной.

Туркмены разныхъ поколѣній, привлеченныя плодоро-дѣмъ края, промысловыимъ и продажей невозможныхъ коно-рыхъ опять всюду захватывая дошпляютъ въ Хиву, по-селились въ семъ краю. Они составляютъ особое сословіе; сначала почишлись гостями, но со временемъ сдѣлавшись постоянными обитателями сего края, посредствомъ ихъ хищ-ничества образують ополченіе или войско Хивинцевъ.—Изъ всѣхъ племенъ Туркменскихъ живущихъ въ Хивѣ, преимущественно поселились въ оную близъ Каракалпа-
(29)

ков на водопровод Арын (выведенного из Аму-дерим ниже Г. Хивы) Туркмены прибрежного Каспийского моря племени, Иомуды, опросили Байрамша.

Туркмены видимо более похожи на Узбеков чьим на Сарнов, в бою, в проворстве на коне, в военных хитросплетях, никому не превосходящих их; они алчны к деньгам, и жестоки; промысел их разбой и хищничества; безчестны и обманывают оплачиваемая черта нрава их. Они способные Узбеков к военным предприятиям; не чинят их добродетелей, сохраняли их пороки и спрашивают, которые в них еще сильнее, ибо увеличиваются злою.

Число Туркменов, составляющих сие сословие воинов и хищников, часто измывается; они гости и не хозяева счищаются иначе; селятся в Ханствах, и опять уходят; многие из них поселены между обработанными полями на песках, невзирая на неудобства и отдаленность от воды, единственно для того, чтобы не пахать; —иноковых поселенных Туркменов полагать должно более пятидесяти тысяч.—Нынешне большая часть их занимается земледелием и селилась деревнями.

Кромь сказанных четырех сословий разных иноземных невольников, которых число весьма значительно, должно включать в пятое сословие работ; они внедя всякого закона, жизнь их зависит от воли господина и ведут самую плачевную участь. Невольники сии бывающие побольшей части Русские, Персидские и Курдиские.—Русских считаемся в Хиве до трех тысяч, их доспевающим Киргизы схватывают на Оренбургской линии, Персидских до прядца—

Digitized by Google
Въ Хивѣ есть издревле поселившіеся Жиды принявше Магометанскую вѣру; другихъ же иноземцовъ почти никогда не бываетъ въ Ханствѣ, они не посѣщаютъ оное, опасаясь разбоевъ, мятежей, и насилий первавшихъ всегда владѣніе сіе.

Со временъ царствованія нынѣшняго Владыцы, между сказанными четырьмя народами исповѣдующими одну Магометанскую вѣру по обряду Сунништва, болѣе равенства, и хоща каждой изъ нихъ особенно занимается исключительно промысломъ своего сословія, однакожъ же воспрещается оное перемѣннишь и заниматься другимъ; и потому увидишь иногда Сарта въ Государственной должности, Туркмена хлѣбопашца, Каракалпака занимающагося хищничествомъ и воровствомъ, Узбека торговле и такъ взаимно.— Магмедь Рагимъ ввелъ сіе, дабы уровнять сословія и достоинства, и тѣмъ испребилъ распри произошедшиіі оной предпочтеніе коимъ нѣкоторые пользовались.

И такъ сочтія все народно-населеніе земель непосредственно подвластныхъ Хивинскому Магмедь Рагимъ Хану, казалось бы чио оное превосходнѣй при сѣла тысячи душъ; однакожъ упредѣлнѣй ечисление сіе за достовѣрное
принимать не должно, ибо оно основано на распросах и предположениях; самый владычник онаго обстоятельно не знает; народ же подозрительно и не охотно о сих предметах говорит с иностранцом, особенно с Русским; можешь ли ты население сие и более.— Степень сию лучше предоставить суждению чиновникам, которые соображаются о народо-населении, сличив оное с военной силой Ханства.

Население сие однако безпрерывно усиливается новыми завоеваниями Хана и кочевыми Турками приглашаемыми на поселение в Ханство; им доспевают новые выгоды, дающие земли и места на водо-проводах.

В Хивинском Ханстве счисляется пять главных городов, а именно:

Город Хивад, место пребывания владычника; жители утверждают что в древности он назывался Хивакъ и что построен был на сем жешал еще до переселения Аму-Дерги. — Он довольно обширен, окружен синьою и построен на небольшом водопроводе, идущем из Аму-Дерги.— Главные здания в сем городе: большая мечеть, куполь оной покрыт гангаром бирюзового цвета, (которой Мусульмане имют шаманское уважение) и Ханской дом, который впрочем весьма незначительен; в сем есть еще несколько мечетей. Строения вообще земляные вымазанны глиною, улицы несны; есть также небольшое число лавок и бывает два раза в неделю торг или базар.— В нем счисляется до трех тысяч до-
мовъ и до десяти тысяч жителяй.— Городъ сей какъ и всѣ города Хивинскаго Ханства окруженъ садами на большое разстояніе; въ садахъ ихъ множество малыхъ крѣпостей и домовъ.

Новой Ургенджъ, настоящая столица Ханства есть всѣдшнее мѣстопребываніе намѣстника Ханскаго, брата его Кутма-Мурагъ-Инаха. — Городъ сей гораздо обширнѣе Г. Хивы и служитъ сродосточіемъ всѣй Хивинской торговли; онъ населенъ по большой части Сартами. Во множествѣ лавокъ сего обширнаго и многолюднаго города, можно видѣть всѣ роскошныхъ драгоцѣнныхъ издѣлія Востока; въ ономъ бываетъ нѣсколько торговъ въ недѣлю и большое спеченіе народа; изъ него отправляются товары въ разныя Государства и въ частныя базары учрежденны во многихъ мѣстахъ Ханства. (Malte brun) полагаетъ въ ономъ тысячу пятьсотъ домовъ и пять тысячъ жителей, но ихъ гораздо болѣе, ибо городъ сей многолюднѣе Г. Хивы; онъ обнесенъ также сѣнной.

Города Шевань и Катъ довольно не значительны. Въ первомъ полагаются до двухъ тысячъ жителей, а во второмъ до тысячи пятисотъ. — Въ оныхъ стекается торговля Киргизовъ. — Города сии также обнесены сѣнами.

Пятый городъ въ Ханстве называется Юрламъ. Въ ономъ купеческое довольно значительное.

Строенія во всѣхъ сихъ городахъ весьма дурны, они сложены изъ глины; зданий хорошихъ нѣть, кромѣ нѣкоихъ мечетей; сѣныны кроворыми обнесены города.
сделаны также из глины; но миссами въ оных вложены каменья. При всей непрочности такого строения, они долго держаутся, потому что въ шой сиррахь дожди очень редки. (4) — Города си не имѣютъ своих округовъ и Хамму вра раздѣляются на области.

Кромѣ сихъ городовъ есть еще нѣкоторыя селенія важныя по торговля и неуспѣвающія города си какъ: Хизаристъ по дорогѣ въ Бухару, и разные загородныя дома принадлежащія Хаму, около нѣкоторыхъ построенных значительныхъ селеній и находяящихся дома любимицъ его 5, слободы си также обнесены ствнами, главнымъ супръ Китекъ-Конрадъ, Ахъ-Сарая, Хамъ-Каласа, Май-Джейнажъ и прочія.— При нѣкоторыхъ низменныхъ въ ущельяхъ и въ низменныхъ дни бываютъ шоринца; на которыхъ сбываются кунцы изъ заставляющихъ ихъ городовъ, и такими образомъ снабжаются поварами всё деревян и хочевъ.

Кромѣ сказанныхъ посвятныхъ мѣстъ жилья, есть еще довольно много частныхъ людямъ принадлежащихъ крестьянскихъ и около нихъ большихъ селеній.

Новый Ургенджъ, на мѣсто мѣстъ гдѣ древней былъ городъ; величественная ровальная его по словамъ жителей еще и по нынѣ видны; вообще вся степь лежащая на Западѣ, отъ Хами на большомъ пространствѣ покрыта ровальными столбами и останками жителей,

Ч. II.
( 34 )

хиричей и каменной посуды.— Въ сихъ мѣстяхъ частью еще открываютъ золотые монеты; развалины сихъ ясно доказываютъ существованіе городовъ и жилья по прежнему печенію Аму-Дерѣ. Въ числѣ такихъ развалинъ по нынѣ видны Дугаданы-Калась, Кызылб-Кала, Шах-Семенъ, Утина-Кала и многія другія.

Находящися развалины, слѣды жилья и водопроводъ въ Западныхъ степяхъ Хивинскихъ, доказываютъ неоспоримо древнее существованіе въ оныхъ Государствъ, довольно образованнаго; по видимому и по преданіямъ на семь мѣстѣ процвѣтало нѣкогда древнее Хивинское царство или Хаареизмѣ.— Несколько сползшій уже какъ емчерь поразила сіи мѣста; но онѣ вводили въ новую страну орошаемую величественной рѣкою— и большими водопроводами доказывающими промышленность нынѣшняго народа.— Земля между сими водопроводами заключающаяся, даетъ понятіе о прудахъ понесенныхъ жителями для водворенія плодородія; обработанная полосы сіи назывались могучія садами, сосредоточевающимися въ городахъ, которыхъ нынѣ жительско процвѣтаетъ недостающія или лишенныя пышнымъ правленіемъ Магиедь-Рагима; жилища и кочевья разсѣянныя по сихъ водопроводамъ по мѣрѣ отдаленія отъ городовъ становились рѣже и хуже; народъ же оныхъ населенияй, грубое и необразованное. Возвышающіеся же среди садовъ сихъ башни и стѣны напоминаютъ о присутствіи самовладельчаго и безпокойного владычес.
ЗАПИСКИ О ХИВБ.

ГЛАВА II.

МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА ВЪ ХИВИНСКОМЪ ХАНСТВѢ, ПЕРЕМѢНА ПРЕЖНЕГО ПРАВЛЕНИЯ, ВОДВОРЕНИЕ САМОВЛАСТІЯ, НРАВЪ ВЛАСТИТЕЛЯ И НЫНѢШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ХАНСТВА.

Такъ какъ Хива въ весьма короткое время получила многія преобразованія отъ разныхъ ея владѣльцевъ, которые неуловимо вскими способами старались до-свигнуть самовластія; что и находу нужнымъ до изложенія пеперешнаго ея политическаго состоянія слѣдо- вать за всѣми покушеніями коварства и самовластія, а съ другой стороны за слабостями народа привязаннаго болѣе къ личнымъ нежели къ общимъ выгодамъ и попуту, нынѣ совершенно паемымъ подъ ударами жестокаго ин-рана Магмеда Рагима; описание сего переворота, войны, предприятія и права влашцевеля лучше показаетъ непере- решнее состояніе народа и Ханства.

Узбеки переселившіяся изъ за предѣловъ Бухарѣ въ землю
Саратов и по имени столичного их города назвавшееся Хивинцами, разделяющиеся какъ я выше сказалъ на четыре главныхъ поколѣній а именно: Китабъ Конрадъ, Уйгуръ Найманъ, Канлы Кипскъ, и Некто Вангутъ.

Каждое изъ сихъ поколѣній имѣло своего правителя, старшины или родонаучальника, которому давали пшушуль Инага; но старшина поколѣнія Китабъ-Конрадъ всегда преимущество и имѣлъ нѣкоторыя права надъ прочими, но многочисленности и старшиныство своего поколѣнія.—Правление сіе издревле существовало; Бухарія сильная и образованная держава имѣла большое влияние на свободолюбивыхъ воиновъ сихъ, а Киргизской Хань союдственной Орды пользуясь ихъ слабостью и раздорами, посылалъ временемъ своихъ намѣстниковъ въ Хиву.—Разпорядіе племенъ живущихъ въ землѣ Хивинскихъ, было причиною безпрерывныхъ мятежей, безпокойствъ и грабительствъ; правленіе было феодальное,—всякой дышалъ и гордились независимостию своей, будучи въ душѣ и по дѣлу деспотъ, и потому никому не забошись объ общемъ благѣ. Никогда поколѣнія сія не помышляли ни о составлении законовъ, ни объ образованіи правленія, ибо никому не желалъ и всякой болѣе—успѣшныхъ, нѣсколько опять же ихъ безпрекословныхъ правъ.

Безпрестанность были насилия, грабежи и убийства; честолюбцы собирали свои шайки, стараясь порабощать прочихъ, призывали даже въ помощь повелителей союдственныхъ державъ, которыя пользуясь мятежами сажали своихъ намѣстниковъ; но и изъ скоро бывали
низвергнулись другими подобными же шайками; таким образом не раз были причинны и опять высланы мятежники Киренских. — Несколько столетий неподконтрольная земля сия была раздираема кровавыми междоусобиями, уничтожившими промышленность и все пруды Саргов в обработывании оной. Бедствия междоусобий когда они происходили опять распри честолюбивых Аристократов, почти всегда прекращающиеся большими еще злом, порабощением народа одним властителем, коейой кровавыми сладами досижимает до верховного правления и промышлений своим основывавшем на коварстве и всякого рода несправедствах; введенная наконец правленная миниция не означает довольствия народа, но упоми нение и родь лепаргия, въ коейой народы извлекающейся сильной и энергической душею добродетельного и вмѣстѣ опасного смелаго нрава, не наконец людей въ Азии не было. Народы сии еще мелкие разоялись на столь высоким чувствами, они должны были или въ глубокомь рабстве или сами жестокими властителями, средины ихъ и быть не могли; въ Азии рабъ и досрочное составляюще единаго человѣка.

Во времена похода Князя Бековича въ Хивинскія земли въ 1717 году, у нихъ былъ Инаховъ Ишмэдъ бн. (поко лѣния Кіамт-Конрада) по смерти его получилъ сие достояние сынъ его Магмедъ Емма Инахъ, потомъ сынъ его Еевез Имахъ оменъ вышедшаго владѣтеля Хивы Магмедъ Рагима.

Во времена Инаховъ Ишмэдъ бн. Магмедъ Емна и Еевеза ничего любопытнаго не происходило, кромѣ сказан-
ныхъ выше мрабежей; послѣ же смерти сего послѣдняго, старшій сынъ его Ельтезеръ имѣлъ духъ воинственный и властолюбивый, не могъ довольствоваться слабою и ограниченною властью предковъ своихъ. Онъ желалъ быть самовластнымъ повелителемъ народа, употребилъ для достиженія сего коварство, хитрость и всякаго рода злодѣянія, съ шайкою своихъ приверженцевъ уничтоживъ прежній порядокъ, поработилъ своей властью всѣ поколѣнія и возложилъ щадкію оковы на своихъ соотечественниковъ, содѣлавшись единымъ самовластнымъ и неограниченнымъ повелителемъ или Ханомъ всего Хивинскаго народа (1).

Ельтезеръ ознаменовалъ первыми дѣйствія власти своей, презрѣніемъ и нарушеніемъ священно сохраняемаго Магометанами постановленія, строго воспрещающаго Мусульманамъ или правовѣрнымъ не принадлежащимъ къ роду Магомета, входящемъ въ супружество съ дочерьми Сейдовъ, и. е. того поколѣнія, к которому ведетъ происхожденіе свое отъ самого пророка.—Ельтезеръ пренебрегъ законъ сей и взялъ супругу изъ рода Сейдовъ.—Смирившіеся Узбеки шатко роптали и визирали съ горестю, на поступокъ пропивный правилъ въры ихъ; явлено же неудовольствіе показано не смѣли, страшась ужасной власти Хана.

Ельтезеръ поспѣшивъ себя поступкомъ сихъ выше обрядовъ врѣмъ, снялъ чиномъ и строго выполняемой Мусульманами, сбросилъ съ себя послѣднюю бразду в

(1) До него въ Хивѣ не было никогда Хановъ.
видя молчание народа въ споль важномъ случаѣ, приобрѣлъ еще слѣдъ болѣе власти и дерзости, и нягоспѣшнѣйшему, шту порабопилъ его. — Всокорѣ послѣ сего предпринялъ онъ освободиться, онъ зависимости въ конной Узбекъ издревле были у Бухарской державы. — Зависимость сія слѣдъ сильное тяготила его, что была болѣе правоспивной и потому могла уменышишь его самовластье. Большая часть Узбековъ обиграющъ въ Бухаріи и повинующихся ей Государю, Хивинскіе же Узбеки многое племени и потому съ ними въ еюшеніяхъ; гонимые несправедливо въ новой своей родинѣ часто укрывались въ Бухаріи и подавали поводъ Бухарскимъ властнициымъ умышленно въ ихъ раздоры; всѣ сии обстоятельства породили мнѣніе о первенствѣ въ Бухаріи надъ Хивою, при чемъ же часто наказанные грабежи, Хивинцамъ въ предѣлахъ Бухаріи, внушили въ нимъ снѣрѣ и высокое мнѣніе о ихъ силѣ. Для уничтоженія сего нравственного первенства полагавшаго еще въкоторую препону его самовластию, нужно было одержать блисшателную побѣду надъ Бухарцами, и для того Ельпезерь собралъ довольно сильное войско опправился для мечанинаго впорженія въ предѣлы сего Государства. Предпріятіе сіе обратилъ ему въ гибель; во время переправы ополчнія его черезъ рѣку Аму-дерью, онъ упомѣлъ; споль необыкновенная и неожиданная кончина Хана, единогласно принимана была народомъ наказанію Божіему, за все нарушения его какъ обрядовъ върны, такъ и обычаевъ народныхъ. Самовластное управление Хана сего продолжалось небольше года.
( 40 )

Смерть Ельтезера произвела всеобщее удовольствие, нбо Хивинцы надеялись, что съ его кончиною вдовца прекинут управлени Инаховъ и родонаучальниковъ покойникъ и что они получатъ древнюю независимость. Тихой и не властолюбивой правъ преемника старшаго брата его Кутъли Мурадъ, болѣе удостовѣралъ ихъ въ сей мечтѣ.

Кутъли Мурадъ Инахъ, действительно послѣдовалъ въ управлении правиламъ предковъ своихъ, но не ощъ нового, чтобы полагать сие полезнымъ для народа, единственно же изъ броскихъ опасаюсь раздражить Узбековъ. Онъ удовольствовался простыми звaniemъ Инаха и Хивинцы обрадились опять къ прежнему расправѣ и междоусобцѣмъ; но не долго наслаждались они буйствомъ своимъ, грозная шуча носилась надъ ними и скоро грянула.

Два брата новаго Инаха, старшіе по нему, двоюродный Магмедъ Низъ Бекъ и рѣдкай мывъ царствующій Магмедъ Рагимъ, оба коварные, властолюбивые, и равно жестокіе воззрятъ междоусобную брань, желая каждой получить неограниченную власть. Кутъли Мурадъ не вмѣшался въ расправу властолюбивыхъ братьевъ, можетъ быть для шего, чтобы не увличить числа невинныхъ жертвъ, но въпрямѣя для сохраненія собственной жизни. Долго продолжались ужасныя кровопролитія, сопровождающія различными казнями и неимовѣрными жестокостями; но ни которая спорона не получили сопутствующаго преимущества. Тогда сдѣлавъ мирныя совѣщенія и прекращивъ явную брань, братья прибѣгли къ коварству и хитрости.

Магмедъ Рагимъ воспользовался временемъ, усилилъ мнѣйку единомышленниковъ своихъ, и придравшись къ бра-
му, которой вопреки договоров неоспорожно искала получить над ним первенство, измѣнникъ захватил его, значительных приверженцев, родственниковъ съ женами и дѣтьми ихъ, и всѣхъ безъ разбора пола и возраста предалъ жестокой казни; брата же Магмедь Нияб Бека казнить въ своемъ присутствіи.

Такимъ образомъ Магмедь Рагимъ, истребивъ опаснаго соперника, достигъ неограниченной власти. И на-рекъ себя Ханомъ Хивинскимъ около 1808 года, съ Р. Х. Сярахомъ и ужасомъ безпрерывныхъ казней пропивившихся его власти, онъ смирилъ Узбековъ и прочія племена населения Хивство; и дабы болѣе еще ихъ порабощать и насыщать звѣрство свое, онъ ежедневно обагрялъ новое званіе свое кровью множества невинныхъ жертвъ (1), между прочимъ казнить одиннадцать родныхъ и двоюрдныхъ братьевъ и посадилъ только двухъ, въ томъ числѣ и Кутлун Мурада, которой не принимать царя,

(1) Европецы не должны удивляться, что это средство довело къ образованію Государства. Воображали бы общее негодованіе и соединеніе народныхъ сила пропитатся притеснителямъ, къ Хивѣ напротивъ того все смирило. Въ Азии вообще народы слишкомъ мало просвѣщены, чтобы возбуждаются противъ притеснителя, въ состоянии и въ всѣхъ соображенияхъ, которые не помѣщаютъ уничтожить его; въ Азии свободы — буйство, грабежъ, убийство, а подданный, рабство и похоть-кантора; но какъ выше я сказалъ, люди способны въ Азіатской свободѣ будутъ всегда и вѣрными рабами.
кого участия в междоусобицѣ. Ему позволено было
именоваться Инахамъ поколнія Кіатъ Конрадъ и по-
рученіе управление города Ургенджей; въ другихъ трехъ
поколніяхъ назначены были Инахами пѣ изъ родона-
чальниковъ, которые не пропивались честолюбию Маг-
жедъ Рагима и смиренно покорились безусловной вла-
спи его.

Мрачная пища служивал за кровавою бурею, но
кровь подозрительныхъ Хану людей не преставали упну-
чиваць ежедневно шестью краемъ, въ которомъ недавно еще
свобода и буйство управляли племенами Узбековъ и гдѣ
имя рабства налагалось только на однихъ плѣниковъ.

Магжедъ Рагимъ превозшелъ звѣрствомъ и жестокостью
умершаго Хана Ельтезера и дабы показать чио можетъ
нарушить и велѣние въроя своей, онъ взялъ въ супругъ
шу изъ жена Ельтезера, которая была изъ рода Сейдовъ
и еще двухъ дѣтей того же происхождения.

Во времена ужасовъ возвышенія Магжедъ-Рагима до
Ханской власти, два брата его Тури-Муратъ и Хаджи-
Муратъ случайно спаслись отъ его преслѣдованій съ
небольшимъ числомъ недовольныхъ, удалились въ сторону
Каракалпаковъ, къ берегамъ Аральскаго озера, гдѣ
и основали крѣпость для собственной своей защиты.
Со-
сѣдственныхъ племенъ окружающихъ ихъ народовъ, при-
соединились къ нимъ и увеличили число враговъ Хана.
Магжедъ-Рагимъ пылалъ яростно и мнѣніемъ собралъ войс-
ско и пошелъ на истребленіе ихъ; но ополченіе его было
разбито и онъ со спѣдомъ послѣдно возвратился въ Хиву,
дабы присудствиемъ своимъ и казнями воздержать народъ отъ возмущения.

Турри-Мурадъ и Хаджи-Мурадъ не воспользовались плодомъ побѣды; раздоръ всегда споль благоприятствующий жестокому врагу ихъ, раздѣлилъ братьевъ и Хаджи-Мурадъ послалъ просить прощенія и милости у МагмедаРенима; коварной Хань даровалъ ему оное и призвалъ къ своему двору чрезъ мѣсяцъ казнить его во время обѣденного пира.

Подобная же участь ожидала и Турри-Мурада. Магмеда-Реніма не въ силахъ будучи смирить его оружіемъ; подкупилъ одного изъ слугъ его копорой вскорѣ свершило желаніе Хана и на охотѣ убилъ своего господина. Со смертію Турри-Мурада разсвѣлись и приверженцы его; но Магмеду нужны были еще жертвы; онъ захватилъ приближенныхъ, женъ, дѣтей и всѣхъ родственниковъ несчастныхъ двухъ братьевъ, и съ неимовѣрною жестокостью и поруганіемъ предалъ ихъ казни; всѣ присудствій его разрѣзали чрезъ беременного жена и младенцевъ разсѣкали на части.

Всѣ сии ужасныя и всѣмъ мрачнѣе превосходящія злодѣянія; хотя и волоки народъ, но въ тайны и никто не дерзаетъ поднять руки на изверговъ. Народъ въ страхѣ безмолвствовалъ, счиная бѣдствія ближняго чуждыми и радуясь временной мнѣй своей безоблачности, давалъ время и силу властишель и темъ самыми скоро подвергалъ себя шой же участіи; нѣкоторые однако же меньше терпѣливы во спой же робкѣ бѣжали въ Бухару.
( 44 )

Наконецъ послѣ долговременныхъ ужасовъ, казни смѣли уже не сполѣ частны, не потому чѣмь злѣврская душа властителя Хивинскаго насыщалась кровью, ( она и по сию пору алая оной ) но недоставало болѣе жертвъ, всѣ могущѣе пропищись власпи его или умерщвлены были, или удались въ Бухарію; народъ же покорился ему и смѣлъ пресмыкаться.

Видя себя такимъ образомъ спокойнымъ обладательемъ царства, онъ принялъ за внутреннее устройство его и спарадалъ поставивъ себя на почтительную степень въ отношеніи сосѣдственныхъ державъ.

Онъ учредилъ верховной совѣтъ, прекращая самоправленіе, воровство и хищничество, увеличивъ доходы устройствомъ постояннаго взиманія податей, завелъ таможни, монетный дворъ, первой смѣлъ чеканимъ золотую и серебренную монету и учредилъ многіе еще иныя полезныя заведенія; словомъ изъ разнородныхъ началъ составляющихъ до него Ханство, для личной безопасности, богатства и славы, онъ основалъ на многихъ тысячахъ нравственныхъ жертвъ и шокахъ крови, можно сказать почти совершенно новое государство, которое смѣрть должно вступить во составъ сильнѣйшихъ Азійскихъ царствъ. Ніже сего опису подробнѣе, управление и внутреннее устройство его, а смѣрть буду слѣдовать за его военными подвигами, которыми приобрѣлъ политическую въсть у сосѣдей.

Въ прежнія времена Ханы Киргиз-Кайсаковъ пользуясь безсиліемъ Хивинцовъ происходящихъ оныхъ всегоднемъ мяшевы, имѣли на нихъ большое вліяніе, такъ
что введено было даже в обыкновение призывать их орды человечка, которого в знак покорности име-новали своим Ханом, угощали и постом наделили богатыми дарами с почестью опускали. Особа сия однакож по выезд из пределов Хивинских, теряла пышное свое название и опять обращалась в прежнее сословие в своем отечестве.

Сие странное обыкновение явно доказывает безсилие Хивинщю в жестокую древнюю зависимость народа сего от Киризб-Кайсаков, котораго однакож умень-шалась или усилывалась по временам. Съ воцарением же Магмед-Рагим Хана обыкновение сие немногим уп-нилось, но онъ пославиль даже Хансвво свое спра-жом оружія на столь почитительную степень, что Киризб-Кайсакскія племена, управляемыя Ширгизы- Ханомъ, нынѣ ежегодно плашмы ему подаютъ, удѣляя ор-шую часть овецъ омъ многочисленныхъ спадъ своихъ. Подать сию доставляютъ въ Хиву ежегодно сами Кири-гизцы и Магмед-Рагимъ болѣе доволенъ униженіемъ племенъ Киризб-Кайсаковъ чѣмъ самой ихъ данью, сверхъ- коей частию еще опять народа сего присылаются къ нему послы съ различными дарами а иногда даже при-возимъ ихъ и самъ Ханъ Киризской. (а) Онъ вступилъ въ родственную съ нимъ связь и строго наказываетъ его подъ

(а) Въ 1819 году осенью по приезду моемъ въ Хиву, я засталъ въ оной Киризскаго Ширгиза Хана, котораго въ бытность мно умеръ въ семъ го-родѣ. Магмедъ-Рагимъ назначилъ наследникомъ по немъ одного изъ сыновъ Ханскихъ и народа Киризской не прекословилъ ему назначению.
данных за хищничества, которые иногда производят въ его владѣніях за рѣкою Сирв-Арени, впадающей съ Востока въ Аравское озеро (b).

Древняя зависимость Хивы отъ Бухаріи не могла пра- виться честолюбивому Магмед-Рагиму, онъ хотѣль также силою освободиться отъ оной; но въ семъ слу- чаѣ щастіе ему измѣнило и войско его было совершенно разбито Бухарцами; онъ потерял множество плѣнными, въ томъ числѣ захвачены были брать его Кутлы-Му- радъ для освобожденія котораго, согласился по прежнему признавать зависимость своего владѣнія отъ Бухаріи и исполнять въ иныхъ случаяхъ велѣнія Мирв-Гайдары государя Бухарскаго. По возвращеніи же изъ плѣна Кутлы-Мурада, условія сіи никогда не были соблюдены въ поч- вости и если по нынѣ онъ признаетъ еще слабую власть Бухаріи надъ Ханствомъ своимъ, то единственно изъ полицейскихъ видовъ; онъ шанынъ свои намѣренія и выжидаетъ времени, а между тѣмъ дабы скрыть свое безсловиѣ распустилъ мольбу въ народѣ, что единовѣрѣ Государей и народовъ Хивинскаго и Бухарскаго вос- прещаетъ ему съ ними воевашь, и чтобы болѣе еще удо- смотрѣшь въ семъ народѣ свой, онъ поручилъ духовен- ству своему (которое впрочемъ ни во что не ставшпъ) поддерживать сія мирныя расположения обѣихъ державъ. Духовенство гордится сімъ порученіемъ и мнишь имѣль

(b) Въ бытность мою въ Хивѣ слухи носились что Магмед-Рагимъ намѣ- рается построить крѣость на Сирв-Арени съ тѣмъ, чтобы ономъ державъ въ покорности племена Киргизовъ.
наверху въ у Магмеда-Рагима, онъ же съ своей стороны не выводить его изъ заблуждений и въ своих дѣлахъ только слушается своего первосвященника или Кази и строго наказываетъ въ пажъ изъ подданняхъ своихъ, которые учиняютъ грабежи въ предѣлахъ Бухарскихъ; а) при всѣмъ шумъ Магмеда-Рагима не плачутъ Бухаринъ и подари которой издревле она съ Хивы получала и котопая весьма опасопала сей народъ, но до сего достигъ онъ не оружіемъ; причиною тому миролюбивой нравъ Мирд-Гайдара вышнаго государя Бухарскаго, котопой имѣя всю возможность смириться и привести въ повиновеніе Хивинцовъ, предпочитаетъ миръ и миришу грому оружія и наказуетъ только хищниковъ впослѣдующихъ иногда въ его владѣнія; онъ довольствуешься правственнымъ вліяніемъ и преимуществовомъ своимъ надъ симъ народомъ, котопаго по справедливости причисляетъ шайкою разбойниковъ н. кого честолюбиваго Анамана Магмеда-Рагима содержитъ въ страхѣ и повиновеніи.

Мирд-Гайдарб можетъ служить примѣромъ не только Восточнымъ но и Западнымъ государствамъ, сей знаменитый мужъ, предпочитаетъ славу законодавца славѣ завоевателя, предался совершенно благу своего народа и рачительнымъ попеченіемъ объ устройствѣ своего ощущенія и

(а) Очень важно, что со временемъ, носящее имена Хивинское Ханство подъ владычествомъ опаснаго Магмеда-Рагима, содѣйствовало опаснымъ для Бухаринъ независимость и образованіе, ибо народъ Бухарской измѣнился и превратился совершенно впоровѣ.
исполненіи правосудія, получил общее народное наименование Едиль, что значить справедливейший.

Невзирая на неуспѣшное свое предприятие противъ Бухарій, Магмед-Рагимь дабы не оставлять празднымъ народъ своего и въ надеждѣ приобрѣсти богатую добычу, вновь ополчился съ намѣреніемъ вмѣрзнулся въ Персидскую область Корасанъ и взбунтовать воинственные народы ея населяющіе, которыя съ ропотомъ переносять владычество Персіи.

Для сего съ двѣнадцатью тысячами всадниковъ (1) и со всѣми своею артиллерию свою состоящею изъ седьми орудій различнаго рода (2) осправился онъ въ степи, для исполненія своего предприятия. Большая часть ополченія сего находилась при Кор ganахъ и обозахъ и въ услугеніи у разныхъ чиновниковъ.

По дорогѣ по которой онъ слѣдоваль расположены были кочевьями, два довольно сильныя покоевья Туркменовъ Теке и Кекленъ. Магмед-Рагимъ Хандъ склонялъ ихъ къ нападенію съ нимъ вмѣстѣ на Персіанъ; но они отказались и удалились опять дороги.— Онъ скрылъ на время неудовольствие свое и злобу, гоновясь къ отмстево —

(1) Иные утверждаютъ, что ихъ до тридцати тысячъ было; но сие невѣроятно. Всякому войску весьма затруднительно проходить по безводнымъ степенямъ, а еще болѣе такому, которое, сосредоточенное изъ охотниковъ безъ дисциплины и почти безъ начальниковъ, должно удивляться, что и съ двѣнадцатью тысячами онъ могъ пройти черезъ степи.

(2) Говорить, что у него было тридцать орудій; но кажется сие ложно. Можетъ статься были у него малозаметныя, которыя по незначительности своей не должны приниматься въ степѣ.
( 49 )

нію имъ въ удобномъ случаѣ.— Между тѣмъ отправилъ пословъ своихъ съ тѣмъ же предложеніемъ къ Туркменамъ покольвія Иомудѣ, кочующему по Восточному берегу Каспійскаго моря, оптъ Астрабадскаго залива до Балканскаго и внутрь степей по рѣкамъ Гюргену и Астрену на границахъ Астрабадскаго Ханства. Иомуды явно не ошарялись; но медлили, ибо были ослаблены и находились; въ ихъ зависимости опрь Персіянъ, послѣ неудачной войны, которая съ ними вели въ 1812 году; (походъ же Магмедъ Рагима былъ 1813 году.)

Власпилель Хивинскій не получивъ удовлетворительнаго отвѣта опрь Иомудовъ, прибылъ съ войскомъ къ уроцищу Бюрену (*) близъ рѣки Гюргенъ отдѣляющей ихъ отъ Персій.—Тамъ встрѣтилъ онъ Персидское войско равно сильное ему числомъ и предвидимое шестью Ханами различныхъ степеней.

Персіане расположены были на возвышенности; Магмедъ Рагимъ озаряясь пропивъ оной открытымъ дѣйствіемъ своей армии, которое было безуспѣшно какъ по дурному ея устройству, такъ и по опаленной стѣнѣ обѣихъ ополченій. Персидская Армія хотѣла и гораздо въ лучшемъ порядкѣ, но также наносила Узбекамъ небольшой вредъ; наконецъ ополченія сія простоявъ четверо сутокъ одно пропивъ другаго не предпринимая ничего рѣшительнаго, по временамъ высилая лишь одъ.

(*) Уроцище и бродъ Бюренъ отлежащіе на шесть дней позади опрь Каспійскаго моря и на десять дней опрь города Мешеда, находящагося въ Корасанѣ.

Ч. II

7
( 50 )

нихъ навздниковыхъ и стрѣлковъ и производя безуспѣшной огонь изъ своей артиллеріи, ограничивь пріобрѣщеніемъ малаго числа плѣнныхъ, возврашались каждое въ своем предвѣ. (1)

Въ обратномъ слѣдованіи Магмѣдъ Рагимъ нечаянно напалъ на поколѣніе Кеклень, въ описаніи за данной описань въ просимой имъ помощи пропавъ Персіанъ; разбилъ и разграбилъ оное и захватилъ въ плѣнъ много обоего пола Туркменъ.

Возвращаясь въ Хиву чрезъ обширныя песчанья степи, конница его лишилась почти всѣхъ лошадей; но по прибывши въ свою столицу онъ снова успѣшно оную и напалъ на поколѣніе Теке, которое также оказалось ему во вспомоществованіи. Походъ сей увѣчанъ былъ желаемымъ успѣхомъ. Поколѣніе Теке было совершенно разбито, всѣ пахашныя земли опшыны и присоединены къ Ханству, множество захвачено плѣнныхъ и пріобрѣшена значительная добыча. Остановился Туркменъ сего поколѣнія вмѣстѣ съ старшіною своимъ Мурадъ Сердакъ-рекъъ, сокрылись въ неприступныхъ и безплодныхъ горы; голодъ заслѣвавъ ихъ покупать хлѣбъ у побѣдителей за дорогую цѣну, съ заплакою сверхъ всего еще шатошной пошлины Хивинскому Хану.

Сіе самою понудило часть Теке переселяться въ Хивинское Ханство; Магмѣдъ Рагимъ принимаетъ ихъ бла-

---

(1) Сія известія получены отъ Иомудова, бывшихъ свидѣтелями знаменитой сей битвы при Босредѣ.
госклоно, дает имъ мѣста на водопроводахъ и вообще поощряетъ ихъ къ себѣ разными подарками.

Честолюбивый и вмѣстѣ хитрый Магнедб Рагимъ, умѣлъ также снискать дружбу и союзъ сильной державы. Афганстанъ бунтовалъ пропивъ своихъ Царей. — Законный Государь ихъ Шахъ Магмулъ принужденъ былъ бѣжать изъ своей столицы. — Оставя Кябулъ онъ укрылся въ Бухарію; но узнавъ, что Мирд Гайдаръ намѣревается выдать его брату, покиравшему престоль Афганстана, Магмулъ прибылъ къ покровителю Рагима, который принялъ его со всевозможнымъ гостеприимствомъ и уваженіемъ, въ надеждѣ низвѣ со временемъ въ немъ сильнаго союзника. Между тѣмъ обстоятельства въ Кябулѣ перемѣнились и народъ снова пожелалъ имѣнья Магмула Шахомъ; Магнедб Рагимъ оппустилъ его и Магмулъ воцарившись, по сию пору не забывая услугъ Хивинскаго властителя. Они оба враждебствуютъ противъ Персіи, и Каджары должны ежечасно опасаться нашествія Афганцевъ. Грозная война съ Мирд Бейсомб, исчезновеніе рода Софіевъ и опустошенія Афганцами сдѣланная въ Персіи, не должны еще изгладиться изъ ихъ памяти.

Теперь Хивинскіе кузаевъ свободно вадятъ въ Кябулѣ и принімаетъ еъ особенно гостеприимствомъ владычествомъ сей земли.

Магнедб Рагимъ Шахъ хочетъ также распространить власть свою и на Туркменъ его окружающихъ. — Покойный Каджуръ Бессовъ Имп., изъ восьми тысячъ кивишъ состоитъ сосящее, кочуещее, на Маньшлакскомъ мѣст
на Северо-восточной стороне Каспийского моря, особенно обращало его внимание, потому что на юге мысу ежегодно производился значительный торг у Астраханских Купцов с Сартами приезжающими из Хивы и продающими им разные Бухарские, Индийские и свои издания. — Туркмены Чуадуры владели сего мыса частно препятствовали сему торговле; но нынче Магмед Рагим успелъ смиришь ихь ласкою и вскими преимуществами; народъ сей недоспоконо имѣетъ своего хлеба, чтобы онымъ прокормились и обыкновенно недоспокающее количество покупаетъ въ Хивѣ; Магмедъ умѣлъ симъ воспользоваться и доставивъ имъ въ семъ отношеніи разныя выгоды шакъ привязалъ къ себѣ, что нынѣ Керваны его ходятъ плода безпасно и купцы пребываютъ на семъ мысу по мѣсяцу мѣсяцами безъ вскихъ припятсвий. — Многие семейства Чосдуроовъ переселились даже въ Ханство и теперь народъ сей въ совершенномъ повиновении у Магмеда Рагима, какъ потому, что симъ переселеніемъ родственники знаменитыхъ особъ въ рукахъ его и между тѣмъ частныя отношенія ихъ съ Хивою сдѣлали ей для Чосдуроовъ необходимою. (1).

Вообще сказать должно что властитель Хивинской не пропускается удобнаго случая, какъ для усиленія своего царства народонаселенія, шакъ и для получения политическаго въся между прочими Государствами, почему

(1) Въ 1819 году въ бытность свою въ Хивѣ прибываютъ также къ Магмеду Рагиму посланцы отъ Кудроовъ, населяющихъ часть Корасана и считающихся подвластными Персіи; они просили покровительства и помощи его.
и полагаем, должно, что с современем Хива будет равняться силой со многими первовлашайными восточными державами.

Изложивший образовь все действия Магмед Рагимб Хана как для достижения самовластия, так и для посвящения нового своего царства на возможную высшую степень славы, прежде нежели приспущен к подробному описанию всех внутренних учреждений им созданных, читатель будет, конечно, врятно знать обстоятельства собственным до его необыкновенного цирка на касающегося; або в самовластном правлении деспотъ есть душа всего правления и всякая его даже повинному не значущая черта, имевшая уже большее влияние как на народъ, так и на его управлении.

Магмед Рагимб роспю исполнинского, (1) здоровья и сложения крепкаго и имевший мышь около пятнадцати льть; видъ его довольно привлекательный и не имевший опечалковъ звьрскихъ его москуковъ и права; черны лицева довольно правильны; глаза небольшь, но выдающиеся и взоръ презрительный; борода у него небольшая и припом бусян. Довольно вправдь, что одними глашами доходишь онъ на своихъ соотечичей; впрочемъ, слабо лицо его больше Русской; вежли: Хивинской; русская же борода еще больше, совершая сие несходство, ибо у Узбековъ безъ исключений борода черная.

Изъ описанныхъ даяній его видно, что онъ одаренъ былъ...
пръяй умомъ, честолюбивъ, жестокъ до зверства, подозрительный, властолюбивъ, привязанъ къ корысты, предпримчивъ, оправданъ и необыкновенной твердости; прибавимъ къ тому, что во время его домогательства для получения самовластия, онъ предлагался любосиранной и пьянствомъ, пилъ безъ меры запоемъ и тогда вымплялъ всѣ зверскія перзванія невиннымъ жертвамъ своего властолюбія. Но теперь, однако, сталъ умереннѣ и пишетъ, Гаремъ свой ограничилъ седьмой женами и пишетъ совершенно пересталъ; вмѣсто вина употребляетъ уксусъ и воспримѣлъ даже крѣпкіе напитки и куреніе шабаку подданнымъ своимъ, предписыванъ нарушающему сие, разрѣзывать ронить по ушамъ. Если бы сей необыкновенной человѣкъ имѣлъ нѣкоторое образованіе, то конечно душенныя его свойства приняли бы иное направленіе, нѣкоторыхъ бы совершенно исчерпались а другія одѣлись благовидіемъ, направлены бы были на пользу а не на вредъ людей; и чудовище сие заняло бы место между геніями и славнѣйшими мухами просвѣщенныя народовъ. Въ сравненіи однако съ своими сослуживцами Михаилъ Ризикуль довольно просвѣщенъ; онъ кромѣ своего природнаго языка гръннаго по Арабскому и Персидскому даже пишетъ на ивановъ. (1) Онъ имѣетъ также образованіе, и одинъ, однако, изъ лицъ большаго рода...
(55)

държате понячей. отъ. Астрологіи (2) и врачебномѣ.

Магомедъ Рагимъ, любилиъ во всемъ умеренности и про-
сишнюю, одѣяния, его, соспичъ ивъ нѣсколькохъ халатовъ
Бухарскомъ, шелковой, матеріи, спицной, на вапкъ; онъ
носитъ чалму или бѣлую повязку по шапкѣ (3). Въ
ясновахъ, отмъ также, умеренъ, кушанье его соспичъ
изъ двухъ или трехъ блюдъ, приготовленныхъ по обычаю
Азизозова, какъ: по ловъ, (кана изъ Сароцинскаго
пшена), жирная пряхабка съ шафраномъ и жаркое безъ
масла. Жизнь ведетъ онъ больше кочующую; живетъ
во всевое время года въ кибиткѣ, хорошо и имѣетъ дома
въ которныхъ помѣщаетъ только своихъ женъ. Большую
часть времени проводимъ въ степи на охотѣ, гоняясь
съ своими любимца за дикими звѣрями, въ поражении
которыхъ, онъ, мчитъ, видитъ себя въ походахъ и замѣ-
чаеъ на воздушныхъ добрѣпи окружаемыхъ его полы.
Онъ также занимается, ловлею ястребами, дикихъ козъ
и Кызылъ, Казаковъ. Во время сихъ частныхъ описчекъ,
управленія, Хансъева, обыкновенно поручаетъ онъ или
брату своему Инану, Купри Мураду, или одному изъ
первыхъ любимицъ. — Порядокъ и спокойствіе всегда
бываешь строго соблюдаеи сами намѣстниками.

Вообще жизнь его совершенно отлична отъ жизни дру-

(2) Астрологиа у нихъ считается наукой и подведена подъ правила.
(3) Таковыхъ повязокъ носить Сеидъ и тя, которыхъ ходили на поклонение
въ Мекку; они именуясь тогда Ходжи, Ханъ присвоилъ себѣ сие одѣяніе и
названіе обвикашившись съ потомками Магомеда.
( 56 )

ихъ владѣльцовъ Азіи. Они снѣпъ очень мало и то днемъ, ночь же проводятъ во бдѣніи, чѣмъ должно приписать или опасенію свойственому всѣмъ злодѣямъ, или инымъ причинамъ скрывающимся въ необычайномъ нравѣ его. Они любятъ игру въ Шахматы, знаютъ ее совершенное и съ удовольствіе смотрятъ на играющихъ, для чего не рѣдко собираютъ къ себѣ дѣшей любимцевъ своихъ; самъ же никогда не участвуетъ въ сей игрѣ.

Пашницу или недѣльный праздникъ Магометанъ особенно уважаютъ. Въ сей день родонакальные покойникъ Духовныхъ особы всѣ приближенные его собираются къ нему на общее угощеніе и моленіе по закону своему.

Семейство Магomed-Рагима состоитъ нынѣ изъ двухъ братьевъ его Инаха Кутлумурада и Магомедъ Назарбека и изъ трехъ сыновей, изъ коихъ:

Первый называется Алла Кутуре ему нынѣ 17 лѣтъ опь рождения.

Второй называется Романъ Кулъ, ему 15 лѣтъ. — Они отличаются опь прочихъ братьевъ, всѣми тѣлесными и умственными свойствами опца своего; проводя часть времени въ забавахъ и играхъ съ сыновьями любимцевъ Магомедъ Рагима, онъ поражаетъ и бѣгать ихъ нечадно.— Силы онъ неимовѣрной, и опецъ его радуется видя въ немъ себѣ достойнаго наслѣдника.

Третій сынъ Хана очень молодъ; объ немъ еще ничего достовѣрнаго сказано не льзя.

Дѣти его съ малыхъ лѣтъ еще привыкли видѣть неисповѣдимы; ихъ не удивляетъ ліощаяся кровь и они съ любопытствомъ и удовольствіемъ взыраютъ на мученія
казненныхъ. Сей родъ восприятия почти общий во всей Азии дѣйствіемъ царскаго происхожденія; ихъ заранѣе привыкаютъ къ ужасшему зрѣльщику и гоновьемъ на гибель народовъ предназначенныхъ судьбою ихъ управлению.

Со временемъ можеть быть усиленнымъ нами Романа Кулия гремящимъ въ средней Азии, онъ долженъ поддерживать преобразованія начиная ощущать; ему не предстоять уже птъ ужасы, которые превозмогъ Магмедъ Рагимъ. Онъ можетъ другимъ средствами водворить панину устройство, въ сей благословенной природою землю, споль нещастно упущенныя кровью своихъ обитателей; онъ можетъ быть образователемъ своего ощущения, союзникомъ Россіи и грозою Персіи.

Типулы Хана суть: Такиръ что значится вина; въ русскомъ наименованіи сие даешь ему въ смыслѣ Хана Карателя онъ или полному, что дерзающій ему говорить мотогналъ себя птъ самымъ предъ нимъ уже виновнымъ; ему также говорить Ханъ Хезретъ; Хезретъ значить Господь; также называютъ его Ханъ Ходжа; значеніе Ходжа уже вышѣ было много изяснено.

Изъ всего вышеописаннаго ясно видно, что нынѣ въ Хивѣ правленіе самовластное неограниченное ни законами ни общимъ мнѣніемъ и посому зависятъ совершенно отъ волні самовластнаго владыки, которой въранъ на Хансво какъ на свое помѣщіе и управляеть онъ емъ для личной своей выгоды и набогащенія. Къ сдѣланнымъ имъ постановленіямъ клонятся къ ней же цѣль и Хивинцы суть его принадлежность и рабы. Въ Хивѣ, гдѣ цѣль правивельства не семь польза народа, а национальное ч. II.
благо властителей и окружающих его любимцев, общая
польза не занимаетъ никого, богатство свое всѣкой
сокрываетъ въ шайкѣ опасается насилия; вѣянія же вла-
спищелей исполняются съ недовольствіемъ; ближайшіе
къ нему опасаются казни повинующихся, а определенные по мѣрѣ
своей слабости такъ властны и безъ внушен-
ня убѣжденія пользы, старающихся избѣгать оныхъ и
повинующихся тогда только, когда неминуемая подлежитъ
опасность за ослушаніе. И такъ уживаетѣйшій деспотизмъ
съ самомѣ Г. Хивѣ умрѣается по мѣрѣ определенносцій
онъ исполненія его.

Хивинцы привыкли видѣть въ Хивѣ, своего непрія-
шеля и врача. — Любовь къ ощуществу въ таковомъ пра-
влении существователь не можетъ. Всякой Хивинецъ видѣ-
имъ ощущества въ своей кабишѣ и въ кругу семейства
своего; переходя съ мѣста на мѣсто или удаляясь въ
списаніе, онъ съ собою переноситъ и родину свою; всѣ
цѣль существованія его, — не былъ призванъ известнымъ,
же знаніе предѣловъ своей свободы или буйству и стараешься
съ своей стороны быть самовластными и жестокими,
когда удобной представляется на случай. Таковая
пропивуположность въ чувствѣяхъ известный причину въ
правленіи, гдѣ ни чьѣмъ не обуздана власть повелителя
и гдѣ один порокъ и несовершенства его, управляютъ
покровомъ нарушая общую пользу для своей личной.
— Въ таковомъ правленіи никому не можетъ доспѣхнутъ
dо индивидуального счастія, каждый гражданинъ есть рабъ,
щасшіе же его, — избѣгнуть гоненія властителя и вмѣ-
состъ съ нимъ быть увѣнчанелемъ другихъ.
( 59 )

Дабы прикрыть власті своё личное справедливости и шум боле оную утвердишь; Магмед Рагим учредил верховной совѣть, которому далъ право или лучше сказать повелитель, собираясь для сужденія различных народныхъ лихъ и преступленій и даже налагать самыхъ решений. По первому взгляду думать можно, что совѣть сей составляеть для блага народа, дабы оградить его отъ произвола одного лица; но разомѣрно составь оного увидимъ, что симъ учрежденіемъ Магмедъ Рагимъ оправдью сей лишь не отражать свидетельства верховной власти итмъ самымъ болѣе утвердишь оную.

Совѣть сей наполняется по произволу Хана его любимцами и вь рѣшенияхъ своихъ руководствуется его волею; въ случаѣ же произволчія члены оного со спасою разгоняются; Магмедъ Рагимъ учрежденіемъ симъ оградилъ себя отъ ропота, ибо въ случаѣ какаго либо рѣшения несправедливаго или непріятнаго для народа, онъ спасаетъ всю вину на совѣтниковъ.

Совѣтъ сей подъ предсѣдательствомъ самого Хана; число членовъ оного неограниченъ и зависитъ отъ числа любимцевъ его. Нынѣ засѣдаютъ въ номъ первый Везиръ Ханской: Юсуфъ Мехтиер Ага; (1) онъ болѣе всѣхъ, пользуясь довѣренностію и любовью Хана; человѣкъ сей родомъ Сарыкъ, иправа суроваго и недовѣрчиваго, низокъ и неноренъ предъ властителемъ своимъ. — Ему лѣшь за пятьдесятъ отъ рождения. По званію своему

(1) Что значитъ по переводу Господинъ Хомюкъ.
какъ первыи Везиръ, у него хранились назна Ханскай и онъ ведетъ щенъ-прихода и расхода оной. — Онь него также зависиитъ пріемъ и содержание иностраныхъ по- словъ. — Во время ослушекъ Хана изъ Хивы, ему доручаецъ онъ управленіе Царствъ и даже въ диныхъ случаяхъ до- вѣряетъ свою властѣ. Избравъ сего чиновника изъ Сартовъ Ханъ примиряетъ народъ сей съ Узбеками, кошорыми, и до сихъ поръ Сарты нѣкоторыми образомъ увѣрены. Онъ дѣйствительны не ошибся въ выборѣ, ибо Сартъ всегда увѣренной, съ большимъ удовольствіемъ нежели Узбекъ будетъ для своего возвышения погоды въ приходѣ властпеля и ему повинованы быть. Со временъ возвышения Юсуфъ Мехтеръ Ага, Сарты или сословіе жупцовъ получили доступъ къ Хану; — хотя они и не имѣютъ почвы никакихъ правъ такъ какъ и другихъ народы населяющиевъ Ханство, но времена, къ нимъ милосердіе властія доставляетъ многія выгоды, ошь коихъ пор- говля улучшаются.

Второй Везиръ Медра кушъ Беги (1) есть также членъ совѣта, онъ родомъ Узбекъ одного съ Ханомъ поколѣнія Кичебе Комраа; онъ есть представитель единоплеменниковъ своихъ въ пажахъ и просьбахъ, и уважаемъ всѣмъ. Говорятъ, что онъ очень уменъ, духу шердаго, рѣшительного, добросердечнымъ и усерднымъ; и почему кажется не покойится бездной довѣренностю ошъ Магмедъ Ранма; онъ поко-

(1) По переводу "Господинъ Птица."
ренъ Хана, но не шерпшь властнъ его и любишь ошень честно свое, или лучше сказать единолеменниковъ ширану пропиворвичь не дерзаешь, ведешь себя ошень рожно и повидимому выжидаетъ удобнаго случая, для низверженія его и нежеланнѣнныхъ любиццевъ его. — Должность его во всѣхъ охношеніяхъ одинакова, съ должностию перваго Вазира и онъ въ настоящемъ смыслѣ есть младший товарищъ его; однако же ему никогда не поручается управление Ханшива въ опуществѣ Владыцы. —
Третьій изъ главныхъ чиновниковъ Хана: именуется Ходжа шв Мегермв. (1) Онъ очень имъ любимъ. — Отецъ его былъ простой плѣнный Персіянинъ невольникъ Хана, которой принятъ въ Хивъ въру Мусульмановъ и женился. — Ходжа шв Мегермв служилъ въ войскѣ Ханскомъ и въ войну пропивъ Бухаріи оказывъ Хаму значительную услугу, получивъ въ награду свободу и особенное милоспиное его расположение; Мамедв Рагимв подарилъ ему много водопроводовъ и земель. — Вскорѣ послѣ того Ходжа шв была одѣна начальникомъ племени, сильно нажился и окруженъ себя своими родными и прищельями, которыемъ изъ роду Кизилъ-Джиловъ или Элгоуъдемовъ, п. е. освобожденныя Персидскія невольники. Онъ вы- жилъ имъ своего Алааевмв, котораго, Ханъ принялъ въ себѣ въ службу и назвалъ Атв-Сапаровъ (что значить койный гонецъ) и упоминабъ по сей должности. Мамедв Рагимв избралъ себѣ въ любицу Ходжа ша.

(1) Мегермв; значитъ любимецъ.
из рода Персіанъ, хотя и можетъ быть показанъ народу, что они более виновны за заслуги людей чьмъ на ихъ происхождение. Ходжа Магрена какъ всякаго временщика: многие хвалили и многие не верили, въ числь первыхъ Сарпы и ньмовъ, въ числъ послѣднихъ Узбеки. Впрочемъ онъ права подааго, уважение ползаеть предъ власпевелемъ своимъ и съ благоговѣніемъ принимаетъ его вѣнія; гордыя передъ слабыншими, подвѣлъ и нисокъ передъ сильнѣнными; праву вообще гибкаго и исполнительного, во всѣмъ рачитель лишь о своей пользѣ и вся цѣль жизни его, угожденіе нымъ спрашивающ его поклонника; онъ симъ приобрѣлъ полную довѣренность Хана, спрашивающ его всюду имѣнь доспѣнь и дать себѣ значеніе. — Хочу онъ и не есть нигдѣ членъ союза, однако и исполнительнымъ и приобрѣтымъ мѣшается въ дѣла онаго и мѣсто изъ членовъ не въ силахъ его удалить.

Богадовсьва его составленныя частыя милосрдія Хана, частыя же приобрѣтения умасливающихъ лихомилящихъ при памятникахъ, даютъ ему возможность по несколькому разъ въ годъ подносишь Маграхъ Разику дорогіе подарки, до которыхъ Ханъ большою охотникъ; (на подаркахъ и грабежахъ основываетъ Ханъ большую часты своихъ доходовъ) симъ средствомъ Ходжа Магрена поддерживаетъ милосрдное въ себѣ расположеніе Хана. Ему около сорока лѣтъ онъ роду, лице его выражителы и умное, черны онаго красицы, цвѣту смуглая и обросше длинной черной бородой; одѣвается онъ богаче и опришнѣ прочихъ единоплеменниковъ; въ разговорѣ
довольно ловокъ и даже прійденыя. Три особы сии пользуясь особенными расположеніемъ Хана, и занимають главныя мѣста въ Ханскомъ; они именуются при себѣ по одному письмоводителю или Мирзѣ, и по нѣсколькому чиновникамъ называемыхъ Диванъ Беги. Должность сихъ послѣднихъ незначительна, ихъ употребляютъ на различныхъ посылкахъ и на занятіе мѣстъ прислугъ при чужеземныхъ посланникахъ.

Въ советѣ Ханскомъ засѣдаютъ также старшия брать его Кутя Мурадъ Иняхъ, котораго онъ любить и коего советъ иногда даже слушается. Кази или первосвященникъ есть также членъ совета, но духовное званіе сие не придаеъ ему никакого вѣсу, и Ханъ, его, также такъ и прочихъ членовъ ругаетъ и изгоняетъ изъ совета когда не согласенъ съ его мнѣніемъ; Магмедъ Расияхъ кажется предоставливъ Священнослужителямъ только полное и неограниченное право, молиться Творца и Пророка о низпосланіи благодати и милости на него и на всѣхъ правовѣрныхъ.

Въ верховномъ совѣтѣ сенатъ засѣдающихъ еще въ родѣ низшаго присутствія родонаучальники четырехъ поколѣній Узбековъ; древней обычай сей совѣщаться съ родонаучальниками обращался нынѣ въ одну почеспѣ, и соблюдается еще Ханомъ, дабы нарушеніемъ онаго не возстапновилось прошиваться себя единоплеменниковъ своихъ; родонаучальники сии едвали имѣютъ какой голосъ, они собираются къ Хану и садятся по старшинству, наблюдая строго порядокъ сей; въ дѣлахъ же совершенно никакаго участія не имѣютъ и ничего не знаютъ. Ханъ
ниазпровергнувъ древнее правление Инаховъ, стараемся
опшлять опш себя и опш всякаго управления швхъ, коото-
рые гордятся еще своимъ происхожденiemъ и желали бы
восстановленія прежняго порядка. — Во времена Инахстовъ
въ каждомъ племени для разныхъ расправь было тридцать
dва чина, оны были: самъ Инахъ, Бк, Султанъ, Юзд-Башъ
и пр.; чины сии или званія имѣли особяая права, пре-
имущества и обязанности и были очень чинимъ; Магмед-
Рагимъ уничтоживъ расправы сии, сохранилъ только званіе,
дабы не восстановили противъ съя народа, и остави-
вилъ при сихъ чинахъ родовь земли ихъ и помѣстья.—
Принадлежность сия переходила по наслѣдству опш си,
опш къ сыну или въ другое семейство ежели родъ уни-
чтожится, или Ханъ лишитъ его за какое либо неудо-
вольствие права его и передастъ его другому.
Совѣтъ сей собирается еженедѣльно по пятницамъ,
въ особомъ строении на одномъ изъ дворовъ Ханскаго
dворца. — Мазанка сиа грязна, безъ полу и оконъ, крыши
также нѣшъ, пополошъ камышевой, въ ономъ сдѣлано
отверстіе для сѣва, съ которыя вмѣстѣ впадаетъ въ
нее, дождь и снѣгъ и выходить чадъ опш разложенныхъ
угольевъ, около которыхъ грѣютъся присутствующіе;
грязная комната сего собранія, называется пышнымъ именемъ
Герньюш Хана или мѣсто пьяной бѣседы.
Ханъ обыкновенно самъ присудствуетъ при сихъ со-
вѣщеніяхъ; передъ начальникомъ пренѣй, прислужники Хан-
скіе, подносятъ присудствующимъ большія блюда съ
пловомъ и когда всѣнасыпались тогда уже приспупаютъ
въ сужденію. Ханъ выслушиваемъ со вниманіемъ сужденія.
каждаго, но если по нещастию онъ пропившаго съ нимъ минь, то ругаетъ совѣтника своего и иногда даже выгоняетъ изъ засѣданія. Члены присутствія сего какъ и всѣ Хансіе чиновники не получаютъ никакого по- стояннаго жалованья; они пользуясь его временнымъ милостынями и дарами, которыя обыкновенно состоящіе въ позволеніи вырыть новой водопроводъ, или въ освѣ- деніи имъ необработанной земли.

Вышеописанной Верховной совѣтъ есть единственное гражданское и уголовное судилище въ Хивѣ; изъ сказаннаго можно видѣть мѣру справедливости онаго, такъ какъ въ повѣстоянныхъ законовъ, по вѣ дѣла рѣшаются по при- спрасшію судей и въ пользу Хана.

Во всѣхъ городахъ однакоже есть по одной духовной особѣ или Казі; они всѣ подчинены главному Перво- священнику и суть настоящія блюстители Гражданскаго и Духовнаго закона; они обязаны обо всѣхъ преступ- леніи и нарушеніи закона доносить Хану, сами же не имѣютъ права вмѣшиваться ни въ какія разбирательства, развѣ когда сами ихъ опредѣляются въ нимъ и по въ маловажныхъ распрыяхъ; судъ сей подобенъ нашему Совѣ- стію. Казі получаютъ опять сихъ расправѣ довольно значительный доходъ. Во времена Инаховѣ главный Казі пользовался гораздо большимъ уваженіемъ и властью въ народѣ; сверхъ храненія законовъ Вѣры онъ былъ и глав- нѣйшимъ судей, рѣшалъ всѣ распри и междоусобія се- мействъ и налагалъ наказанія; всѣ опредѣленія его при- знаваемы были справедливыми и священными потому что почерпались изъ правиль Курана.

Ч.: .II.
Исполнительная власть заключается в самом Хане, совющем оной не имевшем; окружающие его любимцы суть исполнители его приговоров; искуснейший изъ палачей и потому называемой Насакей Башки.  Т. е. глава палачей: есть также одинъ изъ его приближенныхъ и числился въ придворномъ штабѣ; кромѣ описанныхъ выше сего любимцевъ Хана находилась при немъ еще Султанъ Ханъ, бывший изъ Туркмении въ 1813 году. (1) Человѣкъ сей родомъ отъ предковъ Кимая, пользуется особенномъ милостью Хана и иногда даже и довѣренностью его; онъ употребляеть его въ военныхъ действияхъ поручая ему определы конницы.

Въ числѣ исполнителей и любимцевъ Хана есть одинъ Русской давно уже принявший въ вѣру Мусульманскую, онъ богато одаренъ Ханомъ, именемъ слугъ, невольниковъ и иногда употребляется имъ по нѣкоторымъ порученіямъ; но онъ не имѣетъ власти Ходжаиш-Мережа при владѣльца. Его называютъ Тангири-Кулы, что значитъ Божій слуга.

Въ число исполнителей должно также помѣщать Туркменъ служащихъ при Ханѣ въ видѣ людей военныхъ и наездниковъ, онъ ихъ посылаеть по разнымъ порученіямъ.

Изъ сказаннаго видно, что Ханъ овладѣвъ престоломъ окружилъ себя преимущественно чиновниками изъ Сар-шовъ, Туркменовъ и даже иностранными, опѣдаля сколь-

(1) О немъ упомянуто было несколько разъ въ моемъ путешествіи.
ко возможно Узбековъ опь должностей; онь только симъ средствовать могуть утвердиться и усилить свою власть, ибо племена сих будучи всегда угнаны Узбеками, съ удовольствиемъ видят ихъ унженіе, рачительно поддерживаютъ власть Хана и въ почности исполняютъ его велѣнія. Узбеки же его ненавидятъ и злообсмѣшаютъ на коварныхъ иноплеменниковъ, (такъ они называются Сарповъ и Туркменъ) занявшисъ всѣ первья мѣста управления.

Везиръ и прочіе чиновники покорные рабы Хана, имущества и жизнь ихъ принадлежатъ владыкѣ; временная милость его не препятствуетъ въ другое время по пустому подозрѣнію лишить ихъ того и другаго. Уваженіе и расположение Хана не всегда бываютъ одинаковы, ко всѣмъ его любимцамъ; — бываютъ случаи въ которыхъ онъ отдаетъ справедливость уму и достоинству первого Везира своего которой по исполнѣ заслуживаетъ такого отличія; не рѣдко Ханъ и Министры сей проводящъ вмѣстѣ цѣлыми ночи въ различныхъ разговорахъ и шуткахъ, и сей послѣдний пользуясь веселымъ расположениемъ Хана, дѣлаетъ ему тогда разные предложения сходными съ своими видами.

Въ городахъ Хивинскихъ есть также полиція, которая состоитъ изъ нѣсколькихъ человѣкъ вооруженныхъ шестовыми дубинами, окованными съ обоихъ концовъ мѣдными листами; чиновники сихъ называются Бсахами; должность ихъ состоитъ въ томъ, чтобы на празднѣствахъ и въ большихъ собраніяхъ орудіями сими разго-
(68)

натью толпящийся народъ; они бывают безъ разсмотрения чиновника и бдяняка.

Есаулъ бьетъ имением Хана,— гордый Узбекъ удаляется и съ духомъ мщенія и скорби скрываетъ досаду свою и горе, мысля о средствахъ къ опищению власти ему и скромно моля Бога объ избавленіи своемъ; иногда даже выведенный изъ стряпчія, онъ поражаетъ ножемъ среди улицы исполнителя воли Ханской и спасается бѣгствомъ въ Бухарію, где его съ удовольствіемъ принимаютъ единовѣрцемъ. Саршъ принимая сие за волю Хана, съ удовольствіемъ и нѣкимъ благоговѣніемъ подвергается ударамъ, полагая подлымъ стряпчіемъ симъ приближиться къ нему, и поставляя себѣ за честь удоспощица даже и побоевъ его. Туркменъ же скорбитъ не о стряпчі, но единственно о боли и спараваемъ отомстить побившему его; онъ не разбираетъ по чьей волѣ его бьющій и не досадуешь на владѣльца, а желалъ бы только выхавшись дубину у Есаула, чтобы получить корысть онъ продажи мѣдныхъ листовъ коимъ она оказалась; въ случаѣ удачи онъ благословилъ бы даже виновника побоевъ.

Трудно опредѣлить права въ сословіи состоящихъ Хивинской народъ, такъ какъ нѣть настѣпщихъ законовъ, что во всемъ руководствующимъ произволомъ и нѣкоторымъ древнимъ обыкновеніями, которыя временемъ утвердились. — Никто не имѣетъ политическихъ правъ, Узбеки пользующися еще нѣкоторыми преніуществомъ какъ завоевщели и угнѣвають прочихъ своимъ буйствомъ; Саршы какъ покорные переносять все
( 69 )

терпѣливо и пресмыкаются; Туркмени также, но присоединяются къ сему хищничество; Каракалпаки трудятся терпѣливо въ обработываніи земель, а невольники помышляют въ жестокомъ рабстѣ. — Единственное только преимущество законами данное четыремъ сословіямъ сосставляющимъ Ханство, что они могутъ быть судимы Ханомъ и его совѣтомъ и никѣмъ инымъ наказаны; невольники же а особенно Русскіе не пользующиеся никакими правами, они не смѣютъ даже жаловаться на утнешапелей своихъ и не пользующиеся защитой птии законовъ существующихъ въ Хивѣ жизнь ихъ въ полномъ распоряженіи хозяевъ.

Въ образованныхъ государствахъ казни поражаютъ преступниковъ, въ судахъ же соблюдаются сколько возможно безпрестрастіе; въ Хивѣ напротивъ того казни по большей части поспиваютъ людей подозрительныхъ Хану для предваренія вины ихъ или за личныхъ обиды, какъ скоро обиженный имѣетъ доступъ къ приближеннымъ Хана; родъ же казни опредѣляется по мѣрѣ благоразположенія Хана или злобъ къ виновному.

"Магмед-Рагимъ Ханъ наказуетъ также и за настоящія вины безъ всякой пощады; онъ не разбираетъ мѣры оныхъ, не отличаетъ умышленія отъ нечаянности, но смотрѣть на одно дѣйствіе и не умолимъ въ своихъ рѣшеніяхъ; ни просьбы приближенныхъ къ нему людей, ни соизволеніе къ семейству виноваго не могуутъ пронуть ни поколебать его твердаго рѣшенія.

Извѣна противъ Хана, нарушениіе обрядовъ Вѣры, убийство, плутовство, грабительство и многія другія вины,
все без всяких исключений наказывается жестокой и мучительной смертью; — даже самое малое и незначительное воровство не изъявлялось опь столь жестокаго наказания.

Смертным казнам большиею частью бывают только два влекущих родов:

Первый род казни есть виселица. Приговоренной отправляется во дворец Ханскому, где пред воротами его или пред домом Советом исполняется приговор. — Казни сии делятся также иногда на площадях и рынках. — Тело казненного осаждаются на несколько дней на виселице для позора народа, и потом уже по просьбе родственников ондаётся им для погребения. — Иногда случается также, что преступников вешают за ноги и в таком мучительном положении оставляют их до пяты пор пока не умрет опь паралич (1).

Второй род казни сажанием на коль, есть ужасное изобретение гнусного и зверского варварства; не спаяну его подробно описывать, к сплому Европейцев, оно имь довольно известно, ибо недавно еще употреблялось в наказанных Южных государствах; присоединяя только, что в Хиве сажаются оное сажанием еще мучительнее. Коль употребляют деревянной худо завоспрепенной,

(1) За несколько времени до прибытия моего в Хиву, Ханъ повелить такъ образом четырем Русскимъ невольникамъ; они находились при конюшемъ его и порученъ имъ былъ присмотръ за большимъ бараномъ, котораго Ханъ очень любилъ, — баранъ цей пришлъ, подозрѣниѳ пало на одного изъ смотрителей, и такъ какъ не могъ доказаться прбрады и обличить виноваго ино повѣсили всѣхъ четырехъ за нимъ.
(71)

дабы не вдруг умирал казнёмой; ему сначала крёпко связывают руки и ноги на крестъ, какъ же скоро орудие смерти уже довольно проникло въ его внушительность, тогда его развязывают и онъ ощь ужасной боли бьется и симъ самымъ движениемъ усиливаетъ свои страданія; въ такомъ положеніи онъ остается иногда до двухъ сукокъ и тогда только умираетъ, когда остріе кола выйдёт наружу около плечъ, защыдка или въ другой часинъ спинъ (1).

Всѣ грабежи и разбои внутрь Ханства большего частію производятся невольниками и Туркменами, особенно въ то время, когда они задышъ для женинъ уголь въ степь. Угольной промыселъ доставляеть значительную выгоду, и потому многие владѣльцы посылаютъ на оной обыкновенно невольниковъ своихъ; нерѣдко случалось, что люди сіи вступаясь, грабили другъ друга и нападали даже на проходящіе каваны и проезжающихъ купцовъ.— Нынѣ же грабежъ сей принадлежитъ исключительно Хану, которои почитаетъ его дѣломъ государственнымъ, или войной, или мщения, или казаніемъ, или налогомъ на купцовъ за вины которыя самъ изобрѣтаетъ. Когда же сие дѣлается подданными

(1) Магмед-Рагимъ уѣздная изъ Хивы на сухомъ, приказалъ однажды послать на колѣ при въда мѣстъ города для зрѣлища своего одновь Персидскаго невольника, котороаго подозрѣвалъ въ намѣреніи бѣжать.— Чрезъ два днѣ онъъ въдь мѣстъ и видя у ворошъ города его несчастнаго еще живаго на колѣ и привязаннаго жалостнаго стономъ, самъ подска acheter къ нему и убилъ своеимъ коньемъ.
его, что он называет оное преступлением и сажает их на коль.

Однако иногда случается, что Хан наказывает виновных одними только лишением всего имущества; в таком случае, имение достигается Хану, а наказанный кормится мирским подаянием или ищет убежища и пропитания у которого либо из своих родственников, которые опасались подвергнуться своей же участи часто отказываясь в помощи (1).

Есть еще два рода наказаний, которыми Магмед-Рагим называет домашними, первое состоящее в безщадных побоях без разбора во всем штате виновного; а второе разрыхляющее рошм по уши; к сему последнему наказанию осуждают штых, которые курят табак. Однако Хан знает, что многие курят и оставляют сие без внимания, а тогда только к нему приходит и считает способом наказания, когда имущество на него человека личное неудовольствие имеет и желает ему мстить не имев основательных причин.

Во время домогательства Магмеда-Рагима до само-властия по безчисленности жертв принесенных его властолюбию все умерщвляемы были опущенiem головы саблею, нынешнее оное не употребляется. В правлении

(1) Несколько льть тому назад Хан отправил двух послов съ бумагами къ Персидскому двору, по пріѣздѣ ихъ Персияне напомнили господамъ своихъ письмами, и узнавши у нихъ бумаги опустяли сказать съ намѣреніемъ, что они уже не нужны болѣе. Въ семъ случаѣ Ханъ былъ милостивъ, онъ ограничилъ наказаніе лишениемъ виновныхъ всего имущества.
(73)

Иначо́въ всякаго рода преступлениа наказывались одной денежной п’йнною; нынѣ же обычаи сей совершенно уничтожены и замѣнены звѣрскими испытаніями. Для пословъ и для иновѣрцова изобрѣтаются въ Хивѣ еще иная казни: ихъ погребають живыхъ въ степи, говоря что кровью невѣрныхъ не должно обаграть земли вѣрной; въ бытность мою въ Хивѣ я былъ приговоренъ къ сей казни. Князь Б.ковичъ погибший тамъ въ 1717 году испыталъ мученія иного рода, съ него съ живаго сняли кожу начавъ съ коленъ и ею обмѣнили барабанъ.

Въ Хивѣ невольники кромѣ сказаннаго наказаний исключительно подвергаются многимъ еще особеннымъ, ибо зависятъ совершенно отъ своихъ хозяевъ, которыхъ могуть обдумывать и вымыслить разныя средства для ихъ мученія. Хозяева имѣютъ полное право лишать ихъ жизни, но не желая поперемѣнно рабочника, обыкновенно за малыя вины опрѣзываютъ только ухо или глазъ выкалываютъ ножемъ, которою за поясомъ всегда носятъ, или иногда даютъ ему нѣсколько ранъ онымъ, такъ однако чего бы раненный отъ сего не умеръ; послѣ сего наказанія невольниковъ походятъ же часъ гоняться опять на работу давъ имъ едва время перевязать раны. Самая даже работа невольниковъ, на которой они часто по-гбаютъ, можетъ назваться мучительною казкою.

Симъ домашнимъ наказаніямъ подвергаются невольники также и за намѣреніе бѣжать; — когда же во второй разъ они въ побѣгъ подозрѣваются, тогда нечастнаго прибиваютъ гвоздями за ухо къ столбу или къ воротамъ замка, въ которомъ хозяинъ его живетъ, и въ па-
( 74 )

комь положеніи онь долженъ оставаться прое сутокъ безь всякой пищи на поруганіе проходящихъ! несчастной спрадалецъ обыкновенно погибаетъ въ семь мученій опь голода или нужды, будучи уже прежде сего изнурень неволею и работами.— Пожертвованъ ухожъ онь бы легко могъ убѣжать, но куда? — Хаіство разрушено обширными безводными степями, въ которыхъ онь неминуемо долженъ погибнуть, и потому многіе для избѣжанія сего маказанія умерщвляютъ себя сами.
ЗАПИСКИ О ХИВБ.

ГЛАВА III.

ХОДЯЧИЯ МОНЕТЫ, ВЗЫМАНИЕ ПОДАТЕЙ, СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЪ, ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ ХИВИНЦОВЪ.

Со времени владычества Магмедъ Рагимъ Хана, въ Хивѣ учреждень монетный дворъ, въ которомъ выбиваются монеты подъ собственнымъ чеканомъ Владыльца. Знатнѣйшая изъ оныхъ есть золотой Тилла, монета сія круглая хорошей доброты и довольно ясно отчекана. — Цъюю или достоинствомъ она равняется четыремъ нашимъ серебренымъ рублямъ. На одной ея сторонѣ изображено буквами на Туремскомъ языкѣ имя Магмедъ Рагимъ Хана, а съ другой Арабскими цифрами, годъ, мѣсто чекана и молитва на Арабскомъ языкѣ. — Сія подпись окружена точками составляющими родъ рамки и означающими цѣну ея въ мѣлчайшихъ серебрениыхъ монетахъ.

Тилла подраздѣляется на четырнадцать Абазы, и посому всякой изъ нихъ соотвѣтствуетъ почти нашимъ двадцати девяти копѣйкамъ на серебро; монета сія одна-кожъ въ Хивѣ не существуетъ, она есть мнимая или
(76)

условная и употребляется только в щепах для выражения суммы двух Тенгеи. (1)

Тенге

Два Тенге составляют половиной Хивинской Абазы, следственно одна Тенге равняется почти пятнадцати серебряных копейкам нашим. — Монета сия серебряная, вычеканена довольно хорошо с изображением на одной стороне Турецкими словами имени Магмета Рагима Хана, на другой же также как и на Тиллазы выбито место чекана, годом и имени по Арабски окруженная точками, означающими цифру ея. Серебро сиею очень добропонно; Тенге величиной почины с Российской гривенником, но всесолько по полаше.

Карала.

Тенге разделяются на сорок Карапузы или черных денег, монета сия медьная, в окружающих места нашей полушни, но за что впрочем или в четверо полаше. — Карала вычеканены очень безобразны и чрезвычайно лудо опечатаны; каждая из них стоит около полторы медьных копейках наших.

Иностраннные монеты.

Изъ иностранных денег преимущественно обрашиваются в Хиве: Бухарская золотая монета именуемая Падишах Тиллас или Царскія Тиллы; но они нѣсколько по меньше и дешевле Хивинских. Голландские червонцы также съ охотою принимаются Хивинцами;

(1) Россияне, въ несчастнымъ времени нашествия шамаръ, занимствовали много словъ изъ ихъ языка, которые съ некоторымъ измнениемъ сохранялись еще и понынѣ. — Слово Тенге принявше было въ нашъ языкъ, со временемъ же превратилось въ денегу.
необработанной червонец он имеет у десяти Абазоев, когда же обрывают, то оценивается по мере упражнения золота, медною же монетою за него дают восемь сотий карапуль. Персидский серебряный деньги, названные под названием Реалов, тоже обращаются в Хивинском ханстве; пять с половиной оных сочтываются: один Голландской червонец; но вси сии иностранная деньги весьма недолго остаются в своем виде, Хань ищательно отдает их и переделывает их в специфическую монету.

Въ развалинах древнего города Ургендж, который находился близ спаррого течения рѣки Аму-Деръ, часто открывались мѣшки съ золотыми и серебряными древними монетами, на которых изъ них приписываются времена Харакемана. Деньги сии не бывають въ обращении, всякой обязаній предшествуют ихъ къ Хану, (подъ опасеніемъ за нарушеніе сего строгаго наказанія) который немедленно сплавляет ихъ и обращаешь въ свою ходячую монету. 

Хивинцы весьма расчувствывали въ денежныхъ оборонахъ своихъ, опь навыку, они научились безошибочно определять досконально и цѣну каждой монеты. Всякой даже просяла ихъ, узнаетъ обрзанный червонецъ и цѣнитъ его въ настоящую цѣну. Они также съ первого взгляду узнаютъ поддѣланный. Тенге коихъ очень много въ Ханствѣ; иностранцы же не знаютъ сего, часто бывають симъ обмануты.—Хивинцы также выучились обрѣзываютъ свои Тиллы, шакъ что вмѣсто четырнадцати Абазоевъ, пятьюходятъ въ обращении по десяти и даже по осми.—Они
очень дурно; или совсем не знаком Искусства принявши, мешалъ, и потому государыня ихъ деньги дѣлаются, почти изъ числа золота или серебра: худо оно оправленаго.

Въ Хивѣ доходы и расходы государственные и самого владѣльца не раздѣляются и составляются одинъ счетъ, а потому къ числу доходовъ государственныхъ должны мы присоединить и оттѣ, которые относятся собственно къ лицу Хана.—Источники сихъ доходовъ суть: подать съ котла, подарки подносящие Хану разными сословіями, продажа хлѣба изъ помѣстьевъ Хана, откупка таможенныхъ сборовъ, дѣлѣгъ добываемъ, налогъ на приходящихъ керваны, и временные налогъ въ случаѣ войны.

Не всѣ однакожъ сословіе и племена платятъ подати Хану. Природные Узбеки или Хивцы освобождены отъ такихъ, ибо всѣ вообще принадлежать къ сословію людей служащихъ и военныхъ, и во всякое время обязаны по повелѣнію Хана возвращаться на свой счетъ и слѣдоватъ куда повелѣнно будетъ; но сей причинѣ они избавлены отъ всѣкой другой повинности, а платятъ только подать съ продажъ когда занимаются торговлей.

Туркмены избавлены опять подати. Туркмены поселявшись въ Ханствѣ также составляютъ военное сословіе и не платятъ никакой подати. Народъ сей иноплеменный Узбекамъ не смѣшаивается съ ними, и всегда выгоды его пропинаяль пользуются Узбековъ; они составляютъ родъ наемнаго войска, которое Ханъ содержитъ разными щедротами, какъ для вѣчныхъ враговъ такъ и для угнѣщенныхъ непокорныхъ Узбековъ. Они безъ нихъ обоймися не можемъ и для того опираемся
все—способами къ себѣ ихъ привлекать... и, увеличивать число.

Главный и значительный опосредствие дохода Ханского, есть известная подать съ копла. Подать сия составляетъ подушными или поголовными сборами въ иныхъ Государствахъ действующихъ. Достойно замѣчанія, что въ необразованномъ Ханствѣ какъ Хива, подать сія разложена по состоянію каждого; такимъ образомъ, что она не опягощается неимущими. Въ Хивѣ человѣкъ безпріюшной находящийся въ работе или въ услуженіи не платить сей подать, если не довольно богатъ, чтобы иметь собственную пищу и въ своемъ коплѣ варишь пищу.

Такъ какъ народы населяющіе Ханство дѣлятся на множество невольныхъ и спаршени (имѣющія различныя наименования) изъ коихъ слабѣйшее не содержится болѣе двухъ сошъ семействъ и въ каждомъ опредѣленномъ родѣ есть спаршени; — то всѣе шакое общество обкладывается податью сообразно съ богатствомъ земли оныхъ занимающей, промышленностью и временемъ поселенія; взиманіе же сей подать производится съ спаршенио народомъ называемыми, которыми уже раскладывается ее на семейства своего рода или племени; облегчаѣшаго и прибывающаго на богатаго. — Такъ какъ выборъ сего спаршени зависить совершенно отъ племени, которому имѣетъ всегда право схватывать его и обыкновенно избираютъ по общему согласію ихъ, почтенными спаршения заслуживающими завиденностью; — то раскладка сей подати всегда сначала дѣляется съ обдумалностью, и
(в.)

справедливостью; всё довольны, осматриваю и никто не ропщет. — Самой большой годовой побор съ одного поля считаю на Персидской земли, простирания до двадцати Reалов, что составляет около одиннадцати наших серебрянных рублей; самой же меньшей побор равняется пять Reалов, не много меньше Голландского червонца.

Сиею подошкою обложены Сарыны, также и за часть Каракалпаков, которая расположена житейством около Аральского моря и принадлежит Хивинскому Хану.

Впрочем также довольно значительный доход Хана, происходящий от продажи хлеба и вообще произведеній съ собственныхъ его земель. — Хотя и все Хивинское Ханство по неограниченной власти Хана въ существѣ есть его собственностью и принадлежностью, однако оный имѣть еще исключительно земли, которыя надлежатъ принадлежали званію Имансов предковъ его. Родовых помѣстъ сіе еще увеличились присоединеніемъ несуществующихъ пышныхъ нечастныхъ Узбековъ, которыя во времена честолюбивыхъ происковъ Хана, были имъ умерщвлены до послѣдняго въ родѣ. — Земли сіи сосѣдствующая отдаленную собственность Хана, орошаемая многочисленнымъ водопроводомъ, и весьма рачительно обрабатываемые невольниками и несколькими деревнями Сарыновъ и Каракалпаковъ, нарочно поселенными для сего воздѣльвания, и которыхъ за сию повинность Ханъ освобождаетъ опом подачи съ вопла; — хотя симъ освобожденіемъ опъ подачи, онъ и уменьшилъ въ одномъ замыслѣ доходъ свой,
но въ другомь отношении напротивъ того въ нѣсколько крашъ увеличилѣ; ибо разнаго рода хлѣбъ какъ то: Пшеница, Сарагинское пшено, Кундужѣ, Дюганъ, и пръ: произрастающія въ изобилии на его земляхъ, продаются въ Хивѣ Туркменамъ пріѣзжающимъ за онымъ въ Ханство съ разныхъ мѣстъ, весьма дорогою цѣною. Чтобы возвысить цѣну на оныя, Ханъ воспрещаетъ всѣмъ Хивинцамъ подъ опасеніемъ смерти, когда пріѣзжающіе по-купщики продавать свой хлѣбъ, пока не сбудетъ онъ все количество своего по назначенной имъ самимъ цѣнѣ.

Опкупа приносящъ также владѣмель Хивинскому до-вольно значительнной доходъ; опкуповъ сихъ очень много разныхъ родовъ; но главные опносятся къ водамъ; большой водопроводъ Гюйкъ Тамъ, и многіе другіе принад-лежать Хану, онъ отдаетъ на опкупъ часть водо перваго, или успѣя другихъ водопроводовъ выведенныхъ изъ него. Такъ какъ земли въ Хивинскомъ Ханствѣ болѣе песчаны и неплодородны, что и требуютъ большаго удобрения; но по свойствѣ ихъ, гноящія вещества, для сего употреблены быти не могууть, а нуженъ иль, или осадка опъ воды, которую для сего епартаются разливать по полямъ, опъ чего земля становиаася удивительно хлѣбородна, и потому всѣ труды и занятія хлѣбопашцевъ обращены на искус-ственное проведеніе сихъ водъ, и земли оцѣняются не по количеству десятинъ, а по числу водопроводовъ ихъ оро-шающихъ. Опдавая такімъ образомъ воды сіи на опкупъ, Ханъ получаетъ значительной доходъ, ибо въ нихъ боль-шая необходимость для хлѣбопашества.—

ч. II.
(82)

Доходъ опять
паможен.

Таможенные сборы составляютъ также значительную
оплату доходовъ. Для сего устроены во многихъ мѣстахъ
паможенные заставы, въ которыхъ взимается приданая
часть со всѣхъ привозимыхъ въ Хансшво поваровъ,
такая же доля берется и опять прогоняемого скопа. Со
всѣхъ лавокъ и поргашей какія только есть въ областяхъ
Хивинскаго Хансива, Хань получаетъ и копорую умѣренную подать; мѣста поргаша, или ярмарковъ оплачаются также имъ на опущенъ въ частныя руки.

Владѣльецъ Хивинской не пропускаетъ ни какой оплаты,
которая бы могла принессти ему хороший доходъ и налагаетъ на все подданные, мезирыа ни на справедливость иныхъ, ни на послѣдствія для пороговъ.

Промѣнникъ живущіе въ Хиву, по обыкновенiu Туркмены оправливающіеся грабить въ Персидскихъ предѣлахъ, обязаны представлять Хану пятую долю всей пріобрѣтаемой добычи, какъ по: рабовъ и наложницъ, лошадей, верблюдовъ, скопа, купеческихъ поваровъ и денегъ, если не успѣютъ уплатить ихъ.

Въ 1819 году, Магмедь Рагимъ Хань наложилъ еще
новую подать на всѣ Туркменскіе керваны, приходящіе
въ Хиву для покупки хлѣба; всѣкой керванъ обязанъ заплачивъ съ каждого верблюда, по половинѣ Тилла, п. е.
по два рубли серебра; сія новая подать можетъ доставить ему ежегодно, опять сто шестьдесятъ до двухъ
сотъ письма рублей серебромъ.

Кромѣ сказанныхъ источниковъ доходовъ Хана, онъ
получаетъ еще значительную прибыль опять подарковъ,
подносимых ему Сарпами и Туркменами живущими в Ханстве.

Сарпы, как и все народы потерявшие политическое бышее свое, взамен съ симъ упростили и гордость народную и все благородные чувствования; ихъ участь теперь пресмыкается; они не вмѣшиваются ни во что и предались совершенно порту или лучше сказать обману, ибо весь порть ихъ основанъ на плутовствѣ; право сие и временную безопасность покупаютъ они дорогою цѣною; они подносятъ Хану обществомъ и оѣ частныхъ лица драгоценные подарки, которыя онъ по свойственной ему алчности принимаетъ благосклонно и освящаетъ ихъ на время въ покой. Подарки сіи составляютъ ему значительной доходь.

Туркмены надѣляютъ его также разными подарками, особенно въ то время, когда онъ отправлялся на охоту, останавливается въ сосѣдствѣ ихъ жилищъ; но сие дѣлаютъ они совѣмъ по нымъ причинамъ, нежели Сарпы; цѣль даровъ ихъ не есть сохраненіе своихъ правъ, но пріобрѣтеніе новыхъ милостей, или въ намѣреніи, что бы Ханъ опирался ихъ въ нѣсколько крѣпъ богатѣйшимъ подарокъ, что онъ обыкновенно и дѣлаетъ; почему чѣмъ для поддержанія своей власны, ему необходимо надобно привлекать и привязывать къ себѣ сихъ людей; но совѣмъ шѣмъ общая сложность Туркменами подносимыхъ подарковъ превосходитъ всегда того, чѣмъ онъ ихъ опирался и составляетъ часть доходовъ, хотя малую, но достаточную чтобы обращать его вниманіе.
( 84 )

Временные налоги.

Кромѣ всѣхъ вышесказанныхъ податей, когда война угрожаетъ Хивинскому Ханству или когда собственныя честолюбивыя виды или замыслы Магмедь Рагима, по-нуждаютъ его веси войну съ соседственными народами, тогда на неразлучныя издержки съ оной, налагаетъ онъ особенную подать на Сарпова и Каракалпаковъ, сложность которой и употребляется единственно на сей предметъ.

Трудно и почти невозможно вычислить сложность всѣхъ доходовъ получаемыхъ Магмедь Рагимомъ; при-мерно однакоже думать должно, что онъ получаетъ до 4,000,000 рублей на наши Ассигнации: ибо доходъ съ ко-пла полагая спо тысячу Сарпова и семидесять тысячъ Каракалпаковъ (1) и въ каждомъ семействѣ или коплѣ двѣ души, по среднему побору между 44ѣ и 11ѣ рублей, составляютъ около 27ѣ рублей съ копла, въ итогъ же 2,375,000 рублей. Подать съ верблюдовъ принесъ ему какъ выше сказано около 860,000 рублей, прочіе же на-логи конечно не менѣе 1,000,000 рублей что составлять въ сложности с лишкомъ 4,000,000 рублей на наши Ассигнации. Впрочемъ расчетъ сей не еспь совершенно втѣренъ.

Расходы Хана. Между простолюбивыми въ Хивѣ и Туркменіи поются слухъ, будто Магмедь Рагимъ владѣть несчетнымъ сокровищемъ, серебра и золота; но сие сказаніе должно былъ ложно, ибо человѣкъ сей не копитъ и не хранитъ денегъ. Правда что онъ живетъ умѣренно; но малые до-

(1) Я уменьшилъ число иѣ противъ означаемого въ первой главѣ, коему чину часть оныхъ живущихъ за Аму-деріею подать не платится.
ходы свои употребляются на содержание войска, на подарки служителям своим или чиновникам, на рытье водопроводов, на строение, на выписывание разных мастеров. Главное же его богатство состоит в различного рода оружия, в большом количестве прекрасных жеребцов и иных драгоценностей камней. Военные доспехи занимают его более роскошных вещей.
Однако содержание Туркменского войска ему уже очень дорого обходится; всякой Туркмен вдругий на войну получает опла его, для приготовления себя к походу, опять пять до двадцати Тилла или опять восемнадцати до трехсот двадцати рублей ассигнациями. Подарки же чиновникам составляют так же значительной расход.
Во времена правления Нахова, правили сии и все их родственники, пользовались жалованьем, которое в виду подати собиралось со всего народа; ныне же сие совершенно уничтожено; Магмех Рагим любит награждать чиновников своих или окружающих их и за служгаем и по своему собственному усмотрению.
Народы населяющие Хивинское Ханство, преимущественно занимаются хлебопашеством и садоводством, сия охраняя занятый сосуществовывает главный в их доход.
Сарыны первообытные обитатели сего края, еще с давних времен, обращали свои труды к возделыванию земель и орошению их водами, проведенными посредством множества водопроводов из Аму-дерья. Они неимоверными трудами своими доспешали наконец, обращаться безплодными снегами в плодородный край, изобилию...
(86)

}/ий нынѣ всякаго рода хлѣбомъ. Обработанное ядро Хангива сего, представляете прекрасное зернице; повсюду видны, пшучныя поля, обильныя жатвы, виноградники и плодовыя сады разведенные по берегамъ многочисленныхъ водопроводовъ.

Владѣщемъ сихъ земель живутъ въ изобиліи, и количественно различнаго рода хлѣба произрастающаго въ семъ Ханспивъ, гораздо превосходитъ потребность народа, такъ что продажа избытка онаго, составляетъ значительную отрасль промышленности. Сосѣдственныхъ племенъ кочующихъ народовъ, жители Балкана, Мангистакамъ, частъ Киргизовъ, и Туркмены поколѣній Ата и Теке, покупаютъ у нихъ оной въ изобиліи.

Хивинцы преимущественно сеютъ пшеницу которой чрезвычайно многоплодна въ ихъ странѣ, и поступаетъ большио часшью въ продажу. Они сеютъ также сарачинское пшено, но не въ такомъ большомъ количествѣ, какъ бы того желали; ибо хлѣбъ сей произрастаетъ почти въ водѣ и помимо требуется частыхъ наводненій, что весьма запруднительно въ Хивѣ; но при всемъ томъ они занимаются разведеніемъ его, ибо сарачинское пшено есть самая лакомая ихъ пища. Тамъ гдѣ могутъ они содержать земли въ безпрестанной мокротѣ оно ростится хорошо; — но при всемъ томъ въ продажу не поступаетъ и едва его достается для ихъ собственной потребности.

Кунджутъ въ величайшемъ родится изобиліи въ семъ Хангивъ; изъ онаго добывается масло, которое въ большомъ количествѣ продается сосѣдственнымъ народамъ и составляетъ значительную отрасль промышленности;
доходь сей могъ бы еще увеличиться есдьбы больше упо-
пребляли старанія къ разведенію сего ращенія. — Масло
Кунджунное въ большомъ употребленіи въ Ханствѣ; оно
служить даже бѣднымъ для освѣщенія нещастнѣй своихъ
жилищъ. — Ячмень и конопля довольно неудачно раз-
водятся въ Хивѣ; свящіемъ ихъ мало и занимаются;
вместо коноплянаго масла употребляютъ Кунджунное,
которое несравненно превосходитъ, а всѣмъ нѣкоторы
выюшъ веревки изъ шерсти. — Для лошадей въ пищу
употрбляютъ обыкновенное ращеніе называемое Дью-
ганѣ, которое очень многолюдо; зерно оного очень
шердо, похожо на гороховину и ращеніе почти какъ
Кукуруза. — Вѣдные люди употребляютъ его себѣ также
въ пищу; но для сего должно его долго разваривать;
шакимъ образомъ приготвленной Дьюганѣ называется
Куджа.

Хива природой лишеннная лѣсовъ, нынѣ трудами Сар-
шовъ изобилуетъ обширными садами, наполненными
разнаго рода плодовыми деревьями, приносящими вкусные и
недріе здоровью плоды. Въ садахъ сихъ произрастаютъ во множествѣ виноградъ разныхъ родовъ. Жи-
щели сушатъ его, и продаютъ въ большомъ количествѣ,
мы называемъ его Кышмишемъ; подъ симъ именемъ же
разумѣемъ Хивинцы, подъ родъ винограда, который
идетъ въ сушеніе, онъ круглъ, не крупень, прозраченъ
и не имѣетъ зеренъ; вкуса же совершенно сладкаго.

Въ садахъ сихъ произрастаютъ также во множествѣ
разнаго рода яблоки, бергамоты, миндаль, дули, гру-
ши, черешня, вишня, шелковица или пупь, частью гранаты, и многие еще другие плоды. (1)

Изъ овощей произрастаютъ въ Хивѣ въ изобилии всѣ ты, которымъ у насъ въ Россіи, исключая капусты, редьки, картофеля и рѣпы; лукъ же бываетъ необычайной величины; иныя луковицы полнотою съ большое яблоко и не имѣютъ горечи обыкновеннаго лука.

Хивинскіе яблоки заслуживаютъ вниманія, какъ по необычайной величинѣ своей, такъ и по вкусу; онѣ имѣютъ въ длину до трехъ четвертей аршина и болѣе шестихъ вершковъ въ полноту, чрезвычайно сладки и душисты, кора же ихъ очень тонка. Яблода сей требуютъ песчаную землю, и попомъ врощенно споль хорошъ въ Хивѣ. Арбузы также отличны, сии два плода принадлежатъ въ числу обильнѣйшихъ произведеній Ханства сего.

Хивинцы съ большимъ пищаниемъ занимаются какъ хлѣбопашествомъ также и садоводствомъ, которые приносятъ имъ значительной доходъ, ибо кочующіе народы въ большомъ количествѣ приезжаютъ къ нимъ за оными, и привозятъ въ обмѣнь разныя свои издѣлія и невольниковъ.

Скотоводство также въ Хивинскомъ Ханствѣ весьма значительно; тамъ насушся большія стада верблюдовъ,

(1) Я видѣлъ въ Хивѣ плоды, коего видъ и вкусъ отличны отъ прочихъ, я не видѣлъ никогда подобныхъ ему въ лучшихъ теплицахъ Европы. — Они виду продолжавшаго, похожъ на большое яйцо, кожа и тѣло его совершен- но одного свойства съ грушей; вкусомъ же походили болѣе на бергамотъ.
овец также и рогатого скота. Животных ей довольствуются весьма умеренной пищею.— Верболюды и овцы особенно насушив въ такихъ мѣстахъ, где никогда бы и помышлишь не могъ Европеецъ, чтобы могло существовать какое либо животное.

Кромѣ сказанныхъ предметовъ первой надобности изобильящихъ въ Хивѣ, и опь продажи которыхъ они получаютъ значительной доходъ, Хивинцы занимаются еще опь часпи и разными рукодѣліями, нужными для домашняго быту, но такъ какъ фабрикъ никакихъ не имѣютъ, то и не могутъ снабжать оними иной царства, и едва удовлетворяютъ своимъ потребностямъ.

Кромѣ необходимыхъ издѣльевъ для умеренного своего хозяйства, Хивинцы изъ собственнаго своего шелка также и изъ привозимаго изъ Бухаріи, ткаютъ разныя матеріи, которыхъ хотя и не весьма красивы но отличаются своею прочностью; они занимаются также ша- ніемъ и бумажныхъ матерій.— Туркмены живущіе въ Хивѣ работаютъ кишишкѣ, ткаютъ армянину изъ верблюжей шерсти и хорошие прочные ковры. Хивинцы работаютъ очень искусно разныя шелковые кушаки, но вообще всѣ сказанныя издѣлья, не выводятся въ чужія страны и расходятся въ Хивѣ; богатство Хивиновъ состоитъ не въ роскошь и деньгахъ а въ нужномъ изобилии вещей первой потребности для удовлетворенія необходимаго и заплани податей Хану.

Вообще Хивинцы очень нерукодѣльны, ремесла у нихъ въ самомъ младенчествѣ, они даже сами мало работаютъ желѣзнныхъ вещей и масштабы сие почти Ч: II.
исключительно принадлежатъ Русскимъ невольникамъ;
мѣдь же которую добываютъ изъ своихъ рудниковъ,
не умѣютъ сами обрабатывать, а получаютъ готовую
изъ Россіи.— О составѣ спекла никакого не имѣютъ
понятія и даже многие никогда не видали, и по-
этому оно тамъ очень рѣдко и дорого цѣнится.
При всемъ изобилии въ хлѣбъ, они не имѣютъ ни
водяныхъ ни вѣтренныхъ мельницъ, а перемалываютъ
хлѣбъ, не большими ручными жерновами; иные для об-
легченія придаютъ къ верхнему жернову длинную
руковяжку и вправляютъ верблюда.
Внѣшняя и внутренняя торговля Хивинцами находи-
ться въ рукахъ у Сарповъ, народъ сей необыкновенною
имѣетъ склонность къ торговля, и весь торгъ его
основанъ на обманѣ; не имѣя образованія, они не имѣютъ
понятія о барышѣ основанномъ на разчисленіи извѣст-
наго процента, вся цѣль ихъ кушать и съ обманомъ
перепродать.
Внутренняя торговля Хангиева весьма не значительна,
она состоитъ въ продажѣ разнаго хлѣба и мѣлочныхъ
издѣлій, по разнымъ мѣрщикамъ устроенныхъ въ Хангиевѣ,
шамамъ и покупатъ невольниковъ. Въ Хивинскомъ Хангиевѣ
воспрещено производить ежедневные торги на одномъ и
шамъ же мѣрѣ; Ханъ назначилъ особенные дни для
общей торговли, по разнымъ мѣстамъ своего владѣнія,
на которыхъ фабричные обиходные предметы Уралъ и другихъ
городовъ выводятся для продажи часть товаровъ сво-
ихъ.— Сии торговля сборища во всемъ уподобляются
не большимъ нашимъ сельскимъ ярмаркамъ.
Въ пяти главныхъ городахъ сего Ханства, быва-ютъ также ежедневные торги: въ самомъ Г. Хивѣ, они "бываютъ", по понедѣльникамъ и по пятницамъ. — Права на сии торговли сходища даются сверхъ того Ханомъ, въ пяти мѣстахъ, или на пяти водопроводахъ; тамъ большее населеніе; — пуштъ строяться на подобиѣ шалающей лавки, за нами же хозяинъ земли получаетъ малую плату отъ купцовъ, съ которой обязанъ онъ: однакожъ плата сию извѣстную подать Хану.

На сиѣ торговцы вывозятъ, обитатели Ханства избиваютъ опять своихъ домашнихъ издѣлей. На нихъ покупаютъ Туркмены пшеницу и всякаго рода хлѣбъ, въ обмѣнь же приобрѣтъ невольниковъ, продажа которыхъ составляетъ значительную опрѣзь промышленности; вещиные сиѣ употребляются въ самый пьякъ рабо-ны, и одними иными по большой части обрабатываются земли. Если бы сей торгъ прекратился, то Хива лишнлась бы единственноаго своего богатства, состоящаго въ хлѣбѣ и обрабатывалась бы въ безплодную пустыню.

Хива собственными своими произведеніями слишкомъ бѣда, чтобы весили значительной торговли съ ними тар-сиями; но вмѣсто ея "занятія" средними безплодными семей на ближайшихъ торговыхъ дорогахъ въ Россію, (на Сѣверѣ Каспійского моря), почти изъ всѣхъ часей средней Азіи, дѣлаютъ ее складочнымъ мѣстомъ многочисленныхъ Восточныхъ товаровъ, доставляемыхъ въ Россію, и лонечу весьма важно для нашей торговли. Торгъ, сей обретаетъ внимание корыстолюбивыхъ Сар-цовъ, которые задѣваютъ за различными товарами, въ Бухарію.
и иные царства и доспавляют их в Оренбург и Астрахань. Торговля сия набогашающая Хивинцовых и доспавляющая так же значительной доходь Магмедин-Рагиму могла бы еще гораздо усилишься, если бы грозный владыць сего края, имьть наступающее поныше о промышленности, но онь взираешь на купцов как на средство своего набогашения и обкладывает их налогами; неогражденная собственность, спрашибь всякаго объявляя свои богатства и пускаешь их в торговъ; и потому вышняя торговля споль выгодная для Хивинцовъ и еще довольно обширная, невзирая на всеприышении, совершенно бы измѣнила свой ходъ, если бы царство сие было подъ влияниемъ благоустроенной Державы; тогда бы безъ самвила спрата сия въ полномъ блескъ процвѣтала и могла бы обращать всю Азіатскую и даже Индійскую торговлю въ Сьеру Каспійскаго мо-ря, и всѣ богатства Азіи доставлять на Западъ чрезъ Россию. Мысь сия представляетъ обильное поле разсуждениемъ! Я о семь упомяну описавъ неперешее со-стояние вышней торговли Хивы.

Хивинские купцы ведают большей частью за товаровми въ Бухарію, изъ коей получаютъ собственныя ея и иностранныя произведения; какъ по различнымъ родовъ выбойку, синюю везъ, пряденную хлопчатую бумагу, шёлки, многихъ родовъ шелковых и полушелковых материи, кашемировыхъ шали, Китайской фарфоръ, чай, шелковые кушаки, шерстяныя изделия; Бухарскія черные мерлушки (которыя признаются за лучшія на весь Востокъ), табакъ и другіе различные товары,
изъ коихъ нѣкоторая часть, остается въ Хивѣ для собственного употребления жителей, остальное же количество вывозится въ Россію черезъ Оренбургъ и Астраханть. Вообще всѣ товары иимъ привозимые, складывають они въ Ургенджѣ, откуда уже развозятъ повсюду.

Городъ сей сдѣлался средоточіемъ ихъ промышленности и представляютъ не обыкновенную живость. — Въ безчисленныхъ лавкахъ сего обширнаго и многолюднаго города, всѣ роскошныя, богатыя, и драгоцѣнныя изданія собраны со всѣхъ странъ Востока, представляються взорамъ и ослѣпляютъ блистящимъ разнообразіемъ и яркостью цвѣтовъ своихъ. Здѣсь слышьенъ вѣчный шумъ дѣятельности, опь безчисленного собранія покупщиковъ и продавцѣвъ, всѣхъ племенъ Востока, и ревъ верблюдовъ изгибающихся подъ нажимами нашими товаровъ. Здѣсь можешь любопытный наблюдатель усмотрѣть всѣ жестокіе изгибы и обороны Сартовъ, для приобрѣтенія блестящаго мешалла, единственнаго идола души ихъ.— Изъ сего города спрашьть къ прибышку влечеть ихъ въ отдаленные страны, и съѣло заспавается перевозка обширныхъ, дикія пустыни и предаваться непосвященному произволу бурнаго моря.

Хивинцы какъ и вообще всѣ Азійскіе народы перевозятъ товары свои чрезъ степи на верблюдахъ.— Творецъ лишивши спрани сій способъ проповѣдыванія, съ другои стороны обеспечилъ сообщенія народовъ, живущихъ по плодороднымъ полосамъ среди безводныхъ песчаныхъ степей, скорѣйшими и сильными верблюдами; живощны
(94)

сия преимущественно водились въ сеченияхъ и неимоверно переносятъ, голодъ, жажду, умалосятъ и всѣ возможныя лишения. Безъ сего полезного и чудесного живописного, никогда страны си не могли бы населяться и поражены были бы совершенною мертвенностью. Европейцу привыкшему къ странамъ плодоноснымъ, изобилующимъ всѣмъ, мудрено себѣ вообразить, чтобы возможно было произво- дить торговъ, чрезъ тысячи верстъ, по безводнымъ песчанымъ сечениямъ, но торговъ сей не представляеть никакого затруднения въ Азии. Керваны съ верблюдами безъ вской нужды развозятъ повсюду товары, и если бы хождения оныхъ не было затруднено частными грабежами кочующихъ народовъ, то безъ всякаго сомнѣнія можно бы было обратиться на Сверъ чрезъ сечи, всю торговлю Индіи, доставляющую сополь много выгодъ обладышелямъ морей.

Изъ Ургенджа Хивинцы взяли на верблюдахъ въ семь и шесть дней до Бухары; (1) но сверхъ сухопутнаго сего сообщенія, они отправляются съ товарами въ Бухарію, на плошахъ по рѣкѣ Аму-деры; посты си шляютъ бичевою; они довольно велики, такъ что подымаютъ около пятидесяти лошадей и спорочаны изъ довольно полного льса, (2) къ нимъ приблизаютъ рули.

(1) Я спрашивалъ у Хивинцевъ о разстояніи оттъ нихъ до Бухары, они мнѣ объяснили: Купецъ поспѣшаетъ на седьмой день, а воръ на третій. — Купецъ обыкновенно съ керваномъ дѣлаетъ около семидесяти двухъ верстъ въ сулкі, воръ же ездитъ двадцать верстъ.

(2) Что удоспокочиваетъ насъ въ томъ, что въ Хангей и въ района на Сверъ онаго имются строевые льса.
Сказанные товары, которые Хивинцы привозят изъ Бухары и другихъ мѣстъ, доставляющи они большую частью въ Россію и кромѣ выгодной денежнй продажи получающи въ обмѣн: понтія Английскія сукна, бархатъ, приданое золото и серебро, сахаръ, иглы, брильянты, ножи, понтій холстъ, зеркала, огни часов пищую бумагу, медъ, свинецъ, медную и чугунную посуду и всякаго рода издѣлій Европейскихъ. Выгодный торгъ ихъ съ Россіею обращалъ на сию оправду промышленностнію большую часть Сарповъ, они употребляющи на оной всѣ свои капиталы, прониссящіе имъ въ семѣ оборотъ спрашечные проценны.

Торговля съ Россіею ведутъ они обыкновенно доставляя товары чрезъ Мангышлакъ въ Аспраханъ, и оръ прямъ чрезъ Киргизскія степи въ Оренбургъ. Въ извѣстное время Россійскія купеческія суда прибывающи изъ Аспрахани въ Мангышлакъ, и чрезъ Туркменовъ расположенныхъ жительствомъ по сему мысу, извѣщающи нѣдлы Хивинскіхъ купцовъ, которыя помчасъ оправдываютъ суда свои керваны. Они обыкновенно свершаютъ сей путь въ двадцать девять дней. На семъ мысу производятъ они взаимный торгъ свой и иные даже часшо согласившись съ Русскими промышленниками, садящіе на ихъ суда и слѣдующи вмѣстѣ въ Аспраханъ, до которой при попутномъ вѣтрѣ достигающи въ одной сутки.

Случается также, что Хивинскіе Купцы, по прибывиіѣ своемъ въ Аспраханъ, оправляющейся съ лучшими товарами на Макарьевскую ярмарку, и даже въ Москву; также изъ Сарповъ которыя ведутъ торгъ свои съ Орен—
( 96 )

бургомъ чрезъ степи Киргизъ Кайсаковъ, уговориваются съ народомъ сімъ и нанимаются у нихъ верблюдовъ для поднязья выюковъ, платя за каждаго по десяти червонцевъ до мѣста. Верблюды сіи должны вспи не менее пятивадцати пудъ. Изъ Ургенджъ до Оренбурга вереваны достигаютъ не болѣе какъ въ прицѣзъ при днѣ.

Сколь ни хищны и ни коварны Сарпы, однако довольно часто бываютъ обмануты Астраханскими Армянами. Бывали примьры что Сарпы возвращались въ свою родину лишившись всего своего имущества, опь разныхъ подлостей и обмановъ нашихъ Армянъ, которыя ихъ спаиваютъ и сами пользуются ихъ товарами. Случается также что Сарпы привѣзающиѣ для шорго въ Астрахань, женились тамъ, на дочеряхъ переселявшихся издавно въ эту Губернію Туркменовъ и Нагайцевъ, соединяютъ свои капиталы съ Армянами, содержатъ въ мѣстѣ купеческихъ школы, посылаютъ ихъ за товаровъ въ Аспрабадъ и Гилинъ, и пропивши такими образомъ нѣсколько лѣтъ, возвращаются въ Хиву съ хорошимъ состояніемъ. (1)

Хивинской владѣлицѣ строго возврещаеть имѣ вывозить изъ Ханства золото и серебро, впрочемъ они и сами до сего неохотники, и обыкновенно, торгъ свой производятъ мѣною товаровъ.

(1) При чемъ возвратился изъ Астрахани въ Хиву одинъ очень богатый Сартъ, который четырнадцать лѣтъ пробывъ въ нашемъ опечествѣ, женился, имѣлъ большое семейство и много денегъ; но пріѣздѣ своемъ онъ шестъ началъ что поднесъ Хану драгоцѣнный подарокъ.
Кромѣ сказанныхъ издѣльевъ Бухарскихъ и иныхъ странъ Востока, съ нѣкотораго времени Сармы начали доставлять въ Аспрахань марену, (1) которую приготавливаетъ недавно выучилъ Хивинцовъ, приѣхавшій къ нимъ Дербенской Лекцинъ Мешеди Ноерузб, которой и по нынѣ живетъ съ сыномъ своимъ въ Хивѣ. Торговля сія еще очень малозначительна, потому что промыселъ сей еще совершенно новъ въ Хивѣ; при томъ же доставляется въ Аспрахань множество сей марены по весьма дешевой цѣнѣ изъ Дагестана, гдѣ она родится въ изобилии. (2) Есть еще промыселъ, которои желательно бы было что бы усилилась, — вывозъ изъ Хивы мыла. Хивинское мыло славится на Востокѣ своею добротою и необыкновенною дешевизною.

Русскіе купцы не дерзаютъ сами везти въ Хиву, гдѣ бы могли устроить сказать промыслы и многія еще иныхъ промыслы; они справедливо опасаются сей страны, ибо утверждаютъ быть могутъ, что при первомъ неудовольствіи на наше правительство или лошашки на которомъ нибудь изъ Русскихъ, будутъ всѣ преданы или жесточайшей казни или ввергнуты въ тяжкую неволу. Однако невзирая на сие вѣсколько человѣкъ изъ Арміи, влекомыхъ корыстю пріѣзжали въ городъ Юргенджа, но въ самомъ Г. Хивѣ никогда ни-

---

(1) Корень растѣнія служащій для крашенія всякихъ матерій краснымъ цвѣтамъ; по Турецки произведение сіе называется Быя.

(2) Сія богатыя къ въ промысленности могла бы еще распространяться, но сомнѣваются Дагестанцы не довольно разительны.
(98)

кто из них не бывал; последний из сынов вадил в царствование Императрицы Екатерины II; он назывался Пепросом и жившем тееры в Кубе чьо в Дагестане; но сей человек не мог ничего замыслить, он знает, только что есть город Ургендж, о дорогах же к сему месту, правления и прочих устроений Хансова ничего не знает.

Торговля Хивинцем с Персиями по ненависти сих двух народов, весьма маловажна и почти во все не производилась. Редко случается чтобы Персиянин отправился для торгов в сей хищнической краи; они иногда пуда приезжают пользуясь знакомством, для продажи золотых парней, но чаще еще привозят свое золото для выкупа из неволи родственника или друга своего, и во все время пребывания в Хансове, из опасения, живут скрыто и видятся только с одними знакомыми.

Хива ведет довольно значительной торг с различными, кочующими народами, какъ то: съ многочисленными племенами Туркмен, независимыми Карахаликаками и Киргизами Кайскими; народы эти доставляют имъ вообщe овецъ, верблюдовъ и армянскую изъ верблюжей шерсти выпленную, въ особенности же покупают они у Туркменъ ковры и войлока, у пахъ же копорые живут на рыхъ Гюргенъ и Атрекъ отличныхъ лошадей своей красивой, роспомъ и силой. Лошади си извѣстны въ цѣломъ воспокъ.

Киргизъ Кайскі пригоняютъ во множествѣ на продажу въ городъ Камъ не рослыхъ степныхъ лошадей, ко-
шорыя по большей части иноходцы, и охотно покупаемся Хивинцами. — Они им служили для дальней пышной Туркменских же деревянных пушек и употребляют только в запруднике случаях. Киргизские лошади переносят голода, жажду и усталость не хуже Гюргенских, не скоро спадают с их шеи и всегда бодры.

Кромě сказанного торг, разныя сии кочевья племена, доспевая с Хивинцам во множестве невольников, Русских, Персидских и Курдских. Богословство многои их людей основано на семь безчеловечном торгов.

Туркмени ловят Персіань и Курдов въ Аспрабаде и Корассань, а Киргизы ловят Русских на Оренбургской линии. — Похимишили привозят ихъ въ Хиву и окружают себя оными на площадяхъ, купцы являющиеся и оценивают невольников какъ товаръ, безъ разбора пола и возраста; соотчи наши въ сихъ оценикахъ имѣютъ всегда преимущество предъ прочими, смышленностью, разспороженио и сила ихъ возвышается на нихъ цѣну. — За молодаго и здороваго Русскаго, платье больше тысячи рублей счиная на наши ассигнаціи; Персіане продаются за меньшую цѣну а Курды еще дешевле; но за што Персидскія невольницы предпочитаются нашимъ женщинамъ. Не рѣдко случается что Хивинцы продаютъ своихъ невольниковъ въ Бухаріе за деньги, или тѣняя ихъ на товары. — Изъ Персидскихъ невольниковъ, пѣ компоры принадлежатъ къ богатому семейству, покупаются очень дорого съ шеи единственно, чтобы получить барышъ при обратной перепродажѣ ихъ родственникамъ.

Обычай ловишь и продаешь невольниковъ для кочую-

*13*
( 100 )

щихъ народовь, и покупая этих для Хивинцовь, сдавался необходимымъ. — Кочующя племена нуждаются въ хлѣбѣ и покупаютъ оной въ Хивѣ, Хивинцамъ же для обработыванія своих полей потребны руки; — и такъ для ободряющихъ выгодъ сихъ зверскихъ народовъ, необходима сія гнусная отрасль промышленности, безъ которой не могуть существовать, возникающее царство земледѣльцѣ въ и окружающая его племена кочевыхъ разбойниковъ.

Не нужно мнѣ описывать, несчастнаго положенія сихъ справляльцевъ, въ продолженіи сей книги я не разъ о семъ упоминалъ.

Иродо́п упоминаетъ о древней торговлѣ Европы съ Индіей; товары говорилъ онъ провозилися около Севернаго берега Каспійскаго моря, они состояли въ бумажныхъ разного рода матерій, (такъ какъ и нынѣ). Северные Индѣйцы по словамъ его собирали множество золота въ степяхъ своихъ; сказаніе сіе нѣсколько разъ повторялось съ шѣхъ поръ разными сочинителями. Древ

Историкъ сей утверждаетъ также что въ степяхъ сихъ находились множество муравьевъ необычайной величины, которые насипаютъ цѣлыя бугры изъ песочаго золота смѣшаннаго съ обыкновеннымъ пескомъ; Индѣйцы говорили онъ, взяли для опысканія этихъ сокровищъ на самыхъ рѣвыхъ верблюдахъ своихъ, и съ трудомъ избегали смертны, когда вспыхивали съ сказанными муравьями. Современные путешественники походами Александра Македонскаго повторяютъ то же сказаніе. — Неимовѣрные разсказы сія должны быть основаны на какой
(161)

нибудь испытъ, въ томъ какъ о семь судимъ новѣйший землеописатель Господинъ Malte Brun: «Сличивъ всѣ свя-
"ства о семь баснословномъ сказаніи, кажется

и:мъ что подъ симъ муравьями должно разумѣть родъ

Г'енъ или Шакаловъ, весьма обыкновенныхъ въ пѣхъ 
ъстранихъ; Индѣйское наименованіе сихъ звѣрей вѣрно

явно сходствующее съ Греческимъ названіемъ муравья,—

Они обыкновенно роютъ мелюзги свои въ песчаныхъ в
бурахъ, между пѣмъ какъ извѣстно что пески въ Та
шарии вообще содержамъ въ себѣ золото.»

Удивительно что шоровля сія почти не сдѣлала ни
какихъ успѣхъ до нашихъ временъ и что пуши ея
остались въ мой же неизвѣстности, между пѣмъ какъ
положеніе царствъ и польза ихъ шоровли, требующъ
nепремѣнаго опьянѣнія и учреждения оныхъ. Выгоды
шоровъ сихъ сношеній прокладываютъ себѣ силою
пуши чрезъ среднюю Азію, не будучи даже поддержаны
правительствами и прерывая грабежи опь кочующихъ племенъ.

Изъ всего вышеуказанныго о шоровлѣ Хивинцовъ видно, общее заклю-
чение о торговлѣ Хивы.
лась бы промышленность и вся Азиатская торговля и даже Индийская могла бы обращаться чрез Хиву в Астрахань. Керваны и теперь ходят из южных стран в Хиву и потому только торговля сия не довольно значительна, что они подвергаются частым грабежам опья кочующих народов. Если же бы Хива была в наших руках, (что весьма не трудно исполнить) тогда кочующие народы средней Азии, опасались бы нашей власти, и торговля пути учредилась бы чрез Индус, Аму-дерью, в Россию (1). — Тогда бы все сокровища средней и Южной Азии обращались бы в наше охлаждение, и штем исполнилось бы славное предприятие Великого Петра; владыческую же в Хиве, зависили бы опять нас и многие Азиатские Державы.

Вкраепнече сказано, Хива есть теперь передовой караул, препятствующий торговле Бухарин и Северной Индией с Россией; будучи же под влиянием нашим, земля сия содъяется охраненным караулом, торговля сей опья нападений кочевых народов, разсвяйнных в степях средней Азии, между Державами ищущими оной.— Осиповъ сей среди пещанаго океана, сдался бы средоточием всей Азиатской торговли и поколебал бы сильное торговое преимущество власпителей морей в самой Индии. Торговые же пути из Хивы в Астрахань можно бы весьма облегчить, ибо опья Ургенджка до Красноводского залива всего 17 ч. дней хода, а опья туда до Астрахани при попутном вьштръ несколько дней плавания.

(1) Верхнимъ сихъ двухъ рякъ не вь дальнемъ между собою разстояни.
ЗАПИСКИ О ХИВЪ.

ГЛАВА ІІІ.

ВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХИВИНСКАГО ХАНСТВА.

Хива по положенію своему, издревле была населена воинственными народами; окруженная со всѣхъ сторонъ почти непроходимыми степями, какъ плодородный оазисъ среди песчанаго Океана, на величественной рѣкѣ, служила всегда убежищемъ всѣкимъ бродягамъ и разбойникамъ; быстро число ихъ увеличилось, и первобытные обитатели или пришельцы въ безопасности отъ преслѣдованій, обращались къ мирной трудолюбивой жизни; но скоро опьяли новыя орды ошельниковъ или Узбековъ покорили мирныхъ уже ея жителей Сарыковъ. Между тѣмъ разсѣявшися повсюду по окрестностямъ степей кочевье хищны народы поддерживаютъ въ своихъ послѣднихъ завоевателей духъ грабежа и войны, и сами переселяющіяся къ нимъ, видя плодородіе края, въ родѣ гостей, и образуютъ съ ними вмѣстѣ ихъ воинство.

Духъ воинственный, если теперь отличищельная черна
(104)

жителей Хивы, и кажется по местному положению и окружающим их соседям, воинственное Царство сие, будет безпрестанно больше и больше населяться и тем умножив силу свою, создавался даже со временем опасным для своих соседей.

Междоусобная брань перестала всегда сей край (до восшествия Магнеда Рагима), происходящая от противоположных выгод разных племен его населяющих и настоящих новых народов, безпрестанно увеличивающих число его обитателей, понудило часных владетельцев для предохранения себя от грабежа, ограждаться крепостями. Крепости свои или замки построены были большой частью среди полей и садов их; в оных подвальны жилищ, водоемения, покоя для помышления хозяев и прислуги, мельницы, бойни, дворы для загона скота, кладовья и все, что только потребно для содержания, ста или полутораста человеческого на короткое время, для защиты себя в случае неожиданного нападения.

Крепости си четвероугольны; они построены из глины смешанной иногда с камнем; стены имются в основании четырех аршин полчины, а при вершине полчины, высоты же до трех сажень и поддерживаются снаружи круглыми контрафорсами сделанными из такой же глины; — на верху стены сих подвальны весьма неправильные зубцы, не служащие ни к чему, ибо на своими ныне даже валанга по которому могли бы ходить обороняющиеся, но зубцы си не во всех крепостях одинаковы; образователь дѣлаются. — Замки си имются в бокъ крадыша опь 25ми до 40ка сажень, по четверемъ угламъ
онныхъ сдѣланы башни имѣющія такую же сильную по-
капоспь какъ и самыя стѣны; башни сіи нѣсколько воз-
вышаются надъ оными, верхъ ихъ сдѣланы на подобіе
куполовъ.

Мазанки сіи не охраняются рвомъ, и только могуць
защитить жилпелъ отъ нападенія малаго числа робкихъ
разбойниковъ не имѣющихъ лѣстницъ, которые хотят
бы и имѣли оныя, шо не дерзнули бы спуститься въ
огражденное жилп, гдѣ не имѣя лошадей и средствъ къ
скорому побѣгу, остались бы въ рукахъ у своихъ непрі-
япелей. — Такого рода крѣпости не могли бы въро
остоять болѣе двухъ часовъ противъ пятидесятитъ человѣ-
къ Российской пѣхоты, и послѣ нѣсколькихъ примѣ-
рсовъ не дерзнули бы пропиваться горѣшпі породочныхъ
разбойниковъ. — Въ замкахъ сихъ сдѣланы однѣ только во-
рошны, которыя довольно велики и запираются всюкую
ночь на крѣпко висящими замками. Надъ воротами сдѣ-
лано рѣдко не большой галерей, изъ двухъ или трехъ
досокъ состоящей, на которую выходяшъ изъ нутри
крѣпости, и котора я служить хозяину для наблюдения
за своими окрестными полями.

Слабыя стѣны сіи иногда разрываются сами по себѣ,
но не часто какъ бы полагань должно, потому
что дождь очень рѣдки въ Хивѣ. — Онъ впрочемъ со-
вершенно соотвѣтствуящій цѣлі для которой постро-
ены; ибо Туркменс и Киргизы мнѣть видѣть въ сихъ
клемахъ неприступныя крѣпости; — народъ же въ оныхъ
живущій отъ части вооруженъ, и думаетъ также быть
огражденнымъ отъ опасности. Многіе изъ служъ дли
ч. II.
(106)

независимо от хозяев, живущих в кипичных построенных на дворах среди своих крепостей, в которых находятся и лошади их, на которых им не трудно ездить в даль и наказывать ночью в распохватые осаждающие.

Крепости их или замки очень много в Хиве, хотя они не могут служить к защите его края от нападений образованного войска, но спасают: кочевые разбойнические племена их окружающие, и упрощающие Хивинцев на счет их безопасности.

Наполь городов находящихся в Ханстве: Хива, Ургендж, Шеван, Кызы и Гюрлен, также обнесены стеными, и потому почитаются Хивинцами крепостями; стены сии построены без всякого искусства и правильно; в основании своем и входят до прех сажень пушечными а высоты до четверех и сложены из смешанной глины с землей. В ных мостах видны при них башни, между коими крепостными стены поддерживаются круглыми полубашнями. Словом крепости сии во всем подобны вышеизложенным замкам частных людей, съ той разницей, что всѣ размѣры их гораздо больше. Крепости сии также не обводятся рвами.

На сих крепостях не имѣется ни одного орудія; ни бывают войска для защиты ихъ. Они должны оборошиться своими жителями.

Магмет Рагим Ханъ проводит большую часть времени въ городе, на охотѣ, и вь крѣпостях также нѣкоторо загородныхъ укрепленныхъ домовъ. Укрепленія си такаго же рода какъ и выше описанныя, только нѣсколько обширеніе малыхъ частныхъ крепостей. Главныя изъ нихъ: Ахъ
Сарай, Май Акчар, Ханд Каласи и пр.; когда непогода препятствует Хану продолжать охоту, любимое его занятие, он переселяется с приближенными своими в ближайший из_expiry замков, и там в различных суждениях и разговорах, проводит все ненастное время, до наступления ясной погоды, которая немедленно опять возвращается его в обширных степей.

Хивинцы не имели постоянного войска, оно в случае войны образуется из Узбеков и Туркменов, исключительно составляющих сословие военных людей; они по повелению Хана обязаны немедленно вооружаться, составлять конные полки и славоваться куда сказано будет. Въ сбродном воинствѣ семь, никакой нѣть ни подчиненности, ни устройства, ни начальства. Храбрѣйшіе изъ нихъ отличившіеся въ набѣгахъ, разбояхъ, или въ иныхъ военныхъ дѣлахъ, составляютъ пълохранителей Хана и окружающихъ его особу, изъ которыхъ частью во время войны по усмотрѣнію своему, опряжается омбажившихъ для какого вида предприятія; тогда охотники изъ Узбековъ и Туркменовъ составляющихъ охапное воинство, ощущающіе огонь полки, и въ надеждѣ получивши богатую добычу присоединяющіся къ посланному навздымку; составляя такимъ образомъ особенный отрядъ, называющійъ его Сардаремъ, и слѣдующію всюду за симъ предводителемъ, цѣ имѣющимъ вироищемъ надъ ними никакой власти.

Когда полки эти вступаютъ съ неприятелемъ, тогда отличившіеся изъ навздниковъ мгновенно съ ужаснымъ крикомъ ощущающіе и мечущія на
(108)
на пропивниковъ, оспальные же дѣйствующіе какъ позволять каждому духу и храбрость его, и есть ли первые отважившіе поразили подобныхъ себѣ пропивниковъ, тогда и чрезъ сраженія рѣшается; начальствующіе мочась обращаются въ бѣгство, побѣдители же безъ отдыха преслѣдуютъ ихъ, безъ пощады предають смерти оборажающихся а образоруженныхъ берутъ въ неволю; такиі образомъ производятся обыкновенно емоль восхвальяемыхъ Азіатскія въ разныхъ письменныхъ побоища; предписанъ похвалъ ихъ, суть люди безъ чести, мгновенной храбрости, алчные къ добычѣ, и коихъ пылячъ бѣгутъ опь въ сколькіхъ сотенъ устроенного войска.
Самое большое число рапниковъ, котороему можно высшавшись Хива, не происходить двенадцати тысячъ, исправно вооруженныхъ. Но когда сильная опасность угрожаетъ Ханству, тогда Властиель оного понуждаетъ къ принятію оружія Сартовъ и Каракалпаковъ; хотя симъ средствомъ умножается двое или болѣе воинство его, но опь сего не становится оно сильнѣе; ибо люди сии не имѣя ни склонности, ни упражненія въ военномъ дѣлѣ, худо вооружены и болѣе погостоя нежели полезны.
Все воинство Хивинское на собственномъ своемъ наживени и продовольствіін, кроме Туркменовъ, которые для приготовленія себѣ къ войнѣ получаютъ опь Хана по разсмотрѣнію званія и надобности, опь пами до двадцати Тысячъ, что составляетъ на наши Ассигнаціи опь восьмидесяти до трехъ сотъ двадцати рублей.
Каждый рапникъ обязанъ на все время похода запа-
вписъ всю нужную для себя пищу; почему всякой до- 
етапоный человъкъ беретъ съ собою одного верблюда 
nазваннаго продовольствиемъ, втдные же имъютъ по 
одному верблюду на двухъ человъкъ.— Легко себѣ пред- 
ставимъ огромность сего вьючнаго Хивинскаго обоза, 
и число служителей и нвольниковъ которые необходимо 
должны ему сопутствовать; также и неудобства и зап- 
руднения каковыя представляютъ всегда ополчение влеку- 
щему за собой столь несоразмѣрный обозъ.— По сей 
причинѣ Хивинское войско никогда не дѣлаетъ, и не мо- 
жетъ сдѣлать въ сущии болѣе тридцать верстъ, не- 
взирая на съѣстные запасы свои и на обыкновеніе грабить, 
все что представляющаяся въ этой землѣ черезъ которую 
проходить.

Войско сие не можетъ выдержать похода болѣе полу- 
мѣсяца; причиною тому непостоянство рамниковъ 
и безначаліе; непогода, недостатокъ въ продовольствіи, 
первая неудача и многія другія причины заставляютъ 
ихъ по одиначкѣ возвращаться домой; войско сие не 
будучи въ спискахъ и не получая положеннаго жалованья, 
не подвергается ни какому взыскану и расходится по 
произволу.

Хивинцы не имѣютъ пѣхоты, все ихъ войско состояло — Родъ войска. 
но изъ копиць; по сей причинѣ они не могутъ сражаться 
наче какъ въ числомъ полѣ и взлѣ приступомъ даже 
самаго важнаго укрѣпленія. — Въ большой уже край- 
ности они спѣшиваются и дѣлаютъ засады.

Очевидцы Азиатскихъ войскъ, знаютъ сколько мало лю-
дей и штука потребно, чтобы истребить или лучше сказаться разсвящшень оныя; штуды и приниществия состоящшъ шолько въ доспиженшн сихъ полщицъ и въ продаовольствшн войска долженствующаго разбивш ихъ. — Европейская конница не должна однако помышлять о перестрѣлкѣ по одинаккі съ сици всадниками, у коихъ назданичествор счишаются главную и почии единственною военною духѣстію. — Наші лошади испорченныя выездкой манежа, не могутъ сравнишься проросписвомъ съ лошадьми Туркменскими; — нашъ всадникъ связанный неловкой одеждой и тяжелой амуницией не въ сошняніи слѣдовавш за движеніями проросписва и легкаго Туркмена. — Правильная и сильная армія наши ехъ сомниші разсвѣщенъ въ могъ шолку конницы Азіатской, но ея погонъ никогда ее не наспигнемъ. Русская же пьехота наводящая страхъ и ужасъ на Азіатскія полщица и легко побѣжающая войска образованнаго Государства Востока — Персіи, конечно въ могъ разсвѣщенъ Хивинцевъ, споло отштавшихъ во всѣмъ опѣ Персіанъ; порядокъ, пишина, и хладнокровное приближеніе колонны нашей поддержкненной нѣсколькими выстрѣлами карпчей, разсвѣщенъ сходище людей въ десять разъ многочисленнѣ, доспигающихъ едва съ изступленіемъ называющимся у Азіатцевъ храбростью, того разсѣловія на которомъ пуля упадаетъ естъ на своемъ излѣтѣ.

Артиллерія Хивинцевъ. Хивинцы имѣютъ также Артиллерію, которая по сказанію ихъ состоящій изъ придвиши орудій разнаго рода; но въ Г. Хивѣ я видѣлъ только семь, разставленныхъ на одномъ изъ дворовъ Ханскаго жилища. Орудія
сий въ большомъ непорядку, лафеты и колесы поломаны; ожованы же они повидимому какъ наши.

Я не думаю чтобы въ самомъ дѣлѣ у Хана было тридцать връ орудій, въ прошннемъ случаѣ онъ бы находился на одномъ изъ дворовъ его дворца и я бы ихъ видѣлъ. Должно полагать что Узбеки чувствуют свою слабость спрашиваются ея ейрѣть ложными рассказами. — Они также утверждающіе что имѣютъ нескольку пушекъ необычайной величины. Впрочемъ такъ какъ Ханъ начинаетъ уже оспивать у себя орудія, что и не мудрено что кромъ сказанныхъ семи онъ имѣетъ и еще нѣсколько, но вѣроятно не въ такомъ количествѣ, и конечно въ такой же неисправности и не годной къ употребленію.

Первые опыты линиа орудій при Магмедь Рагимть обили ору-
діями. Хань были очень неудачны, потому что ихъ оспивали съ жерелами, опять что при выстрѣлахъ орудія сия часть разрывало; но послѣ сей неудачи онъ послѣдовалъ со-
вѣту Русскаго невольниковъ и спалъ оспивали ихъ безъ жереловъ; но не нынѣшни оныя просверливаны, вы-
пись изъ Константинополя листейнаго мастера, которой ему оспивать и просверливать нѣсколько орудій; но при всемъ томъ по недоспашку мѣди полагаемъ должно что въ Хивѣ оспиваютъ ихъ не много.

Во время похода Армиллерія слѣдуютъ за Ханомъ и успѣшество возитятся на лошадяхъ; управліе оною взрѣется од-
нимъ Русскимъ невольникамъ, коихъ Узбеки признаютъ способностью себѣ къ сей должности, и предпочитаютъ людямъ всѣхъ другихъ народовъ находящихся въ Хивѣ.—
Со всѣмы штѣмы однако что Русскіе служащі при сихъ
орудиях, и что они искуснее Хивинцев, но видыншее действие сей Артиллерии утверждают, что оно совершено безуспешно. — Кромѣ сказанной артиллерии Хивинцы употребляют еще и фалконеты.

Порохъ. Порохъ Хивинцы приготовляютъ сами и въ довольно большомъ количествѣ; симъ ремесломъ занимаются Сарматы. Нѣкоторые земли даютъ въ изобилии селимку, съру же Хивинцы добываютъ изъ горы Шихб-джери; порохъ ихъ очень дешево продается въ Ханствѣ, но совершенно безсиленъ, потому что имъ неизвѣстно пропорція веществъ входящихъ въ составъ его.

О возможности покорить Хиву.

Изъ сказаннаго выше о Хивинскомъ ополчении, можно уловить, что оби цы въ своихъ процветившихъ образованному неприятелю, и что самая большая сила владѣния сего состояла въ незримыхъ безводныхъ степяхъ окружающихъ оное. — Природное укрѣпленіе сие, могло бы устрашить всякое Европейское войско, кромѣ Российскаго. — Неудачная даже экспедиція Князя Бековича, еще болѣе насъ удовлетворяетъ въ возможности покорить Хиву; ибо онъ съ весьма небольшими средствами достигъ до оной, и не проспешивая лишь оплошность его была причиною что его измѣничики захватили, умершилы и истребили опрѣдѣлъ. Не обсуживая дѣлъ столь мало известныхъ намъ, казалось что хотя онъ и былъ обманомъ взятъ, но опрѣдѣлъ его не былъ бы истребленъ, елибы Князь Бекович имѣлъ болѣе духа и не согласился на расположение его на ошдаленныя квартиры.
Въ нынѣшнее же время съ болѣею извѣстностью шого края, можно поручиться за удачу сего предпріятія.— Нѣть никакого сомнѣнія что съ према тысячами Русского войска предводимаго рѣшительнымъ и безкорыстнымъ начальникомъ, можно покорить и удержать подъ своимъ владычествомъ Хиву, споль полезную для насъ по многимъ важнымъ отношеніямъ Азійской торговли. Теперь можно воспользоваться знаніемъ того края, особь нынѣ занимающихъ главныя мѣста въ Ханствѣ, неудобствѣемъ Узбековъ на Магмедь Рагима и расположеніемъ къ намъ кочевыхъ сосѣдственныхъ Туркменъ, которыя преданы Хивѣ потому только, что изъ оной получаются продовольствіе; снабжая же ихъ хлѣбомъ которой имъ будешь удобно опять насъ получать, мы привлечемъ ихъ совершенно на свою сторону.— Въ самой же Хивѣ можно усилить войско свое према тысячи мужественныхъ соотечественниковъ нашихъ, шомящихъ въ ужасномъ рабствѣ и придаляемыхъ тысячами Персидскихъ невольниковъ, раздѣляющими съ неперѣнимъ путь же участій.— Одно бы что по видимому могло запруднить сие предпріятіе, есть прохожденіе степей окружающихъ Хиву; но сие легко преодолѣть; пусть въ Хиву съ береговъ Каспійскаго моря довольно теперь извѣстны;— касательно же продовольствія, намъ оное нужно только до Хивы, ибо въ семь Ханствѣ хлѣба достаточно; для подвоза же провіанта мы можемъ имѣть верблюдовъ опять Туркменъ прибережныхъ жителей Каспійскаго моря, которыми безъ сомнѣнія намъ будутъ содѣйствовать; опять ихъ также мы можемъ получить и привыкшихъ къ степямъ ч. П.
лошадей. Впрочем, довольно того, что Магмед Рагим мог достичь до берегов Каспийского моря с двенадцатью тысячами конниц, чтобы быть удостоверенным в возможности и нам дойти до Хивы с меньшим опрядом пятью, взявши в с в нужных меры.
Я полагаю что предприятие сие нынн более нежели когда ныбудь удобно исполнять, как по полученныям о сем крае свидениям, так и по внутреннему петербугскому состоянию Хивы; ибо преваление сего Ханствва еще не совершенно утверждилось, не довольно много; со временем же все умолкнет, властолюбий Хан усилила царство свое и содвела его даже опасных для сосвдей.

Преимущества Хивинцев над союзами.

Сколько не ничпожны для образованного войска шуллписа Хивинцев, однако же, кочующим сосвдям своим они наносят страх. Киргизы не редко бывают ими разграбляемы; победа увличала оружие Магмед Рагим Хана промив Туркменов поколення Теке; но причиною сего первенства не лучше устройство войск, а превосходство в количестве одного и безвредной громъ ных орудий.

Ханъ любитъ самъ быть при сихъ побоицахъ; онъ присудствиемъ своимъ старается ободрять сражающихся, награждая ихъ, и пьемъ возбуждаетъ соревнование въ людяхъ, способныхъ единственно только къ разбою и къ нападению на обезоруженныхъ.— Ханъ не подвергаетъ самъ опасности а довольствуется только обезглавливаниемъ пѣхъ пѣхъыхъ, которые упорно защищенно озлобили его. Званіе ея даемъ ему право уклоняться
ошиб опасности и жершиковать народом для своих личных выгод, замыкая добрая пример храброго начальника, подарками льтшитыми сребролюбивым подданным его. Говорят что в молодости своей, он был гораздо смелее и не щадил себя для достижения своей власти которой шепечь пользуется; но достигнув своей щастие избаловал его, и храбростью его обратился в звёрство; он действует руками палачей и часто сам замышляет их в исправлении сей должности.

Оружие употребляемых Хивинцами суть: сабля, кинжал, копье, лук и стрелы, и ружье; иногда надевают они панциры и пышак, а прошивают панцирников употребляют чеканы.

Сабли их кривыя, и бывають иногда очень хорошия сабли из Хоросанского железа; они служат им главным оружем; сами не умевш их обделять и употребляют для сего Русских невольников знающих сие ремесло.— Сабли сии цвялись у них очень дорого; их опраывают в красные кожанья ножны. — Кинжалы они редко носящ, но в кооррые и имющ сдланы на подобие больших ножей.

Копья употребляются ими довольно редко, и не вскми. — Древко их довольно тонко как камышевое, и не длиннее полупоры сажени; самые же копья сдланы из хорошаго железа.

Лук и стрелы употребляются большою частью штыми, лук и стрелы у кооррых въ у ружей.— Луки сии не велики и не довольно упруги, стрела изъ оных пущенная едва про
лентают премьью долью того разстояния, на котором понесъ бы ее Кабардинской лукъ. Они не умьютъ также приготовлять хорошей тещиры для сего оружія.

Ружья. У них мало; они очень длинны, тяжелы, большую частью сделаны винтовками и весьма малаго калибра; бывают же довольно върно когда заряжены хорошою порохомъ, но очень не удобны.— Изъ них не льзя стрѣлять съ лошади, а только съ присошкой лежа, и потому они употребляются только въ зарѣдахъ; приклады ихъ довольно длинны; на оные называется фишиль, котораго конецъ схвачень желѣзными щипчиками придавленными къ прикладу; си щипчики прикладываются къ полку посредствомъ желѣзного пруши проведенаго къ правой руцѣ спрѣлка; къ концу спвола къ ложѣ придавланы присошки въ видѣ двухъ большихъ рогов.— Они любящ украшать спволы ружей своихъ серебреною насвякою.— Иные однакожъ имѣютъ ружья съ замками совершенно одного построения съ Персидскими; но си послѣдняя очень рѣдк.

Хивинцы стрѣляютъ довольно хорошо въ цѣль; но съ толкими пригововленіями и медленностью, что не споиішь для того имѣть огнестрѣльного оружія. — Стрѣлѣкъ сперва ложится, долго цѣлится, фишиль часто гаснеть, и онъ понадаетъ пулей въ цѣль шолько на разстояніе какихъ нибудь шесшидесями или осьмидесями шаговъ.— Подобнымъ же образомъ стрѣляютъ и всѣ Азіанцы; искусство ихъ превозносятся нашими пушечными вѣнниками, но испинно удѣлъ ихъ во всемъ, — незнаніе.— Писполепшовъ у Хивинцевъ не бываетъ, звѣро-
якно отъ того, что огнестрельное оружие ихъ больше частью безъ замковъ.

Нѣкоторые изъ навздниковъ надѣваютъ булавные панцири и шишаки, которые еще и по нынѣ въ употребленіи въ Азіи, особенно въ швѣдскихъ краяхъ где мало огнестрельнаго оружія. — Они употребляютъ также чеканы или родъ колотковъ посаженныхъ на длинныя рукояди; одинъ конецъ жѣлѣзъ тупой другой же острый; ударъ сильно онымъ нанесенный смертеленъ.

Лучший военный доспѣхъ Хивинцевъ безпрекословно состоитъ въ ихъ быстрои, сильныхъ и красивыхъ Туркменскихъ лошадяхъ, знаменитыхъ во всѣхъ Востокъ.— Труды переносимые съ ихъ лошадей неимовѣрны; пробывающіе въ всѣхъ сушахъ по тысячи верстъ черезъ безводныя степи, безъ правъ и безъ сена, пишующиись просто только швѣдъ количествомъ Джогана, которо на себѣ вмѣстѣ съ съдакомъ увезши могущихъ, и пробывающихъ по четверо сушахъ безъ воды.— Они понапѣлъ лошадей своихъ горячихъ, но послѣ того долгое время скачающихъ на нихъ (1).

Сѣдо ихъ нѣсколько оплично отъ Персидскаго, лука у онаго также высока, но задѣ дѣляется по шире. — Прочая конская збрюя бывающѣ у многихъ довольно бо-

(1) Дома на отдыхѣ даже, лошади съ ихъ даютъ самую скудную пищу, скучность и безпремѣнность Хивинцевъ распространяется даже и на ихъ животныхъ, безъ кого они бы жизни не могли.
гаша, они обшивають ремни серебром и вспавляют больше сердолики.

Грабежи и Хивинцы.

Вообще сказано должно, что Хивинцы не способны ни к каким долговременным военным предприятиям; любимый их образ войны есть разбой и хищничество. Главные разбой свои производят они в пределах Персии. Беззащитность правительства сего государства и песчаных степей определяют оное от Хивы, причиною что разбои сии продолжаются и осваиваются не наказанными.

Грабежи сии составляют значительной промысел частных людей в Хиве. Молодой человек пришедший в мужской возраст, должен ознаменовать всползение свое в священный подвиг на разбои; он иногда только приобретает уважение отца и знакомых своих и получает доброе имя; со временем же оных частных удачных разбоев становится известным Хану, которои для ободрения принимает его в число своих племенных и дается ему непородные подарки. Хан поощряет грабежи сии посому, что получает всегда плять часть добычи.

Узбеки сами редко и почти никогда не занимаются сию промыслом, которой исключительно принадлежит Туркменам поселившимся в Ханшье.

Туркмены пущаются обыкновенно на воровство собравшись шайкою, опь пятидесяти до трёх сот конных охотников. Хищници сии берут с собой для увезения добычи довольно число верблюдов, и смело отправляются чрез обширные степи, по извешеннымъ
( 119 )

имь путями къ границамь Персіи.— Не доходя оныхъ полуспора днемъ, они останавливаются въ скрытыхъ и удобныхъ для защищенія мѣстахъ, ошкуда отправляютъ путь изъ сообщниковъ своихъ, которые имьютъ дружественные и родственныя связи съ Турками обищающими по Персидской границѣ.— Сій послѣдній хотя и признаютъ иногда владычество Персіи, но съ охотою принимаютъ хищниковъ и указываютъ путь мѣста, гдѣ съ выгодою можно произвести успешной разбой. По обстоятельствѣ узнаніи всего нужного, вооруженные конные разбойники внезапно нападаютъ на указанныя имь селенія или путешествующихъ, и безщадно грабятъ; при томъ томъ сберегаютъ жизнь несчастныхъ жертвъ своихъ, дабы болѣе захватить плѣнныхъ, и черезъ ихъ получили отъ продажи ихъ значительную выгоду.— Они увозятъ людей всякаго возраста и пола и продаютъ ихъ въ Хивѣ, гдѣ ожидаешь сихъ несчастныхъ самая горькая участь неволи и тягостное вѣчное рабство.

Въ обратномъ слѣдованіи въ Хиву погибаютъ весьма много плѣнниковъ сихъ отъ нужды, недостатка въ пищѣ и усталости; поемъ изъ невольниковъ который приходя въ изнуреніе лишается силъ къ дальнѣйшему продолженію пути, оставляется безъ помощи среди пустынныхъ и песечанихъ степей, гдѣ и умираетъ отъ голода или служитъ добрею дикимъ звѣрямъ.

По прибытии въ Хиву Туркмены обязаны представить Магм-дь Рагимъ Хану, пѣтушенную часть плѣнниковъ и добычи въ родѣ давы; онъ благодаритъ ихъ, и даже нѣкоторыхъ
( 120 )

по усмотрению дарить халатами и разными вещами, стоящими несколько раз меньше доспехленной ими дани.

Довольно часто случающаяся Туркменам в числе плавных захватывают людей богатых семейств: они их всегда щедро сберегают и не продают, в ожидании опять родственников их большего выкупа, какой часто и получаются. — Не редко случается также, что Туркмены вздыхают в Хиву и крадутся опись, обращено невольников, по просьбе родственников их, за что получаются больше наградения.

Набыли свои на Персию, Туркмены производящие в разных мещанстве. — Если число хищников не велико, то придерживаются моря и делят нападение не по далеку опять Аспибада. Но когда шайка их многочисленна, тогда слушая вверх реки Гюргена, делят грабежи в предвалах Хоросанской области. Львистая мещаншь иной весьма способствующую имъ. Они скрываются в нихъ и выжидают удобного случая для нападения на провождящих или на купеческие керванны. Нападение сии преимущественно делят они осенью по окончании домашнихъ работъ, для чего и опекается на рочно лошадей.

Чтобы довершишь описание военного состояния Ханства, изложимъ вкратце нѣкоторыя черты права народа его населяющихъ, показывающія ихъ расположеніе къ войну и грабежамъ.

Узбеки не столь способны къ военному дѣлу какъ Туркмены и считаются себя господами, они богаче, имѣютъ больше приходовъ и не такъ охотно пускаются въ без-
водных степей. Они более заботились о своей одежде чем об оружии, и привыкли видеть в Туркмених людей созданных для защиты их и для приведения к ним на продажу добычи.

Сарыны не имели совершенно ничего воинственного; они похожи более на наших житов, не любяших и даже боящихся оружья. Нынешнее правление Хивы п обра-
щене с ними Магмед Рагим Хана, спорящегося уровняшь всех сословий подданных своих, возродило в них некую гордость; но гордость сие не побуждает их к военному делу; они рассказывают лишь подвиги предков своих и победителей, и не пред-
принимают походов, в коих бы жизнь их могла быть в опасности; они предпочитают робкую осторо-
ожность и житлостью, отважной смелости и храбров-
сти. Оружье в руках их служит им посмешником, и сами Узбеки говорят, что им гораздо больше при-
стало носить аршинов чётки саблю.

Храбрость же Узбеков и Туркменов известна на Востоке. — Узбеки признают малолюдство своего войска перед Бухарским, говоря, что единственно храбрость их равняет силы, смотря различающуюся числом рапиеров.

Богатые люди в Ханстве обыкновенно в числе сво-
их приближенных имют род Бардов, которые обязаны увеселять господина своего пьютем, сказками, игрой на каком по роду дурной и бедной бандуре, а иногда и сочиняя стихи, восхваляя подвиги изъвестных в древности вишатей. — Пивцы сие мало по малу увле-
ч. 16
какою восхищеніемь, и стараются выразить голосомь и шумами, быстрою, храбростью и великія дѣянія усопшихъ предковъ. — Пѣне сіе продолжается иногда цѣлую ночь; хозяинъ и госпі сидя неподвижно въ задумчивости и слушаютъ оное со вниманіемъ. Вѣдомые старцы сіи или Барды, иногда сидя передъ своими домами, такими образомъ пробѣгающая въ памяти прошедшая времена, и стараются изобразить подвиги предковъ своихъ.
ЗАПИСКИ О ХИВѢ.

ГЛАВА V.
ПРАВЫ, ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ, ОБЫЧАИ И ПРОСВѢЩЕНИЕ УЗБЕКОВѢ.

Узбеки вообще умны, пріятны и остры въ разговорахъ; въ предпріятіиахъ своихъ тверды и рѣшительны; праву прямаго и презираютъ искательство, обмань и ложь; духу воинственнаго; буйство предпочитаютъ мирной жизни и занимаются военными доспѣхами и наѣздничествомъ. Они крѣпкаго и виднаго пѣдосложенія, росту большаго и сильны; лица смуглого съ нѣкоторою калмыковской посвѣтомъ, во довольно пріятнаго; глаза не больше и въорѣ проницательной; волосы на бородѣ черные. Жизнь ведутъ безпечно и лѣнизивую; презираютъ всѣ сословія и состоянія кроме военного; сами же хотятъ и хорошо наѣздники, но больше на словахъ войны и не охотно пускаются въ дальнія военные предприятия; но разъ уже въ дѣля неутомимы, опважны и смѣлы.— Вообще они необычайно здоровы и даже тучны и весьма многіе переживають сполѣмѣ.
Одежда узбеков.

Одежда их состоит из 3-х или 4-х халатов на вате, которые надеваются один на другой, даже и в самые жаркие дни. Халаты сии сделаны из шелковой полосатой материи и по большей части лилового цвета. — Рубашки их одного покроя с русскими: ес-с косыми воротниками; зимой делаются они на вате также как и ши-ровары, сверху которых надеваются большие железные сапоги с острыми носками и высокими каблуками. — Голову они брьюют и носят высокую черную шапку из бухарских мерлушек, под коей надеваются еще ермолку одного цвета с кафтаном. — Туркмены носят большую частью халаты из железоватой армячины, сделанной из верблюжей шерсти. — Богатые люди носят суконные кафтаны; но сие весьма редко. Вообще они любят сидеть с босыми ногами, и лучшее угощение гостю предложить ему скинуть сапоги. — В зимние походы Узбеки надевают шулупы и сверх них вмешу бурки укупаются в войлочки, на подобие бурок выкроенные.

Вооружение Хивинцев принадлежит к их одежде: состоит из сабли и ножа, которые они никогда не снимают; разве шогода только, когда ходящий к начальникам своим.

Женщины. Женщины их очень красивы, холка и у них лица не сколько калмыковаты; ворот их проницателен, лицо смуглое но при всем том весьма приятное; одежда их странная и вообще они закрывают.

Хивинцы как и все Азиатцы очень ревнивы. Жены
их содержатся в гаремах; они составляют главное их занятие и часто бывают поводом различных разры и жестоких убийств. — Никто даже самый ближайший родственник не смел бы вступить в ту шайку и не проникнуть обищать, где жены осуждены проводить плачевную жизнь свою, среди скуки и строгого уединения. Наложницы сие суть невольницы и по смерти хозяина, сына его продают их кому захочется.

Воспитание детей Хивинцы почти не занимаются; попечение родителей во всех возрастах знаменуется лишь частыми побоями за всякую малость, и посему сыновья не имют к ним настойчивого почитания, и гемовы в досаду кинуть в опца или мать камнем. На нравственность их не обращают ни какого внимания, и участь их лишь строго исполнить обряды веры, а иногда обучают и грамоте. — Двадцати или принадлежащего льтней мальчику, оставленной на своей воле обращается опытностью, и в сие годы отец берет его к себе в службу; он исправляют в самой чистоте должность сию до восьмнадцати лет, после чего он его женить. Довольно часто случается, что молодой человек до женитьбы вовсе не видал невесты своей.

Рабство в котором молодые люди сии содержатся родителями, когда уже достигли породного возраста почти неимоверно: они не смелы ни сесть перед отцем, ни встать с ним вмести, и ниже всякого слуги. Напротив того обращение Узбеков с слугами своими совершенно иное: они сидят с ними вмести и иногда даже и дядь из одной чашки, но в таком только случаи
когда служа сия сами Узбеки, а не иностранцы и не невольники.

Они необыкновенно скупы; деньги свои хранят в панин и часто даже зарывают в землю; впрочем опасаясь прослыть богатыми и подвергнуться насилию Хана.

Хотя они и гостеприимны, но скупость их помрачает сию добродушель; они не откажут в угощении, но сажают оное как можно умеренное; и дабы вознаградить сей малой убыток или расход, на следующие дни себя во многом откажут и даже спарайтесь будущий найти обед у соседа.

Хотя они не насыпны и жадны память, где сие им нет ничего не смотреть, дома же напротив того очень умерены; любимое их кушанье плавь, или густая каша из сарачинского пшена; но и сию простую пищу употребляют довольно редко, и обыкновенно питаются малым количеством пшенничного хорошего хлеба и похлебкой из вареного молока, гололек и немного баранины. — Кушанье сие называется у них Мустафи. — Когда же хотят кого хорошо угощать, то прибавляют к сему жирный суп и баранину без масла на угольях жареную. — Они не гнушаются верблюжьим и лошадиным мясом и часто в спокойствии своих употребляют в пищу усталых животных сих.

Хищны чрезвычайно лакомы; они любят сахар и конфеты и едят они съ большою жадностью до насыщения вмѣсто хлеба; но тогда только когда лакомство сие не стоит имъ издержек; въ противномъ случаѣ,
даже богатой человечькъ не рѣшишься имьть хомякой не много сахaru и употреблять оной.

Узбеки гнуваются всѣхъ крѣпкихъ напитковъ и презираютъ пьянство; но между Сартами и Кызилъ Джилами порокъ сей довольно обыкновенъ; они въ пьянствѣ находятъ удовольствие и не знаютъ оному мѣры.

Чай есть самое обыкновеннее и любимое питье Хивинцевъ; они варятъ его очень крѣпко въ бронзовыхъ чайникахъ и увѣряемъ что мешалъ сей придаеь ему лучшей вкусъ. Чай пьютъ они безъ сахау и почицѣльный день безостановочно. Вываренные чайные листы не бросаютъ, но поначалу послѣ съдаюштъ. Приспрастіе Хивинцевъ къ сему напитку неимовѣрно; въ спрацованыхъ сковородкахъ они лучше согласяяся премерипись въ сколько дней голоду нежели бышъ безъ чая; у нихъ также въ большомъ употребленіи такъ называемый калмыцкій чай, которому варятъ съ молокомъ, масломъ и солью; чайная похлебка сія сначала довольно проживающу пломъ, которой ее никогда не употребляли.

Большое изобиліе различныхъ плодовъ въ Хивинскомъ Ханствѣ, доставляется жителемъ также приятную и лаковую пищу; они употребляютъ ихъ во множествѣ и не чувствуяютъ ошъ сего никакого нездоровья.

Пища невольниковъ и слугъ самая бѣдная; послѣдніе довольствующихся остатками отъ свола господъ своихъ, на которые они съ жадностью и съ дракою мечутся. Невольники же довольствующіся однимъ хлѣбнымъ пайкомъ получаемымъ ошъ хозяевъ; но продавая часть онаго, для скопления денегъ для выкупа себя со време-
немъ и на одежду, часто проводяще цѣльны дни безъ пищи, или кормяще подаяніемъ и шумъ что могуущъ украсить.

Хивинцы чрезвычайно нечистоплотны; они вдѣвъ шацкъ какъ и всѣ Азіяцы безъ ложекъ, вилокъ и ножей; частныя умовенія ихъ передъ обѣдомъ и послѣ онаго имѣютъ только личину чистопоты; они не брезгающъ самыми отвратителными человѣкомъ исполняющими ихъ обряды, а гнушающися опряннымъ, которыя не слѣдуетъ въ почности ихъ обыкновеніямъ, и почитающиъ его поганымъ.

Въ жилищахъ ихъ вѣшъ ни половъ ни оконъ; спуль-севъ и споловъ также не имѣющихъ а сидящихъ на коврахъ и вдающъ на землѣ собираясь въ кружокъ около чаши съ кашею. — Обычай сей общѣй всѣми сословіями начиная оптъ Хана до нищаго; посуда ихъ каменная и безъ всякихъ украшеній;—иногда бывашъ деревянная привозная изъ Аспрахани; чай же пьющъ изъ фарфоровыхъ Китайскихъ чашекъ; кухольную посуду употребляющъ чутную.

Они вдѣвающъ два раза въ день, первый разъ вскорѣ послѣ разсвѣта а впторой передъ захожденіемъ солнца.— Приспѣпной въ яспѣ чимающъ обыкновенно молшу и гладяющъ себя по бородѣ. Вообще обѣдъ ихъ предста- вляетъ зрѣлище смѣшное и отвратительно.

Они также спраспино любящихъ всякия пряности и ду- шистыхъ травъ. Перецъ и имбирь кладующъ иногда въ чай, а опіумъ употребляющъ въ разныя времена дня. Табакъ курящъ Бухарской изъ каллановъ евланныыхъ изъ шыквъ, которой называющъ Чилимъ; иногда для ку-
рения употребляют праву называемую Бенг, причиня-
ящую сильную опьянелость не привыкшему къ оной.

Жилица ихъ самыя простяя и бѣдныя; большая часть
народа кочуетъ круглой годъ въ войлочныхъ кибиткахъ;
даже и богатые люди имѣющіе дома, живутъ въ оныхъ,
по привычкѣ своей къ кочевой жизни; спроенія ихъ не
имѣютъ ни какаго наружнаго вида и сдѣланы изъ глины.
Мазанки сіихъ дешево обходятся, и дѣлаются очень со-
ро; хотя они и непрочные но сохраняются довольно долго,
посому что въ своей странѣ дожди очень рѣдки. Жилица сіих
пѣсны, неопрящены, безъ свѣта и безъ шпела; огонь раскла-
дывается среди комнаты, а дымъ выходить въ маленькое
отверстіе сдѣланное въ пополку, запыкающееся на ночь
съ номъ или рубищемъ пламя. Знатныя люди точно
также живутъ, съ своей разницей, что ковры ихъ богаче
и стѣны бываютъ иногда внутри выбѣлены. — Домы не
имѣютъ крышекъ; пополки же камышевые или сдѣланы
изъ хвороста. Въ большой части домовъ, семейство хо-
зяйское и вся прислуго его помѣщающіяся въ одной или
dвухъ нечисленихъ комнатахъ безъ снегъ.

Конюшни у нихъ опрынинѣ жилья, ибо они охотники
dо лошадей; однакожъ кормъ даютъ имъ самой умѣрен-
ной, но за то ни одно зерно и ни одинъ клюкъ сѣна
не пропадаютъ.

Нѣкоторые мечети выстроены довольно хорошо; въ числа оныхъ должно упомянуть о мечети въ самомъ го-
родѣ Хивѣ находящейся; она отличается величиной и
красотой своей; — куполь ея покрытъ кангаромъ яркаго
берёзоваго цвѣта. Надгробные памятники у Хивинцевъ
ч. II
должно чисто и красиво построены, также и некоторые мосты. Железный кирпич на построения сии, собирают они из развалин древних зданий. — Прочи строения их не значительны; водопроводы и водохранилища обрабатываются без всякого искусства. Вообще все строится у них на хорошее время, и непрочно; причиною сего неуверенность в собственности своей; — даже в предместьях коих лучшая обделка могла бы служить им не для удовольствия в жизни, но для явных выгод, каким же образом делятся. Они имют при домах своих крытых сквозных галереи, в которых укрываются от неносного львиго жара.

Увеселение. Главное увеселение и упражнение Узбеков есть охота съ ястребами, коими они ловят Джейранов и разных птиц; съ собаками же они мало охотятся и даже гнушаются и презирают полезное животное сие, называя его поганымъ. — Они также упражняются въ наездничествѣ, въ коемъ очень искусны. — Узбеки почти всѣ вообще играютъ въ шахматы: игра сія у нихъ почти шаекъ что у насъ съ малымъ разлициемъ въ рокировкѣ царя и людя. — Между ними есть нѣкоторые, которые знаютъ опную въ совершенствѣ. Сверхъ того известны имъ Рускіе шашки, мѣльница и родъ шашечной игры называющемся Эпе-лемъ. Въ онную играютъ въ тридцать двѣ шашки, которыхъ всѣ одинакова достоинства и ставятся такъ какъ шахматы; ходы же ихъ разныстуютъ опъ простыхъ дамокъ только швы, что вмѣсто шо кутъ чтобы двигать вкось ими ходятъ прямо и въ бокъ.
(131)

Хивинцы любят также музыку; но они не поминают и не разбирают ни мѣры ни созвучія; для нихъ шумъ главнѣйшее достоинство оной. Бубны, крикъ или лучше сказать ревъ одного человѣка, который изъ силы выбивается чтобы пѣть дикимъ, громкимъ и охрипымъ голосомъ, гораздо плѣнительнѣе согласія мусикййскихъ орудій. (1) У нихъ никогда два голоса не поютъ вмѣстѣ и они болѣе обращаютъ вниманія на слова пѣвца, которыя обыкновенно избраны изъ сшихъпворений лучшихъ сочинений.

Мусикййская орудія ихъ состоятъ изъ двухъ струнной балалайки, созданной на подобіе Русской исключая ящика, которой имѣть видъ полушаря. Она строится въ квартиру и играютъ на ней перомъ или щепочкой. Другое орудіе у нихъ употребляемое есть гудокъ четырехъ струнной чрезвычайно неприятнаго звука; на немъ играютъ смычкомъ и держутъ какъ виолончель упиравъ въ землю стержнемъ, придавленнымъ къ нижней части оного.—Узбеки презираютъ музыкальныхъ и играющихъ въ разныя игры, говоря что занятія сихъ недостойны званія воинаго человѣка и принадлежать роду людей созданному для увеселенія другихъ. — Иные даже называютъ музыку паганою и предпочитаютъ просиживать цѣлые дни руки сложа въ бездѣйствіи чтобъ заниматься оною.

(1) Хивинскіе послы въ бытность свою въ Тифлисъ, удивлялись въ нашихъ оркестрахъ не созвучію, а виду и шуму какіхъ орудій какъ то: барабана, треугольника и трубъ.

17*
Узбеки, как и прочие племена населяющих Ханство, исповедывают закон Магомета по обряду Сунништва, признавая единство Бога, а Магомета за посланного и величайшего из его пророков, низпосланного для утверждения на земле правоведения. (Исповедание сие слишком извстно чтобы о нем распространяться, я упомяну только о некоторых обрядах и предрассудках, свойственных Узбекам.

Расколы магометанской веры, Шииты и Сунниты, породили непримиримую вражду между исповедующими их, и причиной что Персиане исповедания Шиитов не-примиримы во враждь с народами, населяющими всю Среднюю Азию и которых вообще исповедуют закон Сунны.

Хивинцы исполняют с большую почтностью всю молитвы законом установленная, замения только ночную молитву другой вечерней. — Все время их занятый распределено по временам молитвы, которых он по нынке так хорошо знаю, что никогда не ошибаешься. — Скоро часов их как у всех Мусульман начинаяется от восхождения солнца, или от первой молитвы и кончается при последней. — Так как всякая молитва начинаяется умовением, что тв Хивинцы которых просят, по безводным степям в таком случае умываются песком. Вообще они чрезвычайно богомольны и во время моления ни что их развлекать не может (1).

(1) В бытность мою в Иль-Гелда не желая мятеж присстававшем своим в молении, обыкновенно я удалялся Юк-Баши человекъ коего качества описаны в моем путешествии, всегда увещевал меня оставаться, говоря что...
Сунниты во время моления складывают руки вперед, Шииты же держать их врозь; Хивинцы говорят что неверные сие для того не складывают рук, чтобы не замарать платья кровью единонадрацовых, коей руки их обагрены (1).

Они ненавидят Шиитов более Христиан, говоря что какое бы ни было учение наше, но мы строго оного держимся, а Шииты по неосновательности своего учения и по беззаконию своему ежечасно нарушаем свое постановление.

Мусульмане и ли правоверные а особенно Узбеки и Туркмены вмешиваются себя за благое дяло, наносить Шиитам и более всего Персианам всякое зло и вред, и с удовольствием проливают кровь их.

Каждый Персияний захваченный ими в плтиве вынужден бывает силой последовать учению Суннитов и оставаться в неволе, как бы в описении за что они прежде следовать пропивному для них учению Али.

Въ набегах своих на соседственных землях, Хивинцы съ жестокостью умерщвляют противников, и съ радостью захватывают имущество единоверных даже имъ Туркменъ; но по возвращении своемъ, постепенно, умовением и молитвами, очищают себя отъ убийствъ и

(1) Происхождение историческое, и настоящая причина сего.

Богъ у всѣхъ народовъ одинъ, и что различие въ поклоненіяхъ ему не составляетъ существенной разницы върѣ. Не всякой Хивинецъ такъ разсуждаетъ.
насилий, сдѣланныхъ ими послѣдователямъ вѣры своей; сіи очищенія составляютъ значительной доходъ ихъ душевенству.

Въ Хивинскомъ Ханствѣ никакія исповѣдываемія неперимы кромѣ господствующаго; но Русскіе нѣвольники находящихся въ Хивѣ, по твердости своей и приверженности къ закону своему не перемѣняютъ онаго, и невзирая на строгое запрещеніе, не рѣдко собираются въ уединенномъ мѣстѣ для чтенія молитвъ, и тамъ въ смреніи и съ сокрушеннымъ сердцемъ, умоляютъ Всеямогущаго о ниспосланіи благодати на отдѣленное опья ихъ, но тѣмъ не менѣе возлюбленное Отчества, и о возращеніи своемъ на родину (1).

Способности, сила и трудолюбіе Русскихъ, даже въ состояніи нѣволь, возродило къ нимъ уваженіе ихъ упѣньшеніей; такъ что хозяева ихъ ревностные Мусульмане, нарушаютъ для нихъ главное постановленіе свое неперимость другихъ вѣры, и позволяютъ имъ ежегодно праздновать при важнейшія торжества:

(1) Сіе однако же безъ исключенія, ибо нѣкоторые изъ соотечественниковъ нашихъ въ Хивѣ приняли уже давно Магометанскую вѣру, женились и воспитываютъ дѣтей своихъ въ семъ учѣніи. Юзб-баши и нѣкоторыя другіе Хивинцы говорили мнѣ, что они уважаютъ человѣка исповѣдывающаго твердо свой законъ и презираютъ отступившаго опять онаго, хотя бы то было даже для примѣнія правовѣрія; потому что продолжали они, можетъ ли быть человѣкъ быть вѣрнымъ новому закону, который не умѣеть удержаться въ своемъ природномъ отечественномъ и измѣнить правиламъ паломницъ своихъ учителей — Рѣдкое сужденіе въ необразованномъ Хивинѣ! Юзб-Баши были ровномъ Узбекъ.
рождение, крещение и воскресенье Христово, и на все время праздников сих, Россияне избавляются отъ всякихъ работъ — Тогда соотечественники наши, собираются по возможности вмѣстѣ и предаются различнымъ по обыкновенію своему увеселеніямъ, и въ крѣпкомъ напиткѣ подобномъ нашей водкѣ, которой сами соспавляющи, ищущъ временнаго забвения своихъ горестей.

Въ Хивѣ есть также Жиды, но они давно уже забыли вѣру свою и привязаны къ закону Сунновъ не меньше Хивинцевъ.

Каждому Мусульману позволено имѣть въ одно время только четырѣ жену; наложницъ же сколько кого по- желаетъ; въ Хивѣ большая часть народа довольствуешься одной и двумя женами; богатые же люди имѣютъ ихъ десятками.

Магометане поклоняются и часто призываютъ въ помощь священныхъ своихъ. — Узбеки имѣютъ кромѣ сего еще собственныхъ священныхъ или Имановъ. Гробницы ихъ разсвяны по всему пространству Хивинскаго Халифства; но они не всѣ одинаковымъ пользуются уважениемъ. Туркмены поклоняются Иомуду, преимущественно почиваютъ одного свящаго, на гробъ коего даже междоусобныхъ распри свои рѣшаютъ единой клипвой; не было примѣра что бы кто нибудь осмѣлялся произнести оную ложно; ибо всѣ народъ есть предразсудокъ утверждающихъ что всѣкой, произнесшій на гробъ семъ ложь непремѣнно умреть для наслѣдованія въ будущей жизни вѣчныхъ и ужасныхъ мукъ.

Обряды вѣры Мусульмановъ весьма многочисленны; но Хивинцы рѣдко или никогда не преступаютъ оныхъ.
Брачные союзы заключаются они только с одними единочными, и никому из них не посвящать взятый супругу чуждаго закона, как по деяниям не редко другим Суннам. — Между Узбеками таковой поступок был бы единогласно пощечь за осквернение вёры. Они называютый раскопниками народы Суннитского исповедания, которые сие нарушают; не сочинаются с ними браками и не молятся вместе.

Способ гадания.

Хвилуны занимаются тоже узнаванием будущего. — Мудрецы их основывают предзнание свои на звездах. Простой же народ для гадания употребляет два средство.

Первый деляется кураном, или другой какой книгою. — Гадаешь прочтя молитву подносишь книгу к голове, раскрывают её смотрят на вскрытой страницу начальную букву первой строки, опять обращаются на седьмую строку, потом опять сей вскрытой страницы переходящих на седьмую, и опенчутив опять начала семь строк замещает начальны их букувы; а так как каждой буквы народ приписывает различные значения и свойства, то соображаясь с ними каждый гадаешь и выводит пророчество заключение.

Второй род гадания производится лучеобразным расположением такого числа маленьких палочек, сколько имелось букв в Азбуке. Всякой палочки даёт значение буквы; потом закрыв глаза бросают на сию палочки все сколько других и судя по палочкам на которые они упали, делают предсказание как выше сказано было по азбучным буквам.
Оставя суждения ихъ о иновѣрцахъ и иностранцахъ, всякой вспышчивой поспѣшностью называютъ они послѣдствіе посвященія диавола, и говоряшь что человѣкъ долженъ удерживатьсь отъ всякаго дѣянія и даже слова, когда чувствуется что диаволь начинаетъ владѣть сердцемъ его. Изключая нѣкоторыхъ условныхъ понятій зависящихъ отъ мѣстныхъ обстоятельствъ, они называютъ зломъ то что можемъ вредить ближнему, а добромъ то что веселиетъ сердце не дѣлать ни кому зла.

Языкъ, коимъ говорятъ Хивинцы есть Турецкой нарѣчія называемаго Джугатай; они болѣе походиць на языкъ нашихъ Казанскихъ Ташаръ, нежели на употребляемый простымъ народомъ въ Персіи.— Въ нарѣчіе семъ есть много словъ свойственныхъ ему одному.— Въ ономъ перемѣняютъ часто буквы б на м., м на б., п на ф., ф на п., у на в., о на у.; буквѣ б употребляютъ передъ словами начинающимися съ о, измѣняютъ д на т и употребляютъ часто гласными а и Французской и; писание же на семъ нарѣчія почти совершенно сходно съ Турецкимъ.

Узбеки говоряще скоро и измѣняютъ часто голосъ; не знаяши языка можно думать слыша разговоръ ихъ, что они другъ другу въ чемъ либо упрекаютъ.

Просвѣщеніе у Хивинцевъ весьма ограничено; у нихъ очень мало людей умѣющихъ читать и писать; одна-кожъ есть нѣкоторыя, которыя свѣдущи въ Арабскомъ и Персидскомъ языкахъ, пишущи и читающи на оныхъ, ч. II. 18
(138)

сочиняют стихи, знают Астрологию (1) и имеют свидения во врачебном искусстве.

Объ Астроно́мии они почти никакого понятия не имеют; наука сия ограничивается у них наименованием небесных замчашеленных созвездий. Полярную звезду называют они Демурд-Казыкъ или железный коль, полагая что она есть материальная пила оси вращения шверды. У них есть человѣкъ вычисляющей запмѣній по какимъ по палочкамъ и коспачкамъ, которыя доставали въ Царь-градь.— Практическое средство сие, коего теорія онъ не постигаешь, поставило его въ число мудрецовъ; Хань имѣешь его при себѣ.— Человѣкъ сей занимаешься также предсказываніемъ будущаго и очень гордится своими свидѣніями, полагая что знаешь всѣ искусства и науки, а между тѣмъ не понимаетъ даже причины запмѣній и полагаетъ согласно съ простымъ народомъ, что солнце или луна померкаютъ опь того, что сапана сквашиваетъ свѣпила си въ когти, и что шогда для избавления оныхъ должно смертнымъ, шумомъ, крикомъ, и стрѣльбой устрашить жестокаго врача и тѣмъ спасши свѣпила си опь неизбѣжной погибели, безъ которой помощи непремѣнно бы исчезъ день, и земля оспасалась бы на вѣки во дракѣ.— Они полагаютъ однакожь землю шарообразной, и поясняютъ себѣ сие, сравнивая ее съ арбузомъ.

Врачебное искусство в нихъ совершенно другихъ

(1) Астрологию носятъ они наукой и подвели ея подъ правила.
наукъ, но и по въ большомь младенчествѣ. Они въ лѣчении своемъ употребляютъ всегда средства прпиывных
наружному виду болѣзни на примѣръ: опь жара лѣчать
льдомъ, опь озноба шеломъ, опь разслабленія горячихъ средстмъ и т. д.— Врачебное искусство
у нихъ наслѣдственное; занимающіеся онымъ знаютъ
много простыхъ средствъ которыя содержатъ въ шай-мѣ также и цѣльныхъ свойствъ различныхъ травъ, и
вообще очень искусно лѣчить раны. Хивинцы какъ и всѣ
Азіяцъ любятъ лѣчиться и имѣютъ большую довѣренно-
ность къ искусству Европейскихъ врачей.— Спойщѣ пол-
ко показать имъ склянку и сказанье что въ ней лѣкар-
ство, чтобы не имѣть отбоя отъ больныхъ. Они час-
сто въ болѣзняхъ своихъ прибегаютъ къ ворожеймъ.
Вообще врачебное искусство у нихъ еще въ большомъ
несовершенствѣ.

У всѣхъ Азіяцъ славится какой-то древний врачъ ро-
dомъ Персіянинъ, его звали Локманѣ.— Человѣкъ сей какъ
и прочие нынѣшніе мудрецы Востока славился болѣе ино-
sказаніями, пословицами и припами своими нежели иску-
ствомъ и мудростью. Я не знаю былъ ли Локманъ дѣй-
ствительно искуствымъ врачомъ, но достовѣрно только
шо, что въ Азіи прославляютъ его искусство, не говоря
однако о извѣстнахъ имъ сдѣланныхъ, а только по-
вторяя слѣдующее его сказаніе.— Онъ послалъ однажды
слугу своего на моржице приказавъ купи его душу или
жизни, буде оней не найдешь, купи полъ душы, буде
же сей не доспамешь шо принесши яду.— Слуга его

18*
возвращался не нашедши ничего требуемаго его господином.— Сей послѣдний объяснилъ ему приказание свое слѣдующимъ образомъ. Душа есть мясо, ибо ничего не бываетъ столько питательнаго и не придаетъ столько силы жизни какъ мясо; полъ души есть яйца, которыя бываютъ иногда вредны, а ядъ есть сыръ, который вредны всего для человѣка.— Страшная притча сія воззвела Локмана въ число мудрецовъ Восточныхъ.

Восточные врачи полагаютъ что изъ чешурихъ необходимыхъ вещей для жизни, кровь и желчъ сущь нужнѣйшія, и что должно обращать наибольшее вниманіе на сохраненіе оныхъ.— Они полагаютъ что со смершью человѣка кровь исчезаетъ или улетаетъ, потому что не могутъ добыть оной изъ охладѣлого трупа.— Кровопусканіе у Восточныхъ лѣкарей очень употребительно, и есть самое дѣствительное ихъ средство.— Кровь пусяютъ они часто изъ головы.— Кровопусканія мѣхъ бываютъ разнаго рода, иногда пусяютъ они кровь двѣлола множествомъ насъчекъ ножемъ по большой части тѣла.

Ученье Хивинцы очень занимаются познаніемъ древней исторіи Востока, и довольно свѣдчивъ въ оной; но къ сожалѣнію примѣшивають вездѣ басни, которыя замѣшивають истину.

Объ Маянаптики они никакого понятія не имѣютъ; цифры ихъ означаются буквами азбучными, такъ какъ наши славенскія; нѣкоторымъ только ученымъ известны десятичной счтѣ и употребленіе Арабскихъ цифръ; впрочемъ ничего болѣе не знаютъ, и самая трудная для нихъ задача написать число соспавленное изъ нѣ-
(14)

своих соть тысяч; — они къ сему имѣютъ очень мало навыка; приложении же счета къ четыремъ первымъ действиямъ арифметическымъ имъ совершенно не извѣстны. — Они знаютъ опытомъ или преданіемъ нѣкоторыхъ страннихъ свойствъ цифры и задачи, какъ шо: вопросъ льшащихъ 100 гусей и пр.

Хивинцы окруженнные со всѣхъ сторонъ обширными степями, весьма малое и неправильное имѣютъ понятіе о прочихъ странахъ. — Они знаютъ только нѣсколько по обстоятельствѣ о нѣкоторыхъ пограничныхъ имъ Азийскихъ земляхъ, какъ то: о Персіи и Бухаріи; о последней суждень какъ о величайшей въ миры Державѣ и говорятъ чьмъ Греческое царство (1) было и есть обширнѣйшее, но Бухарія еще несравненно болѣе онаго.

О Россіи имѣютъ свѣдѣнія только чрезъ купцовъ своихъ, Сартовъ, которые задивши для торговли къ намъ слышали о раздѣленіи оной на пятьдесятъ двѣ губерній или областн.; изъ сихъ каждую умножаютъ они Губерній Аспаханскій болѣе всѣхъ имъ извѣстной. Чрезъ Сартовъ пакаже имѣютъ они нѣкоторое понятіе о могуществѣ Россійской Имперіи, но не постигаютъ какъ одно владѣніе можетъ быть столь обширно, что заключаетъ нѣсколько морей и объемлетъ ихъ Ханство съ двухъ сторонъ, и потомъ почищающихъ наши погра-

(1) Греческое царство они называютъ Уручицкимъ. Уручий значитъ Грецъ — подъ симъ названіемъ Узбеки разумѣютъ нынѣ Туремское государство.
ничных губерний за уделы, управляемые независимыми наследными Князьями и повинующимися блюому Царю по своему произволу (1).

Хивинцы называют Астрахань Хаджи-Терханъ или Хаджи безподобный; Оренбург, Енгилкалъ или новая крѣпость; Гурьевъ городокъ, Сараджикъ или замочёкъ.

Объ Афганистанѣ имѣютъ они лучшія свѣденія. Индію также знаютъ и называютъ Мултанаъ (2); имъ также нѣсколько известно государствъ Коканскаго; Китай называютъ Чинъ и Чиннаманнъ.— Хивинцы вообще называютъ Европу Франкистаномъ, или землей Франковъ а Европейцовъ Франками; Инглизами именуютъ они народъ господствующій надъ морями.

Главное учение Хивинцовъ состоитъ въ Богословіи, знаніи Алкорана и Арабскихъ писателей, преимущественно же пѣхъ, которые писали о Философіи. Съ вѣкотораго времени они болѣе на сей предметъ обращаются вниманіе и обучаются дѣлѣ своихъ занятій и писанію.

Я кончу главу сию показаніемъ лѣпосчисленія Мусульманъ, принятаго слѣдственно и въ Хивѣ.— Начало сего лѣпосчисленія называется Эгирию; слово сие происходитъ отъ Арабскаго Геджира что значитъ бѣгство.— Магометъ для предохраненія себя отъ опасности предстоящихъ ему въ Меккѣ, принужденъ былъ удалился

__________________________

(1) Такъ управляемыя большія царства въ Азіи.

(2) Слово Мултана принято у нихъ въ брань, они называютъ Мултаномъ или Мултана Олу, сыномъ Индѣйца того, котораго разбраницъ хошесть.
вЪ Медину, и съ сего времени начинается у Магометанъ влculosчисленіе.

Для удобнѣйшаго пониманія Эгиръ должно замѣтить: 1°. Что годъ Магометанской Еры состоитъ изъ двѣнадцати лунныхъ мѣсяцевъ, имѣющихъ по переменно приращень и двадцать девять дней, слѣдовательно во всѣмъ году счищается триста пятдесятъ четыре дня 2°. что приращень такихъ годовъ, составляющій периодъ въ ко-торомъ счищается двадцать лунныхъ годовъ обыкновенныхъ 3°: е: по приращъ по пятидесяти четырѣ дня, а одинъ приращенный годъ счисляется изобилующими пш: е: имѣющими по приращъ по пятидесяти пяти дняхъ. Изобилу-ющими годами счисляются вѣторой годъ, пятый, седьмой десятый, тринадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый, двадцать четвертый, двадцать ше-стный, двадцать девятый и такъ далѣе; остальные же какъ шо: первый, премій, четвертый, шестой, восьмой, девятый и пр: суть обыкновенные. — 3°. что лунный годъ Магометанъ одиннадцать дней менѣе Грекриан-скаго солнечнаго года изъ прѣхъ соптъ шестидесяти пя-ти дней состоящаго; слѣдовательно въ приращахъ двухъ мѣсячныхъ годахъ Магометанскихъ недостаетъ приращень два раза одиннадцати дней, или приращъ пятидесяти два дня и слѣдовательно около одного солнечнаго года. И попомъ прираща три года Магометанскихъ составляютъ приращень два года Грекрианскихъ, или близко того. 4°. Наконецъ для избѣженія погрѣшностей въ переводѣ нашего луносчисления на Магометанское и обратно, на-добно замѣтить, что первый годъ Эгиръ начался въ
шесть соть двадцать втротом году (1) нашего летосчисления, въ ночи съ пятнадцатаго числа Июля месяца на шестнадцатое; втром год по эпому начался въ ночи съ четвертаго на пятое число Июня шесть соть двадцать шрьцаго года; третий год, въ ночи съ двадцать третьаго числа Июля месяца на двадцать четвертое, шесть соть двадцать четвертаго года отъ Р. Х., и пакь далёе отпушная всегда одиннадцать днами.

(1) Летосчисление сие по предположениу Христианъ началось въ шесть соть двадцать втротом году отъ Р. X. въ царствованіе Императора Георгія. Хянинцы считають минуший 1820й год, 1235мь отъ бящства Магомета.
### ПОГРЕШНОСТИ.

#### Второй Части.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Стр.</th>
<th>Строг.</th>
<th>Написано</th>
<th>Читай</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9.</td>
<td>1 съ низу</td>
<td>Яскармъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>1 съ низу</td>
<td>хотя и принято</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>6 съ верху</td>
<td>поколовий</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>9 съ верху</td>
<td>по Турецкий</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>5 съ верху</td>
<td>Джиловъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41.</td>
<td>8 съ верху</td>
<td>властимъ, и нарекъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43.</td>
<td>11 съ верху</td>
<td>оружиемъ, подкупилъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44.</td>
<td>4 съ верху</td>
<td>злодѣянія, хотя</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46.</td>
<td>4 съ верху</td>
<td>алчимъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48.</td>
<td>8 съ верху</td>
<td>не могли</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52.</td>
<td>16 съ верху</td>
<td>находилися</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53.</td>
<td>9 съ низу</td>
<td>Чоудуровъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55.</td>
<td>9 съ низу</td>
<td>какъ по:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62.</td>
<td>9 съ низу</td>
<td>богаче</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83.</td>
<td>1 съ верху</td>
<td>пресмыкается</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86.</td>
<td>11 съ верху</td>
<td>Мангышлака</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103.</td>
<td>7 съ низу</td>
<td>жителей Сарповъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104.</td>
<td>1 съ низу</td>
<td>квадрата</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108.</td>
<td>14 съ верху</td>
<td>непроисходящимъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111.</td>
<td>6 съ низу</td>
<td>слѣдують</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>123.</td>
<td>5 съ низу</td>
<td>возимья</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>133.</td>
<td>3 съ низу</td>
<td>воинъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>130.</td>
<td>4 съ низу</td>
<td>въ дѣль неуспомимъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131.</td>
<td>1 съ верху</td>
<td>одинаково</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>132.</td>
<td>11 съ верху</td>
<td>не понимаютъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>135.</td>
<td>12 съ низу</td>
<td>Имановъ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144.</td>
<td>4 съ верху</td>
<td>Иола</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>146.</td>
<td>6 съ верху</td>
<td>Иола</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
25p to the cart