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

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

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

Usage guidelines

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

We also ask that you:

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

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

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

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

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at [http://books.google.com/](http://books.google.com/)
SVIIAGIN

PO RUSSKOI I KITAISKOI MAN'CHZHURII
OT
ПО РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ МАНЬЧЖУРИИ
отъ Хабаровска до Нингуты.

ВПЕЧАТЛЁНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ.

Н. С. Свиягина.

Цѣна 75 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлицъ, Садовая, № 9.
1897.
ПО РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ
МАНЬЧЖУРИИ
отъ Хабаровска до Нингуты.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ.

Н. С. Свиягина.

Цена 75 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрліхъ, Садовая, № 9.
1897.
Дозволено цензурую. С.-Петербургъ, 26 Февраля 1897 г.
По русской и китайской Маньчжурии от Хабаровска до Нингулы.

Впечатления и наблюдения Н. С. Святогора.

В 1895 году в Уссурском крае стояло особенно дождливое лето. За весь август месяца выдалось лишь несколько ясных дней. Во многих местах края произошли бедствия от наводнений; особенно пострадало село Анучино, были также повреждения и на Уссурской железнодорож. Выско поднялась вода на Уссури и ея разлив при слиянии с широким разливом Амура образовал у Хабаровска безбрежное водное пространство по темной поверхности которого, под непрерывным дождем разбивания шумливых волны. 30 августа при ветреной погоде здесь развилось такое волнение, что гото- вившись к отходу из Хабаровска в Иман пароход «Путягин» не мог держаться у пристани без риска обломать борта и должен был отойти к противоположному берегу отстаиватьсь. Послед полудня, однако, ветер начал стихать, пароход принял пассажиров и мы, покинув Хабаровск с его чиновными населением и казенными домами, пошли вверх по Уссурви, въ несколько тревожном настроении за успѣхъ предпринимаемаго путешествія по Китайской Маньчжо- ріи и съ благодарнымъ воспоминаніемъ о добромъ вниманіи Генерала Гродекова, замѣщавшаго отсутствующаго Генераль-Губернатора Духовскаго и о любезномъ участіи В. Попова Главнаго Интенданта Амурскаго Военнаго Округа, сдѣлавшихъ все зависящее для осуществленія нашего путешествія.
Тревожное сомнение в успехе дела пробудилось у меня при ближайшем ознакомлении с условиями снаряжения и действий бывших раньше в Китайской Маньчжурии русских экспедиций. Подозрительная придирчивость и противодействие китайских чиновников и бродячия по стране шайки хунхузов (китайских разбойников), судя по слышанным в Хабаровске рассказам, могли поставить нас в условия, при которых производство составлявших цель экспедиции наблюдений и изысканий, оказалось бы совершенно невозможным. Тут же я узнал о необходимости иметь вооруженный конвой, что составляет непременное условие безопасности не только для русских, но вполне согласуется с обычаями туземных путешественников купцов и чиновников, в чем я сам впоследствии лично убедился. Однако, этим Хабаровским опасением я мог противостоять важное значение той роли, какую при подобных обстоятельствах играет счастливая удача, а также твердую вверу в то, что Бог ни без милости, а казак не без доли.
Мало привлекательного представляет плавание по Уссури. При отсутствии всякого комфорта на местных пароходах не хватает много, даже для того чтобы сделать это путешествие просто удобным. К тому же и суровая природа покрытых льдом гористых берегов, с преобладанием характерного местного типа возвышенностей — «сопок» — не ласкает взора ни мягкостью контуров, ни яркой свежестью окраски и не поражает ни грандиозностью, ни строгим величием. Хотя в этой природе и чувствуется какая-то дикая мощь, но сила эта не привлекает и не вызывает высокого стремления в обшепин с природою ситься с ней чувством, а отталкивает своей суровой враждебностью, напоминающей о необходимости физической самозащиты и заставляющей человека замкнуться в самом себе. Многоводная пустынная река не ослабляет этого впечатления. Не разсилают его и попадающиеся по косогору правого берега небольшие селения: с нерашливо построенными почерневшими бревенчатыми избами, с уваженной дворами и разоренными оградами. Отступились от села
бывшее здьсь раньше льса. Не видно ни хлебных скирд, ни стоговъ сѣна, пѣть и огородовъ. Ни какихъ слѣдовъ не только самыхъ элементарныхъ духовныхъ стремленій, но даже наклон-ности. Все гряцно, неряшливо и разорено.

А тамъ—за этими берегами въ глубь страны тянется пустьнная пространства кочковатыхъ болотъ и сопокъ, покры-тыхъ лѣсами.

Мощная заросль чернолѣсья по холмистымъ возвышен-ностямъ сопокъ, кедровые лѣса по гребнямъ горныхъ хребтовъ и цѣлое море буйной травянистой растительности по плоскимъ пологимъ долинамъ развились въ этомъ дѣвственномъ краѣ подъ горячимъ полуденнымъ солнцемъ при обилии атмосферной и почвенной влаги, не тронутыя ни плугомъ, ни топоромъ, ни лопатой. А въ союзѣ съ могучимъ растительнымъ царствомъ здьсь окрѣпло и царство животныхъ.

Стройная дикая коза граціозно пробѣгаетъ, мелькая въ вы-сокой травѣ; оstorожный и чуткій кабанъ сосредоточено про-кладываетъ свою спутанные рытые слѣды, отыскивая луковичи болотныхъ растеній; хлопотливо взлетаетъ красивый золотистый фазанъ... Но беззвучна глухая тайга. Лишь изрѣдка гдѣ-то въ лѣсу торопливо засучитъ дѣтель, да, въ ночной тишинѣ, съ отдѣленной сопки надъ окрестной долиной разнесется громкій призывной крикъ гурана, отдаваясь эхомъ въ сосѣднихъ лѣсахъ, гдѣ бродя за добывчию тигръ безстрашный 1) съ угрюмымъ медведемъ встрѣчается.

При разнообразіи формъ и мощномъ развитіи типовъ пред-ставителей флоры и фауны угрюмъ и непривѣтливъ этотъ не-обжитой человѣкомъ и полный враждебной суровости краѣ.

2-го Сентября по широкому разливу Уссури, мы вошли въ рѣку Има, помиnutо встрѣчая плывущіе бревна и цѣлыя шта-беля шпаль съ затопленныхъ лѣсныхъ складовъ и пройдя мимо

1) Въ Уссурійскомъ краѣ не разъ приходилось мнѣ слышать рассказы о томъ, что этотъ звѣрь не боится человѣка и вступаетъ съ нимъ въ борьбу не только вынужденный къ тому обстоятельствами подобно другимъ хищнымъ звѣрямъ, но нерѣдко самъ предпринимаетъ охоту на человѣка, выслѣживая его съ большимъ искусствомъ и ловкостью.
подымаяющихся над горизонтом воды покосившихся крыши подмытых речью временных построек, подошли к железнодорожной пристани.

По берегу тянутся товарные склады и сараи, а в сторону между деревьев разбросаны отдельные домики. Все постройки здесь имеют временной характер. Это созданный естественными условиями пункт, от которого со одной стороны открывается пароходное сообщение по рекам обширной Амурской системы, а с другой железнодорожное сообщение с Владивостоком. Строящаяся пышная вдоль Уссури Северно-Уссурийская железная дорога подорвет, конечно, в будущем значение этого пункта, но не уничтожить его, так как многие грузы, направляющиеся из Владивостока на Амур и далее, все-таки поедут отсюда большие дешевыми водными путями, если этот путь не будет искусственно закрыт для них тарифной игрой.

Ожидавший прихода «Путятину» железнодорожный поезд через час доставит нас на станцию Муравьев-Амурский, которая в силу каких-то совершенно необъяснимых мотивов была избрана конечным пунктом Южно-Уссурийской железнодорожной дороги. Имия вблизи двой судоходная река Уссури и Има, станция Муравьев в Амурской расположена в стороне от них, в совершенно пустынной местности безы надежного источника пресной воды. Таким образом, начинающаяся у Владивостока Южно-Уссурийская железнодорожная дорога представлялась как бы случайно обрванной с концом, затерявшимся в тайге. Теперь в виду продолжения дороги до Хабаровска пришлось, для удовлетворения требований естественных условий, в 8 верстах строить маленькую станцию Иман, которая по своему положению у начала судоходного сообщения по рекам Амурского бассейна и будет действующей коммерческой станцией, тогда как Муравьев-Амурский обстроенная и оборудованная, как конечная станция дороги, остается совершенно мертвым пунктом.

Здесь в ожидании возстановления железнодорожного дви- жения, прерванного в результате повреждения полотна дороги, мы
оставались до 5 сентября, пользуясь любезнымъ гостеприимствомъ въ семье инженера Курдюмова.

Простившись съ любезными хозяевами двигаемся дальше по Уссурийской дорогѣ. Длинными прямымъ переѣзжаемъ она плоскія болотистая пространства. Рѣдкій лиственныя лѣсь, съ рѣзкими слѣдами часто повторяющихся паловъ, покрываетъ всѣ сколько-нибудь замѣтныя возвышенности надъ ровной мѣстностью съ одиноко стоящими желѣздорожными станціями.

Знакомый мѣста невольно возстаиваютъ въ памяти картины недавнаго прошлаго изъ исторіи сооруженія дороги. Вотъ станція Свиягина, новья постройки которой еще сохранили слѣды свѣжести недавно законченныхъ работъ.

Здѣсь осенью 1891 года на склонѣ холма и опушки лѣсной, лишь одиноко стояла погнувшаяся вѣчна. Поставленная здѣсь желѣзподорожными инженерами при изысканіяхъ, она являлась единственнымъ свидѣтелемъ того, что человѣкъ прошлый уже сюда. Черезъ лѣса и болота по пустынной странѣ пробирались изыскатели-инженеры при томительной непрерывности мучительно назойливаго преслѣдованія комаровъ, мошекъ, паути и прочаго гнуса.

Съ наступленіемъ зимы, скованная морозомъ подъ толстымъ снѣжнымъ покровомъ погрузилась въ зимнюю спачку тайга, но покинутая здѣсь одинокая вѣчна не глядитъ уже такъ сиротливо; рядомъ съ нею, надъ вершинами обнаженныхъ деревьевъ вьется дымъ. На мѣстѣ будущей желѣзной дорогой станціи возникло жилье человѣка. Зародилась здѣсь жизнь иная. Въ новенькой кузницѣ гулко и мѣрно раздаются части удачи молота, къ широко распахнутымъ воротамъ длиннаго цементнаго склада подвѣзка груженные обозы и бойко идетъ въ амбарѣ приемка запасовъ продовольствія на мѣсяцы, когда, съ уничтоженіемъ санпаго пути, станція Свиягина должна быть оставаться отрѣзанной безпутицей отъ всѣхъ обитаемыхъ мѣстностей. Медленно движутся нагруженныя камнемъ и лѣсомъ подводы и сбиваются съ накатанной санной дороги спѣшно проѣзжаетъ порожнякомъ. Съ лихорадочной торопливостью создается опорный пунктъ для постройки желѣзной дороги въ тайгѣ.
Весною 1892 года едва среди непрерывных дождей начали выдаватьсь ясные дни и по разливам рек и на болотах над горизонтом воды обнажились вершины кочек, как из села Спасского вдоль линии строящейся железной дороги пробивая тайгу энергично повелась постройка временной грунтовой дороги, по которой, при оживленном движении строительных грузов и рабочих, потянулись обозы переселенцев-новоселов, оседавших по меру продолжения дороги и таким образом заселявшиеся между станциями Спасская и Свилигина три селения, расположенные в трех, четырех верстах от железной дороги: Хвалынское, Александровка и Зиньковка. Многие из новоселов неревозили с собой приобретенные в ближайших селах на снос готовые дома, которые быстро устанавливались на новых местах, привлекая выделяясь на темной зелени ландшафта. В первые льто крестьяне не успели сделать посевов, но сжигали запасы сена, стога которого окруженные свежей атмосферой густо стояли на никогда не косившихся раньше лугах. Кое-где уже были наложены полевья дороги и чувствовалось приближение того времени, когда упорная сила мужичья окончательно победит дикую природу этой местности, а производившаяся одновременно с заселением постройка железной дороги непрерывной цепью звеневых стальных связей ее с Владивостоком. Таким образом, у суровой природы и диких зверей отвоевывалась новая площадь и вливалась новая жизнь в пробудившийся поздно для жизни культурной в ненужный, угрызом непривлекательный пасмурный край.

Вспоминаются и последующие периоды постройки дороги и рисуются другая картины. Длинной вереницею чередуются смешаны друг друга разрушительные наводнения, морь сибирской львы, темные подвиги хунхузов и бежавших с работой каторжников и дикия алчных к наживь предприимателей с тайгановской жаждой стяжания, доходившей до полумиллионных дутых претензий к казне. За этими выделяющимися явлениями, сливающимся своей непрерывностью в общий фон картины, тянутся мелкие проявления типичного «амурского ума»,
который выражался въ умѣнны надуть, обойти и ловко вывернуться, бахвальсь похвальбой: «съ паршивой собаки хоть шерсти клокъ».

Но живыя впечатлѣнія смѣняютъ похороонныя воспоминанія. Поѣздъ уносится дальше. Мѣстность принимаетъ всхолмленный видъ. Дорога становится извилистой; короче прямыя, чаще подъемы и спуски. На право и на лѣво видны широко раскинувшіяся на вольныхъ земляхъ хохлацкія села: Спасское, Воскресенка, Призъоры, Черниговка и др. Ближе къ дорогѣ подступаютъ сопровождающіе ее лѣса. За болотистой долиной р. Лѣфу начинается пологій подъемъ на плюсскую возвышенность водораздѣла Ханка-Суйфунъ. Спустившись съ водораздѣла минуемъ расположенное на ровной мѣстности лѣваго берега рѣки Суйфунъ богатое торговое село Никольское, будущій начальный пунктъ нашего пути за границу, и направляемся во Владивостокъ для подготовки предпринимаемаго путешествія. Дорога идетъ вдоль лѣваго берега Суйфуна, обрѣзывая мѣстами подступившія въ самой рѣкѣ высокія скалистыя возвышенности отроговъ хребта Сихотэ Алинъ и поднявшись на одинъ изъ нихъ извиваясь крутыми уклонами быстро спускается къ станціи Надеждинской. Вскорѣ справа открывается водная гладь мелкихъ морскихъ заливовъ. Дорога идетъ вдоль морскаго берега. Еще одинъ перевалъ и мы въезжаємъ во Владивостокъ, вытянувшись своей главной Свѣтланской улицей вдоль прекрасной глубокой и тихой бухты Золотой Рогъ. Кромѣ коммерческихъ иностранныхъ и русскихъ судовъ Добровольнаго флота здѣсь лѣтомъ стоятъ почти всѣ военные судна нашей Тихоокеанской эскадры. Берега бухты обрамляютъ влажные горные склоны одѣтые яркой зеленью травы и кустовъ. Здѣсь скрывшись въ изгибахъ прибрежныхъ холмовъ съ командно стоящихъ меж ними вершинъ въ далъ моря глядятъ батареи съ высотъ.

Отсюда приволье на водномъ просторѣ
Культурная страны тамъ въ водной дали,
Здѣсь выходъ свободный въ открытое море
Могучія русскія силы нашли.
В этом кроется та притягательная сила Владивостока, которая привлекает к нему, несмотря на мрачный колорит воспоминаний о жизни в этом городе у всех покидающих его.

Все местные жители, будучи населением пришлым и при томе переменным, с поразительным единодушием ругают Владивосток и руются из него. Здесь на далекой окраине русской земли все связаны с местом лишь дельм, которому служать, в глубине души каждый хранит стремление к месту своей далекой родины и нежных детских воспоминаний. Но и для Владивостока подходят времена, когда он будет иметь жителей удерживаемых здесь не одной только жаждой наживы или обязательной казенной службой; теперь уже вступает в жизнь молодое поколение из двух, которые проблески сознания будились картинами окружающей природы и местной жизни, для кого он служит родиной. Настаивают другие времена, когда и правы изменились.

Во Владивостоке мы застали Генераль Губернатора Духовского, готовившегося к отправлению в Петербург. Генераль Духовской внимательно отнесся к моей экспедиции и обещал телеграфировать нашему посланнику в Пекин графу Кассини, чтобы обезпечат нам покровительство Китайских властей. Владивостокскому знакомому, подтверждая Хабаровскому опасения относительно ожидавших нас за границею невзгод и опасностей, скептически относились к успеху экспедиции. Однако, почти у всех здесь я встретил полное сочувствие и живой интерес к делу.

15 дней ушло на организацию партии, подбор личного состава, снабжение всех участников одеждой 1) и оружием, приобретение инструментов, заготовку сухарей и вообще провизии в количестве необходимом на два месяца, на покупку лошадей и снаряжение обоза экспедиции. Предвидень было решительно все до последних мелочей, так чтобы

1) Это было вызвано особыми условиями снаряжения экспедиции; иоказалось крайне неудобным, незаконным и вообще неудачным изобретением.
в течение двух месяцев можно было путешествовать и работать 1) в пустынной стране, имев все необходимое при всяких случайностях.

Фураж для лошадей не мог быть взят на все время, и, в случаях невозможности приобрести его у местных жителей, приходилось успокоивать себя надеждой на косынгу травы. Снабжение партии необходимыми запасами требовало большого внимания для того, чтобы успех экспедиции был обеспечен даже в том случае, если бы китайская власть, по бывшему раньше примирения, воспретила бы местному населению продавать нам что либо и вообще вступать с нами в сношения.

Не забыл я также, по восточным обычаям, запастись предметами для одаривания и угощения китайских чиновников и вообще лиц любезностью или гостеприимством которых пришлось бы нам воспользоваться. Для этой цели я взял запас дешевых ликеров, наливок, шампанского эксклюзисорь, конфет, варенья и вообще сладостей, несколько револьверов, биноклей, музыкальных ящиков и разные эффективные вещи, в виду вазы, шкатулок и проч.

Из этих подарков, как впоследствии выяснилось, самыми ценных и приятными для китайцев были оружие и вина.

Была изготовлена также хорошо снабженная медикаментами и удобно приспособленная для вьючной перевозки походная аптека.

За это же время была произведена вывёрка инструментов; подробно изучены были свойства четырех имевшихся анероидов и установлена связь их показаний с показаниями ртутного барометра местной метеорологической станции 2).

Наибольшее затруднение в организаций путешествия представлял выбор спутников, которые были бы полезными

1) Цель экспедиции главным образом составляли топографические исследования.

2) Этот труд, равно как систематизация полевых барометрических наблюдений и предварительные вычисления по ним высот точек, исполнены были М. Н. Васильевым.
сотрудниками и хорошими товарищами. Соблюдение последнего условия имеет весьма существенное значение для путешествия в чужую и незнакомую страну, где путешественникам приходится дышать трудом, и лишеньям, и опасностям. При этом часто неудобны в общежитии черты характера некоторых ведут к недоразумениям, отражающимся на успехе дела. Я благодарю случай, который дал мнё возможность иметь в в лиць Григория Алексеевича Москви переводчика, прекрасно владеющего китайским языком и знакомого с обычаями страны—куда мы отправлялись. С добрым чувством вспоминаю я доктора Павла Станиславовича Тенчинского и остальных спутников специализировавшихся по занятиям топографическими работами.

Во Владивостоке все время нашего пребывания была прекрасная тихая, ясная, и теплая погода, обыкновенно устанавливавшаяся здесь с конца Августа на 1—2 месяца.

Получив отъ военного губернатора Приморской Области Генерала Унтербергера «открытые листы», написанного параллельно на русском и китайском языках для путешествия за границей и не дождавшиеся отвeta на посланную въ Пекин генералом Духовским телеграмму, мы покинули Владивосток и 22 сентября вполц организованная партия наша собралась въ Никольском.

Это, правильно распланированное на ровной местности, село-город имьетъ длинные прямые улицы, застроенными похожими душъ на друга деревянными домиками въ 3—5 оконъ на улицу съ небольшимъ крылечкомъ сбоку характерного типа домовъ захолустныхъ городовъ нашей родины. Большая торговая площадь обстроена солидными кирпичными зданиями магазиновъ торговыхъ фирмъ: «Кунстъ и Альберъ», «Чуринъ» и др. За этой площадью недавно насаженный пустынного вида общественный садъ. Въ нёмъ отдаленіи отъ села за стариннымъ крѣпостнымъ валомъ на небольшой приподнятой площади выдѣляются новыя двухъ-этажныя кирпичныя постройки подъ желзными крышами. Это такъ называемая крѣпость съ казармами, цехгаузами и проч. расположенныхъ здѣсь частей
войскъ. Здѣсь же находятся отдѣльные дома военнаго начальства и домъ военнаго собранія. Съ крѣпостнаго вала открывается красивый видъ на долину Суйфуна. При вѣздѣ въ крѣпость стоитъ деревянная тріумфальная арка, другая тріумфальная арка кирпичная значительныхъ размѣровъ построена при вѣздѣ въ Никольское изъ Владивостока по почтовому тракту—это память о посѣщеніи Государя Наслѣдника въ 1891 г. Въ воспоминаніе объ этомъ событии и во всѣхъ другихъ видѣнныхъ нами селахъ по пути слѣдованія Высокаго Путешественника сохранялись деревянныя арки съ надписями радушныхъ привѣтствій.

Въ Никольскомъ намъ предстояло принять конвойную команду изъ десяти казаковъ Забайкальскаго коннаго войска и запастись палатками и пищевыми консервами изъ Интендантскихъ запасовъ. Эти консервы (особенно щи съ кащей) какъ впослѣдствіи оказалось, заслуживаютъ наилучшей рекомендаціи.

Наканунѣ выступленія изъ Никольскаго явилось прискорбное ослонженіе; я получилъ отъ Генерала Унтербергерга телеграмму, въ которой онъ сообщалъ: «Если охраннаго Китайскаго листа у Васъ нѣть, то обождите выѣздомъ за границу. Командируйте завтра Мосина сюда переговорить». Такъ какъ во время моихъ свиданій съ Генераломъ Унтербергеромъ и Генераломъ Духовскимъ вопроса объ китайскихъ охранныхъ листвахъ не возбуждался и полученнымъ мною отъ Губернатора открытые листы признавались единственно необходимыми документами, то возникавшее теперь препятствіе къ переходу границы явилось совершенно неожиданнымъ.

На другой день г. Монинъ отправился во Владивостокъ для выясненія недоразумѣнія, а мы направились къ границѣ въ казачью станцію Полтавскую. Отъ Никольскаго до Полтавской 60 верстъ по почтовому тракту, который пролегаетъ по долинѣ рѣки Суйфунъ.

Зав Никольскимъ проѣзжаемъ остатки стариннаго укрѣпле- нія представляющаго обширную площадь, обнесенную глубокими рвами и массивными земляными валами съ явными слѣдами древняго происхожденія.
Далее на протяжении более десяти верст тянутся обработанные поля, между которыми разбросаны окруженные пашнями, огородами, стогами сена и складами хлеба займишки (хутора) Никольских крестьян. Последние имели в Никольском городском доме держать хозяйство на займах. Вообще Никольские крестьяне отличаются зажиточностью и обыкновенно всев полевые работы исполняют наемными корейскими трудом. Корейцы в большинстве случаев работают из-за поля, отдавая половину урожая владельцу земли и реже бывают арендаторами его. Займики и небольшя поселения съ боле или менее значительными промежутками тянутся почти непрерывно на протяжении 28 верст до селения Покровка. Это большое село съ церковью и, судя по впечатлению, съ зажиточными крестьянами. Близ Покровки опять остатки старинного укрепления.

Далее въ разстоянии 6—7 верст расположено большое село Сипельниково, населенное крестьянами корейцами, выселившимися изъ Кореи вследствіе голода, опустошавшаго эту страну въ 1868 г. Среди села большая деревянная церковь. Есть здѣсь и школа, обязательность посещенія которой поддерживается постановленіем волостнаго правленія.

Въ отношении внутренняго управления крестьяне корейцы подчиняются общегосударственному порядку крестьянских управлений съ волостными и сельскими правленіями, старшинами, старостами, судьями и проч. Многія изъ нихъ хорошо говорятъ по-русски и носятъ русскій костюмъ, но главнымъ отличительнымъ признакомъ ихъ служатъ остриженные по-русски волосы вмѣсто безобразной и неразличной національной ихъ прически изъ отпущенныхъ по-женски длинныхъ волосъ—уродливымъ узломъ закрученныхъ на темени. Сказанному ограничивается сходство ихъ съ русскими; въ складѣ же внутренней жизни, въ обычаяхъ, въ хозяйственной культурѣ и характерѣ построеокъ они сохранили свои національныя особенности. Хозяйство у нихъ интенсивное; поля воздѣланы тщательно и способомъ обработки ихъ примѣнительно къ местнымъ особенностямъ почвы и климата, признается даже нашими крестьянами лучше рус-
скаго. На занятом ими пространстве мало встречается пустующих земель. Живут они в домах национальной постройки, расположенных внутри обширных и обыкновенно чисто содержимых дворов, огороженных высоким забором; тут же вблизи обыкновенно расположены и пашни, которые не огораживаются и домашний скот держится на привязи. Рабочим скотом у них служат безразлично быки и коровы, на которых возвать тяжесть и вздывать налегке в одиночной упряжке.

Пройденная часть долины Суйфуна и по естественным условиям, и по культурности представляет лучшее место Уссурийского края. Положа местность степного характера с песчано-глинистой почвой, прорывается быстрой и широкой славной рекой. В дали лишь видны горы, которые по мере удаления от Никольского обрисовываются все резче и резче и наконец подступая к реке с обеих сторон заывают долину ея выше деревни Синельниковой. Найденные близ Никольского памятники древности с высеченными на камне надписями свидетельствуют, судя по разобранным письменам,—что культурная древность края восходит не менее как к XII ст., т. е. за 8 вёков до нашего времени. Но имыются историческія свидетельства, что эта древность поднимается до VIII ст. до так называемой бохайской эпохи, т. е. совпадает и даже превосходит историческую древность Российского Государства в эпоху призвания варягов»)

Выше деревни Синельниковой Суйфунь извилистыми течениями прижимается к левому берегу, омывая скалистые бере́говые утесы. Здесь оканчиваются обработанные поля и откры́тая равная местность; далё́е дорога идёт по увалам с зарослями оршника. На право виднеться станица Фаддеева.

Спустившись вновь к Суйфуну минуем следы еще одного временнаго укрывления, переправляемся на канатном паромъ на правый берегъ Суйфуна у станицы Константиновской и под-

1) Историческая судьба азиатского Северо-востока. Читано в Общ. Изв. Амур. края В. Пановымъ.
нимаемся на значительную возвышенность, которую, удаляясь от нас, огиваёт Суйфунь.

В этой возвышенности открывается панorama широкой (2—4 вер.) долины Суйфуна. На запад, куда направляется путь наш в 25 верстах долина суживаясь скрывается за крутым поворотом рѣки между горь. Тамъ хребты за хребтами подымаясь сливаются съ синею далью. Южный берегъ долины образуютъ пологие, плоскіе склоны, которые подымаясь вверхъ по рѣкѣ принимаютъ вихромъ видъ и переходятъ далѣе въ крутыя скалистая возвышенности. Сѣверный берегъ долины образуетъ кругой каменистый склонъ хребта Вань-лун-гоу, рѣзко очерченная подошва котораго проходить въ разстояній одной версты отъ рѣки. Ограниченная этой рамой мѣстность представляетъ плоскую, ровную долину съ пологимъ скатомъ къ Суфуйну. Прямо передъ нами у подошвы спуска расположена станица Полтавская (36) 1) далѣе въ двухъ верстахъ виднѣется группа чистенькихъ построекъ нашего пограничнаго Суйфунскаго караула, а за нимъ, перерѣзывая долину Суйфуна, извивается темной лентой русло рѣки Ута-гоу, составляющей нашу государственную границу; лѣвый берегъ ея уже принадлежитъ Китаю.

Станица Поставская представляетъ небольшое селеніе въ однуху улицу съ рѣзкими контрастами хорошихъ домовъ и жалкихъ лачугъ. Въ станицѣ небольшая деревянная церковь и почтовотелеграфная контора. Кромѣ хлѣбопашества казаки занимаются извозомъ, а также не чужды и другихъ промысловъ, связанныхъ съ пограничнымъ положеніемъ станицы, служащимъ къ обогащенію для нѣкоторыхъ и къ наказанію для другихъ. Къ числу такихъ промысловъ относится тайный ввозъ въ наши предѣлы опіума, маньчжурского табака и китайской водки (сули, хапшипь).

Въ Суйфунскомъ караулѣ стоитъ Забайкальская копная казачья сотня и находится одна изъ трехъ пограничныхъ за-

1) Поставленныя въ скобкахъ за названіемъ пунктовъ цифры обозначаются въ саженяхъ абсолютную высоту этихъ пунктовъ.
ставь (Полтавская, Хунчунская и Верхненемонгайская) Приморской Области. По свѣдѣніямъ этихъ заставъ результаты нашей торговли съ Маньчжуріей въ 1894 году выражались въ слѣдующихъ цифрахъ: общая сумма вывоза отъ насъ въ Маньчжурію—358.986 р., а общая сумма ввоза къ намъ изъ Маньчжуріи 837.061 р. Главными предметами вывоза служать: ткани (дрель, бязь, сукно, ситецъ), желѣзо, керосинъ, спички, сахаръ, соль, рыба, морская капуста и олены рога; главными предметами ввоза: рогатый скотъ, лошади, овцы, свины, хлѣбъ въ зервѣ, бобы, муха, растительное масло, овощи, табакъ и друг. продукты сельскаго хозяйства 1).

Обслѣдованная нами часть государственной границы съ Китаёмъ между 44 и 45 градусами сѣверной широты идетъ по направлению горнаго хребта, который, начинаясь на сѣверѣ между притоками рѣки Муренъ и озера Ханка, извивается въ юго-западномъ направлении служа водораздѣлъмъ бассейновъ Ханка и Муренъ и доходить до верховьевъ р. Волынки (Сяо-Суйфунъ) Суйфунского бассейна. Отсюда хребетъ принимаетъ направление SO 12° и почти по прямой линіи доходить до р. Суйфунъ, гдѣ круто поворачиваетъ на западъ и подъ именемъ хребта Ваньлунъ-гоу образуетъ горный узель, заполняющій своими отрогами все пространство между долинами рѣкъ Суйфунъ, Сяо-Суйфунъ (Волынка) и Ба-дао-хэцза. Такимъ образомъ вся прилежащая часть китайской Маньчжуріи со стороны России ограждена описаннымъ горнымъ хребтомъ, оставляющимъ открытымъ единственный путь по долинѣ Суйфуна. Барометрическая изслѣдованія, сдѣланныя по хребту отъ Суйфуна на югѣ до верховьевъ Волынки, на сѣверѣ не обнаружили замѣтнаго общаго понижения гребня хребта въ томъ или другомъ направленіи. Точно также неизмѣннымъ сохраняется на всемъ изслѣдованномъ протяженіи и характеръ склоновъ его. На востокѣ и югѣ хребетъ падаетъ круто скалистыми утесами. Болѣе или менѣе широкихъ и пологихъ долинъ—нетъ. Спуска—

1) Изъ всеподданнѣйшаго Отчета г. Военного Губернатора Приморской области.
ющіяся съ хребта, по этимъ склонамъ, рѣки имѣютъ характеръ горныхъ ручьевъ, протекающихъ по дну глубокихъ и узкихъ ущельй съ крутыми скалистыми берегами, изрѣзанными глубокими расщелинами небольшой длины и очень большаго паденія. По противоположнымъ же склонамъ хребта въ разныхъ направленияхъ спускаются широкія пологія долины. По этимъ долинамъ мѣстами стоять кочковатья болота, мѣстами сбѣгають ручья, образуя сліяніемъ горныя рѣчки, которыя далѣе извивались по дну долинъ, между отвѣсныхъ скалистыхъ утесовъ, текуть, направляясь радіально, къ соединенію рѣки Во-лынки и Ба-дао-хещ-зы.

Болѣе пониженными сѣдловины хребта находятся въ сѣверной его половицѣ, въ верховыхъ притоковъ рѣки Мо.

Изъ нихъ самый низкій (229) находится въ верховья среднаго притока рѣки Та-хэ-яжкъ, впадающей въ Мо. Отсюда на западъ спускаются пологія распданія долины. Широкая падь, впадающая въ Ба-дао-хе-щзу, а въ востокъ—притокъ рѣки Та-хэ-яжкъ съ скалистыми берегами, бугристаго характера, разрѣзанными узкими ущельями.

Паденіе данъ этой долины, на первой верстѣ, составляетъ 37 1/2 саж., а на слѣдующихъ мести верстахъ, въ среднемъ, по 9,94 сажени на версту. Въ 2 1/2 верстахъ на сѣверъ отъ этой сѣдловины расположена другая сѣдловина (263,60) въ верховьяхъ притоковъ тѣхъ же рѣкъ, и того же характера какъ и предыдущая, а еще сѣвернѣ расположена сѣдловина (241,85). На западѣ къ ней подходить вершина широкой пади, а на востокъ отъ нея спускается сѣверный притокъ Та-хэ-яжа. Обѣ эти рѣчки въ томъ же родѣ, какъ и предыдущія, но съ еще болѣе рѣзко выраженными крутыми паденіемъ дна и характеромъ скалистыхъ береговъ.

На югѣ отъ описаннаго перваго перевала (229) расположены слѣдующія сѣдловины: въ сѣверной вершинѣ рѣчки Кор-донки (Надеждинская Луомоза-э) (348,25), въ южной вершинѣ той же рѣчки (330,90) и въ вершинѣ р. Та-се-э (326,91). Вблизи послѣдней сѣдловины расположена другая—(286), отъ которой на востокѣ сбѣгаетъ глубокое и узкое скалистое ущелье—Дальня
Суйфунъ выше д. Сенельниковой.
Тополевая падь, впадающая въ Патахээшу, а на западъ погоняя распадки Березовой пади, впадающей въ Ба-дао-ээ-ээшу. У этого перевала, отделяясь отъ пограничного хребта и направляясь на востокъ, выходить изъ Китая въ наши предѣлы главная ось берегового хребта Сухото-Алинъ, который, опоясывая весь Южно-Уссурійскій край и рѣзко опредѣляетъ и топографическій характеръ и климатическій особенности этого края, вдоль береговъ Японскаго моря, достигаетъ устья Амура. Главный краекъ этого хребта, образующаго здѣсь водораздѣль бассейновъ озера Ханка и рѣки Суйфунъ, послѣ мѣстнаго понижения съ мягкимъ легко доступнымъ рельефомъ на протяженіи сорока верстъ вдоль рѣчки Са-ээ-ээ, где онъ переѣзжается Уссурійской желѣзной дорогой, достигаетъ далѣе высотъ 500—600 сажен. Положеніе разматриваемой нами сѣдловины Пограничнаго Русско-Китайскаго хребта, у пересчёченія двухъ хребтовъ, ставить ее въ особня условія по сравненію съ другими. Глубокія скалистыя ущелья, въ разныхъ направленіяхъ изрѣзающія склоны хребтовъ, высокія сопки командно стоящія по гребнямъ, и узкія сѣдловины, по которымъ, описываясь, почти касаются вершинами верховья рѣкъ разныхъ бассейновъ, придаютъ разматриваемому району очень сложный топографическій характеръ. Южнѣе расположенной сѣдловины Пограничнаго хребта, въ верховьяхъ притоковъ Па-та-эээы: Ближня Тополевая (300) и Золотая (293), равно какъ и всѣ остальныя сѣдловины его, различались по высотѣ, имѣютъ, по удобству подходовъ къ нимъ, совершенно сходный характеръ: узкія, глубокія, скалистыя ущелья съ почти отвесными берегами и крутымъ паденіемъ дна, со стороны Россіи и пологія широкія долины—со стороны Маньчжурии. Въ китайской пасти Золотой пади производится хищниками тайная промывка золота въ такомъ, впрочемъ, количествѣ, что едва окунаетъ трудъ хищниковъ.

На югѣ отъ Суйфуна граница, какъ сказано раньше, идетъ по притоку его Уша-гоу.

Въ Суйфунскомъ караулѣ мы познакомились съ подъэс-уломъ М. Ловцовьмъ, рѣшившимъ въ сопровожденіи двухъ казаковъ сопутствовать намъ на нѣкоторое разстояніе за-граничу.
25 Сентября пріѣхалъ въ Полтавскую г. Мосинъ. Изъ при
взаненаго имъ разъясненія высперивѣдѣнной телергамы Гене
рала Унтербержера выяснилось, что обстоятельства, вызвавшія
остановку нашего выѣзда за-границу, заключались въ дипло
матической перепискѣ нашего посланника въ Пекинѣ съ китай
скими министрами, возникшей по совершенно особому по
воду и лишь совершенно случайно совпавшей по времени съ
нашимъ выѣздомъ; по этому обстоятельства эти и не могли
быть ранѣе предвусмотрѣны. Въ заключеніе Генераль Унтер
бергеръ извѣщалъ меня, что онъ просилъ Генерала Гродекова
обратиться по телеграфу къ нашему посланнику о скорѣйшемъ
выѣщеніи вопроса нашего выѣзда за границу и предлагалъ
мнѣ для ускоренія дѣла сноситься непосредственно съ Гене
раль-Губернаторомъ, чѣмъ я и воспользовался.
Съ Мосиннымъ въ Полтавскую прибылъ, съ любезнымъ на
мереніемъ проводить насъ черезъ границу, Полковникъ Э. И.
Берновъ Начальникъ Кавалеріи Уссурійскаго края и завѣдываю
щій нашими пограничными караулами. Въ тотъ же день Мо
синъ поѣхалъ въ пограничный китайскій городъ Сянъ-ча-коу
(8½, верстъ отъ Полтавской) къ начальствующему тамъ китай
скому чиновнику Джао-цен-цзой (должность соотвѣтствующая
нашему исправнику) съ цѣлью передать ему наши привѣтствія
и визитныя карточки, а также предупредить его о нашемъ по
свѣщеніи на слѣдующій день. По тому какъ встѣтить насъ
Джао-цен-цзой, можно было въ извѣстной степени заключать
о томъ на какія отношенія вообще мы могли разсчитывать за
gраницей, поэтому я съ нетерпѣніемъ ожидалъ возвращенія
Мосина. Оказалось, что Мосинъ былъ любезно принять Джао
цен-цзюемъ, до котораго уже раньше дошли слухи объ насъ;
что отъ своего начальства онъ не имѣтъ на этотъ счетъ ни
какихъ распоряженій, но добродушно полагаетъ, что впроятно
по этому вопросу, между высшимъ начальствомъ, были сдѣ
ланы соответственные сношенія, и, онъ лишь по отдаленности
не успѣль еще получить извѣщенія. Джао-цен-цзой прислали
намъ свою визитную карточку изъ красной бумаги, на кото
рой густыми іероглифами отпечатано его имя Цюй-цзо-инъ
и приглашалъ насъ къ себѣ на обѣдъ.
На другой день, около полудня, я с гг. Тенчинским, Берновым, Ловщевым и Мосиным, на двух тройках в со-провождении двух конных казаков, подъезжали к Сан-ча-коу. Город основан около 1882—1883 года заботами кита-йского правительства и имѣть, в настоящее время, около 300 домов, деревянную кумирню и нѣсколько лавок с товарами для китайского рабочего: обувь, плащъ, табакъ, сахаръ и проч. На ровном мѣстѣ сгруппированы городскія строенія. Вдоль узкихъ улицъ тянуться высокіе заборы. Здесь мы видѣли исключительно мужскіе взрослое населеніе. Пограничный рай-онь Китайской Маньчжурии до сихъ поръ не успѣлъ еще прі-обрѣсть правъ гражданства и потому женщины и дѣти представляютъ въ немъ большую рѣдкость.

Кромѣ торговыхъ помѣщеній, построенныхъ вродѣ нашихъ базарныхъ лавочекъ съ разборною лицевой стѣной на улицу, всѣ остальные строенія, общепринятаго въ странѣ типа фан- зовыхъ построекъ, расположены внутри дворовъ. Противъ во-ротъ у задней стороны двора обыкновенно стоятъ домъ-фанза съ деревянными стѣнами, землянымъ поломъ и соломенной или черепичной крышей, съ изогнутымъ конькомъ. Потолокъ не составляетъ необходимой принадлежности фанзы. Въ планѣ фанзы представляется прямоугольникъ, раздѣленный обыкновенно тонкими поперечными переборками на три помѣщенія. По сре-динѣ лицевой стѣны устроены двери, а по обѣ стороны двери почти во всю остальную длину стѣны тянуться окна, начинаю-щіяся на такой же высотѣ отъ пола, какъ и въ нашихъ до-махъ и доходя до потолка. Окна состоять изъ тонкихъ квадратныхъ рамъ двухъ аршинъ въ сторонѣ, раздѣлен-ныхъ на маленькие 5—6 вершковъ въ сторонѣ широки заклеен-ныхъ прозрачной бумагой. Въ остальныхъ трехъ наружныхъ стѣнъ фанзы отверстій нѣтъ. Печей въ фанзахъ нѣтъ, ихъ замѣняютъ камны.—особаго устройства лежанки, шириной около 2 3/4 аршина и высотою надъ поломъ около 3/4 аршина, идущая вдоль обоихъ продольныхъ стѣнъ и занимающая обыкновенно двѣ трети площади фанзы, тогда какъ остальная треть представляетъ проходъ между ними. Камны обыкновенно
покрываются камышовыми циновками. Такими же циновками не редко устилают и полы. На каналах спят, обедают и работают. В средней части фанзы со входными дверями по средине лицевой стены устроен очаг с вмазанными котлами; эта часть фанзы служит и съёными и кухней. Продукты горения, из кухонного очага, а также из особо устроенных для канав топок проводятся по длинным горизонтальным ходам под канами, обогревая их, и выводятся в вертикальную дымовую трубу, поставленную на двор, вниз здания. При этом каны нагреваются до такой степени, что, покрывающая их циновки иногда обугливаются. Кроме кухонного очага в фанзах всегда есть маленький, в большинстве переносный, очаг, для разогревания чая. Дым с этого очага распространяется прямо по комнате. Не смотря на большую площадь стены, занятую окнами, и большой объем обогревательных приборов,—в фанзах обыкновенно темно, холодно и чадно.

Город Сан-ча-коу имел фнкоторое торговое значение, определяемое его пограничным положением; через него производится обмен товаров между Уссуриским краем и Нингутинским районом. Однако его участие в этой торговле ничтожно, так как все товары проходят через него транзитом. Только грузы прибывшие к границе на тяжелых двухколесных арбах в 5—6 лошадей, которых к нам не пропускают во избежание порчи мостов и дорог, перегружаются здесь на русские четырехколесные телеги.

Цзюй-цзо-инь занимает помещение состоящее из двух дворов, соединенных между собою и с улицей широкими воротами, расположенными друг против друга. Над воротами устроены навесы характерной формы китайской кровли. По обеим сторонам наружных ворот вышеписанны доски с надписями разных объявлений и правил. Под навесом первых ворот, где обыкновенно производится гласный суд, направо и налево вдоль стены разставлены традиционные китайские бамбуковые палки. На самом дьзь он сделан изь
В гостях у Цюй-цзэ-инъ.
мётстнаго дерева съ округленной рукойаткой и плоскимъ стержнемъ въ 1½ вершка. Иногда отдѣлка ихъ претендуетъ на изящество, а плоская поверхность выглядѣна продолжительнымъ употребленіемъ въ дѣло. Противъ воротъ по срединѣ двора установленъ четырехугольный, деревянный черный щитъ, размѣрами превосходящій ворота и такимъ образомъ закрывающий, при открытыхъ воротахъ, видъ съ улицы на внутренность двора. На второмъ дворѣ расположены двѣ фанзы, изъ которыхъ одна служитъ кухнею, а другая помѣщеніемъ хозяина. Цѣй-цзо-инъ встрѣтилъ насъ на дворѣ. Это высокаго роста худощавый китаецъ, лѣтъ пятидесяти, съ симпатичнымъ лицомъ и усами того типа, по которому европейцы рисуютъ всѣхъ китайцевъ на одно лицо и который на самомъ дѣлѣ далеко не такъ часто встрѣчается между китайцами. Его шапка была украшена цвѣтнымъ стекляннымъ шарикомъ величиной нѣсколько меньше голубинаго яйца. Познакомившись и привѣтливо поздоровавшись съ нами за руку, Цѣй-цзо-инъ пригласилъ насъ въ фанзу. Здѣсь на право отъ сѣней расположена квадратная комната, замѣняющая пріемную. На двухъ канахъ у продольныхъ стѣнъ фанзы поставленъ красный кумачъ и поставлены четырехугольные столики на низкихъ, вершковъ въ шесть, ножкахъ. На шкафикѣ, между канами,— столовые часы, китайскій компасъ, въ которомъ магнитная стрѣлка подвѣшена на шелковинѣ и др. предметы, между которыми меня заинтересовала книга съ географическими картами Маньчжурии и съ пояснительнымъ текстомъ. Способъ изображенія мѣстности дѣтски наивный: горы и лѣса представлены въ профиль и не видно даже никакого стремленія къ сохраненію масштаба. Эти современныя китайскія карты напоминаютъ намъ старинные чертежи, составлявшіяся по накazu Московскихъ царей на основаніи распространѣнныхъ свѣдѣній. На стѣнахъ развѣшены длинные бумажные листы съ написанными на нихъ изрѣченіями,—обыкновенное у китайцевъ украшеніе стѣнъ.

Едва мы усѣлись на канахъ, какъ намъ разнесли чай и, оставшияся стоять у дверей, слуга съ чайникомъ постоянно
наполнял опорожнивш́яся чашки. Начались разговоры: о здоровьи, о взаимном удовольствии познакомиться, о благоприятной для путешествия погоде и тому подобных безсодержательностях, ни одним словом не упоминая о цѣлях и направленіи нашего пути, въ чемъ выразилась тонкость китайской дипломатіи. Въ такомъ родѣ разговоры продолжались около полуса и этимъ закончилась, такъ сказать, офиціальная часть визита. Затѣмъ мы попросили хозяина снять его форменную шапку, что онъ сейчасъ исполнить, замѣнивъ ею обыкновенной китайской черной шелковой шапочкой безъ шарика, составлявшаго значъ его чиновнаго отличія. Цзюйцю-инъ жилъ здѣсь одинъ безъ семьи, которую онъ, какъ и другіе мѣстные китайцы, боялся привезти сюда раньше. Теперь же, находя, что спокойствие и порядокъ въ краѣ достаточно обеспечены, ожидалъ на днѣхъ ея прибытия. Она очень охотно позировала передъ фотографическимъ аппаратомъ, участвуя въ нашей группѣ.

Обѣдали мы, размѣстившись безъ мебели, кто какъ умѣлъ на кантъ вокругъ низенькоаго стола, уставленнаго фарфоровыми чашками съ кушаньями. Мы ѣли ножами и вилками, тогда какъ хозяинъ обходился двумя костяными палочками. Мисцинъ также предпочелъ палочки и очень ловко дѣйствовалъ ими. Вообще онъ чувствовалъ себя, въ этой обстановкѣ, какъ рыба въ водѣ. Єля онъ съ большими удовольствіемъ, потому что ему это все очень нравилось и насъ пріохочивалъ къ ѣдѣ. Мы же относились къ этому обѣду больше какъ къ опыту и ѣли ни для того чтобы насытиться, а для того только, чтобы испробовать вкусъ невѣдомыхъ кушаній. Подковникъ Берновъ, имѣвшій случай раньше ознакомиться съ китайской кухней, относился къ ней съ нѣкоторымъ предубѣждениемъ. «Вѣьте все», говорилъ онъ, «но, ради Бога, не спрашивайте изъ чего это приготовлено, иначе вы рискуете потерять аппетитъ. Вамъ ужажутъ туть кушанья приготовленныя изъ баранныхъ глазъ и изъ чего-нибудь еще худшаго». Но мы ѣли не испытывая ни малйшей брезгливости и находя все вкуснымъ. Перемѣнь было много и каждая состояла изъ нѣсколькихъ
кушаний, въ составѣ которыхъ входили: парфянская ломтём-кими вареная свинина, курица и рыба, курицы йяйца, разный овощи, рисъ, прозрачная китайская вермшель, трепангъ 1), грибы (древесные) и прочъ. Нѣкоторыя чашки, подан-ныя въ самомъ началѣ обѣда, оставались на столѣ до конца, давая возможность возвращаться въ нихъ послѣ другихъ кушаний. Въ числѣ приправъ былъ поданъ, между прочимъ, зелёный чеснокъ, приготовленный въ видѣ соуса. Большинство кушаний заправлено соями пріятнаго вкуса, но, для русскаго, китайскій обѣдъ имѣетъ два существенныхъ недостатка: все приготовлено безъ соли и пьется хлѣба. Только въ самомъ конце обѣда подали совершенно прѣсныя ишеничныя булочки, вареные на пару. Обѣдъ заканчивалъ супъ-бульонъ, а послѣднимъ блюдомъ былъ поданъ совершенно прѣсный вареный рисъ. Кушанья запиваютъ, изъ маленькихъ чашечекъ, крошечными глотками, подогрѣтой китайской водки, и также какою-то зеленоватой цѣлебной настойкой. Виноградное вина въ Китаѣ не дѣлаютъ, но пьютъ при случаѣ охотно.

Одна изъ особенностей китайскаго обѣда состоитъ въ томъ, что онъ, утолявъ голодъ, совсѣмъ не обременяетъ желудокъ.

Въ конце обѣда бесѣда смѣнилась игрой хозяина съ г. Мосина — въ «ига-янчя»). Игра эта состоитъ въ томъ, что одинъ изъ играющихъ выкрикиваетъ: ига (одинъ), лянча (два), санча (три) и т. д., каждый разъ открываетъ на сжатой въ кулакъ руку соответственное число пальцевъ и выставляя ихъ передъ лицомъ партнера, который одновременно съ нимъ, повторяетъ то же самое. Однако первый игрокъ, начиная съ ига, лянч... далѣе ведетъ счетъ не по порядку, а пересекаваетъ черезъ пѣсколько цифръ, чѣмъ ста-

1) Морскіе моллюски. Въ приготовленномъ видѣ, по формѣ, они напоминаютъ гусеницу, величиною съ мизинецъ, по цвѣту и консистенціи — коричневую резинку. Вкусъ ихъ зависитъ, главнымъ образомъ, отъ приправъ. Ихъ добываютъ у нашихъ береговъ Японскаго моря съ глубины до 15 сажентъ, причемъ въ послѣднее время стали примѣнять водолазные аппараты. Пойманнныхъ трепанговъ варятъ въ морской водѣ, затѣмъ очищаютъ отъ внутренностей и раскладываютъ для просушки. Стоимость пуда трепанговъ отъ 15 до 80 рублей.
рается сбить противника, который следуя за ним должен угадывать и одновременно с первым называть цифру и выставлять соответственное число пальцев. В случае удачи совпадение проигрывается первый, а в случае неудачи — второй. Проигравшей принуждается выпить водки.

После обеда мы начали проходить с Цзой-цю-инъ, который не только не находил препятствий к нашему движению через границу, но предложил даже дать намъ, для сопровождения, китайскихъ солдатъ и обѣщалъ на другой день въ 10 часовъ утра сдѣлать намъ визитъ въ Полтавской. По поводу послѣдняго я долженъ былъ выразить свое согласіе, что не буду иметь удовольствія принять его у себя, такъ какъ въ 6 часовъ утра мы уже собираемся выѣхать изъ Полтавской. «Ну, вы такъ рано не выѣдете», увѣренно сказалъ онъ и, какъ потомъ оказалось, увѣренность его имѣла основаніе. Прощаясь Цзой-цю-инъ еще разъ сказалъ, что онъ завтра, въ 10 часовъ увидится съ нами и проводить насъ до того мѣста двора, куда выходилъ встрѣчать, разстался съ нами. Въ этомъ, очевидно, соблюдалось правило церемоніи.

Въ близи границы, на китайской сторонѣ расположенный китайскій военный караулъ, начальникъ котораго — офицеръ. Проѣзжая мимо него на обратномъ пути изъ Сангъ-ча-коу, я колебался: заѣхать или не заѣхать къ этому офицеру? Но подъ влияниемъ мнѣнія моихъ военныхъ спутниковъ, у которыхъ на этотъ счетъ могли быть свои специальныхъ основаній мы, минуя караулъ, проѣхали прямо въ Полтавскую. Изъ Полтавской я отправилъ съ нарочнымъ заранѣе приготовленные подарки для Цзой-цю-инъ и для Начальника караула. Возвратившись нарочный привезъ мнѣ визитныя карточки и переданную на словахъ благодарность этихъ господъ. При этомъ Начальникъ караула передавалъ, что онъ меня ждалъ и обижень тѣмъ, что я къ нему не заѣхалъ. Вечеромъ этого дня насъ постигла неудача; случи-лась, хотя и обыкновенная, но очень непріятная въ путешествіи задержка. Напятыя въ Сангъ-ча-коу, для дальнѣйшаго передвиженія нашего груза, подводы не пришли въ условлен-
пое время. Посланый нарочный привез известие, что онъ сейчасъ приѣхать. Но онъ не пришли и къ ночи, не было ихъ и на другой день утромъ, когда мы распространились съ возвращавшимся въ Никольское Полковникомъ Берновымъ и отстоявъ напутственную молитву мѣстнаго священника, совсѣмъ готовые въ путь въ досадномъ нетерпѣніи не знали чѣмъ наполнять время ожиданія.

Но вотъ ровно въ 10 часовъ къ нашей квартирѣ подъѣхала группа всадниковъ; это были Цзой-цао-инъ со свитою. Я его встрѣтилъ за крѣльцовъ. Разговоръ начался благодарностью за присланныя подарки. Когда я упомянулъ о неисправности нашихъ подводчиковъ, Цзой-цао-инъ сказалъ, что онъ уже сдѣлалъ распоряженіе и подводы сейчасъ приѣхать. Вскорѣ къ нашей квартирѣ подскакала другая группа всадниковъ, сопровождавшая Начальника пограничнаго Хубусскаго караула Дэ-лунъ. У нижнихъ чиновъ сверхъ обыкновеннаго синяго китайскаго костюма надѣто нѣчто вродѣ безрукавки съ застежками по бокамъ, подъ руками, сшитой изъ бѣлой материи съ обшивкой по краямъ изъ полосы чернаго плиса и съ нашитыми на ней изъ плиса-же вырѣзанными крупными иероглифами. Дуза ружей замкнуты кусками краснаго кумача, который при быстротѣ движения всадника развѣвается въ видѣ фляшка. Солдаты имѣли не свойственный китайцамъ (это были манъчжуры) молодцоватый видъ и отличались ловкостью движения. Дэ-лунъ, тоже манъчжуръ, одѣтый, въ отороченномъ мѣхомъ, верхнемъ кафтѣнѣ, напоминающемъ женскую кофту и въ мѣховой шапкѣ съ цвѣтнымъ стекляннымъ шарикомъ, скрывалъ подъ этимъ, нѣсколько пе- уклюжимъ, костюмомъ характерныя черты Марса. Онъ вспыхнулъ очень развязно, говорить грубымъ голосомъ и громко смѣялся, представляя рѣзкий контрастъ съ манерами и скромнымъ видомъ Цзой-цао-инъ. Черты лица также у него болѣе грубы. При появлении Дэ-лунъ, Цзой-цао-инъ всталъ и между ими начался обѣйцъ китайскихъ привѣтствій съ присѣданіями, на- поминающими реверансы нашихъ институтовъ и взаимныя приглажденія сѣсть раньше и на болѣе удобное мѣсто.
Эти препирательства деликатности и взаимных уступок разрѣшились тѣмъ, что они оба сѣли разомъ и рядомъ. Мы ихъ угощали шампанскимъ и когда послѣднее зажглось въ стаканахъ, Цюй-цио-инъ прежде чѣмъ пить освѣдомился: не изъ молока ли оно приготовлено? Китайцы не пьютъ молока и не знаютъ молочнаго хозяйства. Въ это время явились наконецъ наши подводы, которыя, какъ я сильно подозрѣваю, были умышленно задержаны въ Сан-ча-коу мѣстными начальниками, которые теперь были нашими гостями. Этотъ визитъ длился не долго. Проводивъ гостей, мы поспѣшно начали грузить подводы и заканчивая сборы торопиться выступле-ніемъ.

Послѣ полудня при ясной теплой погодѣ мы выступаемъ изъ Полтавской верхами въ сопровожденіи копвоируемаго казаками обоза. За станіцей переѣзжаемъ небольшой ручей и далѣе направляясь правымъ берегомъ долины Суй-фунаѣдемъ хорошо накатанной дорогой по ровной и лишь мѣстами покрытой мелкимъ кустарникомъ мѣстности, общей обзоръ топографіи котораго сдѣланъ ужъ нами издалъ съ возвышенности передъ Полтавской. Минуемъ Суйфунскій караулъ и подѣзжаемъ къ рѣкѣ Ушаоу недалеко отъ впаденія ея въ Суйфунъ. Мы на границѣ Россіи и Китая.

Раздѣляющая ихъ рѣка широю тридцать саженьъ съ низкими обрывистыми берегами—легко переходима въ бродъ.

Съ пограничнаго китайскаго караула высылаются для сопровожденія насъ четыре китайскихъ солдата. Два изъ нихъ должны идти съ нами до Нингуты, а два должны смѣниться на ближайшемъ караулномъ посту. За границей вскорѣ начинаются обработанныя поля. Вдали показываются группами и въ одиночку разбросанныя фанзы, хотя людей еще не встрѣчаемъ. Но вотъ у дороги, среди припывленныхъ колосьевъ созрѣвшей пивы, дѣлается слабый движенія фигура человѣка, изуродованная проказой. Покрытый рубцами лицо, обнаженные, какъ у скелета, осколенные зубы и чернѣющее отверстіе вместо носа—вызываютъ чувство отвращенія и страха, которое борется съ чувствомъ состраданія подъ впе-
чатлёнiem взгляда урода съ заставшемъ выражениемъ мольбы умирающего безсловеснаго животнаго. Чья сердобыльная рука поддерживають существованье отверженаго и охраняемый какой иллюзіей теплится огонекъ его жизненной энергиі? Ідущий рядомъ со мною докторъ Теченский внимательно взглядывается въ него и мы на рыхшовъ провизжаемъ. Мишнемъ расположенный на пригоркѣ гончарный заводъ съ производствомъ черепицы темно-сфаго цвета 1) и Ідемъ между полями, засѣянными пшеницей, овсякомъ, ячменемъ, кукурузой, по чаще всего разными видами проса, между которыми первенствующее мѣсто занимааетъ гаолянъ, не прихотливый на почву и дающій обильные урожаи. Различаютъ нѣсколько сортовъ гаоляна. Обрушеннее зерно его, въ видѣ очень мелкаго пшена, идетъ въ пищу людямъ, составляя у китайцевъ существенный пищевой продуктъ, замѣняющій рисъ. Въ зеленомъ видѣ гаолянъ служитъ прекраснымъ кормомъ для скота. Приготовленные въ видѣ сѣчекъ зеленые стебли его и метелки съ жадностью поѣдаются даже непріученными къ нему лошадьми и, насколько можно судить по нашему краткому опыту, могутъ въ извѣстной степени замѣнять овесъ. Въ сухомъ видѣ толстые и жесткіе стебли гаоляна идутъ на устройство кровель. Сѣвь занные стебли гаоляна въ теченіи лѣта вновь отрастаютъ. Зерно зрѣлаго гаоляна крѣпко держится въ метелкѣ и потому запоздавшая уборка не влечеть за собой потери его. Изъ гаоляна китайцы приготовляютъ водку—сули (ханшинъ), ввозъ которой въ русскіе предѣлы запрещенъ. Однако, не смотря на это, благодаря дешевизнѣ (около 20 коп. бутылка), она имѣетъ довольно значительное распространеніе въ Южно-Уссурійскомъ

1) Цѣна на заводѣ 5 р. 17 коп. за тысячу. Сърый цвѣтъ сообщается китайцами черенщи и кирпичу особенномъ процессомъ при обжигѣ, которыій состоитъ въ томъ, что по окончаніи обжига, въ печь наливается нѣкоторое количество воды, послѣ чего все отверстіе въ печи замазывается глиною и кирпичъ нѣкоторое время выдерживается на пару. Примѣненіе этого способа требуетъ опыта. Не всѣ печи выходятъ удачными. Случается, что кирпичъ получается рыхлымъ или растрескавшимся. Сърый кирпичъ вообще слабъ хорошаго краснаго кирпича, но онъ украшаетъ кладку неоштукатуренныхъ фасадовъ.
краё, между ипородческим и русским населением. Сулеевые заводы в окрестностях Санта-ча-куо, мимо которых мы проезжаем, имют цветущий вид. На этих заводах обыкновенно держать много свиней, которых откармливают бардою и затём цёльными стадами гонять к нам через границу.

Санта-ча-куо остается у нас в лево; мы едем ближе к Суйфуну. На право и на льво, среди засыпных полей, разбросаны фанзы группами по 2 — 3 и более вмст, в вид ферм. Значительность обработанных около ферм полов и обстоятельно обстроенные хозяйственными постройками дворы и большие запасы сложенных осенью в склады хлебов — укаживают на успешное развитие здесь хлебопашества. Кроме хлебопашества мстное население занимается производством кирпича, сплавом леса по Суйфуну с верховьев его в наши предёлы и обжигом известит у устья рёки Хып-дао-хэ 1).

В 17 верстах от Полтавской проезжаем осьве валья древнего землянаго укрепления и далё в 5 верстах, близ рёки, опять слёды небольшого укрепления — послднаго при слгдованн вверх по Суйфуну. Здесь оканчивается культурная часть Суйфунской долины и слёды древней исторической жизни. Далё по Суйфуну встрчаются лишь разбросанны на большом разстоянии друг от друга одиноки фанзы с кольцами обработанной земли.

Мы подеезжаем к рёк Суйфуну; на противоположном львом берегу ея—фанза перевозчика и дв большая лодка, на которых переправляются во время половодья. Видя наше неддумвие передъ преграждшей намъ путь рёкою, перевозчикъ съ противоположнаго берега началъ намъ что-то крикать и усиленно жестокурию указывать направление вниз по рёк, слдующимъ мы вскоръ опредлили мсто брода и переправились на львый берегъ Суйфуна. Течен очень быстрое, дно ровное, покрытое галькою. Ширина рёки сьдеспят сажен, глубина до 0,40 сажени. Переправившись черезъ Суй-
фунь будем поперек долины его по направлению ручья Ван-лун-гоу-хэ, подымалась к подошве хребта того же имени.

Темнеть. Мы подъезжаем к фанзь Дайнь (68) первой от Суйфуна и останавливаемся на ночлег. Здесь мы провели несколько дней и успели присмотреться к местной жизни. Фанза Дайнь одна из старейших в китайской долине Суйфуна. Здесь находили временной притю и место для сбыта добычи искатели шен, дубовых грибов и проч., а также охотники, золотопромышленники и представители более рискованных профессий. Ее положение близи хищнического золотого приска, раньше не редко дававшего счастье нищим промышленникам, способствовало обогащению ее хозяев. Температурный хозяин, послѣ истощения приска и водворения в этой местности китайского управления и культуры, держит за бокъ дворъ, занимается хлебопашествомъ и ведетъ торговлю съ Никольскомъ. Близь фанзы большая площадь занятая пашней; преобладаютъ посѣвы пшеницы. Место для папки удобное и урожай бываютъ хорошо. За высокой оградой расположень дворъ, на которомъ стоять три фанзы. Прямо противъ воротъ—фана раздѣлена на три части: по срединѣ—кухня, на лѣво—помѣщеніе для посѣтителей, на право—для хозяевъ. У правой стѣны двора—фанза съ помѣщеніемъ для школы. Выѣзная картина приемовъ обучения такая же, какъ въ мусульманскихъ школахъ Западной Азии. Размѣстившись на постланыхъ по полу циновкахъ, ученики, раскакиваясь корпушкомъ, всѣ одновременно, громко дольбятъ, выкрикивая заданный урокъ. Этотъ крикъ разносится по всему двору фанзы. У лѣвой стѣны двора расположена фанза съ помѣщеніемъ для работниковъ 30—50 человекъ. Тутъ же мукомольная съ приво- домъ, въ которомъ никтѣмъ не погоняемый покорно совершаетъ движение по кругу маленький оселъ съ завязанными глазами. Зерновой хлѣбъ хранится въ плетенныхъ изъ ивы помѣщеніяхъ, представляющихъ большия круглые корзины, поставленныя подъ соломенной копичной кровлей и обмазанныя глиной.

Фанза Дайнъ отличалась сравнительнымъ богатствомъ, по характеру жизни въ ней, представляетъ общий типъ виднныхъ
пами въ странѣ фанзы, какъ расположенныхъ при дорогѣ по-стояльныхъ дворовъ, такъ и разбросанныхъ по тайгѣ уединенныхъ притоновъ бродячихъ промышленниковъ.

Днемъ, обыкновенно, въ фанзахъ пусто, но вечеромъ, при мигающемъ свѣтѣ чаднаго масляного свѣтильника, онѣ оживляются. По серединѣ фанзы на очагѣ грѣется чай. На теплыхъ канаяхъ, вдоль стѣнъ, располагаются групны посетителей, исключительно мужчины. Здѣсь, усѣвшись вокругъ маленькихъ столиковъ на низкихъ пожкахъ, ѣдаютъ, понивая маленькими глотками подогрѣтую водку; тамъ играютъ въ азартныя игры предки, кости, или, собравшись группою у очага и обнажившись до пояса, занимаются ловлею безпокойныхъ насѣкомыхъ и оживленно бесѣдуютъ. Между отдѣльными группами на канаяхъ лежатъ на боку, подогнувъ колѣни, истощенные фигуры, безучастныя въ окружающемъ, курильщики опилия, со сгорбленной спиной, съ зеленоватыми оттѣномъ лица и апатичнымъ безжизненнымъ выражениемъ глазъ. У самаго изголовья курильщика чадитъ маленькой огонекъ масляной лампочки для постояннаго раскуриванія курильянаго аппарата. Къ ночи фанза наполняется чадомъ и вонью. Возбужденный говоръ продолжается до полночи, перемѣшиваясь съ храпомъ ночлежниковъ. Вообще ночью фанзы имѣютъ видъ отвратительнаго гнѣзда ворона. Однако, не смотря на неприглядность описанной обстановки, каждая фанза, здѣсь среди дикой природы, имѣетъ большое значение для края, какъ обжитое человѣчкомъ мѣсто въ тайгѣ и какъ убѣжище отъ гнуса и непогоды.

Отъ фанзы Дайнъ вверхъ по Суйфуну долина его быстро суживается, почти до ширины рѣки подступившими отрогами прибрежныхъ горныхъ хребтовъ. Далѣѣ, извиваясь между горъ, она имѣетъ видъ глубокой горной долины съ высокими скалистыми берегами, то расширяющейся до пѣсколькохъ сотъ саженъ, то узкимъ ущельемъ прорывающейся между скалистыхъ утесовъ. По дну долины, подмывая то правый, то лѣвый берегъ ея, по гравелистому руслу съ шумомъ пробѣгаетъ горная рѣка. Рѣдкій лиственный лѣсъ покрываетъ окрестныя возвышенности. Гори-


Собираясь осмотрѣть первое направление я искалъ въ Дайнѣ проводника, который могъ бы вывести насъ на дорогу и сообшать мѣстное название уроцища. Вскорѣ изъ группы находившихся въ фанзѣ китайцевъ выдвинулся впередъ весьма разъязвиваго вида оборванецъ, который бойко заявилъ, что онъ всѣхъ мѣста отлично знаетъ и можетъ провести куда угодно; но въ ночь наканунѣ отъѣзда онъ исчезъ. Пришлось искать другаго проводника, которыйъ согласился быть однимъ изъ возчиковъ нашего обоза. Часовъ около десяти вечера, когда уже все было приготовлено для предстоящей поѣздки, я передалъ проводнику, что мы выѣзжаемъ на разсвѣтѣ следующаго дня, но онъ вдругъ совершенно неожиданно заявилъ, что не поѣдетъ съ нами; никакіе уговоры и денежныя предложения не заставили его измѣнить рѣшеніе, мотивы котораго онъ не желалъ объяснить. Однако причины такого упорства скоро объяснились тѣмъ, что по слухамъ въ направлении нашего движения бродятъ хунхузы. Еще въ Сан-ча-коу насъ предостерегалъ Цой-дзо-инъ объ опасной возможности случайной встрѣчи съ хунхузами. Формируясь изъ бѣглыхъ солдатъ, преступниковъ, бродягъ и вообще людей, лишеннѣй собственности и мѣстныхъ связей, они занимаются грабежами на дорогахъ, а въ населенныхъ пунктахъ совершенно разоряютъ хозяйство зажиточныхъ людей, обязывая ихъ взносомъ постоянныхъ налоговъ или похищая людей, жестокостями вымогаютъ выкупъ. Страхъ китайцевъ передъ хунхузами осно-

— 35 —
ванъ на той мстительной свирѣности, съ которой хунгузы обходятся съ своей жертвой, подвергая ее истязаніямъ мучительныхъ пытокъ. Всѣ встрѣчавшіеся намъ въ пути купцы и вообще болѣе или менѣе состоятельные люди всегда имѣли при себѣ вооруженный конвой. Для борьбы съ хунгузами богатые люди содержать караулы изъ вольно-наемныхъ солдатъ. Китайское правительство устраиваетъ военные караулы для охраны дорогъ и селеній и высылаетъ военныхъ команды для поимки хунгузовъ, которыя тутъ же казнятся. Головы казненныхъ, для устрашения оставшихся, выставляются на видныхъ мѣстахъ. Пользуясь близостью границы, хунгузы проявляютъ свои подвиги и въ нашихъ предѣлахъ; такъ, напр., въ 1894 году они напали на «Муравьевъ-Амурскій»,—конечную станцію открытыя въ то время для движения Южно-Уссурійской желѣзной дороги, и послѣ перестрѣлки разграбили магазинъ Овсянкина и убили подрядчика Попова. Въ прежнее время случаи вооруженнаго нападенія хунгузовъ составляли обыденное явленіе, чему много способствовала близость нашей границы, невыясненность нѣкоторыхъ пограничныхъ отношеній и пустынность страны. Особенности организаціи военнаго дѣла въ Китаѣ приводятъ къ случаямъ, когда отдѣльная часть войскъ, иногда дѣла ляпса (баталионъ) съ полнымъ вооруженіемъ, выходитъ изъ служебнаго повиновенія и, образуя вольный отрядъ, предпринимаетъ походъ, разоряетъ селенія и города и предаваясь грабежу и разбою. Въ 1874 году хунгузы разграбили и выжгли часть Нингуты. Въ то время когда я писалъ эти строки, Амурскія газеты переполнены извѣстіями о преслѣдованіи русскими войсками переправившихся черезъ Уссурі и разбойничающихъ въ нашихъ предѣлахъ хунгузовъ—солдатъ бѣжавшей лянзы. Но такие случаи вообще рѣдки. Обыкновенно же хунгузы представляютъ вооруженный чѣмъ попало сбродъ и не могутъ быть серьезно опасны для русскихъ. Однако возможность неожиданного нападенія врасплохъ—заставляетъ быть осторожнымъ. Поэтому, во время нашего путешествія смѣнныя часы не изъ сопровождавшаго насъ конвоя все время несли правильную караульную службу по-смѣшно и день и ночь.
Таким образом обстоятельства, предшествовавшие нашему отправлению изъ фанзы Дайнъ вверхъ по Суйфуну, придавали этой поездкѣ нѣсколько мрачный характеръ, и за неимѣніемъ проводника пришлось отправиться безъ него.

Идущая въ этом направлении, дорога представляетъ старую, малоѣзженную тропу, которая, начинаясь вблизи фанзы Дайнъ, пересѣкаетъ ручей Ван-лун-гоу-хэ. На противоположномъ берегу ручья нѣсколькіо фанзы и небольшія площади распаханныхъ полей. Далѣе на протяженіи пяти верстъ тропа подымается на покрытую травою, съ изрѣдка попадающимися однимъ деревьями—холмистую возвышенность (137), которую съ юга огибаеъ Суйфунъ. Съ этой возвышенности на протяженіи двухъ верстъ идетъ спускъ къ уединенной фанзы (67) въ долинѣ Суйфуна. Около фанзы поле, засѣянное коноплей. Отсюда двухъ верстъ тропа идетъ по берегу Суйфуна, мѣстами пробиралась по карнизу подступившихъ къ самой рѣкѣ отвѣсныхъ скалистыхъ утесовъ и подходить къ фанзы (60), у крутого поворота Суйфуна при впаденіи въ него ручья Хынъ-дао-хэ.

Во время полуденнаго привала на берегу Суйфуна передъ скалистыми утесами его, пользовая временемъ, пока казаки, расположившися на бивуакѣ, устраивали коновязи и разводили костеръ, я съ г.г. Ловцевымъ и Тенчинскимъ, заинтересованные тѣмъ, что скрываются отъ насъ скалистые утесы, по карнизу которыхъ извивалась тропа, скрывался крутымъ поворотами за изгибами скалъ, отправились по ней. Тропинка хорошо протоптана пѣшеходами, по настолько узка, что раздвинуться на ней двумъ путникамъ можно лишь при взаимной уступчивости и поддержкѣ. Увѣренные, что въ пустынной мѣстности мы ни съ кѣмъ не встрѣтимся и позабыть подъ влияниемъ бодраго настроенія на живописномъ бивуакѣ обѣ мрачныхъ опасенійъ китайцевъ, мы торопились впередъ въ слѣдующемъ порядке: впереди Ловцевъ съ винчестеромъ за плечами, за нимъ въ 10—20 шагахъ шель я, имѣя револьверъ, и послѣднимъ докторъ съ маленькимъ фотографическимъ аппаратомъ.

Вскорѣ до моего слуха донесся какой-то шумъ, который сразу не привлекъ моего внимания. Но вотъ онъ повторяется,
и я признаю в нем говоер людей. В это время Ловцевъ, не останавливая шага, обрачиваюсь, взглядываеь на меня и затмѣь, осторожно снавь на ходу ружье, берет его на руку. Я выкимаю из кабуры револьверъ. Не знаю, что сдѣлалъ в это время Тенчинскій с своими фотографическими аппаратомъ. Шумъ впереди слышится явственне и в немъ уже съ увѣренностью можно признать людской говоеръ, онъ то стихаетъ за выступомъ скалы, то слышится вновь и съ каждымъ разомъ все болѣе и болѣе явственно. Мы вспоминаемъ о хунахъ. Въ доносящемся говоерѣ ясно различаются хриплые голоса нѣсколькою человѣкъ. Я слышу на себя затмѣь я не взялъ винчестера, а пошелъ съ револьверомъ—этимъ ни къ чему не пригоднымъ въ открытомъ мѣстѣ оружіемъ. Голоса впереди раздаются все громче и громче. Очевидно мы идемъ другъ другу на встрѣчу. Въ полномъ молчаніи, не обмѣниваясь впечатлѣніями, мы продолжаемъ идти впередъ безъ всякой надобности, подвергая себя ожидаемой опасности, хотя съ полнымъ спокойствіемъ и безъ всякой потери могли вернуться къ бивуаку, гдѣ десять хорошо вооруженныхъ товарищей вокругъ веселаго костра ожидаетъ насъ у котла съ кипящимъ обѣдомъ. Еще разъ Ловцевъ обрачиваеься ко мнѣ черезъ плечо и мы обмѣниваеься первыми взглядами. Я пѣредаю этотъ взглядъ назадъ Тенчинскому и продолжаю досаживаю на себя, что полѣнись взять свой винчестеръ. Говоеръ впереди сталовится громче и наши движения напряженнѣе. Шея пѣсколько сокращается, голова приближается къ плечамъ и спина горбится. Я вижу это на Ловцевѣ и чувствую на себя. Фигура Ловцева со первою напряженнымъ изгибомъ спины и осторожной, крадучеся походкой съ ружьемъ на певѣлостъ—какъ сейчасъ стоить у меня передъ глазами. Вдругъ Ловцевъ останавливается и обрачиваеься ко мнѣ. Я вижу его поблѣднѣвшее лице, и въ то же время вижу впереди за острымъ гребнемъ скалы промелькнувшую мохнатую шапку и дуло ружья. Мгновеніе мы стоимъ. У меня является решительность утилизировать помощь безоружнаго Тенчинскаго. Я обрачиваюсь къ нему и на его вопросительный взглядъ мащу рукою на
зад. Онъ понимаетъ и торопится къ нашему бивуаку. Мы съ Ловцовымъ дѣлаемъ нѣсколько шаговъ впередъ уже безъ всякой цѣли. Въ это время за ближней скалой показывается и опять исчезаетъ ружье и чья-то голова, за ними другія и дальше еще голова. Мы останавливаемся. Громкій говоръ впереди на непонятномъ языкѣ слышатъ совершенно отчетливо. У меня мелькаетъ мысль сойти съ тропы и пропустить идущихъ на встрѣчу передъ собою. Но подъ отвѣтной каменной стѣною съ тропинки нельзя сдѣлать въ сторону и одного шагу. Тогда мы рѣшаемся на то, что нужно было сдѣлать давно, тѣмъ болѣе, что какіе-либо воинственное героическіе подвиги совѣмы не входили въ программу нашихъ скромныхъ изслѣдований и всякое шумное проявленіе нашего не вполнѣ легальнаго пребыванія въ чужой странѣ вредило нашему дѣлу. Подъ влияниемъ одновременно созрѣвшей рѣшимости, мы поворачиваемъ на лѣво кругомъ и, не измѣняя позы, въ обратномъ порядкѣ начинаяемъ движеніе назадъ, напряженно стараясь выдержать равномѣрно размѣренный шагъ. Взгляливая назадъ, я вижу, что и Ловцовой оборачивается и вижу уже ясно за нимъ нѣсколькоыхъ китацевъ, и близко слышу ихъ говоръ. Мгновенно жгучее ощущеніе пробѣгаетъ у меня по спинѣ. Но слѣдующее мгновеніе приносить успокоеніе мысли, что если бы это были хунхузы, то для нихъ прошло уже достаточно времени для того, чтобы на близкомъ разстояніи разсѣлять мнѣніе, представляя намими спицами. Мы продолжаемъ идти напряженной сдержанной походкой (втроятно для поддержанія достоинства) и, оборачиваясь, безъ успѣшно стараемся разглядывать тѣхъ, чьи торопливые шаги начинаютъ насть уже настигать. Въ это время передъ нами на утесѣ нависшемъ надъ тропой выростаетъ высокая стройная фигура нашего казака — приказанаго. Отставивъ лѣвую ногу впередъ съ ружьемъ наготовѣ, онъ точно застылъ въ этой позѣ прикрывая наше отступленіе. На встрѣчу къ намъ быстро возвращался изъ стана Тенчингскій вѣт также неся фотографическій аппаратъ. Мы спѣшнымъ присоединиться къ своимъ встревоженнымъ спутникамъ и, стоя на возвышении, разсматриваемъ проходящихъ передъ нами по
тропинк Höhe китайцев, бывших причиной тревоги. Впереди идет китаец в еготой шапке с ружьем и колтой за плечами, за ним другой с увязанными тюками на плечах; из-за спин у него торчит палка. За ним еще один также с вещами на спине. Из разговора с ними через бывшего с нами китайского солдата узнаем, что это мирные промышленники, занимавшиеся рыбной ловлей и бежавшие теперь от Хунхузов, которые в эту ночь ограбили их, уничтожили их рыболовный промысел и сожгли лодки. Этот случай с нами, в виду благополучного его окончания, казалось бы, должен был вызвать веселое настроение, но он почему-то плохо отразился на общем настроении и испортило удовольствие прекрасной стоянки на берегу Суйфун на чудной погоде и с грандиозным ландшафтом широкой горной долины, пролегающей между высокими хребтами. Начинавшееся разговоры вскоре приобретали оттенок разражения, совершенно безпричинно затрагивая личное самолюбие. В этом в порядке выражалась реакция сильного нервного напряжения. Какъ бы ненужно ни окончился эпизодъ, но во всякомъ случаѣ напряженная выдержка Ловцова, бывшаго первымъ при движении назадъ, заставившая его перенести всю тяжесть ощущений ожидания действительно опасности, могла вызвать разражение неудовлетворительности, послѣ того какъ опасность не оказалась грозной.

Сдѣлавши нѣсколько фотографическихъ снимковъ, мы торо-пимся сократить стоянку.

Отъ фанзы у устья ручья Хын-дао хэ трона вьется по дну долины ся, ширина которой въ началѣ около половины версты: берега гористые. Въ одной верстъ отъ устья опять фанза. Далѣе береговых возвышенностей становятся положе, на нихъ появляется соосновый лѣсъ и ширина долины суживается до 75 сажень. На подходящихъ къ рѣчкѣ скалистыхъ береговыхъ возвышенностяхъ—обнаженіе бѣлаго кристаллическаго известняка. Это единственное мѣсто по всей пройденной нами мѣстности, гдѣ есть известнякъ. Здѣсь до послѣдняго времени производился китайцами обжигъ известны, сплавляемой отсюда по Суйфуну
въ Никольское. Теперь же обгорьлая фанза и брошенныя известковыя печи представляютъ слѣды недавнаго нашествія хунхузовъ. За известковыми печами, на протяженіи 400 саженъ, долина опять приобрѣтаетъ ширину болѣе 150 саженъ и, далѣе съузившись до 30—50 саженъ, она сохраняетъ эту послѣднюю ширину на протяженіи 6½ верстъ до вершины своей, у подошвы подъема на перевалъ хребта Ванъ-лун-гоу. На этомъ протяженіи еще одна пустующая фанза съ заброшенными разработаннымъ полемъ, около тридцати десятинъ. Это также слѣды дѣятельности хунхузовъ. Хозяинъ исчезъ и поле заглохло. Отъ подошвы перевала въ верховьяхъ Хымъ-дао-хэ (288) до вершины его на хребтѣ (354) одна верста. Въ обнаженіяхъ горныхъ породъ на гребнѣ хребта и обоихъ склонахъ его—границы, гнейсъ-біяртовый рогово-обманковый. Съ перевала тропа на протяженіи шести верстъ идетъ вдоль хребта, пересѣкая вершину притока рѣки Вый-суцъ-хэ, до другой сѣдловины его (320), откуда по дну пади Присковой *, впадающей въ Сю-Суйфунъ, подходить къ этой послѣдней рѣчкѣ у фанзы (82).

Въ средней части Присковой пади изрѣтное ямами дно ея носить слѣды выработанного хищническаго золотого пріиска.

Отклоняясь отъ средины долины, разработки входятъ въ открывающуюся слѣва падь и скрываются за крутымъ поворотомъ ея. Оттуда сбѣгаетъ небольшой ручей; его мутная вода насыщена пескомъ, отлагающимся по плоскимъ берегамъ излучинъ маленькаго русла. «Моютъ! Моютъ!» слышатся нѣсколько встревоженныхъ возгласовъ нашихъ. Дѣйствительно вода ручья замутилась породой, отмываемой хищниками въ небольшихъ корытахъ отъ золота. Работаетъ до двухъ сорокъ человѣкъ разнаго китайскаго сбродо. Эти рабочие-промышленники пользуются самой дурной репутаціей: между ними и обнищавшіе состоятельные люди, и жаждущіе обогащенія ницѣ, и бѣдныя преступники и солдаты, и просто выбитые изъ коленъ нормальной жизни и въ большинствѣ страдающіе опіофашией люди. Не рѣдко, при неудачѣ на промысловъ, весь этотъ сбродъ голод-
ныхъ и раздраженныхъ людей, подымаясь, идетъ на разбой, образуя шайку хунгузовъ. Не разъ такія шайки появлялись и въ Приморской области. Въ 1868 году подобная партия въ 600 человѣкъ перешла границу, заняла принадлежащей намъ островъ «Аскольдъ», въ пятидесяти верстахъ отъ Владивостока и заняла тамъ промыслы вновь открытаго золотого пріиска. Высланное противъ нихъ военное судно заставило ихъ очистить островъ и передвинуться на материкъ, въ семи верстахъ отъ острова. Отсюда они устремились внутрь страны, гдѣ разорили и выжгли село Никольское, деревни Шкотову и Суйфунскую и два военныхъ поста. Разбитые подоспѣвшими войсками, они были оттѣснены за-граничную.

Рѣка Сяо-Суйфунъ у устья Принсовой пади имѣетъ глубину 0,20—0,40 сажени и ширину 40—50 сажень. Въ двухъ верстахъ отсюда, внизъ по рѣкѣ, начинается порогъ, который тянется около версты. Русломъ настолько загромождено камнями, что рѣка совершенно становится непригодной для сплава даже отдѣльныхъ бревенъ. Долина очень узка и мѣстами берега ея образуются горами, подходящими къ самой рѣкѣ. По правому берегу крутыя скалистыя обнажения кварца. Горы лѣваго берега меньше обнажены и болѣе пологи. Сѣверные склоны горъ покрыты рѣдкимъ дубнякомъ, а по вершинамъ кое-гдѣ видны сосны. Въ трехъ верстахъ отъ порога, Сяо-Суйфунъ принимаетъ справа ручей Чжу-ан-дза-гоу (80), ширину одной сажени и глубину 0,10—0,20 сажени. Каменистое русло ручья очень извилисто. Долина ручья съ крутыми поворотами, то расширяется до 1/2 версты, то суживается въ скалистыхъ берегахъ до 25 сажени. Крутыя и высокія горы идутъ по ея берегамъ. Сѣверные склоны покрыты дубнякомъ, а южныя—мелкимъ орѣшникомъ и иногда рѣдкимъ дубнякомъ. Строевого лѣса нѣтъ. Скалистыя обнажения береговъ сложены изъ гранита дюритового. Дно долины ровное, каменистое, мѣстами покрытое кочковатыми болотами. Въ пяти верстахъ отъ устья въ долину слѣва открывается падъ Да-тун-гоу. Эдѣсь стоитъ пустая, заброшенная фанза (91). Выше въ пяти верстахъ опять устье лѣваго притока (125). Отсюда шесть верстъ до вершины ручья
Чжуан-дзягоу (206) и начала кругого подъема на протяжении несколько меньше двух верст, на перевал хребта Лоелин (301). По этому склону хребта растет редкой дубняк. С перевала тропа, после короткого спуска, покрытого густым строевым лесом смешанных пород с прибавлением хвойных, и такого же короткого, но совершенно безлесного подъема, выходит на второй перевал того же хребта (337), расположенного в 3/4 версты от первого. Здесь стонет, разрушаются, пустая фанза. Отт фанзы на протяжении одной версты покрытый крупным, но редким дубом, спуск к вершину реки (250) с неизвестным названием. По этой реке тропа проходит около трех верст. Долина реки, шириной около 1/2 версты, покрыта болотами. Прибрежная горы более или менее отлоги, северные склоны их покрыты дровяным лесом, а в обнажениях всюду гранит диоритовый. В трех верстах от вершины тропа круто поворачивает на север и начинается с высоты (200) кругой подъем по узкой болотистой, безлесной лощине на перевал хребта Тун-гоу-линь (279). Длина подъема 1 2/3 версты. Спуск с перевала, длиною 1 1/2 версты, приводит в вершину реки Да-тун-гоу-хэ (Сюо-Шитау) *) (246). В обнажениях по берегам этой реки уже не гранит, а амфиболит сланцевый.

На всем проиондном от Суйфуна до этого места пути, местность пустынная, гористая и неудобная для заселения по неимению мест, годных под пашни; всюду болота и скалы. Далее, судя по распросранным свидетельствам, спускаясь по этой реке до верховьев Мурена, тропа переходит в долину Да-Шитау и поднимается потом широкой долиной с высокими бугристыми берегами. На юг от нея горы возвышенност покрыты сосновым лесом. Ширина долины у устья ее около одной версты. Поднявшись по этой долине, тропа по верховьям ее выходить на перевал хребта Чан-лин-ца, покрытый хвойным лесом. Отсюда она, в виду служащей для местного сообщения, колесной дороги, круто спускается по дну

*) Первое название взято с карты, а второе из распросов на мест.
узкаго скалистаго ущелья въ долину рѣчки Тя-ми-фунъ и по послѣдней выходить въ долину Модоши. Существуетъ еще другое, болѣе южное направленіе, съ выходомъ къ Модоши по рѣчкѣ Си-дао-лин-за-хэ.

До восьмидесятыхъ годовъ этимъ путемъ проходило главнное движение между Нингутою и Никольскими, но въ настоящее время на немъ можно лишь въ видѣ исключения встрѣтить однокаго путника или группу нѣсколькихъ пѣшеходовъ, предпочитающихъ глухую мѣстность и избывающихъ дорогихъ встрѣчъ. Заброшены этотъ путь съ тѣхъ поръ, какъ послѣ укрѣпления русскихъ на Амурѣ китайцы, озабочиваясь заселеніемъ пограничаго намъ района, основали городъ Сант-ча-коу и разработали грунтовую дорогу между этимъ пунктомъ и Нингутой, избравъ для нея болѣе сѣверное направленіе.

Возратившись изъ поѣздки по Суйфуну въ фанзы Дайнъ, застаемъ здѣсь телеграмму Генерала Гродекова, высланную сюда изъ Суйфунскаго караула съ двумя казаками. Телеграмму эту, съ изложеніемъ причинъ, требующихъ, для путешествія по китайскимъ владѣніямъ, каждый разъ специальнаго разрѣшенія изъ Пекина, Генераль Гродековъ заканчиваетъ такъ: «дополученія разрѣшенія, переходить границу не рекомендуя». Отсутствіемъ категорическаго запрещенія, вопросъ о переходѣ границы какъ бы предоставлялся моему личному разрѣшенію на основаніи благоразумія и осторожности. Сообразуясь съ наличностью существующихъ условій и принимая во вниманіе благопріятныхъ обстоятельствъ, при которыхъ совершалось наше вступленіе въ китайскія владѣнія, я рѣшилъ не возвращаться и идти въ Нингуту. Послѣ почлега въ фанзы Дайнъ, съ зарою слѣдующаго дня мы двинулись въ путь по дорогѣ на Нингуту, вдоль ручья Ван-лун-гоу-хэ. Уходя изъ долины Суйфуна мы расстригались съ Поддесаузомъ Ловцевымъ, возвращавшимся съ четырьмя казаками обратно въ Суйфунскій караулъ.

Подымаясь изъ долины Суйфуна вдоль ручья Ван-лун-гоу-хэ, дорога вскорѣ входитъ въ узкое ущелье, глубокою щелью врѣзывающееся въ горный хребетъ. Крутые скалистые откосы ущелья мѣстами почти отвѣсы, мѣстами же, при нѣсколько
увеличенной пологости их осипами разрушающихся горных пород, изрыты глубокими расщелинами, водомоинами и увьены по верхнему краю откоса, причудливо торчащими в видѣ башенъ, колоннъ и острых пирамид, остовами вырванных горных утесовъ. По дну ущелья, гдѣ по каменистому руслу пробѣгаетъ ручей,—кустарниковой растительностью съ предобладаниемъ ивы. Однозеркалья сосны кой-гдѣ зеленѣютъ на темной поверхности скалы.

Въ энѣ фанзы Даны, вдоль ручья стоятъ въ рядѣ еще нѣсколько отдѣльныхъ фанзы, а далѣѣ въ ущелье начинаются золотые пріискъ. Запрещенная правительствомъ промывка золота производится здѣсь хищническимъ способомъ. Вся мѣстность вдоль ручья, по дну ущелья изрыта ямами, окруженными валами выброшенной земли и щебня. Мѣстами изъ ямъ подымаемся головы золотоискателей, съ враждебнымъ любопытствомъ оглядывающихъ путешественниковъ. Но большинство ямъ являются слѣды давней заброшенности и, окружающіе ихъ, земляные вали покрыты зарослями кустарника. Богатыя прежде содержаніемъ золота розсыпи уже выработаны и добыча теперешнихъ золотоискателей—бродятъ ничтожно.

Дорога нагромождена большими камнями и нѣсколько разъ пересѣкается ручей. Зажатая узкимъ ущельемъ, она идетъ не подымаясь надъ дномъ его. На первыхъ трехъ верстахъ отъ фанзы Дани (68) болѣе или менѣе равномерный подъемъ составляетъ 62 сажени, на слѣдующихъ пяти верстахъ онъ равенъ 140 саженямъ и на послѣдней верстѣ 21 сажени. На послѣдней верстѣ подъемъ очень неравномеренъ; въ половинѣ этой версты крутизна дороги мѣстами достигаетъ 25 градусовъ. Телѣги, съ припряженной двойнымъ числомъ лошадей, поочередно втаскиваются съ помощью людей. Щелканье бичей и непрерывные дикіе крики погонщиковъ наполняютъ эдому ущелье. Въ самой вершинѣ ущелья фанза съ единственнымъ обитателемъ ея. Никакихъ запасовъ и вообще признаковъ хозяйства не видно, но, получивъ деньги, китаецъ сбѣгаетъ куда-то въ лѣсъ и притягиваетъ нѣсколько споповъ гаоляна для лошадей. Около фанзы старая кумирня, въ видѣ небольшаго дѣ-
ревянного домика. Внутри нёсколько предметов религиозного культа, производящих впечатление бросовых, никому не нужных вещей. Рядом на дереве висит небольшой колоколь. Прибывающие с обозом китайцы поочередно подходят к кумирни и после преклонения, ударив раз или два в колоколь, отходят с сознанием исполненного долга. В ста сажених отсюда на хребте Ван-лун-гоу строится каменная кумирня на пожертвований, за сбором которых, живущий близ кумирни в землянке, старый и дряхлый китайец обошел, между прочим, и манзовское население Уссурийского края. Она представляет дом в одну комнату с прямоугольным планом. По средине фасадной стены дверь, а по обе стороны ее окна, заклеенными промасляной бумагой. Остальная три стены глухия. Крыша двухскатная с фронтонализ и изогнутой профилю и по стропильным ногам, и по коньку, на концах которого эмблематическая фигура драконов. Внутри кумирни полумрак. При нас внутренняя отделка еще не была закончена и нёсколько туземных скульпторов заняты были изготовлением гипсовых фигур каких-то фантастических животных и людей в натуральную величину, с свирепыми лицами. За кумирней вскоре дорога выходит на самый перевал хребта (291). Плоская бугристого характера поверхность перевала покрыта редким дубовым лесом. Отсюда на югер с хребта открывается вид на верховья реки Бадао-хеца; справа и слева тянутся туда палозия долины, вытянутая поверхность которых образует в плане как бы раскрытую кисть гигантской руки, положенную перед нами ладонью к верху. Большой палец ее лежит влво от нас, указательный вправо, а остальные, направленные к юго-востоку, образуют распадки Березовой пади с вершинами, на раннее описанных мною перевалах Пограничного хребта, с которых по противоположному склону его сбегают в русские пределы Золотая и Тополовая пади.

Вся возвышенности покрыты редким лиственным лесом с преобладанием дуба. Оттуда по склонам, в разброс небольшими рощами и в одиночку, сбегают деревья. В до-
Кумирня на хребтѣ Ван-лун-гоу.
линахъ на право бѣльютъ семейная группы стройныхъ березъ. На лѣво, вдали за высоким бугромъ, подымается дымъ надъ одинокой стоящей, скрытой деревьями, фанзой. Спускъ съ перевала довольно пологий и равномерный; на первой верстѣ онъ составляетъ три сажени, а на слѣдующихъ верстахъ—46 сажень. Отсюда черезъ три версты спускаемся на 25 сажень въ болотистую падь и подходимъ къ рѣкѣ Ба-дао-хэцзы (217), которую переѣзжаемъ въ бродъ съ лѣваго берега ея на правый. Дорога съ перевала до спуска въ кочковатую долину Ба-дао-хэцзы все время идетъ по гранитнымъ острымъ камнямъ, выступами которыхъ, надъ поверхностью топкаго растительного слоя, усѣяна вся окружающая мѣстность. Послѣ перехода черезъ рѣчку дорога идетъ внизъ по теченію вдоль ея берега у подножія крупиныхъ скалистыхъ возвышенностей. Ширина долины болѣе версты. Дно плоское покрыто кустарникомъ съ изрѣдка стоящими, отдѣльными деревьями. Берега высокіе и крутые, частью представляютъ скалистыхъ обнаженія метаморфизованныхъ породъ (брееквія?), частью покрыты рѣдкимъ низкорослымъ дубовымъ лѣсомъ. На открытыхъ полянахъ между дубовыми рощами, точно яркия заплаты на темно-зеленомъ фонѣ травы, рѣзко выдѣляются каменные осипи растрескавшихся скалъ съ свѣжими слѣдами недавняго разрушенія. Ложе рѣки каменистое. Пройдя 3 версты вдоль рѣки, дорога минуешь фанзы—постоянные дворы Пин-тя-мынь, переходить черезъ ручей того же имени, впадающий въ Бадао-хэцзы и подходить къ стоящей у этого ручья фанзѣ Пин-фанѣ (211,7). Пройденный отъ перевала Ван-лун-гоу путь идетъ по направлению пограничного хребта вдоль западнаго его склона въ 8—10 верстахъ отъ гребня хребта. Спускающійся по этому склону, широкія пологія долины покрыты высокой травой. По дну долинъ протекаютъ рѣчки въ 1—3 сажени шириной съ кочковатыми болотистыми берегами.

Пин-фань одна изъ наиболее известныхъ фанзъ на нашемъ пути представляетъ совершенное подобіе всѣхъ остальныхъ, расположенныхъ у дороги фанзъ постоянныхъ дворовъ. Около фанзы посѣвы пшеницы, проса и маку, разводимаго для вы-
дълки опіума. Нѣсколько куръ и нѣсколько худощавыхъ черныхъ свиней мѣстной породы — вотъ и все хозяйство. Здѣсь тотъ же смрадъ и чадъ во время ночлега, какъ и въ другихъ видѣнныхъ нами фанзахъ и тотъ же грубый отрывистый говоръ, продолжающійся за полночь вокругъ дымнаго очага. Возвращаясь изъ Никольскаго возчики, разсказываютъ своемъ встрѣтчикамъ собратьямъ по ремеслу о тѣхъ притѣсненіяхъ и о томъ произволѣ, которымъ они подвергались у нашей границы со стороны казаковъ и крестьянъ придорожныхъ селъ. Встрѣчая по дорогѣ китайски обозъ, казаки или крестьяне останавливали его и брали выкупъ за право проѣзда, будучи вполнѣ увѣренными въ безнаказанности, вѣдьствоѣ незнанія китайскими русского языка и незнанія ихъ съ нашими порядками. «Скоро совсѣмъ нѣльзя будетъ ѣздить», заключаетъ разсказчикъ. Чтобы не подвергать себя риску подобныхъ случайнностей въ дорогѣ, большинство китайцевъ, идущихъ къ намъ изъ-за границы, предпочитаютъ нанимать въ Полтавской русскихъ подводчиковъ, которые доставляютъ ихъ по назначению, гарантированную безопасность отъ путевыхъ обидъ, и на этомъ извозѣ хорошо зарабатываютъ.

Въ двухъ верстахъ отъ Пин-фана у рѣки расположена фанза Шуан-Юсій. Около этой фанзы четыре кумирни, стоящія непосредственно другъ около друга. Размеры ихъ представляютъ какъ бы младшихъ и старшихъ членовъ одной семьи и указываютъ на прогрессивное развитіе средствъ строителей. Первая кумирня имѣетъ видъ небольшаго ящика въ 8—10 вершковъ въ сторонѣ, сколоченнаго изъ почернѣвшихъ отъ времени досокъ, а послѣдня, ярко раскрашенная, концомъ своей изогнутой кровли подымается на 2—3 сажени. При ней на деревѣ подвѣшень мѣдный колоколь. Такая группы кумирінъ намъ не разъ попадались и дальше около деревень, фермы, отдѣльныхъ фанза, при дорогахъ и, вообще, въ мѣстахъ носящихъ стѣды культурной жизни человѣка. Сохраняя характерный архитектурный типъ, они измѣняются по величинѣ отъ совершенного игрушечнаго домика, прислоненнаго къ стволу одного покора дерева, до размѣровъ настоящаго молитвенаго дома, освященнаго цѣною группы деревьевъ.
Дальнее фанзы Шуань-Юсий, на протяжении четырех верст, характер местности остается неизмениным. Каменистая дорога проходит по долине в 1—2 версты шириной. Берега долины крутие, скалистые. В конце четвертой версты, на ровном месте долины, вдруг от дороги стрится отдельно крутая высокая сопка, а от правого берега протянулась к реке небольшая возвышенность в виде утюна носа. Ей хребет в начале плавно спускается с высокого берега до низкой и плоской седловины, а затем, вновь приподнимаясь, обрывается к реке крутыми скалистыми утесами. За этим местом долина Бадао-хэцызы резко суживается. Здесь у правого берега в стороне от дороги стоят фанзы, в которой помещается китайский караульный пост. Начальником поста при нас был Лю-юй-цизы. Проезжая мимо, я с г. Мосиповым заходил к нему. Это был первый видимый нами китайский чиновник, свободный от непосредственного влияния русских, чего нельзя было сказать о Чжао-кен-цзу-цз, живущем у нашей границы.

Лю-юй-цизы, встретив нас, перед двериами своей фанзы, провел к себе и предложил занять места на канд. Сам же съел нёсколько в стороне на высоком стуле и, опершись спиной о стену, обернулся к нам в полоборота и занялся раскуриванием металлической китайской трубки—кальяна с тонким изогнутым чубуком. Его сухое, мало выражительное лицо и важная поза изобличали стремление придать себе внушительный, начальственный вид. Обмывшись с нами коротким приветствием, он сдѣлал длинную паузу и, затѣм, начав строгим тоном передавать полученную имь наказу отъ прохожих китайцев жалобу на нас, состоявшую в том, что встрѣтившійся имь на дорогѣ нашь казакъ съ угрозой замахивался на нихъ шашкой. Изъ дальнѣйшаго разговора однако выяснилось, что жавшій верхомъ казакъ шашки не обмѣниваясь даже въ сутиности не замахивался ею, а лишь отставлял ее нѣсколько отъ себя, предлагая этимъ жестомъ, встрѣтившему его на дорогѣ, пышущимъ посторониться. Когда случай послуживший причиною неудовольствія нашего хозяина,
выяснился въ столь невинной формѣ, то онъ нѣсколько смѣг-чилъ тонъ и началъ объяснять, что самъ онъ не придалъ бы этому случаю никакого значения, если бы не опасался, что не- вѣжественный народъ не съумѣетъ критически отнести къ нему и распространявшемся о немъ слухъ вызовутъ у китай-цевъ враждебное къ намъ настроение. Я объявилъ разслѣдовать въ подробности непріятную случайность и принять мѣры про-тивъ возможности повторенія ея въ будущемъ и, сокративши нашъ визитъ, мы просились съ строгимъ китайскимъ чиновни-комъ, оставивъ его раздумывать о неумѣстно принятомъ имъ тонѣ натальнической важности и, какъ я впослѣдствіи узналъ, сожалѣть о недостаточной любезности къ намъ.

Въ двухъ верстахъ отъ города, пройдя мимо фанзы, окруженной засѣяннымъ полемъ, уклоняется отъ Ба-дао-хэзы и входитъ въ заросшую дубнякомъ, небольшую до- лину притока ея, а Ба-дао-хэза въ видѣ узкой долины съ крутыми скалистыми берегами проходить еще двадцать верстъ въ юверо-западномъ направленіи до впаденія въ Сяо-Суйфунъ (Волынку) и описывается при этомъ дугу, по хордѣ которой направляется дорога. На этой части Ба-дао-хэзы есть три фанзы: первая въ одной верстѣ отъ дороги, вторая въ шести верстахъ далѣе и третья не доходя пяти верстъ до слиянія Ба-дао-хэзы и Сяо-Суйфуна.

Подъемъ по лѣвому притоку Ба-дао-хэзы идетъ равномерно на протяженіи двухъ верстъ и приводитъ на перевалъ (260), служащей водораздѣломъ бассейновъ рѣкъ Ба-дао-хэзы и Вий-суй-хэ. Такъ названа послѣдняя рѣка на пятнадцати-верст-ной картѣ Главнаго Штаба изданія 1883 года, но на мѣстѣ мы этого названія не слыхали. Составленное изъ двухъ русскихъ словъ, поставленныхъ въ игривомъ сочетаніи съ добав-лениями китайскаго ха (рѣка), оно заставляетъ сильно сомнѣ-ваться въ своемъ китайскомъ происхожденіи.

Водораздѣлъ, на который мы поднялись, представляетъ плоскую возвышенность степного характера. Нѣть ни деревьевъ, ни скалистыхъ обнаженій, ни отдѣльныхъ вершинъ. Въ четы- рехъ съ половиной верстахъ отъ перевала (260) дорога полого
спускается к верховьям Вынь-суй-хэ (236) (мы оставляем это название на отвественности его автора). Впереди, за не большой реченькой с болотистыми берегами старое, заброшенное и разрушающееся китайское укрепление Эр-дао-ганза, состоящее из разбросанных, окруженных полузаброшенной оградой. Расположено оно по общему типу, видимых нами в стране, китайских укреплений, по средине широкой открытої долины на высокой площади, находясь таким образом под влажным, окружающим долину и командующего природой нами, высоты, удаленных на 1—3 версты. Таким образом местности, выбранной традиционно китайцами для своих укреплений (я говорю лишь о видимых мною), как бы имется в виду обозначить их от скрытого, внезапного нападения пехоты и конницы.

За Эр-дао-ганза долина суживается, берега его приближаются гористый характер и на них показываются скалистые обнажения. В двух верстах от крепости левой берег разрывается широким проходом с ровным дном, образуя как бы ворота, оба верхних сторон которых стоят высоко уединенных сопок. За этими воротами возвышенностя разделяются и между ними открывается обширная равнина. Отсюда к верстах до фанзы Сан-цин-фань, за которую в двух верстах двадцати фанзы Сан-дао-ганза (190) при впадении в Вынь-суй-хэ с противоположных сторон двух притоков. Далее в трех верстах фанзы Цин-цинань, за которой долина сужается отвсюду береговыми утесами до 30—50 сажен и принимает крайне извилистое направление. По краю крутыых скалистых берегов долины торчат высокие узкие гребни, в виду стены с башнями и острыми пирами, образованные разрушенными метаморфическими породами, а по дну ея быстрым речка шириной 2—3 сажени с крутым падением и крайне извилистым течением прыгает между камнями, загромождеными ею русло. Здсь насть поджидали два спутника: М. Васильев и С. Дмитриев, которые шли на соединение с нами другим путем; спустившись с Пограничного хребта по долинам Широкая низь и Ба-дао-хэцза к Сяо-Суйфуну.
В двух верстах отъ Ци-циань Вынь-суй-хэ круто поворачивает налево, образуя съ вогнутой стороны пологое уширение, въ которомъ стоитъ фанза Дуй-ту-ладза (144). Отсюда дорога подымается правымъ берегомъ долины на возвышенность (192), составляющую здѣсь водораздѣль между Вынь-суй-хэ и Сяо-Суйфуномъ, и затѣмъ спускается на протяженіи 2 1/2 версть по дну узкаго скалистаго ущелья въ долину Сяо-Суйфунъ. Пройдя одну версту по долинѣ, дорога подходитъ къ фанзѣ—постояльному двору (143), невдалекѣ отъ которой на правомъ берегу рѣки расположенъ военный караулъ. Около фанзы посѣвы пшеницы и гаоляна.

Рѣка Сяо-Суйфунъ имѣетъ здѣсь ширину 22 сажени, глубину 0,25 сажени, быстрое течение и каменистое дно. Въ пяти верстахъ отсюда внизъ по теченію она принимаетъ справа рѣку Селинхэ, а въ двухъ верстахъ далѣѣ въ нее впадаетъ слѣва рѣка Вынь-суй-хэ 1). Принявъ эти притоки, Сяо-Суйфунъ расширяется и течетъ далѣѣ по каменистому руслу семнадцать верстъ, до впаденія въ него, упоминавшейся мною при описаніи Южной дороги на Нингуту, Присковой пади. На всемъ протяженіи никакихъ признаковъ культуры и осѣдлости нѣть.

Между постояннымъ дворомъ и карауломъ въ Сяо-Суйфунъ вливаются справа рѣчка съ широкой долиной—безъ названія, а въ 2 1/4 верстахъ выше—слѣва рѣка Ба-дао-хэца.

У караула долина Сяо-Суйфуна имѣетъ ширину около двухъ верстъ, а далѣѣ вверху и внизу по теченію рѣки она значительнѣе суживается. Берега долины образуютъ крутыя скалистыя возвышенности. Въ обнаженіяхъ лѣваго берега гранитъ роговообманковый біаритовый, а въ обнаженіяхъ праваго берега амфиболитъ сланцевый.

Едва мы подъѣхали къ постоянному двору, какъ къ намъ явился посланный отъ начальника караула съ просьбой заѣхать къ нему. Караулъ, расположенный въ нѣкоторомъ отдѣленіи за рѣкой, помѣщался въ фанзахъ, окруженныхъ высокими

---

1) На существующихъ географическихъ картахъ эта мѣстность изображена ошибочно.
бревенчатым частоколом, с бойницами. По углам ограды и над воротами ея развешивались большие желтые флаги с черными изображениями драконов. Караул украсился флагами по случаю нашего приезда. Нас, очевидно, ждали, но я решил перед визитом съесть свой походный обед и отпустить посланного с отвёмом, что устаю с дороги и приеду через час. Вскоре он возвратился опять и уже больше не уходил, ожидая меня. Потихоньку я с гг. Мусиным и Тенчихским в сопровождении двух казаков.

Въезжаем за ограду. Здесь стоят грязные караульные фанзы с неряшливо содержимым двором и полуразрушенными плетневыми оградами. Во дворе, где мы стояли, встретил нас начальник караула Чен-юй-тань, небольшого роста подвижный китаец, с красивым возбужденным лицом. В фанзе мы занимаеме почетный местом на канг и перед нами, по обыкновению, сейчас же появляются чашки с желтым чаем без сахара. Чен-юй-тань обезательно осведомляется: обращается ли мы внимание на флаги, которые он выставил по случаю нашего приезда? замечает ли мы, что его чиновная шапка украшена пучком нависших нервов и, что такого знака отличия не имели и его начальник Цюй-цио-инъ и т. д. в том же роде. Со мной был маленький фотографический аппарат и перед отъездом я предложил Чен-юй-тану сниться; он сейчас же заснутился и побежал в фанзу. Во дворе был вынесен небольшой столик, на котором Чен-юй-тань разложил револьвер, серебряные карманнные часы и зеркальце. Эти вещи очевидно составляли гордость и предметы тщеславия их обладателя. Сам он с трубкою в зубах усёлся рядом на табуретку и закинув ногу за ногу принялся строгий сосредоточенный вид. За спиной у него стояли солдат с ружьем на плече. Во дворе Чен-юй-тань не при-
Самых пушек здесь однако не было. Всех разговоров в продолжении визита, обнаружившее кромк хвативости и навязчивость нашего хозяина, в конце концов привели к тому, что я должен был подарить ему револьвер. Убедили мы совершенно успокоенные относительно возможности каких-либо враждебных нам служебных мореприятствий с его стороны.

Задолной Суйфуна дорога на протяжении трех верст подымается на 43 сажени глубокой и широкой короткой падью на возвышенность (186), разделяющую долины Сяо-Суйфуна и Селинхэ. Перевал покрыт кустарниковыми зарослями. В небольшом распадке, выходящем к Селинхэ, фанза, которая остановила наше внимание тем, что в ней в большом количестве сложены были увяженные тюки добываемого в окрестностях солодового корня. Отсюда на двух верстах дорога спускается в долину Селинхэ и проходя одну версту лысым берегом вверх по долине подходит к фанзб Панибары. Широкая и ровная долина устремлена по дну камнями. Высокие скалистые берега ея сложены из метаморфического слюдисто-глинистого сланца. Соседства возвышенности покрыты редким дубовым лесом.

В 2 1/2 верстах за Пани-бары фанза Цзяу-цэнь-куй, а в 300 саженях далее — китайский административный пост в месте соединения трех речек (159), из которых крайняя левые, притекающая с севера, представляет главное русло Селинхэ, а двое остальных составляют ему притоки 1). Здесь в 1883 году, во время устройства описываемой мною дороги и распределенных по ней караулов и постоялых дворов, жил китайский генерал, который организовал дюло заселения этого края. В построенной им фанзе, окруженной высокой бревенчатой оградой, живет теперь чиновник, заботящийся населением от фанзы Нян-тя-мынь на Бадао-хэцз до речки Мациохэ. Фамилия его Цзя-юй-дей. Это высокий, здоровый китаец, с грубым и не в миру громким голосом.

1) На пятнадцати верстной карты Главнаго Штаба это место изображено не въяно.
Онъ очень обстоятельно, какъ домовитый хозяинъ, устроился въ казенномъ помѣщеніи, имѣетъ здѣсь хорошее хозяйство и кромѣ того занимается торговыми оборотами. На всемъ окружающемъ лежитъ печать достатка внимательной заботливости и твердой умѣлой руки. На гумнѣ, уставленномъ скридами снятаго хлѣба, человѣкъ пятнадцать работниковъ занятъ молотьбою; хозяйственной постройки сдѣланы толково и основательно, а во дворѣ, гдѣ каждый предметъ занимаетъ назначенное ему мѣсто,—порядокъ и чистота. Здѣсь мы сдѣлали дневку для приведенія въ порядокъ собранныхъ матеріаловъ и подсчета сдѣланныхъ наблюдений. Фанза большая и раздѣлена на нѣсколько комнатъ. Мы заняли комнату смежную съ помѣщеніемъ хозяина, дверь въ которое была отъ насъ плотно завѣшена. Оттуда временами слышался плачъ ребенка и какой-то шорохъ. Чувствовалось присутствие женщины, хотя близость ея можно было только подозрѣвать, такъ какъ она не показывалась, а Пцзя-юй-дей, удаляясь на семейную половину или появляясь оттуда, каждый разъ старательно притворялъ дверь и аккуратно оправлялъ запасъ. Въ разговорѣ онъ также не обнаружилъ, что у него есть здѣсь семья. Это была первая фанза на нашемъ пути отъ Сан-ча-коу съ семейной жизнью. Во всѣхъ же остальныхъ видѣнныхъ нами фанзахъ живутъ лишь безсемейные хозяева по одному или по два, а гдѣ есть при фанзахъ хозяйства, тамъ держать еще работниковъ.

У Пцзя-юй-дей мы нашли гаолянь и пополнили нашъ запасъ овса. Онъ самъ удовлетворилъ наши требования, считая сны гаоляна и поставилъ на ночь работниковъ памолотить намъ къ утру нужное количество овса, но когда мы освѣдомились о цѣнѣ получаемаго нами, то онъ сейчасъ же сталъ отстраниться отъ дѣла и начинать увѣрять насъ, что все это принадлежитъ не ему, а другому хозяину, а онъ только чиновникъ и такой коммерціей не занимается. На другой день вечеромъ, когда мы пригласили его къ чаю и угостили виномъ, онъ приступилъ къ дѣлу. Обьяснивъ себѣ цѣль нашего путешествія строить желѣзную дорогу и принимая это, не смотря на мон возраженія, за дѣло вполнѣ рѣшенное,
онъ торопится заручиться моимъ согласіемъ на сдачу ему по-
дрядовъ и поставокъ и убѣдительно доказываетъ, что онъ едини-
ственнымъ надежнымъ предпринимателемъ и поставщикомъ для работъ
въ этой мѣстности, что кредитъ его стоитъ прочно на всемъ
пространствѣ отъ границы до Нингуты и т. д. Воодушевляе-
мый идеей выгоднаго дѣла и подъ вліяніемъ вышитаго вина
онъ началъ говорить такъ громко, что его непріятно было
слушать.

«Если Цзя-юй-дй измѣнить своему слову», раздаются его
громкій голосъ, "то пусть жизнь его погаснетъ какъ пламя
этой свѣчи" и, для большей наглядности, онъ задуваетъ свѣчку.
Мы неожиданно остаемся въ темнотѣ. Ищемъ спички и зажи-
гаємъ свѣчку. Опять продолжается рѣчь и съ тѣмъ же заклю-
ченіемъ. Чтобы не сидѣть болѣе въ темнотѣ, мы догадываемся
зажечь вторую свѣчку, которую ставимъ подальше отъ умле-
ченія оратора. Его ораторскія пріемы и громкая рѣчь, на-
конецъ, намъ такъ надобны, что мы дали ему замѣтить наше
памѣрение лечь снать. На другой день съ зарою мы двигаемся
въ путь. Дорога идетъ по долинѣ притока рѣки Селинхэ, на-
правляясь къ мѣстности носицей названіе Сан-цай-хэ. Вдоль
рѣчки тянуться, прерываясь мѣстами, кустарниковый заросли.
Дно долины усѣяно острыми обломками камней, а берега ея
образуютъ гранитная скалы. По дорогѣ въ 1—2 верстахъ
другъ отъ друга стояли фанзы Чен-жунъ, Цу-ю-энъ, У-инъ-барть,
Цзя-дя-шень и Дун-дя-фанъ (188). Отъ послѣдней фанзы до-
рога сворачиваетъ въ широкую падь Хын-да-хэ. Здѣсь близъ
dороги подъ деревомъ мы нашли человѣческой черепъ,— это
слѣды китайскаго обычаевъ выставлять головы казненныхъ пре-
ступниковъ на видныхъ мѣстахъ. Здѣсь казнили хунхузъ, го-
лова котораго была вывѣшена на деревѣ. Долго висѣла она
tутъ и много людей прошло и проѣзжало мимо, стоянымъ отъ
нее, пока атмосфернымъ вліяніемъ не обратили ее въ черепъ, ко-
торый свалившись на землю лежалъ никтѣмъ не тронутый въ
травѣ до нашего проѣзда. Его увезъ докторъ Тенинскій, ин-
тересовавшійся Маньчжурскими черепами. Въ 3-хъ верстахъ
отъ Дун-дя-фанъ на подъемѣ стоятъ фанза Гоу-ли-дзинъ (243),
гдѣ ничего нельзя достать им для лошадей, ни для людей и гдѣ живут несчастные хозяинъ ея, разграбленный и истощенный куреніемъ опіума. Отсюда на протяженіи 2-хъ верст идетъ кругой подъемъ на хребетъ Тай-нин-линъ (301), служащий водораздѣломъ притоковъ рѣкъ Суйту и Муренъ. По восточному склону хребта обнаруживаются порфира, а по западному—базальта. На лѣво отъ дороги хребетъ подымается скрывается заслоненный ближайшими вершинами, а на право, послѣ пониженной сѣдловины (278) въ вершинѣ рѣчки Хул-ми-ээ, онъ подымается уходить далеко на сѣверо-востокъ къ покрытымъ лѣсомъ высокимъ горамъ въ верховьяхъ рѣки Селинхэ. Горы эти должны быть очень высоки; онъ командуютъ надъ всѣми окрестными высотами и видны даже съ предгорий хребта Кентей-Алинъ. Ближайшая къ намъ вершина имѣетъ видъ правильной пирамиды; двѣ стороны ее, обращенные къ намъ, кажутся правильными плоскостями, ограничивающими ихъ ребра—прямыми линіями. Вблизи впечатлѣніе такой правильности формы, вѣро-ятно, нарушилось бы. По перевалу хребта Тай-нин-линъ разбросалась рѣдкій и мелкій дубовый лѣсъ. Здѣсь мы видѣли много тетеревовъ. Вотъ предъ нами, на открытої полянѣ, одиноко-стоящее дерево съ засохшей вершиной. На сухихъ вѣ-ыхъ его неподвижно сидятъ пять тетеревовъ... Мы замѣчаемъ ихъ раньше, чтѣмъ привлекли ихъ вниманіе. Мосинъ останавливаетъ насъ и, выдѣлившись изъ нашей группы, подходитъ къ тетеревамъ шагомъ на семьдесят и становится въ позу стрѣлька, готовящагося къ выстрелу. Мы образуемъ холщавую группу зрительей. Раздается выстрѣлъ и Мосинъ медленно спускаетъ дымящееся дуло, но въ остальномъ картина не измѣняется и дичь и зрители остаются на своихъ мѣстахъ и въ прежнихъ позахъ. Мосинъ медленно цѣлится и стрѣлаетъ вторично, но пять тетеревовъ все также сидятъ неподвижно. Еще выстрѣлъ и опять все тѣ же пять. Мосинъ на нѣсколько шаговъ приближается къ дереву и стрѣлаетъ; съ трескомъ отлетаетъ отбитый цѣлою конецъ вѣтки. Вѣтка шатается, нѣсколько пушинокъ вылетаетъ изъ хвоста сидящаго на ней тетерева, онъ нѣкоторое время машетъ крыльями, стараясь удержать равно-
всё. Три тетерева снимаются и безшумно, плавно улетают по направлению к соседнему лёсу. Ещё один подымается и улетает вслед за ними. Остается один. Мосипъ стреляет по нему. Стреляет разъ, стреляет два, стреляет три, напряженно вглядываясь постъ каждого выстрѣла въ то мѣсто, куда долженъ былъ упасть убитый тетерь; но онъ точно за- колдованый: неподвижнымъ извальпіемъ остается на деревѣ. Мы начинаемъ обнаруживать петерпѣніе. Изъ нашей группы къ Мосипу направляется другой охотникъ. Тутъ тетерь обернулся, посмотрѣлъ на новаго стрѣлка и снявшись съ дерева направился въ сторону улетѣвшихъ товарищей. Случай этотъ не можетъ однако служить для оцѣнки искусства нашихъ стрѣл- ковъ, которые вообще были вполнѣ на высотѣ своего охот- ничьего призванія и стрѣляли попадавшихся намъ по дорогѣ тетеревовъ и фазановъ въ такомъ количествѣ, что мы питались ими почти все время путешествія. Кромѣ тетеревовъ и фаза- новъ, попадались намъ часто и козы. Убили также одного кабана.

Съ перевала дорога па 1½ верстахъ спускается на 58 са- жень къ фанзѣ Кун-ян-шу, расположенной въ началѣ широ- кой долины Маціохэ. Здѣсь живутъ двѣ маньчжурскихъ семьи. Въ день нашего прихода праздновалась свадьба. Къ со- жалѣнію, мы не застали свадебныхъ церемоній и могли только наблюдать послѣдствія свадебныхъ угощеній вуэна. Бывшия здѣсь женщины не скрывались и держали себя такъ же свободно, какъ и мужчины; они были крупные, здоровое тѣло, умѣли тѣхъ, и отличались, кромѣ безобразія, грубымъ и перышковымъ видомъ. Дѣти еще грызныя женщины, что не мѣшаетъ имъ однако, повидимому, быть здравыми и сильными. Матери кормятъ дѣтей до 3—4 лѣтъ. Курятъ трубки и муж- чины и женщины и дѣти даже въ самомъ раннемъ возрастѣ. Въ Кун-ян-шу намъ пришлось наблюдать такую сцену: на капѣ противъ насъ сидѣть двѣ здоровыхъ маньчжурки и мужъ одной изъ нихъ, съ надорваннымъ на свадебныхъ пиршес- ствахъ ухомъ. Въ это время прибѣгаютъ къ нимъ двое ребятъ; одинъ изъ нихъ, здоровый мальчикъ лѣтъ трехъ, лѣзетъ на
колѣни къ матери, и она ему даеть грудь. Насытившись у матери мальчикъ танется къ отцу и взявшись у него изо рта трубку начинаетъ пускать дымъ.

Долина Маціохэ славится своими болотами. Здѣсь, говорятъ, завязало и погибло не мало лошадей; откуда и название этой местности «лошадиный мостъ». Въ 3 1/4 верстахъ отъ Кун-ян-шу переѣзжаемъ рѣчку Маціохэ (206) и затѣмъ около версты подымаемся по береговому откосу долины, изъ обнаженныхъ скалъ диабаза къ фанѣ Юй-дзя-фанъ (216). Остъда три версты подымаемся на хребетъ Хулу-ми-линъ (280), раздѣляющий притоки рѣки Мурень: Хул-ми-хэ и Яо-лин-ца. Дорога каменистая; по сторонамъ рѣдкія заросли лѣса. Изъ-за поворота дороги намъ на встрѣчу выѣзжаетъ всадникъ, держа ружье передъ собой на сидѣлѣ, а за нимъ еще нѣсколько всадниковъ, сопровождающихъ двухколесный крытый арбы, завѣшенныя циновками. Это перѣзжаетъ въ Сан-ча-коу семья Цюй-цзе-ина. Изъ-за приподнятаго края покрововъ арбы мелькаютъ черные глаза и яркіе цвѣта одежды. Юдущий рядомъ всадникъ подѣзжаетъ вплотную къ арбѣ и заслоняетъ отъ насъ любопытныхъ путешественницъ. Тяжело громыхаютъ по камнямъ шелкующія колеса китайскихъ арбѣ, шагомъ двигаются сопровождающіе ихъ всадники и побыдь медленно удаляется.

Изъ бывшихъ раньше дорогныхъ встрѣчъ вспоминаются лишь: груженые телги, транспортирующая товары между Никольскомъ и Нингутою; одно стадо быковъ въ сопровожденіи нѣсколькоихъ вооруженныхъ всадниковъ и два стада черныхъ свиней, которыхъ гнали въ Уссурійскій край. Каждое стадо состояло изъ 30—50 штукъ, а пастуховъ при нихъ было лишь по два. При встрѣчѣ съ нами глупыя животныя въ дикомъ испугѣ, съ хрипкѣмъ нами были метаться по дорогѣ, кидаясь изъ стороны въ сторону и все стадо, разбившись на кучи, устремлялись въ разныхъ направленияхъ. Нопадались намъ и пѣшходы, обыкновенно группами по 4—6 человѣкъ, съ тюками на спинѣ. Характерная особенность, что въ числѣ вещей такихъ путникъ есть непремѣнно теплое одѣяло.
байковое или ватное, которое нередко составляет все имущество рабочего. Вдоль долины Ба-дао-хээзы встретили мы одинокого путника, направлявшегося к нашей границе. На плечах у него было гибкое коромысло, к концам которого на веревках были подвешены деревянные ящички; это циркульник, к услугам которого, в виду необходимости, для поддержания национальной причем — подкрывают голову прибегают все китайцы от богача до бедняка.

С перевала Хуэл-ми-линг, по скалистому ущелью с обнажениями диканза, спускаемся к фанзав Гуи-шу (165) в пяти верстах от перевала. Далее дорога идет по дну долины Яо-лин-захэ; ей скалистые отвесные берега из диканза. В откос правого берега — каменоломня, где каменоломны занимаются изготовлением железноровь и катков. В четырех верстах от Гуи-шу еще фанза (150), от которой идет подъем на протяжении 4 1/2 версты на хребет Яо-лин-за (202). Этот хребет невдалек оканчивается, ограниченный долинами рек Яо-лин-захэ и Мурен. С перевала, посев двух верст спуска, выезжаешь в долину Мурен (134). Река Мурень, (в межению воду — шириной 18 саж и глубиною — 0,40 саж.) образованная слиянием трех рек Да-ши-тау, Мо-лин-хэ и Сяо-Шитау, протекает по дну широкой и ровной долины с высокими, крутыми, скалистыми берегами. Мы идем вдоль правого берега долины, по которому видны обнажения базальта. По долине разбросаны пашни. Посел Суйфуна это первая долина, на нашем пути, пригодная для заселения. Теперь по Муреню считается до двухсот фанз. Население группируется близ крепости Мурень-хэ, образуя здесь зачатки будущего города. Крепость Мурень-хэ расположена по середине долины, на отдаленной возвышенности, отвесными скалами падающей к омывающей ее с юга рек и полого спускающейся на север вниз по долине. Она состоит из четырех фанз, обнесенных глинобитной стеной. Вблизи оставшиеся рвы и земляные валы — остатки старинного укрепления. Отсюда поселения из группы в 10—15 фанз, расположенных в одну улицу, вдоль дороги тянутся с промежутками в 1—3 вер-
сты внизь по долинѣ до устья рѣки Яо-лин-за-хэ. Далѣе идутъ лишь отдѣльныя фанзы съ большими пустующими пространствами между ними до сгруппированнаго у устья р. Хул-мна-хэ поселенія въ 15—20 фанзъ.

Я отсталъ нѣсколько отъ своихъ спутниковъ при вѣздѣ въ селеніе Мурень-хэ и когда прибхалъ, то засталъ уже въ занятомъ нами помѣщеніи визитера; это былъ Чу-чанъ 1)—начальникъ расположенаго въ мѣстной крѣпости караула. Чу-чанъ лѣтъ пятидесяти, небольшаго роста и почтительнаго вида, съ выражениемъ даже нѣкоторой припинженности. Вскорѣ явился и другой визитеръ Чжу-цюань, начальникъ отдѣленія по сбору поземельныхъ податей. Онъ завѣдуетъ населеніемъ по Муреню. Чжу-цюань тоже небольшаго роста, но еще молодой съ полнымъ улыбающимся лицомъ и съ мягкими манерами. Во всемъ его обхождѣніи замѣтно стремленіе возбудить къ себѣ симпатію и заслужить расположение. При входѣ въ комнату Чжу-цюань, Чу-чанъ всталъ и стоялъ все время пока Чжу-цюань знакомился и здоровался съ нами, а затѣмъ между ними на- чался обмѣнъ церемонійъ вѣжливостей и упрощаваній садится первымъ.

Визитъ ихъ продолжался недолго. Я съ г. Москвымъ от- дѣвалъ имъ визиты. Чу-чанъ живетъ въ крѣпости. При нашемъ посѣщеніи у входа въ его помѣщеніе были выстроены въ шеренгу человѣкъ десять какой то сбродной команды. Чу-чанъ встрѣтилъ насъ извиненіями въ неприглядности того помѣщенія, гдѣ онъ насъ принималъ и которое действительно мало соот- вѣтствовало нашимъ понятіямъ о чистотѣ и удобствѣ. Пили, по обыкновенію, китайскій чай, который можно привыкнуть пить также часто и машинально, какъ и курить. Чу-чанъ скоро свелъ разговоръ на послѣднюю Японско-Китайскую войну, которая такъ поразила китайцевъ, что даже при ихъ своебразной ломкѣ и склонности, не стѣсняясь исканіемъ фактовъ, толковать все политическія события въ пользу своей националь-
ной гордости — они растерялись. «И кто бы могъ подумать, разсуждаетъ Чу-чань», что такой маленький народъ побьдить наши войска; да съ ними нельзя и воевать уныло заключаеть онъ, «когда ихъ еще не видно, а они уже убиваютъ». И въ его словахъ слышится укорь желобы на какое-то нарушение высшей справедливости по отношению къ его родной странѣ.

Съ крѣпостью возвышенностіи открывается красивый видъ вверхъ по долинѣ Муренія, которая недалеко отсюда образуется сливниемъ трехъ составляющихъ ее рѣкъ: Даши-тасо, Малинхэ и Сяо-Шитау 1). Крѣпость занимаетъ ровную площадь въ 30—40 сажень въ сторонѣ и никакого интереса ни въ строительномъ, ни въ военномъ отношеніи не представляетъ и даже врядъ ли оправдываетъ свое название крѣпости, въ общепринятомъ смыслѣ.

Распростившись съ Чу-чаномъ, мы отправились къ Чжу-цюану. Живетъ онъ въ новомъ казематномъ помѣщенномъ. Въ воротахъ разставлены по обѣмъ сторонамъ палки, служащія для наказания виновныхъ. Въ фангѣ останавливаетъ на себѣ вниманіе оригинальное устройство досчатой переборки, раздѣляющей двѣ комнаты. Въ этой переборкѣ вместо дверей сдѣлано эллиптической формы отверстіе почти во всю стѣну. Эллипсъ вытянутъ по горизонтальной оси и не доходить до полу на полъ-аршина, такъ что переборка образуетъ какъ бы рамку вокругъ отверстія, черезъ которое видно убранство сосѣдней комнаты. При соответственной обстановкѣ, такое устройство можетъ быть очень декоративнымъ, хотя не совсѣмъ удобнымъ, такъ какъ при переходѣ изъ одной комнаты въ другую, шагая черезъ поднимающуюся надъ поломъ часть переборки, приходится высоко подымать ноги. Въ верхней части переборки красивая оригинальная рѣзьба. Чжу-цюанъ объяснилъ, что такое устройство принято въ южномъ Китаѣ, о которомъ онъ вспоминаетъ съ грустью. Тамъ, у него на родинѣ, всегда тепло и зрѣютъ вкусные фрукты. Здѣсь же онъ тоскуетъ по оставленной на родинѣ семье и жалуется на скучу и тяжелыя ус-

1) Эти названія мнѣ сообщили Чу-чань.
ловия жизни. «Воть оть нечего дѣлать собралъ ребятишекъ и обучаю ихъ грамотѣ», говоритъ онъ, указывая на группу сидящихъ въ соседней комнатѣ мальчиковъ.

Вечеромъ мы обѣдали у Чжу-цюана. Такъ какъ вечеръ былъ морозный, а температура фанзы, благодаря системѣ постройки, мало отличается отъ наружной, то для того, чтобы не застывали кушанья, обѣдь былъ приготовленъ особымъ образомъ. Обѣденный столъ былъ уставленъ маленькими тарелочками, на которыхъ были разложены въ сырому видѣ нарѣзанные и вполне приготовленные для варки всѣ материалы, предназначенные для обѣда, тутъ было нарѣзанное ломтиками мясо, рыба, овощи и проч. Когда мы заняли мѣста за столомъ, былъ внесенъ приборъ, представляющий совершенное подобіе нашему самовару, отъ котораго онъ отличался лишь тѣмъ, что не имѣлъ крана и тѣмъ еще, что внутреннее помѣщеніе его, куда наливается вода, было раздѣлено жестяными перегородками, по направлению отъ наружной поверхности къ трубѣ, на пѣсколько отдѣленій, въ которыхъ кипѣла вода. Хозяинъ беретъ приготовленные на тарелочкахъ припасы и, распредѣляя ихъ согласно образомъ по отдѣленіямъ самовара, приготовляетъ обѣдь. Благодаря тому, что всѣ материалы для кушаній были нарѣзаны мелкими кусочками, обѣдь сварился очень скоро. Обѣдающіе накладываютъ себѣ на тарелки кушанья по немного и затѣмъ, возобновляя порціи, имѣютъ возможность есть ихъ на холодѣ теплыми. Не отскода ли возникло изобрѣтеніе и нашего самовара, идея устройства котораго могла быть завезена къ намъ вмѣстѣ съ книгами еще въ тѣ времена, когда наши предки имѣли помѣщенія, про которыхъ, какъ про китайскія фанзы, можно сказать: «наша горница съ Богомъ не спорится».

На другой день, раннимъ утромъ, передъ нашимъ отѣздомъ, Чу-чанъ приходилъ проститься съ нами, а Чжу-цюанъ, опоздавшій къ нашему отѣзду, догналъ насъ уже въ дорогѣ и долго еще шелъ съ Москынымъ, изливая передъ нимъ свои семейныя скорби и выражая ему свою симпатію. Однако эти сентиментальности должно быть вызывали у МОСина больше раздраженія, неужели сочувствія, такъ какъ задержанный сво-
имъ собесѣдникомъ, онъ долженъ быть идти пѣшкомъ и че-
резъ то отсталъ отъ насъ—уѣхавшихъ впередь.

Дорога отъ селенія, перерѣзая долину, круто взирается
на высокий скалистый лѣвый берегъ ея и, поднявшись на че-
тырехъ верстахъ на сто сажень, идетъ далѣе по возвышенному
плоскогорію съ рѣдкой древесной растительностью. Справа и
слѣва дороги тянутся широкія и глубокія долины притоковъ
Муреня Дао-Шитау и Люмо-за-хэ. Въ 101/2 верстахъ отъ Му-
реня-фанза, за нею въ 21/2 верстахъ строится новая фанза, а
въ 4-хъ верстахъ далѣе—фанза Гаменши (277) въ вершинѣ
пологаго и плоскаго распадка долины Хуй-ши-гоу, входящей
въ Люмо-за-хэ.

Близъ фанзы Гаменши около источника воды есть камень,
отъ котораго фанза получила свое название и который соста-
вляетъ мѣстную достопримѣчательность. Китайцы придаютъ ему
какое-то особенное значение, просятъ его осмотрѣть и съ во-
одушевленіемъ старайся объяснить его особенности. По вѣч-
нему виду онъ представляетъ сѣрый валунъ діабаза; верхъ его
гладко отшлифованъ, образуя горизонтальную площадку, около
аршина въ диаметрѣ и на ней видно нѣсколько острыхъ и
старыхъ, частью сглаженныхъ времемъ, порѣзовъ, какъ бы
случайно сдѣланныхъ ножемъ. По объясненіямъ китайцевъ,
сколько можно было въ нихъ разобраться, этотъ камень
cогда-то и кому-то служилъ столомъ, на которомъ замѣши-
вали хлѣбъ. Насколько вѣрно это преданіе и къ какому
периоду времени исторіи страны оно относится—узнать не
удалось.

Въ 7-ми верстахъ за Гаменши—фанза Тай-ма-гоу (296).
На этомъ перегонѣ, протэзкая близь одного изъ стоящихъ у
дороги деревьевъ, я замѣтилъ у себя надъ головою какой-то
предметъ, который, при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказался
подвѣшенною за косу къ дереву головою казненнаго хунхуза;
уши на головѣ были обрѣзаны, для представленія по началь-
ству въ доказательство совершенной казни. Голова помѣща-
лась въ грубо сдѣланной деревянной клѣткѣ особаго устрой-
ства, на дно которой она упиралась ровнымъ разрѣзомъ своей
шеи. Казнь была совершена еще весною. Местность эта вообще считается опасной и нам совпали быть здесь осторожнее, держаться въсмь вмѣстѣ и не удаляться отъ дороги. Этимъ втрояное объясняется то обстоятельство, что здѣсь ка- раулы поставлены всего въ разстоянии 6—7 версть другъ отъ друга, а именно въ фанзахъ: Гаменши, Тай-ма-гоу и Ши-то-мяу.

Въ пяти верстахъ за фанзой Тай-ма-гоу мы подымаемся на перевалъ хребта Чан-лин-цаа (330), который имѣетъ общее направление болѣе или менѣе близкое къ меридиану. Она служитъ водораздѣломъ между системами рѣкъ Уссури и Сунгари и подъ разными названіями танется на съверо-востокъ, на протяженіе около пятисотъ верстъ. Разстояніе отъ водораздѣла до Муреня—около тридцати верстъ, а до Мудань-Дзяна 32 1/2 верстъ. Отъ главнаго хребта на востокъ и западъ отдѣляется рядъ параллельныхъ хребтовъ, служащихъ водораздѣлами между притоками рѣкъ Мурень и Мудань-Дзянь. Гребни этихъ хребтовъ, имѣя характеръ плоскогорій съ отдѣльно стоящими сопками, находятся приблизительно въ одномъ горизонѣ съ гребнемъ хребта Чан-лин-цаа. Сохраняя свою высоту на всемъ про- тяженіи между рѣками Мурень и Мудань-Дзянь и хребтомъ Чан-лин-цаа (Кентей Алинь), эти второстепенные хребты круто обрываются въ долины рѣкъ, образуя высокіе, скалистые бере- га Муреня, Мудань-Дзяня и ихъ притоковъ. Такимъ обра- зомъ, все описанное пространство имѣетъ видъ возвышенаго плоскогорія, ограниченного съ востока и запада глубокими и широкими долинами, по которымъ извиваются рѣки Мурень и Мудань-Дзянь и прорѣзывающаго параллельными глубокими ущель- ями притоковъ этихъ рѣкъ.

Съ перевала начинается спускъ на западъ. Стекающія въ этомъ направлении рѣчки: Пиладза, Піенза, Тя-ми-фунь, Хуан-чи-линь и Хой-чи-линь, разбросившись своими вершинами, въ видѣ узкихъ скалистыхъ ущельй на протяженіи двадцати верстъ вдоль хребта и имѣя долины съ крутыми скалистыми берегами при длины въ 7—10 версть падаютъ на 100—150 сажень и направляясь по радиусамъ соединяются у подошвы западнаго склона хребта на горизонтѣ 125 сажень, образуя слиянемъ
рѣку Модоши, которая течет въ Мудань-Дзинъ по широкой и ровной долинѣ. Эта долина съ востока заперта скалистыми возвышенностями, между которыми прорываются названныя выше рѣки. Отсюда окружающая долину, возвышенности тянутся по правому берегу ея вплоть до Мудань-Дзянъ. Но лѣвому берегу долины Модоши возвышенности тянутся до пункта Джао-дзянъ, гдѣ они, круто отступая на Югѣ, удаляются отъ долины и лѣвый берегъ ея принимаетъ далѣе пологий холмистый характеръ. Гребень хребта Чан-линъ-за покрытъ хвойнымъ лѣсомъ смѣшанныхъ породъ; широко раскинули свои вѣты съ темно-зеленю хвоей могутъ кедры и сосны и точно громадныя иглы торчатъ между ними высокіе и топкіе голье стволы лиственицы съ жалкими обломками сухихъ тонкихъ вѣтвей, унизанныхъ черными шариками неосыпавшихся пищетъ.

Въ одной верстѣ отъ перевала въ вершинѣ рѣчки Пиенза стоитъ фанзъ Ши-то-мяо (305). Пиенза—это граница культурной Маньчкуріи на нашемъ пути. За нами остались пустынная страна съ возникающими лишь въ послѣднее время зачатками культурной осѣдлости. До устройства описанной много дороги и караульныхъ постовъ и постройки названныхъ много фанзъ съ водвореніемъ въ нихъ на казенныя средства выходцевъ изъ Китая здѣсь бродили лишь одинокіе таежники розыскивая чудодѣйственный корень жень-шень, промышляя цѣлебные панты 1) и собирая лакомые дубовые грибы.

Но въ отдѣленную эпоху глубокой древности страна оживляется движениемъ дикихъ воинственныхъ полчищъ по пройденному нами пути между Суйфуномъ и Мудань-Дзянъ.

1) Панты—рога изобря. Въ апрѣлѣ и маѣ самецъ мѣняетъ старые твердые рога на мягкие, покрытые шерстью и налитые студенистой кровяной массой. За такое рога, смотря по количеству массы, промышленники-охотники получаетъ отъ 60 до 400 руб. Приготовленный въ видѣ порошка или настоя продуктъ, этотъ по мнѣнію китайцевъ, производить дѣйствие жизнезаводитѣля.

Дубовые грибы темно-коричневаго цвета растутъ на гниющихъ дубовыхъ стволяхъ. Они считаются въ Китаѣ лакомствомъ. Мы, однако, нашли ихъ довольно безвкусиными.
рическая жизнь этой части Маньчжурьи начинается с VIII века, когда из Тунгусских племен Южно-Уссурийского края и Сунгарийского бассейна организуется самостоятельное государство подъ именем Бохайского королевства. «Оно возникло благодаря корейским выходцам, бежавшим за Тюмень-уллу, послѣ разгрома Кореи, произведенного во второй половинѣ VII ст. китайцами, и явилось наиболѣе дѣятельнымъ проводникомъ корейско-китайской культуры въ названныхъ вѣсныхъ районахъ съ ихъ охотничьимъ населениемъ, которое на востокъ отъ Уссури употребляло въ то время еще каменный орудія». Развалины древнихъ городовъ въ нашемъ краѣ частью относятся именно къ этой эпохѣ. Бохайская столица была около Нингуты; въ это же время сюда проникла китайская письменность и упрочилось земледѣлье.

Въ началѣ X вѣка въ восточной Монголіи усиливается монголо-маньчжурское племя киданей и тогда же овладѣваетъ Бохаемъ, Амуромъ и сѣверной Монголіей вплоть до Алтая, и затѣмъ частью сѣвернаго Китая. Почти вся исторія этого государства, основанаго города въ Маньчжурии и восточной Монголіи, прошла въ войнахъ съ китайцами. Тѣмъ не менѣе кидане извѣстны какъ второй культурный народъ востока, придумавшій въ 920 году свое собственное слоговое письмо.

За киданами, въ началѣ XI вѣка, на мѣстѣ Бохая возникаетъ опять самостоятельное тунгусское (чурчежское) государство Гинъ или Золотое. Это государство подчинило себѣ всѣ владѣнія киданей и захватило весь сѣверный Китай вмѣстѣ съ Пекиномъ, гдѣ и учредило свою главную столицу. Въ лѣтописяхъ этого государства, какъ и при киданяхъ, уже ясственно упоминается Суйфунскій округъ подъ его нынѣшнимъ названіемъ. Въ этомъ округѣ шла борьба гинцевъ или чурчежей съ корейцами и окончилась вытѣснениемъ послѣднихъ.

Въ началѣ XIII вѣка подымается съ Опона монголы Чингис-хана, сокрушаютъ въ прахъ гинское царство, заливаютъ кровью всю Азію, проникаютъ въ Европу и налагають свою руку на Россію. Одновременно съ тѣмъ они завоевываютъ весь Китай. Монголы были изгнаны изъ Китая во второй половинѣ
XIV вѣка. Въ XV ст. надъ всей Монголіей и Маньчжуріей установилась власть Китая.

Наконецъ въ началѣ XVII ст. на сцену опять выступаютъ тунгусскія племена, въ видѣ нынѣшихъ маньчжуроѵвъ. Набирая силы для борьбы съ Китаемъ они предпринимаютъ походы на Амуръ и въ Уссурійскій край для захвата плѣнныхъ. Такіе походы предпринимались къ Суйфуну въ промежутокъ между 1607 и 1615 годами и за это время по отрывочнымъ даже свѣдѣніямъ было выведено свыше 20.000 душъ, еще больше, разумѣется, разбѣжалось, а часть погибла въ битвахъ. По этимъ цифрамъ можно судить о значительности тогдашняго населения края. Этими-то походами и былъ въ конце разоренъ здѣшній районъ, обратившийся послѣ того въ безлюдную почти пустыню, которую очень быстро овладѣла лѣсная растительность, уничтоживъ, гдѣ можно, всѣ слѣды бывшей бохайской и гинской культуры, продолжавшей до этого существовать и при монголахъ и при китайцѣахъ

Таково историческое прошлое этого края. Но если въ половинѣ XVII столѣтія «Ермакъ и его послѣдователи, проникнувъ постепенно отъ Урала къ берегамъ Тихаго Океана, находили всюду только мелкіе народы, съ первоначальными лишь зачатками гражданственности, если, наконецъ, какъ-нибудь 10 лѣтъ тому назадъ, Муравьевъ и Невельскій встрѣтили на берегахъ Амура и Уссури только глушь и безлюдье»—то казалось бы недостаточно осторожно заключать, что этимъ безлюдствомъ Амурско-Уссурійскій край былъ обязанъ только Маньчжурскимъ походамъ. Я думаю, что въ этомъ участвовали и если неисключительно, то въ значительной степени на это влияли естественные природныя условія края, съ которыми и намъ теперь едва подъ силу бороться.

Вслѣдствіе обилья влаги и непрерывныхъ лѣтнихъ дождей погибаютъ посѣвы, а вызываемые разливами рѣкъ наводненія, разоряютъ цѣлые районы, гдѣ въ теченіи десятиковъ лѣтъ уже успѣли окрѣпнуть поселенія.

1) Приведенная историческая справка заимствована мною изъ сообощенія В. Панова въ Обществѣ Наученія Амурскаго края. 12 января 1896 г.
Въ нашемъ Уссурійскомъ краѣ и притомъ, главнымъ образомъ, въ мѣстностяхъ, сохранившихъ слѣды древней культуры, а именно по Суйфуну и Даубихѣ, периодически повторяются наводненія, когда внезапно разбушевавшійся рѣки при страніномъ ураганѣ и непрерывномъ ливнѣ Тайфуна, представляя грозную стихійную силу, сносить безспѣдно дома, разрушаютъ цѣльные деревни и уносятъ людей, не успѣвшихъ спастись на ближайшія возвышенности.

Въ меньшей степени бѣдствія отъ наводненій то здѣсь, то тамъ повторяются почти каждое лѣто. За известный мѣръ времени, начиная съ 1891 года, въ Уссурійскомъ краѣ было только одно сухое лѣто въ 1893 году. Въ этотъ годъ хозяйства нашихъ крестьянъ имѣли цвѣтущій видъ и заселеніе края сдѣлало большой шагъ впередъ. Но въ другіе годы, когда, кромѣ непрерывныхъ дождей, населеніе разорялось еще чумой эпизоотій и сибирской язвой, отъ которой гибли и лошади и люди, оно едвали было бы въ состоянии долго продолжаться безъ правительственної поддержки. Повтореніе такихъ бѣдствій, съ которыми могли совпаться по времени и опустошительная нашествія маньчжуръ, вѣроятно, и привело къ гибели существовавшую здѣсь ранѣе культуру, заставило бѣжать въ другіе края угнѣвавшее населеніе и лишило возможнаго возрожденія опустошенія, по бывшія раньше культурными, земли.

Въ такомъ объясненіи, нисколько не претендующемъ на непреложность, я передаю лишь свое субъективное впечатлѣніе. Но и въ цвѣтущій периодъ исторіи культурной жизни страны, судя по сохранившимся остаткамъ древнихъ земляныхъ сооруженій и каменными памятниками, на пройденномъ нами пути, населеніе группировалось лишь по долинѣ Суйфуна, а далѣе на всѣмъ пространствѣ до Модоши не встрѣчаются никакихъ слѣдовъ древней культурной жизни и нть благопріятныхъ условій для развитія ея въ будущемъ; всюду скалистые горные хребты, покрытые рѣдкими лиственными лѣсомъ и каменистая горная долина съ тонкимъ поверхностнымъ слоемъ наносной растительной почвы.

Оть фанцы Ши-мяо дорога вдоль рѣчки Піенза быстро
сбьгается к устью ея у слияния с речкой Тя-ми-фунь и, обогнувши высокую коническую сопку с раздвоенной вершиной, соединяется с описанной мною раньше старой южной дорогой из Сапъ-ча-коу в Нингуту и выходит к началу ровной долины Модоши (125) шириной около одной версты и длиною двадцать версть. По дну долины разбросаны пашни. Население распределено по всей долине группами от двух до десяти фанъ, сгущающихся к устью р. Модоши. Здесь уже не пришло китайское, а коренное маньчжурское население. За Модоши дорога приобретает некоторое благоустройство и становятя более удобопроезжей; полотно ея ровнѣе и черезъ встрѣчные ручьи перекинуты мостики. Пройдя десять верст по долинѣ дорога выходит на лѣвый холмистый берегъ ея и, переваливши черезъ увалъ, подходить къ двумъ фанзамъ, стоящимъ у ручья Джао-дань (123). Далѣе, огибая хребетъ Гоу-дао-линъ-цза по покрытымъ зарослями орѣшника ровнымъ скамьямъ предгорий его, дорога подымается на возвышенность (160), у подножія которой разстиляется долина Эхэ (134). Внизъ по долинѣ до Мудань-дзяня идутъ обработанная поля съ группами фанъ и разбросанными между ними рощами деревьевъ. Внизу противъ насъ и направо за речкой вдоль берега долины стоятъ импани, родъ военныхъ укрѣплений. Каждый импани представляетъ прямоугольную площадь, окруженную толстой высокой глиннистой стѣной съ зубчатымъ парапетомъ по наружному краю. По угламъ стѣнь и надъ воротами возвышаются затѣйливые башни. По серединѣ огражденного пространства, насколько можно разсмотреть, стоитъ отдѣльное зданіе, занятое полковникомъ, командующимъ импаниемъ; вдоль стѣнь также видны постройки, а между ними свободная ровная площадь, раздѣленная на четыре внутреннихъ двора. Каждый импани служитъ для помѣщенія одной ланзы (баталиона). На спускѣ въ долину Эхэ мимо насъ скачетъ группа встрѣчныхъ всадниковъ, успѣвающихъ перекинуться съ Москымъ нѣсколькими отрывистыми фразами, изъ которыхъ Мосьмъ догадывается, что это высланный изъ Нингути по нашему пути чиновникъ отправляется для провѣрки распространившагося слуха, что слѣ-
домь за нами идет отряд солдатъ. Объ этомъ нась уже не разъ спрашивали въ дорогѣ. Когда мы подъѣзжали къ рѣчкѣ Эхэ, то по противоположному берегу съ крѣпости и сосѣднихъ фанзъ къ намъ навстрѣчу бѣгомъ устремились люди, которые вскорѣ образовали вокругъ нась шумную толпу. Насть оставивали и приставали къ намъ съ какими-то настойчивыми разспросами, которыхъ мы не понимали и, побуждаемые волновавшимся и торопившимъ нась Мишинымъ, сбѣшила скорѣе выѣхать изъ толпы и проѣхать мимо импана, нѣкоторого проходимо дорога. Оттуда раздается разыгрываемый на трубѣ военный сигналъ. По стѣнамъ импана, выглядывая изъ-за парапетовъ ихъ, перебѣгаютъ солдаты. Надъ башнями и стѣнами на длинныхъ древкахъ развѣзаются флаги, которые, кажется, составляютъ постоянное украшеніе импана. Мы проѣзжаемъ рысью. Мишинъ, однако, вынужденъ остановиться и слѣзть съ лошади для объясненій, изъ-за которыхъ намъ ненадолго пришлось остановиться, поджидая его. Скоро онъ насть догналъ. Оказалось, что толпа состояла, главнымъ образомъ, изъ солдатъ и они требовали объясненій: почему мы разматривали съ возвышенностей ихъ крѣпость въ бинокль? Почему мы ѣдемъ такъ близко отъ крѣпости? и проч. въ томъ же родѣ.

Назойливое приставанье толпы хотя не было угрожающимъ, но было непріятно и мы были довольны, когда она осталась за нами. За крѣпостью по холмистой возвышенной и открытой мѣстности съ некрутыми подъемами и спусками дорога идетъ до селенія Туй-шан-чыя (121). Мы вѣзяли сюда подъ вечеръ. Селеніе расположено въ низинѣ и имѣетъ нѣсколько улицъ съ высокими заборами. Между постройками разбросаны вѣтвистья деревья. На улицѣ противъ воротъ одной изъ фанзъ на высокихъ шестахъ устроена будка, обтянутая циновками. Оттуда разносится нестройная китайская музыка цѣлаго оркестра. Мы принимаемъ это за временной приютъ комедиантовъ и подъѣзжая ждемъ, что изъ будки высокичать «петрушка», но убѣждаемся въ ошибкѣ и рѣшаемъ, что здѣсь свадьба. Оказалось — похороны. Близость расположенія китайскихъ солдатъ, отличающихся распущенностью и пользуяхшихся
въ Китаѣ самой дурной репутаціей, заставила насъ позабо-
титься о предупрежденіи возможнаго недоразумѣнія съ ними.
Ворота въ наше помѣщеніе были заперты. Костеръ для при-
готовленія ужина развели во дворѣ и никто изъ нашихъ людей
со двора не отпускался. Поздно вечеромъ къ намъ явились
три солдата и заявили, что они присланы изъ импіаня сопро-
вождать насъ до Нингуты и хотя намъ это не было особенно
пріятно—пришлось покориться. На слѣдующій день съ зарею
мы двинулись дальше. Дорога идетъ по холмистой, открытой
мѣстности восемь версть до пункта, съ котораго она круто
спускается въ долину Мудань-дзянь къ подошвѣ высокаго, ска-
листаго праваго берега ея, дѣлающаго здѣсь кругой заворотъ.
Прижимаясь къ этому берегу долины и слѣдуя за изгибомъ
его протекаетъ рѣка Мудань-дзянь (104). Ширина рѣки 50 са-
женъ, а средняя глубина ея 0,60 сажень. Теченіе такъ мед-
ленно, что едва замѣтно. Вода мутная. На высокой терассѣ
скалистаго праваго берега долины, красиво выдѣляясь, бѣлѣютъ
постройки обнесенной высокой стѣнкой кумирни, а на противо-
положной сторонѣ за рѣкой открывается обширная равнина
Мудань-дзяна, окаймленная синѣющими вдали на горизонѣ
горами. Здѣсь устроена паромная переправа. Послѣ переправы
здѣсь тщательно обработанными полями. Ландшафтъ оживляется
разбросанными группами деревьевъ и фермерскими фанзами.
По дорогѣ большое движеніе; проходить караваны изъ ще-
гольски завьюченныхъ муловъ, щелкаютъ длинные бичи по-
гонщиковъ, сидящихъ на тяжело нагруженныхъ двухколесныхъ
арбахъ съ запряжкой въ 5—7 дружно сѣзваненныхъ лошадей
въ оригинальной легкой упряжі, проѣзжаютъ маньчжурскіе
всадники на низкорослыхъ, невзрачныхъ лошаденкахъ маѣстной
породы, медленно движется арба, которую везетъ одинъ быкъ
и на которой высоко взмостившись возсѣдаетъ раздѣлальная
ки-таянка съ ярко накрашенной физіономіей и съ массивными
серебряными украшениями въ чудовищной прическѣ.
Историческое прошлое этого района насчитываетъ болѣе
dвѣнадцати столѣтій. Во второй половинѣ VII вѣка здѣсь была
столица могущественного Бохайскаго королевства. Послѣднюю-
Р. Мудан-Дзянъ. Переправа по дорогѣ въ Нингуту.
цие века сохраняют также за Нингуто политическое значение и отводят ей почетное место в Маньчжуро-Китайской истории, как родину нынеш царствующей в Дайнинской Империи династии. Город Нингуто (110) расположен на плоской местности левого берега Мудань-Дзяна и издали показывается сюда массою низких построек. Не доходя 2—3 верст до города мы были встречены группою всадников, которые при нашем приближении спушились и стоя передали, что они высланы фундаментом провести нас в город и указать отведенное нам помещение, а затем они вскочили на лошадей и поскакали впереди нас.

При въезде в предместье первое впечатление получается от расположенного здесь кладбища без монумента. У самой дороги на право под тенью низколюбезных развьестистых деревьев, на поверхности земли в безпорядке разбросаны гробы. Некоторые из них развалились и показывают истлевшие трупы; тут же лежать и трупы совсем без гробов.

В стране, где культ служения предкам и почитания покойников, основанный на вере в существование прочной связи между живыми и умершими, проникает во всю сферу частной жизни и отражается на общественном строе народной жизни; такая картина меня поразила. Мне объяснили, что это кладбище бедных, которых по смерти кладут здесь, предоставляя сердобольным людям пожертвовать для них гроб и уложить в него покойника. Не знаю, насколько это верно.

Город производит впечатление общее типу всех азиатских городов от Заравшана и Мургаба до берегов Великого океана. Видоизменяясь под влиянием местных условий Маньчжурии, этот тип отличается здесь лишь преобладанием дерева над глиною в постройках. Выходы на улицу имеют только торговый помещение; жилия же постройки помещаются внутри дворов или выходят на улицу глугою стильною. Улицы в виду узких, грязных и кривых переулков между высокими заборами и низкими фанзами. Большинство фанз имеют вид обыкновенных деревянных построек с деревянными столями и соломенными крышами, но есть фанзы и
изъ обожженаго кирпича и крытыя черепицей. Домовь въ европейском смыслѣ нѣть.

Проѣзжая по городу мы должны были проталкиваться через густую толпу любопытныхъ. Отведенное намъ помѣщеніе оказалось довольно грязной фанзой, внутри двора окруженного высокимъ заборомъ.

Едва мы успѣли расположиться въ нашемъ помѣщеніи, какъ къ намъ явился полицейскій чиновникъ въ сопровожденіи нѣсколькохъ лицъ и попросилъ мой документъ и карту, которую я составлялъ во время пути. Я передалъ ему выданное мнѣ Военнымъ Губернаторомъ Приморской области открытое предписаніе и печатную карту Южно-Уссурійскаго края. Документы эти вскорѣ были возвращены мнѣ съ наклеенными на нихъ красными ярлычками съ мелкой китайской надписью. По объявлению возвратившаго ихъ полицеймейстера эти ярлыки представляли разрѣшеніе на свободное путешествіе по странѣ.

Послѣ этого г. Мошинъ отправился къ фудутуну съ нашими визитными карточками и съ порученіемъ узнать, когда онъ можетъ принять насъ. Фудутунъ передалъ, что онъ проситъ насъ на другой день въ 10 часовъ утра и прислали свою красную визитную карточку, на которой тремя крупными іероглифами было отпечатано его имя Фу-юй-дань. Въ городѣ есть телеграфъ, соединенный черезъ Цицикаръ и Гиринъ съ европейской телеграфной стѣю. Телеграфистъ-китаецъ владѣетъ английскимъ языкомъ. Телеграммы пишутся латинскими буквами. Въ день нашего приѣзда я получилъ телеграмму отъ генерала Гродекова съ извѣщеніемъ о полученномъ отъ нашего посланника сообщеніи, что Гиринскому и Цицикарскому Цзянъ-цзянямъ предписано оказывать намъ содѣйствіе. Этому, конечно, мы и были обязаны хорошему отношенію къ намъ китайскихъ чиновниковъ. Только къ ночи мы освободились отъ толпы любопытныхъ, наполнившихъ дворъ всѣдъ за нашимъ прибытиемъ. Толпа не имѣла ничего враждебнаго и была вполне спокойна и молчава. Наиболѣе смѣльые изъ толпы старались заглянуть къ намъ внутрь фанзы, для чего прорывали пальцами бумагу, замѣнявшую въ нашемъ помѣщеніи стекла, или, пользуясь мо-
Главная улица въ Нингутѣ.
ментом невнимания, пезаметно входили в комнату и тихо уселись безмолвно рассматривали нас. Сначала такие непрошенные посетители раздражали нас, и мы торопились их удалять, но скоро мы начали меньше обращать на это внимание и мирились с мстными обычаем. Во время первого ночлега я был удивлен громкими и протяженными криками, которые доносились с разных сторон ближайших улиц около полуночи. Это продавцы съестных припасов будят и зазывают проголодавшихся во время сна. Говорят, обычай полочкой ёды распространен в Китае.

Утром мы отправились к фудутуну верхами в сопровождении нескольких казаков. Он занимает помещение, состоящее из нескольких внутренних дворов, вымощенных кирпичем. Вдоль ограды размещены жилья помещений. Дом самого фудутуна находится на дальнем внутреннем дворе, перед которым для въездов была выстроена в две перегони солдата; мы спустились и направились дальше пешком. Во внутреннем дворе нас встретили фудутун — пухлый старичек с симпатичным добродушным лицом, еще бодрящимся, но уже тронутый старческой слабостью. Отрекомендовавшись и обменявшись рукопожатиями, мы направились к дому. У входных дверей медлить со мной рядом фудутун остановился и пригласил меня пройти в дверь первым, я же в свою очередь предложил эту честь ему. Последом была такая любезностью 2—3 раза, я прошел в дверь первым. Перед каждой следующей дверью повторялась та же церемония. Принимал он нас с довольно высокой и святой комнатой с застекленными окнами, но с обыкновенными канами вместо печей, о которых фудутун не имел понятия; он недоверчиво расправлял: правда ли, что у нас дома строить без канонов? и как ты, при нашем суровом климате, можешь жить в таких домах? Мы заняли места на креслах с красивым сиденьем и позолотой на ручках, разставленных вокруг обыкновенного высокого стола. На столе были разставлены чашки с фруктами китайского приготовления, вроде киевского сухаговаренья, и маленькая чашечка с ароматичным чаем. Визит
нашъ продолжался не долго, а бесѣда, въ которой мы избѣгали касаться интересовавшаго насъ предмета, не отличалась ни содержательностью, ни интересомъ. На обратномъ пути у каждыхъ дверей пунктуально повторялась описанная раньше церемонія. У наружныхъ дверей мы распопрились съ фудутуномъ и просили его не беспокоитьсь провожать насъ далѣе; однако онъ продолжалъ идти съ нами. Во дворѣ мы опять остановились и просили фудутуна не беспокоиться дальнѣйшими проводами. Такая церемонія продолжалась до самыхъ воротъ, у которыхъ мы уже окончательно простились. Минуту черезъ двадцать фудутунъ уже пріѣхалъ къ намъ съ отвѣтнымъ визитомъ верхомъ съ большой живописной свитой всадниковъ. Встрѣтилъ я его также во дворѣ. Мы его угощали сладостями и ликеромъ. Въ тотъ же день Миссъ отвезъ фудутуну подарки. Фудутунъ разрѣшилъ намъ все покупать и осматривать, для чего оказывается требуется особое разрѣшеніе. Для туриста городъ представляетъ мало интересаго, а сопровождающая всюду толпа любопытныхъ дѣлаетъ прогулки по городу непріятными.

Въ центрѣ города большое пространство обнесено высокой оградой, съ затѣйливыми башнями по угламъ. Въ серединѣ незастроенная базарная площадь; тутъ же домъ казенныхъ учрежденій фудутунства. Въ городѣ есть одна прямая и довольно широкая улица, вымощенная деревянными пластинами. Здѣсь сосредоточена торговля въ открытыхъ лавкахъ, обыкновенно азиатскаго типа. Товары почти исключительно китайского производства: платья, обувь, матеріи, женскія туалетныя принадлежности, бѣлила, румяна и массивныя серебряныя головныя украшенія, кондитерское печенье съ отвратительнымъ запахомъ кунжутнаго масла, леденцы и сахаръ весьма низкаго качества. Тутъ же продается лошадиная сбруя, веревки, мука и мѣха. Охотничий промыселъ въ сосѣднихъ горахъ дѣлаетъ Нингуту центромъ мѣховой торговли. Изъ русскихъ товаровъ мы замѣтили: синички фабрики Суворовъ въ Уссурійскомъ краѣ и дешевые сорта тканей: дрель, бязь, ситцѣ, сукно. Въ городѣ и окрестностяхъ есть заводы для выдѣлки мѣховъ, для витья
пеньковых веревок, для изготовления больших круглых галет — для скота, вывозимых и в Южно-Уссурийский край; мельницы, изготовляющие пшеничную муку — довольно высокого качества, имеющую также значительный сбыть в наши пределы, и заводы для изготовления лапши, весьма распространенного пищевого продукта, напоминающего по форм' вермишель, а по прозрачности и вязкости визигу. В Нингуу в видь также оригинальный пищевой продукт — это сырьё, приготовленный из й гороховой муки, с небольшой примесью гипса; по внешнему виду онъ не отличается отъ нашего творога. Изъ привезенныхъ продуктовъ на рынке продаётся: соль 1 р. 45 к. за пудъ, которая добывается, главным образомъ, по морскому побережью нашего Посьетского участка, откуда доходить до Нингуу частью чрезъ Хунчунъ и Гиринъ, а частью чрезъ Никольское и Сан-ча-кую. Тьмь же путями получается въ Нингуу для дальньшаго распространения на рынкахъ Маньчжурии и морская капуста, по китайски Хойцай. Она привозится въ количествъ 20—30 тысячъ пудовъ ежегодно, упакованная связками около аршина длины, семи вершковъ толщины и 1 1/2 пуда высомъ, изъ высушенныхъ листьев морской водоросли, добываемой вдоль нашего побережья Японскаго моря. Стоимость одной связи отъ 2 до 2 1/2 рублей. Морская капуста растетъ въ видь куста изъ длинныхъ зеленевато бурыхъ литьевъ. Ширина листьевъ около пяти вершковъ, а длина ихъ доходить, говорятъ, до 18 аршинъ. Посредствомъ длинныхъ пятилистныхъ корней растение укрывается на каменистомъ морскомъ днишъ. Морская капуста не имьеть въ Маньчжурии значения самостоятельного пищевого продукта, но употребляется всьми классами населения въ видъ пикантной приправы къ рыбѣ и свининѣ, съ которыми она варится или поджаривается на угольяхъ. Пикантный вкусъ капусты зависит отъ богатаго содержанія въ ней морскихъ салей. Промыселъ морской капусты издавна имьеть въ Нингуу свою специальную организацию. Рисъ низкихъ сортовъ привозится изъ Южного Китая чрезъ Мугдень и Гиринъ, а высшаго сорта изъ Японии чрезъ наши порты Посьетъ и Влади-
востокъ и дальше—черезъ Хун-чунь и Сан-ча-коу. Рыбы соленой, составляющей необходимую пищу китайцевъ въ Приморской области, въ Нинтутѣ мы не видѣли, хотя она въ довольно большомъ количествѣ отправляется отъ насъ въ Маньчжурію. Изъ другихъ местныхъ продуктовъ наибольшее распространеніе среди населения имѣютъ разные виды проса, бобы, горохъ, кукуруза и огородные овощи. Китайская вода (сули), 10 до 15 коп. бутылка, составляетъ необходимую принадлежность обѣда. Сулиевы заводы выдѣляются среди окружающихъ фанзы обширностью постройки и болѣе широкой постановкой хозяйства. Собственно заводъ представляетъ обыкновенную фанзу, въ которой помѣщаются примитивныя приспособления производства: очагъ, чугунные котлы, деревянный чанъ и квасильная яма. Сусли или ханшипъ, по китайски шао-цзю, приготовляется изъ видовъ проса, гаолянъ и чумиздя. Крѣпость сули 30—50°. Получаемые при перегонкѣ остатки (барда), въ видѣ сухой черновато-буровой массы, идутъ въ кормъ свиньямъ. Въ устьи Модоши я видѣлъ прекратившій дѣйствіе значительный суливой заводъ, у котораго задній дворъ на нѣсколько вершковъ точно навозомъ покрытъ былъ такой массой. Істота, причину бездѣйствія этого завода мнѣ объяснили тѣмъ, что хозяинъ его былъ разоренъ хунзузыами. Заводовъ кирпичныхъ, гончарныхъ и кожевенныхъ есть нѣсколько. Въ городѣ есть мастерскія, выдѣливающія изъ бумажной массы ярко раскрашенныя фигуры пѣшихъ и конныхъ людей въ натуральную величину, составляющихъ необходимую принадлежность торговыхъ походонъ, при чемъ они разставляются во дворѣ передъ фанзою. При перенесеніи покойника на кладбище слѣдомъ за нимъ несутъ и эти фигуры; а по окончаніи церемоніи, ихъ складываютъ на могилѣ. Въ Нинтутѣ мы были свидѣтелями такого торгового походонаго шествія въ сопровожденіи многочисленной толпы. Денежное обращеніе здѣсь довольно запутанное. Валюта серебряная. Въ обращеніи серебряные слитки особой формы—ямбы, цѣнность которыхъ опредѣляется въ вѣсовыхъ единицахъ—лянахъ. Стоимость одного ляна осенью 1895 года была около 1 р. 70 к. Больше ямбы
въсять обыкновенно около 50 лянъ. При мелких платежах ямы рубятся на куски требуемого вѣса. Кромѣ того есть в обращеніи мелкая монета, круглой формы съ четырѣугольнымъ отверстіемъ въ срединѣ, изъ какого-то сплава въ изломѣ вродѣ чугуна и на поверхности въ видѣ желтой мѣди (чоки). Ихъ два сорта: цынь и вынь; 1 цынь = 2 вынь, 1000 вынь = = 1 дюо.

Дюо соответствует приблизительно нашему полтиннику и представляет только счетную единицу; монеты такого достоинства нѣть.

Кромѣ металлическаго обращенія въ странѣ и при томъ преимущественно обращаются кредитные билеты въ 1, 2, 3 и т. д. дюо. Билеты эти однако выпускаются не правительствомъ, а частными торговыми фирмами и ихъ платежная способность опредѣляется кредитно-способностью выпустившей ихъ фирмы, а сфера обращенія границей опредѣленнаго района.

Отправляясь въ путешествіе, я взялъ съ собою серебрянныя ямы стоимость 80—90 рублей штука, мексиканскіе доллоры (1 р. 15 к.); серебряные рубли. При расходованіи денегъ оказалось, что доллары охотно принимались въ уплату и стояли по курсу выше чѣмъ въ Россіи; рубли принимались менѣе охотно и по курсу менѣе выгодно, главнымъ образомъ, вслѣдствіе незнакомства съ ними населенія, а ямбы, въ виду недостатка храненія и расходованія ихъ, пришлось, съ потерей на курсѣ, размѣнять на доллора и китайскія кредитныя бумаги. Въ Нингутѣ сосредоточена вся торгово-промышленная дѣятельность проѣденной нами страны. Кромѣ того, служа резиденціей фудутуна, Нингута представляетъ административный центръ этой мѣстности, которая входитъ въ составъ Гиринской провинціи. Во главѣ администраціи стоитъ Цзынь-цюнь (генераль-губернаторъ), проживающій въ Гиринѣ. Гиринское цзынь-цюнство дѣлится на девять фудутунъ, изъ которыхъ главнымъ считается Нингутинское. Нингутинскому фудутуну подчилены всѣ видѣнные нами по дорогѣ служилыя люди. Впечатлѣніе моихъ личныхъ сношеній съ китайскими чиновниками сильно расходится съ свидѣтельствомъ моихъ предшественниковъ. Въ
описаниях этих послелдних резко выставляется заносчивость, подозрительность, придирчивость и вьроломство китайских властей, тогда как я с моими спутниками, будучи совершенно частными путешественниками с ученом цѣлью, безъ всякой официальной представительности, встрѣчали любезность, гостеприимство и выражение симпатій къ русскимъ. Таково влияние послѣднихъ политическихъ событий въ Китаѣ. Всѣ видѣнныя нами въ странѣ чиновники-китайцы уроженцы южныхъ провинций. Маньчжуры мы встрѣчали лишь между военными чинами. Они представляютъ по сравненію съ китайцами болѣе грубый типъ. Среди нижнихъ чиновъ мѣстныхъ войскъ маньчжуры, какъ кажется, составляютъ преобладающій, если не исключительный, элементъ. Маньчжурскіе всадники, не смотря на ихъ неуклюжій скрывающій формы костюмъ, отличаются ловкостью. Они очень легко и быстро сплѣшиваются и вскаиваютъ въ сидѣло. Этотъ маневръ они продѣлываютъ очень часто. При встрѣчѣ двухъ знакомыхъ всадниковъ, оба останавливаются на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, сходять съ лошадей и, ведя ихъ въ поводу, идутъ на встрѣчу пѣшкомъ. Не доходя шага на два, оба останавливаются и держа передъ собой сложенные ладони вмѣстѣ руки и низко присѣдаютъ, дѣлаютъ глубокій реверансъ, послѣ чего уже привѣтствуютъ словами. Какъ бы часто ни встрѣчались по дорогѣ знакомыя, церемонія повторяется съ педантичною точностью. Вооруженіе войскъ составляютъ ружья новыхъ системъ, преимущественно винчестера, но попадаются берданки и пистольные дробовики. Это оружіе смѣнило древнее вооруженіе воинственныхъ маньчжурскихъ полчищъ. Лукъ исчезъ изъ употребленія, а вмѣстѣ съ нимъ отошла въ область преданій и воинственность древнихъ покорителей Китая. Впрочемъ, умѣль владѣть лукомъ до сихъ поръ считается обязательнымъ для каждаго воина и не выдержавшихъ испытанія въ этомъ искусствѣ лишается права на получение первого класса чина. Для этой цѣли въ казенныхъ арсеналахъ имѣются луки, но въ частномъ пользованіи и въ продажѣ ихъ пѣть. Докторъ Тенчинскій, желавший приобрѣсти лукъ, могъ получить его лишь тайно ночью съ соблю-
деньем большинства предсосторожностей. Впрочем мы рассказывали китайцы, что до сих пор еще существуют части войск, вооруженных луками, которые хотя не имеют никакого боевого значения, но сохраняются по традициям для того, как объяснил разсказчик, чтобы не забывали этого оружия. С таким трудом китайцы отстают от старин, не стесняясь даже безмыслении, доходящей до нелепости анахронизма.

На третий день после прибытия мы вышли из Нингути.

Оборачиваясь назад и взглядывая на общую картину пройденной по китайской территории местности, мы видим пустынную страну с жалкими зачатками культуры, искусственно насаждаемой здесь китайским правительством. Укрывшись в сторону от морских путей и охраняющаяся суровой природой своей горной поверхности при отсутствии населения и придрячивости властей соседних китайских провинций, она не занимает видного места в литературе известных путешествий по Азии и лишь неясными контурами предположительно зачерчена на географических картах.

До сих пор лишь немногим европейцам удавалось проникнуть сюда и эти немногие, приподымая край таинственной завесы падь неведомой страной, освещают: то уголок земли с диким враждебным населением и подозрительными китайскими чиновниками, то одиноко стоящий при пустынной дороге китайский военный караул, оплот от хунхузов, то извязывающеся пустынным горным ущельем прегражденную камнями тропу *).

По нашему изслёдованию мечность между нашей границей и рекой Мудань-дянь представляет возвышенную страну, по поверхности которой выделяются три параллельных магистральных водораздела: Пограничный хребет (Ван-лун-гоу), Тай-пин-лип и Чан-лин-цза. Общее направление их более

(*) Лучший и притом чрезвычайно добросовестный (в чем я лично убедился на месте) труд несомненно принадлежит генералу Барабашу. К сожалению сочинение это недоступно публике.
или менее близко к направлению меридиана, а средняя высота на перевалах около трехсот сажен. С этих хребтов открывается далекий горизонт, задернутый снизу непрозрачною сизою дымкой тумана; в ней тонут ущелья долины и холмистья очертания высот. Лишь местами подымаясь с глубины точно плавают в тумане скалистые гребни хребтов и вершины отдельных сопок.

На севере и западе возвышенност образована долинами ряда Амурской системы, на восток ограниченная с виду порога Русско-Китайским (Пограничным) хребтом, она падает крутым скатом уступом, выделяя в наши пределы хребет Сухота-Алинь, который, обнимая Южно-Уссурискый край, резко определяется и топографический характер и климатические особенности этого края. На юг заполяняющие страну отроги хребтов, соединяясь проходять между притоками Суйфунь, Мурень и Мудань-Дзянь, двумя хребтами: Лоэ-линь и Чан-лин-цза.

Землистый слой, прикрывающий мощный горный страны, крайне незначительный; по откосам отдельных сопок, ущелий и речных долин всюду скалистые обнажения. Реки также текут по каменистому ложу.


В промежутках между названными группами пород рас-
положены изверженные породы, а именно: по среднему течению Ба-дао-хэ-цза—порфiry; по левому берегу нижнего течения Селин-хэ—диориты и диабазы; на перевале хребта Тайпин-лин—базальты; по восточному склону его—порфiry, а по западному, вдоль р. Хул-ми-хэ, сначала диориты и диабазы, а ниже—граниты и сиениты; по правому берегу Муреня у подножия западного склона хребта Яо-лин-за—альбзы; хребет Чан-лин-ца сложен из дилитов и диабазов, а отрог его между реками Пинза и Пеладза оканчивается возвышенностями базальтового сложения.

Названные три магистральных хребта служать водоразделами для трех речных систем: Сяо-Суйфунь, Мурень и Мудань-Цзынь, главные русла которых имеют направление, соответствующее направлению водораздельных хребтов.

На всем остальном пространстве между линиями этих хребтов и долин страна заполнена горными отрогами названных хребтов и изрежена ущельями и горными долинами названных рек. Эти речные системы образуются слиянием множества мелких речек. Вообще страна орошена чрезвычайно обильно. По дну ущельй и горных расщелин всюду пробиваются ручьи. Вода просачивается по скалистым откосам и пробивается ключами у подножия возвышенностей, образуя по пологим покатостям и плоским долинам мелкую болотца и топи. Даже склоны значительной крутизны, будучи покрыты густыми зарослями кустарниковой или травянистой растительности и в большинстве кочковатые, бывают пронизаны водою все лето. Такое обилие воды обусловлено физико-географическими свойствами страны. Расположенная между 44 и 45 градусами широты при значительной высоте над уровнем моря она недостаточно защищена от влияния холодного северного течения Японского моря, которое идет вдоль берегов материка. Влияние его на климат страны выражается общим понижением летней температуры и обилием атмосферных осадков, приносимых южными и юго-восточными ветрами, преобладающими здесь в весеннее и летние месяцы.
Ограждающие страну от этих ветров хребты при высоте в 2—3 тысячи футов не в состоянии защитить ее, хотя они все-таки несколько уменьшают влияние этих ветров, что выражается здесь отсутствием льда в тях частых, густых и холодных туманов, которым подвержено наше северное побережье Японского моря.

Влияние же дующих с Желтаго моря, к тому же больше редких, теплых юго-западных ветров парализуется высоким хребтом Ча-бо-шань.

Зимою страна находится под влиянием сухих и холодных северо-западных ветров, тяжелые волны которых, спускаясь по террасовидным уступам Монгольской возвышенности, притекают сюда из далекой холодной Сибири.

Лучшее время года здесь осень. Во время нашего путешествия до Нингути весь год в брала сухая, тихая и ясная погода, которая установилась в конце августа и до начала октября термометр не падал ниже нуля. Первый мороз наблюдался в долине Ба-дао-хэ-цза 4 октября в 6 часов утра. К концу октября морозы ночью и на заре достигали 10° R, но в полдень термометр показывал плюс.

В ночь на 1-е ноября *) выпал первый снег и установилась зима. Ледоход на Мурени начался 20 октября, а на Суйфунк 29 октября. В эту зиму слой снега на ровных открытых местах в среднем был толщиной около 1'. Наибольшие морозы были в декабре, когда они доходили до 30° R.

В течение зимы была три раза пурга. Зима эта по рассказам смущала не была исключительной. Вообще зимы здесь снежныя, холодныя, ясныя. Преобладающие ветры N и NW сухие и холодные. Теплый же S и SO, пагоняя облака и повышая температуру, обычновенно сопровождается ожильным

*) В Сибирском Сборнике выпуска 1896 г. в моей статье "По восточной Маньчжурии" стр. 312 ошибочно напечатано 1-е декабря.
выпадением снега и перездо пургой, которая продолжается обыкновенно отъ 2-хъ до 4-хъ дней.

Весна холодная и сырая. Подъ влиянием обильныхъ дождей рѣки, ручьи и болота переполняются водою, почва раски-саетъ и дороги дѣлаются непроѣзжими. Таковы здѣсь мартъ, апрѣль и май мѣсяцы.

Немногимъ лучше бываетъ обыкновенно и лѣто, когда воз-духъ насыщенъ парами въ такой степени, что сохраняемся даже въ закрытомъ помѣщеніи папиросы весьма трудно рас-куриваются, а бѣлѣ и обувь зацвѣтаютъ. Дожди идутъ часто, а въ концѣ лѣта, когда наступаетъ дождливый періодъ, льютъ почти непрерывно иногда въ теченіи цѣлаго мѣсяца, прекра-щая совсѣмъ сообщенія и вызывая бѣдствія наводненій отъ переполненныхъ водою рѣкъ.

Кромѣ атмосферныхъ влияній и люди, и животныя здѣсь страдаютъ лѣтомъ отъ гнуса. Нѣсколько различающихся цвѣ-томъ и величиной разновидностей мошекъ, комаровъ и паути съ ожесточеннымъ острымъ нѣмъ массами носятся вокругъ нихъ. Эти мучители, точно отбывая очередныя дежурства, акку-ратно смѣняютъ другъ друга, не оставляя своимъ жертвамъ въ теченіи сутокъ ни минуты спокойнаго отдыха. Настъ ле-таешь лишь днемъ и отъ него страдаютъ больше лошади.

Появленіе комаровъ и мошекъ, безъ отношенія къ времени сутокъ, зависитъ главнымъ образомъ отъ силы вѣтра, при ко-торомъ они не всегда въ состояніи направлять свой полетъ къ цѣли. Отъ нихъ больше всего страдаетъ человѣкъ, хотя и лошади не всегда въ состояніи терпѣливо выносить ихъ мученія.

Отъ гнуса нѣть радикальнаго средства. Лучшее изъ извѣст-ныхъ—дымокуръ.

По гребнямъ высокихъ хребтовъ здѣсь растутъ хвойные лѣса изъ кедровъ, сосенъ и лиственницъ. Густой подлѣсокъ изъ разнообразныхъ лиственныхъ породъ, спускаясь по скло-намъ, образуетъ въ долинахъ густую чащу. Преобладаетъ въ немъ дубъ, сохраняющий на зиму осеннюю листву; съ нимъ
перемешаны клен, ясень, липа, береза и осина. По дну ущельй обыкновенно кустарниковая растительность с преобладанием ивы. Буйная травянистая растительность покрывает дно широких долин и пологие влажные склоны.

Лиственные леса для сплошной вырубки при лесных заготовках для строительных работ не пригодны. Деревья, достигшие необходимого развития по высоте и толщине, редко имают совершенно здоровую древесину, не пораженную гнилью или червоточинами. Обыкновенно годные для строительных работ экземпляры разъединены пространством, занятым дровяным лесом. Лучшие строевые леса имаются по верховьям южных притоков Суйфуна из листенницев и в верховьях Селин-хэ и Муреп-хэ из кедра.

Из крупных млекопитающих здесь водятся: тигрь, барс, медвежь, волк, кабань, козуля, изюбры и др.

Из птиц очень много фазановъ и тетеревовъ.

В отношении природы и климата эта страна имаетъ много общаго съ нашимъ Южно-Уссурйскимъ краемъ, съ которымъ она составляетъ какъ бы одно цѣлое.

Исполнить несложную культурную миссию въ отдаленномъ прошломъ она потеряла свою историю, и позабытая человѣкомъ, застыла въ суровомъ величии дикой природы. Въ теченіи нѣсколькохъ вѣковъ, когда въ кровавой борьбѣ и мирной жизни народовъ и развивались, и падали культуры другихъ странъ, въ этой странѣ совершался лишь процессъ разрушения горныхъ породъ атмосфернымъ влияніемъ и порабощенія ея глухою тайгою.

2-го ноября 1860 года по Пекинскому договору Уссурйскій край окончательно присоединяется отъ Китая къ России и европейская культура въ непрестанномъ движении къ востоку непрерывнымъ Сибирскимъ путемъ достигаетъ береговъ Великаго Океана. Во вновь присоединенномъ къ памяти Уссурйскому краю, пробуждая тайгу, быстро забился пульсъ народной жизни.

Проходить около двадцати лѣтъ, а состыдяя страна все
еще остается в первобытно-пустынном состоянии. Лишь около начала восьмидесятых годов под влажнением укрепления рус-ских на Амуре Китай рисуется изменить в вековыем традициях маньчжурской династии сохранить Маньчжурию для маньчжуров и вопреки коренному закону Империи, воспрещаю-
щему выселение китайцев за пределы великой стены, создания административных пунктов и материальной поддерж-
кной переселенцев стремиться в колонизацию сопредельной нам части Маньчжурии. У нашей границы основывается го-
род Сан-ча-коу и устраивается описанная нами дорога изв-
San-cha-koу в Нингуту. Для охраны путешественников вдоль дороги разбиваются военные караулы и казенные постоянные дворы. В край привлекается оседлое китайское население. Переселенцы наделяются землей и получают от казны натуральную рабочий скот, хозяйственный инвентарь и хлебные за-
пасы на льготных условиях. Страна приобретает ту степень культурного развития, на которой мы ее видим теперь. Оседлое население образует поселения по широким долинам с песчано-глинистой почвой Суйфун, Мурень и Мудань-дзянь, группируясь около центров Сан-ча-коу на Суйфун, крепость Мурэнъ-хэ на Мурени и Нингута на Мудань-дзянь. Главное занятие жителей хлебонашеством. Съ особенною любовью ки-
тайцы занимаются огородничеством. Скотоводство развито слабо. Китайцы, кроме китайцев мусульман, вообще не ѣдают говядины и не знают молочного хозяйства. Овцеводство со-
всего не развито. Зато свиней здѣсь разводят в большом количествѣ и свинина является почти единственной мясной пищей жителей. Быки имѣют цѣнность только как рабочий скотъ. Запряжка одноначальная. Кромѣ быковъ, какъ въчныхъ и упряженныхъ животныхъ, здѣсь употребляются ослы, мулы и ло-
шади очень мелкой породы. Въ способѣ ведения хозяйства всюду проявляется основная черта китайского характера — аккуратность и терпѣлива внимательность въ отдѣлѣ дѣтей. Земледѣліе въ Китаѣ пользуется исключительнымъ покрови-
ствомъ закона и находится на значительной степени культур-
наго развития. Поля обрабатываются весьма тщательно и, в виду примитивности орудий производства, съ большой затратой труда. Но китайская культура не успѣла еще овладѣть видѣнной нами пустынной страной и пока слегка лишь коснулась ея.

Текущія события нашего времени, привлекая политическіе интересы Европы на Азіатскій востокъ, создаютъ здѣсь новую эру для историческихъ судебъ страны и пробуждаютъ ея послѣ многовѣкового забвѣнія, отводятъ ей мѣсто на аренѣ международныхъ политическихъ интересовъ и широкихъ промышленныхъ задачъ.
13/x