УДК 930

**В.А. Зах**

*Россия, Тюмень, Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН*
**ТАРХАНСКИЙ ОСТРОГ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ В КОНЦЕ**

**XVII – НАЧАЛЕ XVIII в.\***

На основании анализа карт и архивных источников XVII в. рассмотрена система расселения и землепользования татарского населения на правобережье Тобола, при слиянии Тобола и Тапа. Здесь, на месте татарского городка, имевшего кроме оборонительной функции значение административного центра округи, в частности, при сборе ясака, в 1628 г. русскими был срублен Тарханский острог. В окрестностях укрепления в семи деревнях (юртах) проживали ясашные тарханские татары, занимавшиеся наряду с охотой и рыболовством пашенным земледелием и скотоводством. После утраты острогом в середине XVIII в. военного статуса на его месте появилась слобода, а впоследствии татарская деревня Тарханы. С этого времени на рассматриваемой территории проживает преимущественно татарское население, образуя однородный этнокультурный массив.

*Ключевые слова*: Западная Сибирь, Нижнее Притоболье, слияние Тобола и Тапа, Тарханский острог, тарханские татары, система жизнеобеспечения.

**V.A. Zakh**

 *Russia, Tyumen, Tyumen Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences*

 **TARKHANSKY OSTROG AND ITS SURROUNDINGS AT THE END**

**XVII – EARLY XVIII century**

The article is based on the analysis of maps and archival sources dated back to the XVII century. It considers the system of settlement and land management among the Tatars living on the right bank of the Tobol River, at its confluence with the Tapa River. A Tatar town situated there was used for defensive purposes and served as the administrative center of the district during the collection of fur tributes. In 1628, the Russians built Tarkhanskii hillfort on that spot. Tarkhan Tatars who lived in seven villages (yurts) in its vicinity paid tributes in fur and were engaged in hunting, fishing, arable farming, and cattle breeding. After the hillfort lost its military status in the middle of the XVIII century, the Tarkhan quarter appeared in its place, which would be later the Tatar village of Tarkhan. Since then, the territory under consideration has been inhabited mainly by the Tatar population forming a homogeneous ethnocultural group.

*Key words:* Western Siberia, Lower Tobol River region, confluence of Tobol and Tap, Tarkhansky Ostrog, Tarkhan Tatars, life support system.

Освоение русскими территории Тоболо-Ишимского междуречья в XVII в. происходило при постоянной опасности вторжения южных кочевников и смут, организованных кучумовичами и их сподвижниками против русского населения и татар, принявших подданство русского царя. В этот период на границе с кочевниками от Тобола до Иртыша строится ряд укреплений, среди которых значится и Тарханский острог [Миллер, 1937; Резун, Васильевский, 1989].

Срубленный в 1628 г. у слияния Тобола и Тапа острог защищал проходящую по правобережью Тобола дорогу, идущую с юга к Тобольску, и южные подходы к городу. Обнаруженные и частично исследованные в 2020−2021 гг. остатки укрепления соответствовали местоположению острога, отмеченному С.У. Ремезовым на карте (рис. 1, *1*), описаниям в письменных источниках и указаниям жителей современной д. Тарханы на расположение татарского городка [Миллер, 1937]. Тархан-кала, татарский городок, на месте которого, видимо, и был построен русский острог, находился на останце высокой надпойменной террасы у слияния р. Тобола и Тапа [Сидорова, 2021; Зах и др., 2021]. Останец доминировал над прилегающей местностью, с запада от него находилось русло Тобола, с востока – старичные, проточные озера и заболоченные древние участки меандров реки и участки обширного бора. По узкому месту между Тоболом и заболоченными старицами проходила дорога с юга к Тобольску. Сегодня останец с южной, западной и северной сторон возвышается над поверхностью ложбин древних русел не более чем на 3,5 м. Восточный склон крутой и выше западного больше чем на 2 м. На площади останца около 8500 кв. м были проведены геофизические исследования с применением магнитометра Gem Systems GSM-19WG и археологические раскопки, полностью подтвердившие предположение о существовании на останце Тарханского укрепления. Остатки острожного тына, независимых от него крупных столбов, которые в некоторых местах перерезаны тыновой канавой и теплотехническим сооружением, и данные полученной магнитограммы позволяют судить о форме и размерах острога и свидетельствуют о его сложной стратиграфии. П-образное скопление аномалий в западной части возвышения соответствует, на наш взгляд, фундаменту одной из башен, которая защищала более пологий, край останца, и, скорее всего, фиксирует северо-западный угол острожного укрепления. Южнее отмечаются аномалии, возможно, связанные с еще одной башней. Все это соотносится с описанием, согласно которому Тарханский острог «представлял собой крепость с деревянным частоколом и двумя башнями» [Резун, Васильевский, 1989, с. 246]. Исходя из вероятных очертаний тыновой канавы, при условии прямоугольной формы острога, полагаем, что его площадь могла варьироваться от 1400 до 1600 кв. м; если же форма была неправильной четырехугольной, то площадь составляла около 2000 кв. м. Таким образом, по размерам он сопоставим с Ляпинским и Казымским острогами [Бородовский, Горохов, 2008]. В результате раскопок обнаружен представительный комплекс керамики, состоящий как минимум из 156 сосудов, скорее всего, местного производства, о чем свидетельствуют остатки печи для обжига посуды. Кроме того, найдены обломки китайских фарфоровых и фаянсовых изделий и стеклянных емкостей. Среди железных орудий выделяются оковка для лопаты, обломки ножей, ключ, наконечник стрелы, петли, скоба, рыболовные крючки, шилья, швейные иглы и гвозди разнообразных размеров. Разнообразны изделия из цветных металлов: ручка для сундука из бронзы, накладка, бронзовые украшения, свинцовые пули, серебряные копейки-чешуйки и медная монета, отчеканенная в 1703 г. (рис. 1, *2−18*). Глиняные грузила, каменные оселки, наряду с перечисленными выше изделиями, дают представление о хозяйственных занятиях жителей острога.

Русское укрепление, как уже говорилось, было поставлено, судя по всему, на месте татарского городка, имевшего, кроме оборонительной функции, значение административного центра округи, в частности, при сборе ясака [Сибирские летописи, 2008, с. 321, 412]. Наряду с охраной подступов к Тобольску Тарханский острог так же в свою очередь, играл роль административного центра. В зимний период все татары из окрестных юрт собирались под защиту Тарханского укрепления: «…в том острожке в зимнее время съехав да из летних деревень живут ясашные татарове, а летом ясашные татарове врознь живут по деревням» [ЦУХиП МФ Музейного комплекса им. И.Я Словцова, Коллекция Документы, ОФ-29919, л. 2 об.] (далее – ОФ-29919). В переписи[[1]](#footnote-1), проведенной Л.М. Поскочиным в окрестностях Тарханского острога в 7193 [1684, 1685] г., содержатся сведения о деревнях ясашных татар в окрестностях Тарханского острога об их пашнях, выгонах и покосах (рис. 1, *1*).

*Деревня Макша (рис. 1, 1а).* «…На реке Тобол и на устье речки Регизу от острожку вниз по Тоболу реки восемь верст живут ясашные татарове Албаутко Майтмасов с товарищи пятнадцать человек. Пашни у них паханные у всех вопче около летних юрт двадцать десятин в поле а вдву потому у них же заложной земли под пашне пятьдесят десятин. Поскотинной земли вверх по Таболу реки от летних юрт в длину на версту, а поперечь на пол версты. Сенных у них покосов около поскотинной земли на восемь сот копен…» [ОФ-29919, л. 2 об.].

*Деревня Кобеляцкая (рис. 1, 1б).* «…На реке Табол и на озере Кобеляке. От острожку вниз по Таболу реки три версты живут ясашные татарове деревня Уточно Якжигулов с товарищи шестнадцать человек пашни у них паханные. …Около летних юрт у всех вопче дватцать десятин в поле, а в дву… де заложныя земли, под пашни сорок пять десятин, да у них де поскотинные земли вниз по Таболу реки на версту, а поперечь на пол версты и больши. …Сенных у них покосов с той деревни их вверх по Таболу реки лугов на три тысячи копен вопчеж с деревнею Корбановою а межа той их пашенной и залежной и поскотинной земли и сенных покосов с верхную сторону Таболу реки по озеро Чатарлыское, а в нижную сторону Таболу реки по озеро Равдинское» [Там же, л. 2 об., 3].

*Деревня Карбанова (рис. 1, 1в).* «…На реке Табол живут ясашные татарова от Тарханского острожку в двух верстах вниз по Таболу реки Тлешко Китазанов с товарищи девятнатцать человек. Пашни у них паханные окола деревни у всех вопче восемнацать десятин в поле да вдву потомуж, а поскотинная земля и сенные пососы вопче с деревнею Кобеляцкою с Кутучком Аншигуловым с товарищи» [Там же, л. 3].

*Деревня Сенткулова (рис. 1, 1г).* «…На реке Таболе и на устье речки Тап живут ясашные татаровя а от тарханского острожку вниз по Таболу реки с версту Маметко Анткулов с товарищи шесть человек. Пашни у них паханные около деревни шесть десятин в поле а вдву потомуж у них же залежные земли под пашню пятнадцать десятин, да у них же поскотинные земли вверх по Таболу реки по озеро Буруткинское. А с нижную сторону Таболу реки Табола реки по ручей, а тот ручей из болот устьем пал в Табол реку. Сенных у них покосов за рекою Тоболом против летних юрт на триста копен…» [Там же, л. 3].

*Деревня Лучкина (рис. 1, 1д).* «…На реке Таболе живут ясашные татаровя, а от острожку вверх по Таболу в дву верстах Лучка Булатев с товарищи десять человек. Пашни у них паханные около летних юрт одиннацать десятин в поле, а в дву потомуж у них же заложные земли под пашню, двадцать семь десятин да у них же поскотинные земли от летних юрт вниз по Таболу реке в длину на версту, а поперечь на пол версты сенных покосов вверх по Таболу реке на тысячу копен, а межа той их пашенной, заложной и поскотинной земли с верхную сторону Табола реки по речку Иркину, а с нижную сторону Табола реки до Бурубинского озера» [Там же, л. 3].

*Деревня Чечкина (рис. 1, 1е).* «…На реке Таболе живут ясашные татаровя вверх по Таболу от острожку в пяти верстах Чичкичко Ергитов с товарищи двадцать три человека. Пашни у них паханные около деревни у всех вопче двадцать десятин в поле а в дву потому у них же заложные земли под пашню шестьдесят десятин да у них же поскотинной земли вниз по Таболу реке в длину на версту, а попереч на пол версты и больше, а межа пашенной их и поскотинной земле с верхную сторону Табола реки до прорвы, а с нижную сторону по речке Ирикту, да у них же сенных покосов против летних юрт за рекою Таболом подле речки Атранке по обе стороны на две тысячи копен» [Там же, л. 3– 3, об.].

*Деревня Соярская (рис. 1, 1ж)*. «…На реке Таболе живут ясашныя татаровя вверх по Таболу от острожку семь верст Союрко Топиев со товарищи десять человек. Пашни у них паханные против летних юрт за рекою Таболом у всех вопче десять десятин в поле а в дву потому ж у них же заложные земли под пашнею дватцать десятин, сенных у них покосов около пашенных земель на восемьсот копен. А межа той их пашенной и заложной земли и сенным покосам с верхную сторону Табола реки по речку Алтын у зон, а с нижную сторону Тобола реки по речку Юргу, да у них же поскотинной земли около летних юрт в длину на версту, а попереч на пол версты» [Там же, л. 3 об.].

Наряду с производящими отраслями у ясашных татар Тарханского острога значительную роль в хозяйстве играли рыбная ловля и охота, в частности, на пушных и крупнокопытных животных. Население татарских деревень активно ловило рыбу на озерах в окрестностях Тарханского острога: на «Сангутарском за Таболом напротив укрепления, а также Аюском, Круглом, Юлатынском у д. Чечкино, Караярском, Бахтинском, Атояжском, Машкарском, Атъялском…» [Там же, л. 3 об.] и некоторых других. Ловили рыбу разных видов и вели зверовой промысел на речках: «речка Калалучь, да речка Яурга, да речка Уж Тобул, да речка Кулук, да речка ж другой Кулук, да речка Пурубка, да речка Чакча, а по тем речкам ловят всякой зверь и рыбу всех вопче, да у них же зверовой промысел Ярташлы, а по русскому званию Каменный Яр Отърячь а на нем березник болшой да яр Бантумак. А на нем сосняк и березник, а на тех Ярах лисьи норы ловят они ясашныя татаровя всякой зверь все вопче, а той Тарханской волости межа от Тарханского острожку вверх по Таболу реки до речки Чакчи. А до той речки пустыми лесными местами дватцать верст, а та речка Чакча вышла из болота и упала устьем в Табол реку, а вниз по Таболу реке до болшиго кочковатого болота. А с тех земель и угодий платят они ясак по все годы и в нынешнем во 195 [1685] году апреля 12 день» [Там же, л. 3 об. – 4].

Тарханский острог в XVII – начале XVIII в. был единственным значимым русским опорным военным и административным пунктом в правобережной части Притоболья, на территории междуречья Чакчи и Ревды, между Ялуторовском и Тобольском, заселенной «ясашными Тарханского острога татарами». Окрестности острога представляли собой территории с пашенными землями на высоких местах, борами, урочищами и водоемами, богатыми зверем, птицей и рыбой. О ресурсах округи свидетельствует перечень товаров, ввозимых в Тобольск из деревень, в том числе в окрестностях Тарханского острога: пушнина, лосиные кожи, хмель, воск, мед, скот и хлеб [Вилков, 1990, с. 54]. После утраты острогом в середине XVIII в. статуса военного укрепления на его месте появилась слобода, а позже татарская деревня Тарханы. С этого времени на рассматриваемой территории в правобережной части Тобола проживает преимущественно татарское население, образуя практически однородный этнокультурный массив.

Список источников и литературы

Андроников И.А. Материалы по землевладению и экономическому быту оседлых инородцев Тобольской губернии: исследование чиновника особых поручений при Переселенческом управлении И.А. Андроникова / при участии чинов Тобольской переселенческой организации В.М. Егорова, К.К. Иванова, М.К. Колпакова, Ф. К. Лискина и А.Р. Шнейдера; Главное управление землеустройства и земледелия, Переселенческое управление Тобольского района. Тобольск: Губернская типография, 1911. 395 с.

Бородовский А.П., Горохов С.В. Оборонительные сооружения Умревинского острога // Археология, этнография и антропология Евразии. № 4 (36). 2008. С. 70−82.

Вилков О. Н. Очерки социально-экономического развития Сибири кон. XVI – нач. XVIII в. – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1990. 308 с.

Зах В.А., Цембалюк С.И., Сидорова Е.В., Юдакова В.С. Тарханский острог XVII−XVIII вв.: направления поиска и начала исследований // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2021. № 3 (54). С. 119−132.

Миллер Г.Ф. История Сибири. Л.: Изд-во АН СССР, 1937. 693 с.

Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1989. 304 с.

Сибирские летописи. Краткая сибирская летопись (Кунгурская). Рязань: Александрия, 2008. 688 с.

Сидорова Е.В. Тарханский острог XVII века у слияния Тобола и Туры // LIII Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых (Оренбург, 1−3 февр. 2021 г.): Материалы Всерос. (с междунар. участием) конф. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2021. С. 276−278.

ЦУХиП МФ (Центр учета хранения и популяризации музейных фондов) Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Коллекция Документы. ОФ-29919.

Список сокращений

ЦУХиП МФ – Центр учета хранения и популяризации музейных фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

ORCID:**https://orcid.org/0000-0002-3635-5933.**
\* Работа выполнена по госзаданию № 121041600045-8, проект «Западная Сибирь в контексте Евразийских связей: человек, природа, социум».

ПОДПИСЬ К РИСУНКУ

Рис. 1. Тарханский острог и окрестные деревни (юрты).

*1* – окрестные деревни по С.У. Ремезову (а – Макша; б – Кобеляцкая; в – Карбанова; г – Сенткулова; д – Лучкина; е – Чечкина; ж – Соярское); *2–18* – материалы Тарханского острога.

1. Оригинал переписи нам не известен, но упоминание о выписке из него, сделанной по запросу тарханских татар в 1687 г., есть у И.А. Андроникова [1911, с. 102]. Собственно текст выписки из писцовой книги Л.М. Поскочина 1684-1685 гг. присутствует в «Документах о земельных спорах ясашных татар Ялуторовского уезда Тобольской губернии», который хранится в архиве Музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени [ОФ-29919]. Документ не публиковался, в нем 12 листов, исписанных с двух сторон. Выдержки из него приводятся в нашем прочтении согласно орфографии источника. [↑](#footnote-ref-1)