**УДК 94(575.2) (04)**

**Т.К. Арзыбаев**

*Кыргызстан, Бишкек, Институт истории, археологии*

*и этнографии им. Б. ДжамгирчиноваНациональной академии наук*

*Кыргызской Республики*

**ЭТНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕВНИХ** **КЫРГЫЗОВ**

**Аннотация.** Древние кыргызы (гегунь, гяньгунь древне-кит. источников) обитали в Восточном Притяньшанье. В конце II в. или в III в. часть кыргызов (Восточные кыргызы) по каким-то причинам отделилась (или отделили) и оказалась на севере и поселилась в междуречье Абакана и Кема (Енисей), в Койбальской степи. Другая же часть древних кыргызов (западные кыргызы) продолжала жить на своих прежних землях. Восточные кыргызы, вскоре перешли на левый берег Абакана, т.е. в левобережную часть Минусинских степи, где на горе Изых-тах находился их основной некрополь, усыпальницы вождей восточных кыргызов.

**Ключевые слова:** *Кыргыз, Абакан, Гегун, Хунну, восточные, центральный, Алтай, горы, племен, Азия*

**ETHNIC FOUNDATIONS OF THE ANCIENT KYRGYZ**

**Abstract:** Ancient Kyrgyzs (gegun, giangun of ancient Chinese sources) lived in the Eastern Pritianshan. At the end of the II AD or in the III AD part of the Kyrgyz (Eastern Kyrgyz) for some reason separated (or was separated) and by the will of fate ended up in the north, and settled in the interfluves of Abakan and Kem (Yenisei), in the Koibal steppe. Another part of the ancient Kyrgyz (Western Kyrgyz) continued to Abakan, to the left bank of the Minusinsk steppes. At first, the center of Kyrgyz nomads was located in the Koibal steppe, where their main necropolis, the tombs of the leaders of the eastern Kyrgyz, was located on Mount Izykh-takh.

**Keywords:** Kyrgyz, Abakan, Gegun, Hunnu, eastern, center, Altai, mountains, tribes, Asia.

Самое раннее упоминание древних кыргызов в исторических (письменных) источниках относиться к концу III в. до н.э. Оно содержится в «Ши-Цзи» («Исторические записки») Сыма Цяня, являющегося самым ранним событиях, относящихся к концу III в. до н.э. Древние кыргызы упоминаются в китайской транскрипции гэгунь. «Ши-Цзи» сообщает, что после победы над юечжам, хунны «впоследствии на севере» завоевали «владения Хуньюй, Кюеше, Динлин, Гэгунь и Цайли» [*Иакинф, 1851, с. 80].*

Местонахождение гегуней (древних кыргызов) по этим данным не­определенно, так же как и расположение динлинов. Правда, Иакинф примечает, что «хуннское поколение Динлин занимало земли от Енисея, на востоке до Байкала, по левую сторону Ангары» *[Иакинф, 1851, с. 17].* Такая локализация динлинов очень интересна. Как известно, в «Тан-Шу» («История династии Тан») есть сообщение о смешении кыргызов с динлинами, и которое, по нашим соображениям, могло относиться к населению правобережной части Улуг-Кема (Енисея) и далее на восток. Именно через эти земли и проходил путь китайского посольства в ставку хагяса (древне-кыргызского государства) [*Боровкова,* 1989, с. 61]. Дело в том, что правобережная часть Улуг-Кема (Енисея), горно-таежные племена этого края, в меньшей мере подвергались чужеземному влиянию с запада, чем левобережная часть населения Минусинской котловины *[Супруненко Г. П.1974,* с. 61]. Поэтому, там, во время прохождения по их землям китайского посольства действительно могло преобладать белокурое население, среди которых мог быть незначительным черноволосый и карегла­зый.

Следующее известие о кыргызах встречается в «Истории Старших Хань» («Цянь Хань Шу») Бань Гу, в связи с событиями, относящимися примерно к середине I в. до н.э. В 49 г. до н.э. Хуннский чжи-чжи обосновался в западных пределах хуннских владений, желая объединить силы (усун), отправил посла» *[Бернштам А. Н. 1951, с.177].* Правитель усунь был союзником Ханьской империи, поэтому он «убил его посла и выставил против чжи-чжи восьми тысячное войско. Увидев, что усуньских войск много, а посол не вернулся. Чжи-чжи со своим войском атаковал и разгромил их. Затем, на севере от усуньских земель (в которые он вторгся) разбил (племя) уцзе и уцзе сдались (ему). Подняв их (уцзе) войско, (чжи-чжи) на западе (от уцзе) разгромил цзянькуней *[Иакниф, 1851, с. 69].* К северу (от уцзе и цзянькуней) сдались динлины. Объединив (эти) три владения, (чжи-чжи) неоднократно направлял свои войска против усуней и всегда побеждал их. В 7000 ли на восток от цзянькуней находится ставка шаньюев, а 5000 ли на юг чеши; Чжи-чжи и обосновался (в землях цзянькуней)» *[Иакинф, 1851, с. 97].* Впоследствии в цзянькунь к чжи-чжи шанью из Канцзюя посылали послов, «а затем по их соглашению чжи-чжи ушел из цзянькунь на запад в Канцзюй» *[Иакниф, 1851, с. 277].*

Согласно данным «Цянь Хань шу», гяньгуни в это время располагались где-то в районах Восточного Казахстана, Горного или Монгольского Алтая, Может быть, такая картина расположения была связана с территорией занимаемой владением чянь-гунь. Кроме того, мы не учитываем возможности пере­движения их от чжи-чжи, который мог вместе с ними передвинуться к северу и обосноваться там, т.е. в 7000 ли от «шаньюевой орды» на Хангае к западу и в 5000 ли от Чеши на север. Ведь чжи-чжи шаньюй опасался и сверх того досадовал на Усунь; почему, когда услышал о намерении кангюйского владетеля, крайне обрадовался, заключил союз с ним и пошел со своим войском на запад чжи-чжи. В походе потерял много людей, только 3000 человек пришли в кангюй.» По мнению В. В. Бартольда, эти потери «несомненно» «были причинены им усунями» [Бартольд В. В. 1968, с. 206].

Что же касается динлинов, то согласно «ЦяньХань Шу» («Истории Старших Хань»), они были покорены где-то на севере или северо-востоке от гянь-гуней. Примечательно, что после того как чжи-чжи шаньюй обосновался от «Шаньюевой орды на запад на 7000 ли, от Чеши на север 5000 ли», Иакинф примечает, что «в обоих местах должно разуметь на северо-запад» [Бартольд В. В. 1963, с.134]. Ставка хуннских шаньюе находилась у Хунгайских гор. Таким образом, если исходить из вышеуказанных данных о местонахождении ставки шаньюя чжи-чжи, то она могла располагаться в районах Прииртышья, западного Алтая или где-то рядом.

Еще А. Н. Бернштам указывал, что «как бы ни были неправильны направления стран света в китайских источниках, но цзянькунь (гяньгунь) не могут по этим данным попасть на Енисей, и локализовывать их следует на севере от Джунгарских гор, к западу от западного Алтая, где-то в районе Прибалхашья. Дальнейшее описание его (т.е. чжи-чжи) походов на динлин не дает данных для уточнения локализации цзянькунь, ибо динлинами назывались вообще северные племена, но, таким образом, племена древних кыргызов для данного времени попадают в районы, тяготеющие к Тянь-Шаню и его отрогам, а не к хребтам Саяно-Алтайского горного узла или к горам Танну-Ола и Хангая». В другой своей работе А. Н. Бернштам называет упоминаемых в «Цянь Хань Шу» («Истории Старших Хань» гяньгуней кыргызами Семиречья. Он писал: «Из Восточного Туркестана чжи-чжи пошел на север и разбил племена уге, к западу от них племена гяньгунь, а затем, по предложению врезавшись в качестве своеобразного буфера по р. Талас между ними и Кангюй. В верховьях Таласа (долина на северо-западе Кыргызстана Т.А.) была ставка чжи-чжи шаньюя и здесь он был разбит китайским полководцем Чэнтанем и Ганьяншоу» *[Аристов Н. А. 2001, с. 207].*

Для того, что бы исчерпать сведения об этническом составе Семиречья в этот период, продолжает А. Н. Бернштам, следует еще отметить племена Уге, жившие к северу от усуней, видимо на Тарбагатае, и западную ветвь гяньгунь кыргызов поблизости от них. Севернее Балхаша китайцы называют племена динлин, термин, как известно собирательного характера, особенно для этой эпохи.

Другим важным источником для определения мест обитания древних кыргызов в эпоху Хань служат карты. Так, на карте Западного края Старшей Хань (Цян Хань) земли угйе, чэшы, эянь расположены на восточном Тян-Шане или его отрогах, на востоке от усуни. Западная граница хунну (сюнну) расположена от земель угйе, чешы, эянь на северо-восток (тяготея к северу). На юге-западе от западной границы хунну, примерно к северу от угйе, чешы и эянь отмечено местопребывание пяти шаньюев: «хугйе, чэли, уги, сянь-чжень и чжи-чжи неоднократно жили здесь».

Исходя из этого, можно полагать, что место пребывание объектов на карте относилось ко времени раньше 49 г. до н.э. Далее, кангюй отмечено на северо-запад от место пребывания пяти шаньюев. Там, где отмечена Западная граница хуннов, хребтов нет, зато расположена река, тянущаяся в направлении северо-запад, юго-востока.

К северо-востоку и к северо-западу от Земель угйе, чешы и эянь расположены хребты. Однако, они с востока, севера и запада окаймлены какой-то рекой. Местоположение усунь напоминает местность в долине Или (судя по карте), ибо там четко показано место впадения двух рек в одно русло (вероятно, Или), которое течет на северо-запад и север, впадая в озеро (очевидно, Балхаш). К северо-востоку от последнего расположены хребты, которые, возможно, связаны с хребтом, находящимся к северу от государства кангюй. К юго-востоку от усунь расположены горы, вероятно, главный хребет Тянь-Шаня. Переднее государство чешы расположено между двумя хребтами, с севера и юга окаймляющими его. Южный хребет тянется на северо-запад, а северный – на север и соединяется с главным хребтом Тянь-Шаня.

Западное государство Чешы расположено на востоке от Земель угйе, чешы и эянь. Причем расстояние между ними равно примерно полутора расстояниям от усунь до земель угйе, Чешы и эянь. Расстояние от последних до местопребывания пяти шаньюев равно расстоянию от первых до усунь. Расстояние от кангюй до местопребывания пяти шаньев равно примерно расстоянию от последнего до Западной границы хунну.

К северо-западу от озера (Балхаш) отмечены земли пяти малых ванов кангюй. Граница между Кангюй и Ферганой расположена где-то у хребтов Западного Тянь-Шаня. К юго-востоку от границы между кангюй и Ферганой и на северо-востоке (ближе к востоку) от Западного поколения усунь располагалось государство усунь «управление (столица) в городе Чигу». На юго-востоке от государства усунь расположен хребет, за которым стоит озеро Иссык-Куль.

Правильно указан Памир (Цунлин – Луковый хребет), который тянется далеко на юго-запад от западного государства Чэшы. К юго-западу (тяготея к югу) от переднего государства Чэшы, за хребтом, расположенным к югу от него отмечено место, где написано: «Если от Двора переднего вана чэшы, следуя рекою Бохэ у горы Бэйшань, ехать на запад в Сулэ, это северная дорога» Расстояние от Переднего чэшы до «места» равно примерно, половине расстояния от местопребывания усуней до земель угйе, чэшы и эянь.

Ворота юмынь гуань расположены к юго-востоку от «места». Расстояние между ними равно расстоянию от Переднего чэшы. Государство яньки отмечено за главным хребтом Тянь-Шаня, примерно на юго-восток от местоположения усуней и к югу от земель угйе, чэшы и эянь. К югу от государства яньки, за рекой, протекающей к югу от него, оканчивается хребет, тянущийся на северо-запад, к югу от переднего чэшы. Расстояние от местоположения усуней до государства яньки равно, примерно, расстоянию от последнего до переднего государства чэшы. Государство яньци расположено, примерно, на северо-западе (тяготея к западу) от переднего государства чэшы. Государство Сулэ (Шулэ) расположено по южную сторону хребта Тянь-Шаня.

Река «Бохэ у горы Бэй-Шань» – видимо, в ней можно видеть реку, текущую с гор Тянь-Шаня и тянущуюся вдоль Сулэ (Шулэ) далее на северо-восток, затем сворачивающую на юго-восток и оканчивающейся на северо-западе от «Места» и к северу от переднего чэшы. Расстояние от окончания реки до переднего государства чэшы равно, примерно, расстоянию от последнего до «Места». Тьхянь-Шань (Тянь-Шань – Небесные горы) или Цилянь-Шань (Горы Цилянь) отмечены рядом с задним государством чэшы, к востоку. Область Дуньхун расположена на восток от Ворот юймынь, гуань. Расстояние между ними равно, примерно, половине расстояния от последнего до «Места». Вероятно, расположение объектов на данной карте Западного края относилось к периоду до 49 г. до н.э., когда в степи произошли изменения в расселении племен, в частности у гяньгуней, которые до этого жили в районах, составлявших западные пределы хуннских владений. После известных событий середины I в. до н.э., произошедших в степях, местоположение гяньгуней изменилось. Как выше указывалось, земли угйе на карте Западного края при династии Хань (Цянь Хань) находятся на Восточном Тянь-Шане или в его отрогах, на востоке от усунь. Усуни показаны в долине р. Или. Таким образом, если исходить из того, что отмеченные на карте объекты расположены приблизительно, и даже с ошибками, то места обитания гяньгуней попадают в Джунгарию или Семиречье, или в районы к северу от них.

О том, что древние кыргызы были по своему происхождению и принадлежности кочевниками, видно также из содержания письма Ли Лина, внука знаменитого китайского полководца Древности Ли Гуана, которого великий шаньюй империи Хунну женил на своей дочери, присвоив ему высокий титул западного чжуки князя хуннской державы. Кроме этого, Ли Лин одновременно являлся наместником у гяньгуней. Гяньгуни тогда обитали в западных пределах хуннских владений. Вот что он писал в своем письме в Китай: «Весь день не вижу никого, одно отродье лишь чужое. В кафтане кожаном и в юрте войлочной, чтобы защищать себя от ветров и дождей. Вонючая баранина, кумыс – вот чем свой голод и жажду утоляю. Я ночью уже спать не могу и ухо, склонив, слышу где-то вдали переливы свистулек номадов. Здесь кони пасутся и жалобно ржут, так звонко и резко в своих табунах». Упоминаемые здесь свистульки очень напоминают кыргызские чооры (музыкальный инструмент). Кожаный кафтан – традиционное одеяние кочевников кыргызов *[Аристов А. П. 2001, с. 79],* восходящий к кафтанам так называемого скифского или сакского типа. Нет сомнений, что Ли Ли писал о древних кыргызах. Еще Л. Р. Кызласов по этому поводу отмечал: «Как бы критически мы не относились к преувеличенным жалобам оторванного от родины предста­вителя военной знати, но все, же весьма вероятно, что именно гяньгуней он имел ввиду когда писал о чужих ему вещах в этой стране» *[Кызласов Л.Р. 1960, с. 97].*

Согласно китайской карте Западного края при династии Младшей Хань (Хоухань) Усунь располагалось на западе от Кангюя, вдоль реки, тянущейся от нее на северо-восток (вероятно Или), и впадающей в большое озеро (очевидно Балхаш). «Тьхянь-Шань (Тянь-Шань), иначе Белые горы (Бай Шань)» расположены далеко на юго-востоке от Канцзюя. Расстояние между ними равно примерно трем расстояниям от Кангюя до Усунь. К западу от «Тьхянь-Шань, иначе Белые горы (Бай Шань)» отмечены Правые земли хунну (сюнну). Расстояние между ними равно примерно расстоянию от Усунь до Кангюй. Государство Яньки (Яньци) расположено на юго-восток (ближе к востоку) от Кангюй и на юго-запад от «Тянь-Шань, иначе Белые горы (Бай Шань)».

Уезд Дуньхуань расположен там же, что и на карте, при династии Хань (Цянь Хань). «Переднее поколение (отдел) Чэшы (Чэши-Цянбу). Песчаная степь» *[Алексеев А. П. 1958, с. 144]* равно примерно расстоянию от государства Яньки (Яньци) до Кангюя.

Гяньгуни еще упоминаются в «Вэй-Люэ» («Обзоре Вэй» или «Вэйском обозрении»), составленного Юйхуанем в эпоху Саньго (220-280 гг.). Это сочинение сохранилось в комментариях Пэй Сунчжи к Саньго-чжи, где говорилось об окружающих Срединное государство (т.е. Китай) племенах и владениях, и путях сообщения с ними. Причем о гяньгунях в этих сообщениях говорится как о западных иноземцах *[Бернштам А. Н. 1941, с. 99].* Там говорится: «Худэ (находится) к северу от Цунлин, к северо-западу от усунь, к северо-востоку от Канцзюй... Владение гяньгунь расположено северо-западнее Канцзюй. Отборное войско 30 тысяч человек. Первая, южная дорога, шла на запад мимо племен жоцян через Цунлин к Большим Юечжи. Вторая, средняя дорога, шла на запад от Цюцы и Цунлина. Новая, северная дорога, шла на северо-запад до области Чеши, а в Гаоче соединялась со средней дорогой в Цюцы. Часть этой северной дороги проходила на запад от владений гяньгуней.

Любопытно, что в «Вэй-Люэ» говорится о динлинах, живущих к югу от Бэй-Хай, которые «по-видимому», «это не те (динлины),[*Эсен уулу Кылыч. 1994, с. 277]* которые находятся западнее Усунь». Хотя сведения о динлинах тоже запутаны, противоречивы, тем не менее представляется возможным констатировать наличие самой западной динлинской группы племен к югу от Бэй-Хай (Западного моря). Последнее, можно было бы отождествлять, например, с озером Зайсаном или каким-то водным объектом, расположенным в восточной части современного Казахстана. Хотя нам представляется, что сведения, содержащиеся в «Вэй- Люэ» о гяньгунях и динлинах, могли относиться к эпохе Хань. В частности, очень интересно то, что часть северной дороги, которая «шла на северо-запад от области Чэши, а в Гаоче соединялась со средней дорогой в Цюцы», проходила на запад от владения гяньгуней. Это означает, что граница владения гяньгунь на западе или на юге доходила вплоть до Восточного Тянь-Шаня, что свидетельствует о том, что гяньгуни в то время обитали в районах Восточного Притяньшанья, т.е. в землях, которые до сер. I в. до н.э. относились к западной части хуннских владений. По-видимому, сведения «Вэй-Люэ» о гяньгунях относились к эпохе «Хань», хотя сообщение о том, что часть северной дороги, проложенной в период династии Вэй (220-265 гг.), проходила к западу от вла­дения гяньгунь, свидетельствует о проживании в это время гяньгуней или какой-то их части в районах Восточного Притяньшанья. И еще, не допущено ли в Вэй-Люэ или Пэйсунчжи ошибки, где должно было находиться владение гяньгунь,. Владение Кангюй, по-видимому, не доходило на северо-востоке за пределы озера Балхаш. Сфера влияния Кангюя могла доходить до западного его побережья. Скорее всего, Кангюй или крайние его пределы следует локализовывать на тех землях, на которых по ошибке Вэй-Люэ или Пэй сунчжи расположено владение гяньгунь. Такая локализация гяньгунь, т.е. к северо-востоку от Кангюя, вполне может соответствовать районам их обитания в эпоху Хань.

Анализ источников показывает, что древние кыргызы в эпоху Хань обитали в западной части Хуннского государства и обитали в Восточном Тянь-Шане или Притяньшанье, Джунгарии, северо-востоке Семиречья или в степях Восточного Казахстана.

**Литература:**

Алексеев А.П. Китайская классическая проза. – М., 1958. 168 с.

Аристов Н. А. Усуни и кыргызы или кара кыргызы. – Бишкек, 2001. – 270 с.

Бартольд В. В. Очерк истории Семиречья//Соч. Т. II. Ч.1. – М.,1963. – 755 с.

Бартольд В. В. Новые исследования об орхонских надписях. Соч. Т.V. – M. Наука, 1968. – 752 с.

Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины

(I в. до н.э. — V в. н.э.). // М.: МГУ, 1960. 198 с.

Бернштам А.Н. Археологический очерк Северной Киргизии. // Фрунзе: 1941. 112 с.

Бернштам А. Н. Очерк истории гуннов. – Л.: ЛГУ, 1951. – 256 с.

**Боровкова, Л. А. Запад Центральной Азии во II в. до н. э. - VII в. н. э. Историко-географический обзор по древнекитайским источникам / Л. А. Боровкова - СПб.: Наука,** – **1989. – 181 с.**

Иакинф. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в Древние времена. Спб., 1851. Ч. I. Отд. I. Хунну. – 574 с.

Супруненко Г. П. Некоторые источники по древней истории кыргызов. // История и культура Китая. – М., 1974. – 480 с.

 Эсен уулу Кылыч. Древние кыргызы. Кыргызы в Среденей Азии или кочевники азы. – Б.: Илим, 1993. – 87с.

Эсен уулу Кылыча «Хагяс. История енисейских кыргызов» (С древнейших времен до нач. XVIII века).–Бишкек, – 1994. – 438 с.

|  |  |
| --- | --- |
| Титул-бращение рус. | Профессор |
| анг. | Prof. |
| Фамилия: рус. | Арзыбаев |
| анг. | Arzybaev |
| Имя: рус. | Тыныстан |
| анг. | Tynystan |
| Отчество: рус. | Кадырович |
| анг. | Kadyrovich |
| Пол: | Мужской |
| Электронная почта: | arsybaevt@mail.ru |
| Страна: | Кыргызстан |
| Город: | Бишкек |
| Место работы: | [Институт истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова](https://naskr.kg/ru/2019/06/24/institut-istorii-i-kulturnogo-naslediya/). Национальная академия наук Кыргызской Республики |
| Должность: | Старший научный сотрудник |
| Ученная степень: | Кандидат исторический наук |
| Рабочий телефон: | +9960772614206 |