**Хамидуллин С.И. и др. Т. 3**

**История и этнография балыкчинцев**

 **очерки истории рода «балыксы»**

Как известно, башкиры, а также многие другие тюркские народы – казахи, ногайцы, туркмены, кыргызы, крымские татары, каракалпаки, узбеки – имели клановую структуру организации общества. Эта особенность устройства их внутренней жизни идет из глубины веков – со времен Тюркского и Хазарского каганатов, Дешт-и-Кыпчака, Золотой Орды. Современным исследователям лучше известна история последнего из перечисленных политических образований. Основной ячейкой общества в этом государстве был род, именовавшийся такими терминами, как аймак, уруг (ырыу), иль, иляу. В составе башкир насчитывалось более 40 родовых подразделений, большинство из которых после вхождения в состав Русского государства образовали самостоятельные волости с юридически закрепленной за ними землей. В их ряду была Балыкчинская волость, которая фиксируется в русских документах, начиная с XVII в.1 Каково происхождение рода Балыкчи или Балыксы, давшего ей свое название? Происхождение башкирского рода Балыксы является научной проблемой, исчерпывающее решение которой не найдено до сих пор. Тем не менее, имеющиеся в распоряжении исследователей источники позволяют обрисовать общие контуры истории балыкчинцев. Для начала необходимо разобрать существующие гипотезы, выдвинутые в свое время Р. Г. Кузеевым. Он подверг сомнению все версии происхождения данного рода, связанные с этимологией названия балыксы, т. е. ‘рыболов’. Учитывая, что данный субэтноним зафиксирован также у казахов, туркменов, кыргызов и тувинцев, он писал: «В большинстве случаев у башкир, казахов, киргизов рыболовство в хозяйстве не имело существенного значения или вообще отсутствовало. Также нет описания рудиментов древних представлений, связанных с культом рыбы. Эти обстоятельства заставляют отказаться от высказанного нами под влиянием народной этимологии мнения2 о связи данного этнонима с хозяйственными занятиями древних башкир»3 . Поэтому субэтноним «балыксы» он связывал с древнетюркским словом baliq, употреблявшимся в орхонских памятниках тюркской письменности в значении ‘город’. В Большой надписи в честь Кюль-тегина4 читаем: «тоҕу балыкда сÿңÿшдiмiз…» («Мы сразились при I. ИсторИя И этНографИя балыкчИНцЕв очЕркИ ИсторИИ рода балыксы 1 Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. 1: Башкирские восстания в XVII и первой половине XVIII вв. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 183 (Далее МИБ. Ч. 1. – авт.). 2 Ранее Р. Г. Кузеев писал: «В западной и северной частях Башкирии древние наименования сохранили племена или крупные роды, вошедшие в какое-либо территориальное объединение: Сунарсы – Охотник, Балыксы – Рыболов, Кошсы – Птицелов…» (См.: Кузеев Р. Г. Очерки исторической этнографии башкир. Ч. 1. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1957. С. 69). 3 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М.: Наука, 1974. С. 351. 4 Кюль-тегин (685–731 гг.) – знаменитый военачальник времен Второго или Восточно-тюркского (Кёк-тюркского) каганата (682–744 гг.). 12 БАЛыКСы городе Тогу…»)1 . В надписи в честь Бильге-кагана упоминается Бешбалык (‘Пятиградье’)2 . Известно, что столичные города или ханские ставки тюркских и монгольских государств именовались Орду-балык или Хан-балык. Тюркский филолог и языковед XI в. Махмуд Кашгари в своем сочинении «Диван Лугат атТурк» («Свод тюркских слов») дает следующее пояснение этому слову: «Балик – ‹крепость, город› в наречии язычников и Уйгур. Отсюда происходит название бūш балиḳ ‹пять городов› – это самый большой город у Уйгур. Другой их город называется йаңū балиḳ ‹новый город›»3 . У слова baliq были и другие значения, например, ‘рыба’. Как связаны друг с другом эти омонимы? Как показал академик С. П. Толстов, слово «балык» в значении ‘город’ и ‘рыба’ этимологически восходит к корню -bal-, который в древности обозначал жижу из мокрого грунта. Махмуд Кашгари пишет: «балик – ‘грязь’ в наречии Аргу»4 . Отсюда тюркское слово balčyq (балчык), т. е. ‘глина’. Города в Центральной Азии раньше строились из глиняных кирпичей, поэтому город в тюркских языках принял форму «балык». Рыба лежит на дне – иле или глине, поэтому она также носит название «балык». Отсюда, кстати, тюркский глагол balčyranmaq, т. е. ‘вымазаться грязью’, который в башкирском языке после выпадения фонемы -l- принял форму ‘бысраныу’. От корня -bal- происходит также славянское слово «блато» и русское – «болото»5 . Исходя из этого, Р. Г. Кузеев делает вывод о древнетюркском происхождении субэтнонима «балыксы» (балыкчи): «Указанные аналогии и распространенность названия балыкчи в среде кочевников (тувинцы, казахи, киргизы, туркмены, башкиры) говорят о древнетюркском происхождении этнонима… Балыксы, балыксылар могли составлять кочевническую периферию древних (например, семиреченских) городов, обязанных на каких-то условиях защищать эти города»6 . На эту мысль ученого навели определенные исторические параллели. Арабский историк X в. аль-Масуди, рассказывая о войне двух коалиций тюркских племен, вспыхнувшей в конце IX в. к северу от Аральского моря, в числе одной из сторон перечисляет племена баджнак ( ), баджгурд, т. е. башкурд ( ), йаджни ( ) и наукерда ( ) 7 . Последнее название на персидском языке значит ‘новый город’: nau ‘новый’ + kerd ‘город’8 . Р. Г.Кузеев пишет: «Аналогично тому, как иранское сочетание наукерде означало «жителей новых городов», тюркское балыксы, балыкчи подразумевало первоначально жителей оседлых поселений или кочевников периферии древних городов»9 . Далее ученый делает сравнение с башкирским субэтнонимом «ирәкте» или «ирәктеләр». В источниках времен Казанского ханства слово «ирәк» упо1 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 34. 2 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 17. 3 Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / Пер., пред. и комм. З.-А. М. Ауэзовой. Алматы: ДайкПресс, 2005. С. 359. 4 Там же. Аргу – одно из тюркских племен. 5 Толстов С. П. Города гузов (Историко-этнографические этюды) // Советская этнография. 1947. № 3. М.: Изд-во АН СССР. С. 72. 6 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 351. 7 Масуди. Китаб танбих ва-ль-ишраф. BGA, ed. M. J. de Goeje. Pars octava. Lugduni-Batavorum. 1894. P. 180. 8 Индоевропейская лексема kerd/kert сохранилась в армянском языке (Ср.: Степанакерт, Манцикерт и др.). В русском языке она трансформировалась в слово «город». В шведском языке gård значит «двор». 9 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 351. I. ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ БАЛыКЧИНЦЕВ 13 1 Там же. С. 320. 2 Мажитов Н. А., Сунгатов Ф. А., Султанова А. Н. Сокровища древней Уфы. Уфа: Государственное республиканское изд-во «Башкортостан», 2008. С. 47–49. 3 Коновалова И. Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. М.: Восточная литература, 2006. С. 251. 4 История Татарии в материалах и документах. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. С. 123. треблялось в значении ‘крепость’, ‘кремль’. Следовательно, «ирәкте» или «ирәктеләр» означало «несущие службу в крепости»1 . Таким образом, по аналогии с названиями «наукерда» и «ирәкте» термин «балыксы» также мог означать определенную категорию служилых людей, охранявших некие города или крепости. Какие же? Учитывая распространенность племенного названия «балыкчи» у тюркских народов Средней и Центральной Азии, Р. Г.Кузеев в роли таковых видит города Семиречья, на территории которого в VI–X вв. сосуществовали и активно взаимодействовали кочевые тюрки и оседлые согдийцы. Таким образом, необходимым условием гипотезы является существование городов или крепостей, при которых могли служить предки балыкчинцев. Р. Г. Кузеев отсылает нас в Семиречье, но, справедливости ради, надо заметить, что не только там существовали города. В то время, когда писал вышеназванный ученый, сведения письменных источников и данные археологии о населенных пунктах средневековой Башкирии не были должным образом изучены и осмыслены. Сегодня можно считать доказанным существование, по крайней мере, одного поселения городского типа нашего края, функционировавшего на протяжении IV–XV вв. на месте современной Уфы, о чем было сказано в экспертном заключении директора Института археологии РАН Н. А. Макарова: «Хорошая сохранность культурного слоя позволяет проследить все этапы долговременной истории этого города. Ненарушенная стратиграфия памятника создает редкую возможность для точного выделения хронологических этапов, позволяет детально реконструировать систему жилой планировки городища и оборонительной системы. Вскрытые в результате раскопок 2007 г. археологические объекты принадлежат к категории монументальных архитектурных сооружений. Городская оборонительная стена сооружена на раннем этапе функционирования памятника, возведена по предварительному проекту и отражает существование самобытной военнофортификационной школы»2 . О городах Башкирии свидетельствуют также письменные источники. Выдающийся арабский географ XII в. аль-Идриси перечисляет названия пяти городов – Кастра, Мастра, Гурхан, Карукия, Намджан. Главный отечественный исследователь текста арабского автора И. Г. Коновалова пишет об одном из названных городов: «Все эти данные свидетельствуют о том, что Намджан был торговым городом, находившимся на перекрестке международных путей. Вероятным местом его расположения был район современного Орска на реке Урал…»3 Судя по карте аль-Идриси, город Карукия находился на реке Итиль (АкИдель. – авт.) у места впадения в нее притока, текущего с севера (Уфа или Кара-Идель). Таким образом, он мог находиться на территории современной Уфы. Сведения аль-Идриси относятся к IX–XI вв. Что касается эпохи Золотой Орды и постордынских ханств, то для этого периода времени имеется достаточное количество источников, свидетельствующих о прошлом столицы Башкортостана. В «летописи» некоего Нурмухамета сына Ахметзяна сказано: «Около Уфы, на реке Белой, там, где впадает река Дема, была крепость Кунгурат; жители оттуда переселились в Ургенч. Там соорудили крепость и ее тоже назвали Кунгурат. На реке Белой есть гора Тура-тау. Тура – это имя кунгуратского хана. На вершине этой горы, чтобы было безопаснее, он построил крепость. Поэтому назвали ее Тура-тау. Там остались ее развалины»4 . В самом 14 БАЛыКСы деле, остатки валов и рвов этой крепости на территории санатория «Зеленая роща» в Уфе сохранились до сего дня, а в старой части города расположено городище Уфа-2. В XIX в. уфимский градоначальник Д. Волков пересказывал эти предания со слов самих башкир: «Вподданстве его Тура-хановом были ногайцы и 12-ти минских волостей башкирцы, а на том самом месте, где ныне Уфа, был в старину великий город, который Туратов именовали...»1 . Об этом же веком ранее писал П. И. Рычков: «Задолго до покорения Российскому скипетру Казанского царства и башкирцов, на том самом месте, где ныне город Уфа, был великий город, который простирался вверх по реке Белой до устья реки Уфы, и до Уфимских, то есть при реке находящихся гор, так что жительство его распространялось по длине верст десять. Последний владетель сего города был ногайский хан именем Тура Баба-Тукляс… В подданстве его Тура-хановом были ногайцы и 12-ти Минских волостей башкирцы»2 . Как замечают исследователи, своих монументальных построек ногайцы не воздвигали, а пользовались ранее существовавшими сооружениями, к которым можно отнести Сарайчук и Уфу3 . Следовательно, «город Туратов» существовал задолго до подчинения башкир Ногайской Орде. Тому есть письменные подтверждения. На карте братьев Пицигани (1367 г.) показан пунсон города Pascerty, а в каталанском атласе Авраама Крескеса (1375 г.) – Pascherti. Один из первых отечественных комментаторов данного картографического материала Ф. Брун писал: «…город Pascerty, явно тождественный с городом Pascherti, отмеченным на том же месте в карте каталанской, и обязанным своим именем башкирам, которые у Рубруквиса называются Pascatir, и, по князю Курбскому, жили «вверх великия реки Камы»4 . Персидский историк и географ XIV в. Хамдуллах Казвини прямо пишет о городе Башкорт: «М.кс и Башкурд – два больших города в седьмом климате» ( )5 . Если первый сопоставляется с золотоордынским городом Мокша (ныне с. Наровчат Пензенской области), то второй, судя по западноевропейским картам, отождествляется с Уфой. И последнее свидетельство. Недавно было опубликовано продолжение «Чингизнаме» золотоордынского историка Утемышхаджи. В нем, в частности, рассказывается о хане Хаджи-Мухаммеде (ум. около 1423 г.), который «контролировал [области] Башкурт, Алатырь, Мокша и захватил в стороне Шахр-и Болгара (т.е. города Булгара – авт.) знаменитый [своим] названием Шахр-и Тура (город Тура)». Как замечает автор публикации, последнее название могло относиться только к Уфе6 . Таким образом, «город Туратов» (Тура-тау), он же Башкурд, находился на территории современной столицы Башкортостана и там, если верить «летописи» Нурмухамета, жил некий правитель из племени Кунграт. В башкирском сочинении XVII в. «Дафтар-и Чингиз-наме» перечисляются имена предводителей башкирских племен, получивших атрибуты власти, якобы, из рук самого Чингиз-хана7 : Кият-бей 1 Волков Д. С. Материалы к истории г. Уфы // Научный архив УНЦ РАН. 2 Рычков П. Топография Оренбургская. СПб., 1762. Т. 2. С. 195. 3 Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. М.: Восточная литература, 2002. С. 595. 4 Брун Ф. Перипл Каспийского моря по картам XIV столетия // Черноморье: Сборник исследований по исторической географии Южной России (1852–1977 гг.). Ч. II. Одесса: Типография Г. Ульриха, 1880. С. 162. 5 The Geographical Part of the Nuzhat-al-qulub, composed by Hamd-Allāh Mustawfī of Qazwīn in 740 (1340). Translated by G. Le Strange. Leyden. E. J. Brill, 1919. P. 255. Хамдуллах Казвини. Нузхат аль-кулуб. Рукопись 1641 г. из собрания Мичиганского университета. 6 Миргалеев И. М. Сообщение продолжателя «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи о поздних шибанидах // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: Материалы II Всероссийской научной конференции. Курган, 2014. С. 66. 7 Хальфин И. И. Жизнь Джингиз-хана и Аксак-Тимура. Казань: Типография Казанского университета, 1822. С. 53. I. ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ БАЛыКЧИНЦЕВ 15 1 Глава башкирского рода Кунграт. 2 Глава башкирского рода Табын. 3 Глава башкирского рода Минг. 4 Глава башкирского рода Тамъян. 5 Глава башкирского рода Кыпчак. 6 Глава башкирского рода Юрматы. 7 Глава башкирского рода Гирей. 8 Глава башкирского рода Усерген. В тексте написано Мутиян-бей. 9 Глава башкирского рода Бурджан. 10 Глава башкирского рода Кыргыз. 11 Глава башкирского рода Салжиут. 12 Глава башкирского рода Катай. 13 Новиков В. А. Сборник материалов по истории уфимского дворянства. Уфа, 1879. С. 242. 14 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. С. 368. 15 Михаэль Кемпер. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане. Исламский дискурс под русским господством / Пер. с нем. И. А. Гилязова. Казань: Российский исламский университет, 2008. С. 497, 513. ( ), Кунграт-бей ( )1 , Уйшин Майкы-бей ( )2 , Урдач-бей ( )3 , Тамъян-бей ( )4 , Кыпчакбей ( )5 , Джурматы-бей ( )6 , Кереит-бей ( ) 7 , Муйтен-бей ( ) 8 , Бурджан-бей ( ) 9 , Калдар-бей ( ) 10, Салчут-бей ( )11, Катай-бей ( )12. Род Кунграт, ныне отсутствующий в родовой номенклатуре башкирского народа, в XVIII в. входил в состав Куваканской волости Табынского родового объединения. В 1775 г. «башкирцы кунуратского рода» участвовали в продаже земли владельцу Златоустовского завода купцу Л. И.Лугинину13. Таким образом, если гипотеза Р. Г. Кузеева о происхождении рода Балыксы верна, то гарнизонную службу его предков можно связывать с городскими центрами средневековой Башкирии. Однако в его построениях есть ряд существенных недостатков. Во-первых, предложенная этимология термина «балыксы» ‘обитатель города’, возможно, не совсем оправдана с точки зрения словообразования тюркских слов посредством аффиксации: к названию балыкчи/балыксы все же более подходит значение ‘рыболов’, так как в орхонских памятниках тюркской письменности для понятия «жители города» существует вполне определенный термин «balyqdaqy»14. Во-вторых, не ясно, существует ли генетическая связь между представителями рода Балыкчи в составе башкир, казахов, туркмен, кыргызов и тувинцев или же эти названия возникли у перечисленных народов независимо друг от друга как результат универсальности законов семантики. Так или иначе, гипотезу Р. Г. Кузеева нужно рассматривать как один из возможных вариантов решения вопроса о происхождении рода Балыксы, хотя нам представляется более вероятной версия, изложенная в шежере башкир рода Иректы, а также в работах ‘Али Чукури (Гали Сокорой) и его сына ‘Арифуллаха (Гарифуллы) Киикова. Башкирский поэт, писатель и суфийский шейх Мухаммад-‘Али бен ‘Абд ас-Салих бен ‘Абд Аллах бен Шариф бен Кийик альЧукури аль-Гари (1826–1889 гг.) был автором большого числа книг поэтического и религиозного содержания, а также стихотворного шежере и прозаической истории рода Кара-Табын. Немецкий исследователь Михаэль Кемпер пишет, что он принадлежал к «старинному благородному роду» Иректы. Его предком в двадцатом колене был «визирь Чингиз-хана» Майкы-бей15. Р. Г. Кузеев поясняет: «Башкиры племени ирәкте являются … потомками восточных (кара-табынских) и западных табынцев, переселившихся в XV – начале XVI в. на границы Казанского ханства, где они посту- 16 БАЛыКСы пили на службу к хану»1 . Таким образом, по мнению ученого, род Иректы является крайним западным ответвлением башкирского рода Табын. По причине того, что они несли гарнизонную службу на границе Казанского ханства, им было дано название «ирәктеләр» ‘несущие службу в крепости’2 . ‘Али Чукури в сочинении «Тазкират лиль-ихван ва-ль-ахбаб» ( ‘Поучение для братьев и друзей’), говоря, что предания о прошлом его рода записаны им со слов стариков, сообщает: «Согласно ривайатам, наш предок Майкы-бей, будучи визирем Чингизхана, ездил с ним на одной телеге, почему ему дали прозвище Уйшин Майкы-бей… Говорят, у него было три или четыре сына, каждого из которых он обучал, возил с собой в путешествия и походы. Первого звали Кара Табын-бей, другого – Байкы-бей, третьего – Балыксы-бей»3 . Несколько иная версия родословной иректинцев приводится в сочинении ‘Арифуллаха Киикова «Таварих-и башкордиян ва ансаб-и иректавиян» (‘История башкир и генеалогия иректинцев’): «У Майкы-бея Уйшина было четыре сына: первый – Юлдашбей, второй – Аккуш-бей, третий – Курмашбей, четвертый – Илек-бей. У Илек-бея было пять сыновей: первый – Акъяр-бей, второй – Дакъяр-бей, третий – Бузана-бей, четвертый – Ябынсы-бей, пятый – Алсак-бей. У Алсак-бея – Абулхаир (Булгаир). У Булгаира – Карагазиз-мулла. Его могила расположена на реке Тюй. Прозвищем (лакаб) Карагазиза было Кара Табын… У Карагазиза-муллы было четверо сыновей: первый – Балыксы-бей, второй – Расул4 , третий – Таймас5 , четвертый – Ахметшейх по прозвищу Иректы»6 . Данная генеалогия примечательна тем, что связывает воедино иректинцев и кара-табынцев Зауралья. Это свидетельствует о том, что в XIX в. родственные связи между ними были вполне осознаваемы. Правда, ‘Арифуллах Кииков не пренебрег хронологией: Карагазиз или КараТабын-бей должен был жить в XIV в., тогда как тарханы Расул Этжиммясов и Таймас Шаимов жили в XVIII в. В работе «Башҡорт тарихы» («История башкир») ‘Арифуллах Кииков использует отрывок из «Дафтар-и Чингиз-наме», в котором перечисляются беи, якобы поддержавшие Чингиз-хана в начале его политической карьеры. При раздаче символов и атрибутов власти хан обращается к Майкы-бею со следующими словами: «О, Уйшин Майкы-бей! Пусть твоим деревом будет лиственница, птица – самруг7 , клич – Салават, тамга – трезубец». И далее добавляет, что Майкы-бей «является предком башкирских родов Иректы, Балыксы и Байкы»8 . 1 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 319. 2 Там же. С. 320. 3 Йырауҙар, сәсәндәр, мәғрифәтселәр / Төҙөүсеhe И. Ә. Шарапов. Өфө: Китап, 2007. 222-се б. 4 Расул Этжиммясов – тархан и старшина Кара-Табынской волости Исетской провинции. Жил в ауле Расул нынешнего Учалинского района РБ. Участник Пугачевщины. В 1798 г. служил старшиной VI башкирского кантона Верхнеуральского уезда. 5 Таймас Шаимов – тархан и старшина Кара-Табынской волости Исетской провинции. Жил в ныне несуществующем ауле Таймас, находившемся близ оз. Аргази на территории современного Аргаяшского района Челябинской области. В 1730 г. он был принят императрицей Анной Иоанновной, которая даровала ему земли «с обязательством, чтоб Шаимов, управляя башкирами, держал их в повиновении русскому правительству» (См.: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Т. I. Казань, 1897. С. 134). Таймас был участником многочисленных сражений с войсками казахских ханов. На его землях был построен г. Челябинск. 6 Ғарифулла Кейеков. Башҡорт тарихы вә ирәкте нәсәбе / Төҙ., инеш һүҙ авторы, аңлатма биреүсе М. Х. Нәҙерғолов. Өфө: РФА ӨҒҮ ТТӘИ, 2001. 42-се б. 7 Птица Самруг или Самригуш соответствует волшебной птице Самрау башкирского эпоса «Уралбатыр», которая, в свою очередь, в качестве своего прототипа имеет птицу Симург или Сенмурв иранских сказаний. 8 Ғарифулла Кейеков. Күрhәтелгән хеҙмәт. 36-сы б. I. ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ БАЛыКЧИНЦЕВ 17 Наконец, в статье «Из старого шежере», написанной в ответ на заметку некоего Ахметгали Халимова в журнале «Шура» (№ 10, 1913)1 , ‘Арифуллах Кииков дополняет родословную от Майкы-бея новыми интересными подробностями: «У Карасы (по прозвищу Кара Табын) или Карагазиза, как я уже говорил, был старший сын по имени Балыксы. А у него, в свою очередь, тоже было четверо сыновей: первый – Танып, второй – Уйнар (вероятно, Унлар или Уннар. – авт.), третий – Ельдяк, четвертый – Янсаит. У старшего сына Балыксы Таныпа было двое сыновей: первый – Кайпан, второй – Янапай»2 . Таким образом, в данных генеалогиях прослеживается стремление объединить общим происхождением ряд северных башкирских родов – Иректы, Балыксы, Байкы, Танып, Кайпан, Ельдяк, Унлар. Насколько это соответствует исторической действительности? Начнем с того, что упоминаемый в качестве предка башкир племени Табын и связанных с ним родов Иректы, Балыксы, Танып, Ельдяк, Кайпан Майкы-бей является реальной исторической личностью. Персидский историк XIV в. Рашид ад-дин сообщает, что одного из эмиров Чингиз-хана звали Байку и происходил он из племени Уйшин. Таким образом, Уйшин Байку (по-монгольски Хушидай-Байку)3 с учетом тюркского фонетического перехода Б ~ M и есть искомый Майкы-бей Уйшин. Рашид ад-дин пишет: «Был другой старший эмир по имени Хушидай-Байку. Чингиз-хан отдал его Джочи вместе с войском; он командовал правым крылом войска Бату»4 . В другом месте говорится, что он командовал барунгаром, т. е. войском правой руки5 . Как можно заметить, Майкы-бей или эмир Байку прожил довольно долгую жизнь, поскольку последовательно служил сначала Чингиз-хану, затем его сыну Джучи-хану, затем сыну последнего Бату-хану. Что касается племени Уйшин, то его обычно отождествляют с известным по китайским источникам древним народом и одноименным княжеством Усунь, которое около 176 г. до н. э. вошло в состав империи Хунну6 . Предполагается, что первоначально они были ираноязычными, но в эпоху владычества гуннов, а затем тюрков перешли на тюркский язык. Ныне их имя сохранилось у казахов племени Уйсын. Что касается позднейших табынцев, то их нельзя напрямую связывать с уйшинами, так как улус Майкы-бея был разноплеменным, включавшим в себя, помимо собственно уйшинов, другие этнические группы. Само название «табын» (tabun по-монгольски значит ‘пять’) говорит о многосоставном характере возглавляемого им аймака. В стихотворном шежере ‘Али Чукури говорится: «Асыл бабам Тубыл, Иртыш кәнарында ирмеш…» («Мой предок был родом со стороны Тобола и Иртыша»)7 . Действительно, земли усуней (уйшинов) располагались в верхнем течении Иртыша. Затем улус Майкы-бея, состоявший из пяти подразделений, участвовал в походах монгольских войск в страны Средней Азии и Восточной Европы, пока не осел в местности 1 Последний имел неосторожность заявить, что ни один из современных родов не возводит свою родословную к эпохе Чингиз-хана, почему ‘Арифуллах Кииков решил опровергнуть это утверждение своей публикацией «Из старого шежере». 2 Ғарифулла Кейеков. Күрhәтелгән хеҙмәт. 49-сы б. 3 Название племени Уйшин по-монгольски звучало как Хушин. 4 Рашид ад-дин. Сборник летописей / Пер. с перс. Л. А. Хетагурова. Ред. и прим. А. А. Семенова. Т. I. Ч. 1. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 172. 5 Рашид ад-дин. Сборник летописей / Пер. с перс. О. И. Смирновой. Прим. Б. И. Панкратова и О. И. Смирновой. Ред. А. А. Семенова. Т. I. Ч. 2. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 274. 6 Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 55. 7 Башҡорт шәжәрәләре / Төҙөүселәре Ә. Г. Сәлихов, У. Г. Хисаметдинов. Өфө: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2010. 19-сы б. 18 БАЛыКСы Миадак1 на р. Миасс2 . С этого момента, т. е. примерно с XIII–XIV вв., можно говорить о вхождении табынцев в состав башкирского народа3 . В XV в. часть табынцев по причине вражды с сибирским ханом Ибаком или Ибрагимом (ум. 1495 г.)4 переселяется на западную сторону Уральского хребта, где основывает улус Кесе-Табын (Малый Табын) в отличие от Карый (Кара)-Табына (Старшего Табына), оставшегося в Зауралье. Правители Казанского ханства часто призывали башкир Зауралья и южного Приуралья на военную службу. Особенно массово привлекали их казанские ханы Сахиб-Гирей (1521–1524 гг.) и Сафа-Гирей (1524–1531, 1536–1549). Являясь представителями крымской династии, они проводили активную антимосковскую политику, почему всегда нуждались в боеспособной кавалерии. Местное население, состоявшее из чувашей, марийцев и удмуртов, не могло предоставить им необходимое число конных воинов. Выселившиеся на запад башкиры за участие в военных походах, как правило, получали земли вдоль р. Ик. Формирование Икских волостей происходило в 20–30-х гг. XVI в.5 Вплоть до XVIII в. там фиксируются Кыпчакская, Тамъянская, Бурзянская, Табынская, Сынрянская, Катайская и др. волости6 . Среди них была также волость Иректинская, которая, вопреки утверждениям ‘Али Чукури и ‘Арифуллаха Киикова, состояла не из одних кара-табынцев. Ее смешанный характер хорошо иллюстрируют названия аулов Иректинской волости за р. Ик – Верхний и Нижний Табын, Тамъян нынешнего Муслюмовского района РТ7 . Именно разноплеменность ее состава, по всей видимости, стала причиной появления социального термина «ирәкте», иначе не имело бы смысла менять старое название Кара-Табын. Таким образом, объединение Иректы точнее было бы именовать не родом или племенем, а военной корпорацией, в состав которой входили представители различных башкирских родов при численном доминировании кара-табынцев. После падения Казанского ханства одна часть башкир-иректинцев остается в бассейне Ика, а другая, большая часть, перемещается на северо-восток. ‘Арифуллах Кииков пишет: «Племя Иректы разделилось на три улуса. Первый – Ялан-Иректы (Степной Иректы), который, образовав Иректинскую волость, расположился в Мензелинском уезде на реках Ик и Мелля среди кыргызских аулов (т. е. башкир рода Кыргыз. – авт.). Второй – УрманИректы (Лесной Иректы), а это – наш иль. Третий – Танып-Иректы. Верхне-Татышлинская, Ваныш-Алпаутовская и Старо-Казанчинская волости происходят от рода упомянутого выше Ахметшейх-бея»8 . Таким образом, автор расширяет круг иректинцев еще за счет башкирских родов Казанчи и Уваныш (подразделение племени Елан). Попробуем произвести разбор сведений, сообщаемых ‘Али Чукури и ‘Арифуллахом Кииковым. Итак, насколько правомерно включение вышеназванными авторами в состав башкирской военной корпорации Иректы родов Балыксы, Байкы, Танып, Кайпан, Казанчи, Ельдяк, Унлар, Уваныш? Взять, к примеру, 1 Аул Медиак в Аргаяшском районе Челябинской области. 2 Башкирские шежере / Сост., пер., введ. и комм. Р. Г. Кузеева. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1960, С. 164. 3 Была и другая группа рода Табын, ставшая частью казахов. Табынцы в составе сибирских татар являются потомками башкирских табынцев, ушедших на службу к хану Кучуму. 4 Трепавлов В. В. Указ. соч. С. 118. 5 Асылгужин Р. Р., Юсупов Ю. М., Салауши Т. А. Западные башкиры: политическая история, проблема этнической идентификации. Уфа: Хан, 2010. С. 44. 6 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 317. 7 Асфандияров А. З. Аулы мензелинских башкир. Уфа: Китап, 2009. С. 547–550. 8 Ғарифулла Кейеков. Күрhәтелгән хеҙмәт. 45-се б. I. ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ БАЛыКЧИНЦЕВ 19 1 Унларцы являются потомками среднеазиатских гуннов (См.: Хамидуллин С. И. Исторические гунны и их потомки // Ватандаш. 2011. № 10. С. 3–12). 2 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 367. 3 Рычков П. И. Топография Оренбургская. Ч. I. СПб., 1762. С. 97. 4 Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. Кн. 1. Уфа: Китап, 1997. С. 43. 5 Башҡорт шәжәрәләре. 22, 30, 31 б-р. 6 В XVIII в. Таныпская волость состояла из Кыр-Таныпской (Кара-Таныпской), Су-Таныпской, Кайпанской и Казанчинской тюб. род Унлар, который сохранил свой древний этноним до наших дней и, следовательно, самостоятелен в этническом отношении1 . Поэтому вряд ли будет правильным причислять его к иректинцам. Роды Кайпан, Казанчи, Уваныш и Ельдяк, по всей видимости, были выходцами из среды башкир-кыпчаков юга Башкирии2 , следовательно, также не были табынцами. Их основатели – реальные или легендарные – Казанчи-бей, Кайпан-бей и Ельдяк-тархан стали эпонимами соответствующих волостей. Остаются роды Байкы, Танып и Балыксы. Что собой представляло подразделение Байкы остается загадкой. Отметим три момента, на которые нужно обратить внимание при решении вопроса о его происхождении. Во-первых, по территории Караидельского района РБ протекает р. Байкы. Во-вторых, в «Разделении башкирского народа по волостям и родам», составленном П. И. Рычковым, фигурирует Байкинский аймак в составе Таныпской волости3 . В наши дни вдоль реки Байкы расположены селения башкир-унларцев, поэтому можно было бы сделать вывод, что название Байкинской волости является синонимом Унларской, если бы в списке П. И. Рычкова обе они не числились в качестве самостоятельных единиц. В-третьих, название «Байкы» очень напоминает подлинное звучание имени Майкыбея – Байку, зафиксированное Рашид ад-дином. Могла ли река быть названа в честь полководца Чингиз-хана? Подобных примеров история не знает. В таком случае схожесть гидронима и антропонима нужно признать случайной. Следовательно, Байкинский аймак носил имя реки, и сам он был чисто территориальной единицей, возникшей в результате дробления ранее существовавших родовых подразделений. С другой стороны, известны случаи, когда антропонимы становились названиями волостей. Допустим, Казанчи-бей, Кайпан-бей и Ельдяк-тархан являются фигурами легендарными, поскольку их имена упоминают лишь шежере. Однако эпоним Кубалякской волости был реальным человеком: в прошении башкира Телевской волости Бабиша Аслаева, написанном в 1680 г., сказано, что его дедом был ногаец по имени Кубаляк4 . Являясь поначалу припущенниками башкир-табынцев, потомки последнего в XVIII в. основали самостоятельную Кубаляк-Табынскую тюбу. Основную массу ее населения, по всей видимости, составляли не столько они сами, сколько выходцы из соседних башкирских родов. Тем не менее, памятуя о предке, жившем более столетия назад, кубаляковичи назвали свою волость в его честь. Тогда почему бы потомкам Майкы-бей не поступить аналогичным же образом? Не отвергая ни одну из предложенных версий, приходится признать, что вопрос о Байкинской волости пока остается открытым. Рассмотрим вопрос о Таныпской волости. В стихотворном шежере ‘Али Чукури говорится, что свою землю урман-иректинцы добыли, потеснив башкир-гайнинцев. Другие башкирские роды – Кара-Танып, Тазлар, Уран, Кайпан – поделились ею добровольно. Роды Гирей и Елан отказались уступать ее5 . В данном случае для нас важно известие, что «Кара-Танып также дал землю» («Ҡара Танып ер вирде»). Из чего следует, что таныпцы жили в северной части Башкирии задолго до прихода туда во второй половине XVI в. иректинцев. Поэтому включение улуса Танып вместе с тюбами Кайпан и Казанчи6 в родословие кара-табынцев нужно считать искусственным и преследующим цель объединить все северные 20 БАЛыКСы башкирские роды в единое генеалогическое древо. Что касается рода Балыксы, то именно его нужно считать родственным улусу Иректы. Предки балыкчинцев, судя по воспоминаниям стариков, некогда обитали в долине р. Ик. Одно из преданий говорит, что они долго жили «в Белебеевских краях, на катайских землях»1 . Возникает вопрос: о каких «катайских землях» может идти речь, если ближайшие земли башкир-катайцев располагались на территории современных Белорецкого и Белокатайского районов РБ? Очевидно, речь идет о Катайской волости на р. Ик, реликтами которой являются села Старо- и Новокатаево (Иҫке Ҡатай, Яңы Ҡатай) Бакалинского района РБ. Уйдя во второй половине XVI в. на восток, они обосновались на своих теперешних землях. Обращает на себя внимание тот факт, что иректинцы некогда обитали на территории будущей Балыкчинской волости в долине р. Тюй, причем не ясно, когда именно – во время миграции из Зауралья на Ик или же в процессе обретения новой родины при обратном движении на восток? Как пишет ‘Арифуллах Кииков, именно близ балыкчинского аула Муллакай был похоронен их предок Карагазиз по прозванию Кара-Табын2 . Из всего сказанного можно сделать следующие выводы: во-первых, балыкчинцы в основной своей массе являются родственным иректинцам родом, поскольку оба они происходят от башкир-табынцев; во-вторых, какая-то часть балыкчинцев может происходить от башкир-катайцев. Возможно, именно смешанный табынско-катайский состав рода Балыксы не позволил ему взять одно из имен своих предков, то есть Табын или Катай. Между прочим, на связь балыкчинцев с катайцами указывал еще Р. Г. Кузеев. Он замечал, что балыкчинская тамга является видоизменением древней катайской тамги «балға» (молот). Он также писал, что «в разговорном языке аскинских башкир присутствуют те же специфические фонетические комплексы согласных, которые диалектологи отмечают у западных катайцев на Инзере с переходом этих особенностей на говор части западнотабынских родов»3 . Кроме того, в списке волостей северо-восточной Башкирии, составленном в 1737 г., они вместе с таныпцами, унларцами, ельдяками, салжиутами, кушчинцами и др. отнесены к катайскому объединению4 . Однако зная происхождение родов Унлар, Салжиут, Кушчи, можно смело говорить, что данная группировка формировалась не по принципу общего происхождения, а, вероятно, по соображениям политики. Следовательно, их родство с катайцами не столь очевидно, как родство с табынцами. Неслучайно шежере иректинцев (кара-табынцев), которое еще в незамутненном поздними добавлениями виде приводится в работе ‘Али Чукури «Тазкират ли-ль-ихван ва-ль-ахбаб», утверждает, что у Майкы-бея Уйшина было три сына – Кара Табын-бей, Байкы-бей, Балыксы-бей5 . Из этого следует, что только эти три аймака – Иректы, Байкы и Балыксы – можно считать преимущественно кара-табынцами. Другие подразделения – Кайпан, Тазлар, Унлар, Танып, Уваныш, Ельдяк, Казанчи – включены в шежере иректинцев с целью консолидации северных башкир единым родословием. Аналогичным образом более ранний башкирский автор Тадж ад-дин Ялчигул аль-Башкурди (1768–1738 гг.) в генеалогию от Адама в качестве предков башкирского народа включил эпонимы Бурджан, Юрматы, Кунграт, Тамъян, Усерган, Байлар, Юрми, Байкы, Иректы, Кубаляк, Салжиут, Сарт, Тубаляс, Тырнаклы, Айле и др.6 1 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 350. 2 Ғарифулла Кейеков. Күрhәтелгән хеҙмәт. 48-се б. 3 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 352. 4 Там же. С. 57. 5 Йырауҙар, сәсәндәр, мәғрифәтселәр. 222-се б. 6 Галяутдинов И. Г. «Тарих нама-и Булгар» Таджетдина Ялсыгулова / Отв. ред. Э. Р. Тенишев. Уфа: Китап, 1998. С. 159. I. ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ БАЛыКЧИНЦЕВ 21 Говоря об этнической истории северных районов Башкортостана (Татышлинский, Аскинский, Караидельский), следует отметить, что их коренные жители связаны своим происхождением с башкирами северо-востока и Зауралья – родами Табын и Катай. Об этом красноречиво говорят данные генетики. В течение 2012–2013 гг. научными коллективами Института гуманитарных исследований РБ и Медико-генетического научного центра РАМН под общим руководством проф. Е. В. Балановской было проведено исследование генофонда башкирского народа. Исследование было ориентировано на изучение популяций, дифференцированных по клановому (родоплеменному) признаку. Составлен примерный популяционно-генетический портрет, который характеризуется присутствием выраженного степного кластера, связанного с территориями Южной, Западной Сибири и Прикаспийских территорий. Он характерен для юго-западной, южной, восточной, северной и северо-восточной Башкирии. Северо-западная, центральная и частично южная Башкирия характеризуются преобладанием западноевразийских гаплогрупп, которые, очевидно, мы должны связывать с древним (возможно, докыпчакским) периодом этнической истории башкир. Одной из наиболее представленных гаплогрупп (более трети всего генофонда) является R1a-M198, при анализе которой выделилось два основных кластера: южный, представленный в основном кыпчакским населением юга Башкортостана1 , и северный, имеющий большие доли у северо-восточных и северных популяций башкир (роды Табын, Катай, Кудей, Балыксы, Унлар). Этнографическим группам северных и северо-восточных башкир присуща гомогенность популяций, характеризующая собой некую единовременную миграцию на эту территорию2 . Генетические образцы популяции балыкчинцев были собраны в Аскинском и Караидельском районах РБ. Превалирующей гаплогруппой оказалась R1a-M198, уверенно входящая в кластер северных и северо-восточных башкир. Формально она называется индоевропейской и связывается с индоиранским компонентом в Северной Евразии. Гаплогруппа имеет значительные максимумы на обширных территориях Алтая, Притяньшанья, а также на Южном Урале, распространяясь по всему Урало-Поволжью, некоторым районам Казахстана и Средней Азии. В лесостепной Евразии данная гаплогруппа имеет большие доли в генофондах народов с кочевым прошлым. Вполне вероятно, что ее распространение связано с кочевниками Северной Евразии. Она маркирует некогда масштабные миграционные процессы, охватывавшие обширные территории Центральной Азии. На Южном Урале эти миграции шли с востока на запад, использовавшие при этом традиционный для кочевников трансуральский путь, начинавшийся в районе Миасса. Ареал распространения данного субварианта гаплогруппы R1a-M198 охватил современные Аскинский, Караидельский, Салаватский, Белорецкий, Иглинский, Мечетлинский районы Башкортостана. Таким образом, схема, предложенная в свое время Р. Г. Кузеевым, в целом находит свое подтверждение в свете приведенных источников. По его мнению, в XIII–XIV вв. предки балыкчинцев в составе катайской миграционной волны оказываются на территории северного Башкортостана3 . Здесь они ассимилируют местное финское население, 1 К ним примыкают такие роды северных башкир, как Елан, Ельдяк, Кайпан и Казанчи, у части которых также встречается гаплогруппа R1a-M198. 2 Юсупов Ю. М., Гумерова А. Я., Балаганская О. А., Дамба Л. Д., Сабитов Ж. М., Жабагин М. К., Почешхова Э. А., Балановская Е. В. Трансуральский путь миграций кочевых племен (по данным полиморфизма Y-хромосомы у башкирских кланов) // Человек в окружающей среде: этапы взаимодействия. 5-я Международная конференция «Алексеевские чтения» памяти академиков Т. И. Алексеевой и В. П. Алексеева. Москва. 6–8 ноября 2013 г. 3 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 352. 22 БАЛыКСы которое именуется в их преданиях марийцами. Нужно заметить, что данную атрибуцию нельзя понимать буквально, так как в глазах тюрков все финно-угры одинаково являются «черемисами». Поэтому, учитывая близость Пермского края, в лице древних насельников долины Тюя и Сарса логичнее было бы видеть не финно-волжские, а финно-пермские племена. Однако данные топонимии балыкчинцев указывают на иную этническую среду. Названия двух притоков р. Тюй – Кубияз и Юрмияз – носят два села Аскинского района РБ. Относительно их происхождения у местных башкир сохранилось предание: к моменту прихода на р. Тюй предков балыкчинцев здесь жили «два черемиса-мусульманина» – Куби и Юрми, которые дали свои имена двум башкирским селам Кубияз и Юрмияз. Р. Г. Кузеев пишет: «”Черемисами-мусульманами“ могли быть в XIII–XIV вв. лишь юрмийцы и предки кубоу-минцев (куби-мин), оторвавшиеся от древних башкир и переселившиеся подобно гайнинцам и таныпцам на север»1 . Реч. Юрмияз и д. Юрмиязбаш имеются в соседнем Татышлинском районе. Не отвергая мнения Р. Г. Кузеева, стоит заметить, что в гидронимах Кубияз и Юрмияз можно также видеть отражение этнонимов древнеболгарских племен – юрми (ерми) и куби. Согласно «Именнику» болгарских ханов, а также надписям эпохи Первого Болгарского царства (Булгарского ханства) орда дунайских болгар состояла из таких родов, как дуло, вокиль (укиль), угаин, чакарар, кюригир, кубиар, ерми/ермиар2 . Два последних названия с учетом тюркского перехода р ~ з читаются как ермиаз и кубиаз. Причем род ерми/юрми упоминается в «Именнике» применительно к эпохе Великой Булгарии (VII в.), которая располагалась на территории Северного Кавказа и в Приазовье. Он также известен в племенной номенклатуре башкир3 . Как известно, после распада Великой Булгарии одна часть булгарских племен ушла на Дунай, а другая – на Среднюю Волгу. Видимо, небольшая группа булгар, представленная родами ермиар и кубиар, двинулась еще дальше на восток. Вероятно, следы их присутствия и отразились в вышеназванных гидронимах Татышлинского и Аскинского районов РБ. Древние булгары, говорившие на языке, близком к современному чувашскому, также могли показаться башкирам «черемисами». Так или иначе, окончательную точку в вопросе происхождения топонимов Кубияз и Юрмияз ставить пока рано. В XVI в. на севере Башкортостана селятся башкиры рода Кара-Табын и клана Иректы, этнические контакты которых с местным населением, представленным смесью башкир-катайцев и «черемисов», завершают формирование балыкчинцев. К сожалению, при написании своей работы Р. Г. Кузеев не в полной мере использовал материалы ‘Али Чукури и ‘Арифуллаха Киикова, в результате чего им не была учтена роль рода Табын в этногенезе башкир-балыкчинцев. Как можно заметить, его внимание в основном фиксируется на роли катайского компонента в этнических процессах данного региона. Последующая история рода Балыксы отражена, в основном, в русских источниках, которые фиксируют Балыкчинскую волость в пределах Сибирской дороги Башкирии. В 1725–1726 гг. кунгурский бургомистр Юхнев зафиксировал в ней 120 дворов и 360 мужчин, «которые могут воевать»4 . Если исходить из стандартного соотношения 1:5 (один воин на пять душ населения), то общее число жителей волости составляло порядка 1 800–2 000 чел. обоего пола. В 1730 г. камерир Ю. Жилин и 1 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 350. 2 Карасик А. Древнейшая Болгарская летопись // ВИ. 1950. № 5. С. 114; Рашев Р. Българската езическа култура VII–IX век. София: Класика и Стил, 2008. С. 265. 3 Потомки башкир рода Юрми ныне проживают в ряде селений Бакалинского района РБ, а также на территории Бугульминского, Лениногорского, Альметьевского и Азнакаевского районов РТ. 4 Кузеев Р. Г. Указ соч. С. 49. I. ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ БАЛыКЧИНЦЕВ 23 уфимцы С. Третьяков и И. Гавренев писали: «Волость Балыхчинская по Уфе реке и по Тюю, горы, леса, поля небольшие; тележный путь в ней нужной (т. е. трудный. – авт.)»1 . Как писал А. З. Асфандияров, «Балыкчинская волость – родина бесстрашных борцов за свободу народа»2 . В ходе башкирского восстания 1662–1664 гг., проходившего под лозунгом восстановления Сибирского ханства или даже образования собственно Башкирского ханства, балыкчинцы активно поддерживали хана Кучука, правнука шибанида Кучума, в его притязаниях на трон3 . В 1664 г. уфимский воевода А. М. Волконский напоминал им: «…товарищ наш стольник и воевода князь Дмитрий Андреевич Волконский вас, Айских волостей и Балыхчинских, за ваши неправды повоевал, побил и в полон поимал многих и разорил, и то вам разоренье от себя учинилось, от вашего воровского заводу и умыслу»4 . В 1675 г. уфимский дворянин Д. Артемьев ездил по башкирским волостям Сибирской дороги для призыва служилых людей в Крымский поход под командованием князя Касбулата Черкасского. В Балыкчинской волости выступить в поход изъявили желание «башкирцы Беляк Илиметев, Бек-Батырь Кузлагилдин, Шах-Рыммет Сукрунбаев», сказавшие, что «мы де на ево великого государя службы ехать готовы, куды ево государьское повеление будет»5 . Вероятно, названные люди относились к «лучшим людям», т. е. к старшинам и тарханам. Неслучайно один из них, а именно Беляк Илимбетов, вместе с башкиром Салжиутский волости Байбулды Еликбаевым «украдкою ездили в Москву бити челом о службе…»6 Их служебное рвение, вероятно, было вызвано желанием отличиться на войне с целью получения чинов и привилегий. Однако отправиться в такой далекий и трудный поход могли люди далеко не бедные. В ходе восстания 1704–1711 гг. башкиры Сибирской дороги, в том числе балыкчинцы, активно сражались с правительственными войсками на территории Уфимского уезда. Они также совершали походы в соседние Казанский и Кунгурский уезды. Жители Кунгура сообщали, что «на Сибирской дороге в Уфимском уезде стоят тех башкирских татар с 8 тысяч и больше и в панцирях и в кольчугах и в уезде же человек по 100 и по 200 и чинят разорение»7 . К сожалению, скудость источников не позволяет конкретизировать участие башкир рода Балыксы в указанных событиях. Однако относительно башкирского восстания 1735–1740 гг. картина выглядит яснее. В начале 1736 г. один из командиров правительственных войск полковник А. И. Тевкелев8 выступил на территорию Сибирской дороги. Башкир Ялтыр Досаев и мулла Абдулла Сарткильдин, являвшиеся жителями аула Сеянтус Балыкчинской волости, после пыток сказали карателям, что «оная деревня Сиянтюсь и всей Балыхчинской волости башкирцы намерены были, чтоб идти на лыжах и на конях, соединяясь з бунтующими 1 МИБ. Ч. 1. С. 136. 2 История сел и деревень Башкортостана. Кн. 4. Уфа: Китап, 1993. С. 182. 3 Сибирский хан Кучум был потомком Шибана, брата Батыя и внука Чингиз-хана. Его правнук Кучук был провозглашен ханом Башкирии, так как в русских источниках фигурирует под именем «Кучук-хан Башкирский» (См.: Наказ Борису Андреевичу и Семену Ивановичу Пазухиным, данный из Приказа Казанского Дворца в 22-й день июня 1669 г., на посольство в Бухару, Балх и Юргенч для выкупа пленных русских людей, также о собрании сведений о путях в Индию и о мощах священномученика Симеона и о привлечении бухарцев к торговле шелком с Астраханью и Москвою // Русская историческая библиотека. Т. 15. Ч. VI. СПб., 1894. С. 66–67). 4 МИБ. Ч. 1. С. 185. 5 МИБ. Ч. 1. С. 200. 6 МИБ. Ч. 1. С. 202. 7 Акманов И. Г. Башкирские восстания XVII–начала XVIII вв. Уфа: Китап, 1993. С. 162. 8 Алексей Иванович Тевкелев (до крещения Кутлу-Мухаммед Тевкелев) – касимовский мурза, дипломат, активный участник Оренбургской экспедиции. В 1755 г. ему было присвоено звание генерал-майора.

Материал для скачивания и продолжение текста в юношеской модельной библиотеке.