123

ПУСТЫНИ И СТЕПИ.

(Изъ послѣдняго изданiя гумбольдтовыхъ «Картинъ Природы».)

У подошвы высокихъ гранитныхъ горъ, легшихъ неодолимою

преградою для водъ, образовавшихъ въ эпоху юности земли Антиль-

ское море, начинается обширная, далеко стелющаяся равнина. Прой-

дя долину Каракаса и озеро Тикарагуа, усѣянное островами и отра-

жающее въ свѣтлыхъ волнахъ своихъ роскошную кайму банановъ,

путникъ встрѣчаетъ луга, на которыхъ блещетъ мягкая, свѣтлая зе-

лень таитскаго сахарнаго тростника и темнѣетъ густая тѣнь какао-

выхъ кустовъ. Тогда, обратясь къ югу, онъ можетъ успокоить утом-

ленное зрѣнiе на однообразномъ подолѣ степей, какъ будто возды-

мающихся по мѣрѣ удаленiя и теряющихся вдали, сливаясь съ чер-

тою небосклона.

Внезапно исторженный изъ объятiй богатой органической при-

роды, странникъ съ изумленiемъ проникаетъ въ эти широкiя про-

странства, лишенныя не только деревьевъ, но едва представляющiя

слабые слѣды растительности. Ни одинъ холмъ, ни одна скала не

возвышаются на этой безпредѣльной равнинѣ, какъ островъ над

уровнемъ моря. Только кое-гдѣ немногiе изломанные горизонталь-

ные пласты внезапно воздымаются надъ окружающею ихь гладью,

покрывая пространства въ 7 или 8 тысячь квадратныхъ верстъ. Ту-

земцы зовутъ эти пласты *банками* и *косами*, случайно какъ бы уга-

дывая древнiй порядокъ вещей, существовавшiй въ то время, когда

степи составляли ложе обширнаго средиземнаго моря, среди кото-

раго упомянутые возвышенные пласты являлись *косами* или *мелями*.

124

Нерѣдко и нынѣ обманъ чувствъ напоминаетъ среди ночи эти

образы вѣковъ давноминувшихъ. Когда блестящiя свѣтила въ бы-

стролетныя мгновенiя ихъ восхода и заката освѣщаютъ окрайны до-

лины, или если ихъ трепещущее сiянiе отражается нижними слоями

волнующихся паровъ, то, кажется, видишь предъ собою картину

безбрежнаго океана. Подобно океану, степи наполняютъ душу чув-

ствомъ безпредѣльнаго, освобождаютъ ее отъ матерiяльныхъ впеча-

тлѣнiй ограниченнаго пространства и возносятъ къ высшимъ ощу-

щенiямъ. И притомъ свѣтлое зеркало моря, рябѣющее подвижными,

пѣнистыми волнами, вселяетъ въ насъ отрадныя чувства, тогда какъ

видъ пустыни холоденъ и мертвъ какъ голая кора опустошенной

планеты.

Природа разсѣяла такiя обширныя равнины во всѣхъ поясахъ

земной поверхности; но вездѣ онѣ отличаются своеобразнымъ ха-

рактеромъ, особливою физiономiею, опредѣленною образованiемъ

почвы, различiями климата и возвышенiемъ надъ уровнемъ моря.

Въ сѣверной Европѣ мы видимъ настоящiя степи въ *ландахъ*,

простирающихся отъ оконечности Ютландiи до устья Шельды. Здѣсь

вся растительность подавляется однимъ видомъ растенiй. Впрочемъ,

эти степи не обширны и ихъ можно бы назвать гористою мѣстно-

стью, въ сравненiи съ *льяносами* Каракаса, *пампасами* Буэносъ-Ай-

реса, *саванами* Миссури и Мѣдно-рудной рѣки (\*) по которымъ кое-гдѣ

пасутся густошерстный бизонъ и небольшой мускусный быкъ.

Равнины внутренней Африки еще обширнѣе и представляютъ бо-

лѣе суровое зрѣлище. Подобно огромнымъ пространствамъ Тихаго

океана, внутреннiя африканскiя пустыни только въ сравнительно-

новѣйшую эпоху сдѣлались предметомъ изслѣдованiй и изъисканiй.

Это песчаное море отдѣляетъ одну отъ другой плодоносныя страны

и окружаетъ ихъ, уподобляя островамъ. Такъ, среди пустынь, окру-

жающихъ базальтовыя горы Харудже, встрѣчается оазисъ «Сива»,

поросшiй финиковыми пальмами, на которомъ развалины храма

Юпитера Аммона указываютъ намъ мѣстопребыванiе древней обра-

зованности. Никогда капля дождя или росы не падаетъ на эти зной-

ныя равнины и растительная жизнь не смѣетъ появиться въ ихъ ра-

скаленной почвѣ. Со всѣхъ сторонъ воздымаются столбы жгучаго

воздуха, разсѣевающаго пары: облака бѣгутъ далеко отъ его паля-

щихъ объятiй.

Въ мѣстахъ, гдѣ пустыня сближается съ Атлантическимъ океа-

номъ, какъ между Уади-Нуномъ и Бѣлымъ мысомъ, сырой морской

воздухъ массою стремится для наполненiя пустотъ, образуемыхъ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Copper-mine-river.

125

отвѣсными токами раскаленной атмосеры. Даже мореплаватель, на-

правляясь къ устью Гамбiи по водному пространству, поросшему

водорослями въ видѣ луга, угадываетъ близость необъятныхъ пес-

чаныхъ пустынь, по жгучему жару, ими изливаемому, и по внезапно-

му исчезновенiю восточнаго тропическаго вѣтра.

Стада быстроногихъ газелей и страусовъ мчатся по раздолью

раскаленныхъ песковъ. Африканская пустыня почти совершенно

необитаема для человѣка и только по немногимъ, недавно откры-

тымъ оазисамъ, этимъ островамъ песчанаго моря, бродятъ кочую-

щiя племена тиббо и туараковъ. Образованные народы, живущiе

по сосѣдству пустыни, осмѣливаются проникать въ нее только въ

извѣстныя перiодическiя эпохи. Караваны длинною лентою тянутся

изъ Тафилета въ Тимбукту, или изъ Мурзука въ Борну, по путямъ,

избраннымъ торговлею за тысячелѣтiе назадъ и понынѣ оставшимся

неизмѣнными. Эти смѣлыя торговыя путешествiя обусловливаются

существованiемъ верблюда — *корабля пустыни*, какъ его назы-

ваютъ древнiя преданiя Востока.

Упомянутыя равнины занимаютъ пространство трижды обшир-

нѣйшее Средиземнаго моря и находятся частiю между тропиками,

а частiю въ прилежащихъ поясахъ. Это положенiе обусловливаетъ

ихъ особенную физioнoмiю. Напротивъ того, если мы перейдемъ къ

восточной части древняго материка, тоже самое геогностическое яв-

ленiе представляется преимущественно въ умѣренныхъ странахъ

земной поверхности.

По хребту средне-азiйскихъ горъ, между Алтаемъ и Куэнъ-Ли-

номъ, на пространствѣ нѣсколькихъ тысячь верстъ въ длину, отъ

Китайскаго моря, за Тiанъ-Чiанъ къ Аральскому озеру, стелются

если не самыя возвышенныя, то безспорно самыя обширныя степи

земного шара. Я самъ имѣлъ случай видѣть, тридцать лѣтъ послѣ

странствованiя по Новому Свѣту, калмыцкiя и киргизкiя степи, со-

ставляющiя часть пустынь, занимающихъ между Дономъ, Волгою,

Каспiемъ и Китайскимъ озеромъ Дзайсангомъ, пространство безъ

малаго въ тридцать тысячь квадратныхъ верстъ. Пустыни Азiи,

перерѣзанныя мѣстами хвойнымъ лѣсомъ и холмами, представляютъ

растительныя группы, болѣе разнообразныя, чѣмъ въ льяносахъ

Каракаса и въ пампасахъ Буэносъ-Айреса. Привлекательнѣйшая часть

этихъ равнинъ, обитаемая пастушескими народами, украшена не-

большими кустарниками изъ семейства *розовидныхъ*, (1) покрытыхъ

обильными бѣлыми цвѣтками, *кудрявками* (2), тюльпанами и *вене*-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Rosaceae.

(2) Fritillariae.

126

*риными башмачками* (1). Подобно какъ климатъ тропиковъ отличает-

ся тѣмъ, что всѣ растенiя стремятся принять тамъ древоообразный

видъ, нѣкоторыя изъ степей умѣреннаго пояса Азiи характеризуют-

ся удивительною высотою, до которой воздымаются въ нихъ травя-

нистыя растенiя съ цвѣтами, каковы *соссуреи* (2) и другiя *сростно*-

*пыльниковыя* (3), *бобовыя* (4) и преимущественно безконечное число

видовъ *астрагаловъ*(5). Путешествуя по этимъ бездорожнымъ лу-

гамъ, въ арбахъ, или маленькихъ татарскихъ повозкахъ, должно пра-

вить стоймя, чтобы видѣть предъ собою: высокая, выше человѣче-

скаго роста трава, густая какъ дремучiй лѣсъ, постепенно склоняет-

ся подъ ободьями колесъ. Нѣкоторыя изъ этихъ азiятскихъ степей

представляютъ равнины *ниворослей* (6); другiя же покрыты солон-

чаковыми, мясистыми, членистыми, вѣчно зелеными растенiями.

Часто вдали виднѣется блескъ соляныхъ налетовъ, похожихъ на дре-

весные лишаи или покрывающихъ глинистую почву, подобно свѣже-

выпавшему снѣгу.

Монгольскiя и татарскiя степи, перерѣзанныя разновидными цѣ-

пями горъ, отдѣляютъ грубые сѣверо – азiятскiе народы отъ перво-

бытныхъ племенъ Индустана и Тибета, издревле пользующихся обра-

зованностью. Существованiе этихъ степей проявилось разнообраз-

ными влiянiями на перемѣнныя судьбы человѣческаго рода. Онѣ

оттеснили народонаселенiе къ югу и неодолимѣе Гималаевъ и снѣж-

ныхъ хребтовъ Сиринагура поставили преграду къ международнымъ сношенiямъ, къ смягченiю нравовъ и развитiю искуствъ у обитателей

азiятскаго сѣвера.

Впрочемъ, равнины Средней Азiи должны разсматриваться исто-

рieю не только какъ преграды къ взаимнымъ сношенiямъ наро-

довъ: не разъ извергали они на землю бѣдствiя и опустошенiе. Па-

стушескiе народы этихъ степей—монголы, геты, аланы – потрясли

мiръ. Если, въ теченiе вѣковъ, умственная культура напрявлялась

отъ востока къ западу, какъ животворный свѣтъ солнца, то впо-

слѣдствiи, варварство шло тѣмъ же путемъ, угрожая вновь погру-

зить Европу въ мракъ невѣжества. Смуглый пастушескiй народъ

происхожденiя ту-хинскаго или тюркскаго, хiунгну обиталъ по воз-

вышенной степи Гоби, въ палаткахъ изъ звѣриныхъ шкуръ. Долго

грозилъ онъ Китаю, пока наконецъ часть племени хiунгну была от-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Cypripedium.

(2) Sossureae.

(3) Synanthereae.

(4) Leguminosae

(5) Astragalus.

(6) Gramineae.

127

тѣснена къ югу, въ Среднюю Азiю. Толчокъ, ими данный, распростра-

нился безъ перемежки до первоначальной отчизны финновъ на скло-

нахъ и предгорiяхъ Урала, откуда исторглись гунны, авары, хаза-

ры и различныя помѣси азiятскихъ племенъ. Толпы гунновъ появи-

лись сперва на берегахъ Волги, потомъ въ Паннонiи, наконецъ на

берегахъ Марвы и По, опустошая прекрасныя страны, гдѣ, со вре-

менъ Антенора, генiй человѣка воздвигалъ памятникъ близь памят-

ника. Такъ изъ монгольскихъ пустынь дулъ тлетворный вѣтеръ, по-

губившiй даже въ цизальпинскихъ долинахъ нѣжный цвѣтъ искусствъ,

взлелѣянный долгими и постоянными заботами образованнаго чело-

вѣческаго общества.

Но пора намъ оставить солончаки Азiи, европейскiя ланды,

покрытыя красноватыми обильными медомъ цвѣтками, пустыни

Африки, лишенныя всякой растительности, и возвратиться къ равни-

намъ Южной Америки, которыхъ характеристическiя черты выше

приведены мною.

Подобнаго рода картина не можетъ представить наблюдателю

другого интереса, кромѣ того, который нераздѣльно слитъ съ самою

природою. Ни на одномъ изъ оазисовъ не осталось воспоминанiй

о древнихъ обитателяхъ: нѣтъ ни обтесаннаго камня, ни дерева,

свидѣтельствующаго о дѣятельности угасшихъ поколѣнiй. Чуждый,

такъ сказать, судьбамъ человѣчества, связанный только съ скоро-

проходящимъ мгновенiемъ, этотъ уголокъ земли кажется дикою

ареною, на которой свободно развивается жизнь растенiй и живот-

ныхъ.

Степь простирается отъ прибрежной цѣпи Каракаса до Гвiанскихъ

лѣсовъ, отъ снѣжныхъ вершинъ Мериды, на склонѣ которыхъ

лежитъ озеро Натронъ-Урао – предметъ суевѣрiя для туземцевъ,

до огромной дельты, образуемой устьемъ Оринока. Къ юго-западу

степь тянется, какъ морской рукавъ, за потоки Меты и Вишады

до неизслѣдованныхъ еще истоковъ Гвавiара въ горномъ хребтѣ,

которому блестящее воображенiе воинственныхъ испанцевъ дало

названiе «Paramo de la Suma Paz», что́ значитъ «Горы вѣчнаго

мира».

Пространство этой степи не менѣе сорока-четырехъ тысячь

квадратныхъ льё. Часто, вслѣдствiе недостатка географическихъ

свѣдѣнiй, ее изображали простирающеюся, безъ перемежки, по-

лосою ровной ширины до Магелланова пролива, огибая лѣсистую

равнину Амазонки, ограниченную къ сѣверу и югу саванами Апуре

и Рiо де-ла-Платы. Кочабамбскiе Анды и группа Бразильскихъ горъ

отдѣляютъ сюда нѣсколько отдѣльныхъ отроговъ, лежащихъ между

провинцiею Чиквито и Виллабельскимъ ущелiемъ. Узкая долина

128

соединяетъ *хилеи* (1) Амазонской рѣки съ пампасами Буэносъ-Айре-

са. Послѣднiе втрое обширнее льяносовъ Венецуелы. Ихъ протяже-

нiе такъ велико, что сѣверная ихъ граница окаймляется пальмами,

тогда какъ южные ихъ предѣлы почти покрыты вѣчнымъ снѣгомъ.

*Туйю* (2), птица, похожая на казуара, водится на этихъ пампасахъ

въ несмѣтномъ множествѣ, вмѣстѣ съ многочисленными стадами

одичавшихъ собакъ, обитающихъ по пещерамъ и кидающихся въ

кровожадной алчности даже на человѣка, которому предки ихъ слу-

жили съ такою преданностiю.

Льяносы, то есть самая сѣверная изъ равнинъ Южной Америки,

лежитъ въ знойномъ климатѣ, подобно бо̀льшей части пустынь

Сахары. Это обстоятельство измѣняетъ видъ степи через каждые

полгода, такъ что она то представляется опустошенною подобно пе-

счанымъ морямъ Ливiи, то является роскошнымъ лугомъ, какъ бо́ль-

шая часть степей Внутренней Азiи.

Одинъ изъ благодарнѣйшихъ предметовъ общей географiи

состоитъ въ сближенiи физическаго устройства странъ, отдѣленныхъ

другъ отъ друга большими пространствами, и въ выраженiи рѣзкими

чертами результатовъ этого сравненiя. Въ противоположность

климату Африки, различныя, частiю еще мало изслѣдованныя при-

чины стремятся къ уменьшенiю сухости и зноя въ Новомъ Свѣтѣ.

Главнѣйшiя изъ такихъ причинъ суть слѣдующiя: 1) узкая и иззу-

бренная по всѣмъ направленiямъ полоса земли, составляющая тро-

пическую часть Сѣверной Америки, гдѣ жидкое основанiе атмосферы

воздымаетъ къ верхнимъ ея слоямъ менѣе горячiй токъ воздуха;

2) протяженiе материка вдоль къ обоимъ льдистымъ полюсамъ;

3) обширный океанъ, на которомъ безпрепятственно гуляютъ про-

хладные вѣтры тропиковъ; 4) пониженiе восточныхъ береговъ;

5) теченiе холодной воды, направляющееся изъ Антарктическаго оке-

ана, сперва къ юго-западу, потомъ къ сѣверо-востоку, кь берегамъ

Чили (3), за тѣмъ къ сѣверу вдоль Перуанскаго берега до мыса

Париньи, и наконецъ круто поворачивающееся къ западу; 6) много-

численность обильныхъ источниками горныхъ хребтовъ, снѣговыя

вершины которыхъ, воздымаясь несравненно выше облачныхъ пре-

дѣловъ, заставляютъ верхнiй холодный воздухъ скользить внизъ по

своимъ склонамъ; 7) обилiе и непомѣрная ширина многоводныхъ

потоковъ, которые послѣ безчисленныхъ изгибовъ стремятся до-

стигнуть моря самымъ отдаленнымъ путемъ; 8) степи, лишенныя

песчанаго покрова, и потому не такъ быстро нагрѣвающiяся; нако-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Hylaea.

(2) Struthio rbea.

(3) Подъ 35° южн. шир.

129

нецъ 9) непроходимые дебри и лѣса, покрывающiе долину, изрѣ-

занную потоками, допускаютъ лучи тропическаго солнца до земной

поверхности не иначе, какъ процѣдивъ ихъ, такъ сказать, черезъ

частое сито густыхъ листьевъ и вѣтвей, отчего, даже далеко отъ

морей и горъ, поднимаются въ воздухъ отгромныя массы воды,

частiю привлеченныя, а частiю порожденныя актомъ прозябанiя.

Вотъ причины, по которымъ климатъ низкихъ равнинъ Новаго

Свѣта так рѣзко отличается сыростью и прохладою отъ африкан-

скаго. Здѣсь же заключаются прямыя причины дивно-могучей ра-

стительности, отлично характеризующей американскiй материкъ.

Вы видите, что наука не довольствуется однимъ указанiемъ фак-

та, что воздухъ одной страны болѣе влаженъ, чѣмъ воздухъ другой:

стоитъ только наблюдать настоящiй порядокъ вещей, чтобы открыть

причины такихъ различiй. Физику нѣтъ надобности прибѣгать къ

геологическимъ миѳамъ для объясненiя подобныхъ явленiй. Нѣтъ

нужды предполагать, что борьба стихiй, раздиравшая юное тѣло

нашей планеты, утишилась неодновременно въ обоихъ полушарiяхъ,

или что Америка, болотистый островъ, населенный крокодилами и

змѣями, позднѣе другихъ частей свѣта вышла изъ того хаотиче-

скаго состоянiя, въ которомъ воды были разлиты по всей земной

поверхности.

Конечно, если разсматривать внѣшнiй очеркъ и направленiе

береговъ Южной Америки, то въ ней замѣчается разительное сход-

ство съ полуостровомъ, образующимъ юго-западную часть древняго

материка. Но внутреннее строенiе африканской почвы и положенiе

этой части свѣта въ отношенiи откружающихъ ее континентальныхъ

массъ причиняютъ крайнюю сухость, на огромныхъ протяженiяхъ,

противящуюся всякому развитiю органической жизни. Четыре-

пятыхъ Южной Америки лежатъ по ту сторону экватора и слѣдова-

тельно въ полушарiи, которое по обильному скопленiю водъ и мног-

гимъ другимъ причинамъ прохладнѣе и влажнѣе сѣвернаго; а этому-

то послѣднему и принадлежитъ бо́льшая часть Африки.

Измѣривъ льяносы или южно-американскiя степи по востоко-

западному направленiю, мы увидимъ, что протяженiе ихъ втрое

менѣе африканскихъ пустынь. Льяносы прохлаждаются морскими

вѣтрами, дующими внутри тропиковъ; напротивъ того, пустыни

Африки, лежащiя на параллели Аравiи и южной Персiи, находятся

въ прикосновенiи съ воздухомъ, протекавшимъ уже надъ раскален-

ною почвою. Отецъ исторiи, в истинѣ показанiй котораго такъ

долго сомнѣвались, руководимый единственно чувствомъ, возбу-

жденнымъ при видѣ одной изъ великихъ сценъ природы, предста-

130

вилъ всѣ пустыни сѣверной Африки, Iемена, Мекране (1) и даже до

Мултана въ Индѣйскомъ полуостровѣ по ту сторону Ганга, какъ одно

нераздѣльное песчаное море.

Въ Африкѣ, по крайней мѣрѣ въ странахъ уже изслѣдованныхъ,

кромѣ влiянiя жаркихъ вѣтровъ должно обратить еще вниманiе на

отсутствие большихъ рѣкъ, высокихъ горъ и лѣсовъ, обильныхъ

испаренiями и слѣдовательно освѣжающихъ температуру воздуха.

Вѣчные снѣга существуютъ только въ западной части Атласа, кото-

раго узкая цѣпь, усмотрѣнная въ профиль древними мореплавателя-

ми, казалась имъ отдѣльнымъ столбомъ или колонною, возносившею-

ся въ воздушные предѣлы, какъ бы для поддержанiя небеснаго сво-

да. Къ востоку хребетъ тянется до того мѣста, гдѣ древнiй владыка

морей – Карѳагенъ – погребенъ подъ собственными развалинами;

образуя, такимъ образомъ, обширную вдоль береговъ стѣну, слу-

жившую нѣкогда оплотомъ Гетулiи, Атласъ останавливаетъ прохлад-

ные сѣверные вѣтры, a вмѣстѣ съ ними и испаренiя, поднимающiя-

ся съ Средиземнаго моря.

Прежде думали, что Лунныя горы (2), образующiя будто бы

параллельную цѣпь между возвышенною плоскостью Хабеша (афри-

канскаго Квито) и истоками Сенегала, воздымаются за нижнiй пре-

дѣлъ вѣчныхъ снѣговъ. Кордильера Лупаты, тянущаяся вдоль

Мозамбикскаго и Мономотапскаго берега, подобно Андамъ въ Перу,

покрыта вѣчнымъ льдомъ, въ золотоносныхъ странахъ Мачинга и

Моканга. Но эти горы, изливающiя обильные источники, лежатъ

весьма далеко отъ безмѣрныхъ пустынь, наполняющихъ собою про-

странство отъ южнаго склона Атласа до Нигера, льющаго свои воды

къ западу.

Впрочемъ, всѣ вычисленныя нами причины зноя и сухости могли

бы быть еще недостаточными для превращенiя въ страшное песча-

ное море такой обширной части африканскаго материка, если бы

предшествовавшiе природные перевороты, какъ, напримѣръ, вторже-

нiе Океана, не лишили предварительно эту огромную плоскость не

только растенiй, но и самой растительной почвы, нѣкогда ее покры-

вавшей. Когда же произошелъ этотъ природный переворотъ и какая

сила вынудила вторженiе водъ? Рѣшенiе этого вопроса погребено во

мракѣ давно-прошедшихъ вѣковъ. Можетъ быть, то было дѣйствiемъ

великаго круговращательнаго морского теченiя, несущаго теплыя

воды Мексиканскаго залива къ Нью-фаундлендской мели и даже до

береговъ стараго материка, — теченiя, приносящаго къ Ирландiи и

Норвегiи кокосовые орѣхи и другiе плоды тропиковъ. По крайней

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Гедролiя древнихъ грековъ.

(2) Джебель-аль-Комръ.

131

мѣрѣ можно удостовѣриться, что еще понынѣ существуетъ одинъ

отрогъ этого теченiя, который, отдѣляясь при Азорскихъ островахъ,

направляется къ юго-востоку и стремится къ окраинѣ западной

Африки, умножая опасности мореплавателей, посѣщающихъ тѣ бе-

рега. Всѣ тропическiе берега (и я обращаю особенное вниманiе на

Перуанскiе между Амотапе и Кокимбо) показываютъ вамъ, сколько

потребно вѣковъ и даже тысячелѣтий, чтобы зыбучiе пески могли

представить надежную опору корнямъ растенiй, въ этихъ знойныхъ

странахъ, никогда не освѣжаемыхъ даже каплею благотворнаго до-

ждя, гдѣ не могутъ произростать даже простѣйшiе виды *лишайни*-

*ковъ* (1).

Предъидущiя соображенiя достаточно объясняютъ, почему, не-

смотря на сходство очертанiй, Африка и Южная Америка предста-

вляютъ самыя разительныя отличiя въ климатахъ и характерѣ ра-

стительности. Однакожь, несмотря на то, что равнины Южной Аме-

рики покрыты слоемъ растительной почвы, орошаются перiодиче-

скими дождями и, какъ бы по мановенiю волшебнаго жезла, одѣва-

ются роскошнымъ зеленымъ ковромъ,– несмотря на все это, онѣ ни-

когда не завлекали на свое лоно сосѣднее народонаселенiе. Жители

прелестныхъ долинъ Каракаса, живописныхъ береговъ моря и мно-

говоднаго бассейна Оринока никогда не мѣняли своихъ жилищь на

пустынныя, безлѣсныя степи. И, въ самомъ дѣлѣ, когда европеецъ

проникнулъ въ Америку, онъ нашелъ внутри ея степей такое

скудное населенiе, что можно было почесть ихъ вовсе необитае-

мыми.

Льяносы чрезвычайно удобны для скотоводства – и, несмотря на то,

скотоводство было вовсе незнакомо первобытнымъ жителямъ Аме-

рики. Среди многоразличныхъ народовъ Новаго Свѣта едва найдется

одинъ, умѣвшiй воспользоваться дарами природы въ этомъ отноше-

нiи. Впрочемъ, американцы всѣ, за исключенiемъ только эскимосовъ,

составляли одно племя, или *расу*: это племя отъ 15° сѣверной широты

до 55° широты южной перешло отъ дикой жизни звѣролововъ прямо

къ земледѣлiю, не пройдя чрезъ промежуточную ступень пастуше-

ства. Двѣ породы рогатаго скота пасутся въ лугахъ западой Кана-

ды, въ Кивирѣ и американской Пальмирѣ, то есть вокругъ колос-

сальныхъ развалинъ *Большого дома* (2) ацтековъ, уединенно возвы-

шающагося среди пустыни, на берегахъ рѣки Гилы. Долгорогiй сте-

пной баранъ (3), похожiй на того, который считается родоначальни-

комъ овечьей породы, бродитъ между безплодными скалами Кали-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Lecideae.

(2) *Casa grande* испанцевъ.

(3) Муфлонъ.

132

форнiи; викуньи (1), хуанаки (2), алпаки (3) и льямы (4) – исключи-

тельные обитатели южнаго полуострова. Изъ всѣхъ этихъ полезныхъ

животныхъ только первыя, въ теченiе двухъ тысячь лѣтъ, сохра-

нили состоянie естественной свободы. Употребленiе въ пищу молока,

сыра и разведенiе хлѣбныхъ растенiй составляютъ одну изъ харак-

терныхъ чертъ, отличающихъ народы стараго материка.

Если нѣкоторые изъ послѣднихъ народовъ перешли сѣверомъ

Азiи на западные берега Америки и, придерживаясь прохладныхъ

мѣстъ, спустились къ югу вдоль возвышеннаго хребта Андовъ, то

это переселенiе должно было совершиться такими путями, по кото-

рымъ путнику невозможно переносить съ собою хлѣбныхъ злаковъ

или перегонять стада. Можетъ быть, въ то время, когда, послѣ дол-

гихъ потрясенiй, разрушилось царство Хiунгну, движенiе этого мо-

гучаго племени дало также на сѣверо-востокѣ Китая и Кореи тол-

чокъ народамъ, вслѣдствiе котораго образованныя азiятскiя племена

перешли въ Новый Свѣтъ. Допустивъ, что эти переселенцы жили

первоначально въ степяхъ не зная земледѣлiя, можно нѣкоторымъ

образомъ изъяснить удивительное отсутствiе хлѣбныхъ злаковь въ

Америкѣ, хотя, должно признаться, что такая ипотеза будетъ весьма

ничтожною и неподкрѣпленною выводами изъ сравненiя языковъ.

Наконецъ, можетъ быть, случайная буря кинула на берегъ Новой

Калифорнiи одну изъ группъ азiятскихъ жрецовъ, совершавшихъ

подъ влiянiемъ мистическихъ бредней далекiя плаванiя, которыхъ

разительный примѣръ остался намъ въ исторiи Японiи, во времена

Чин-ши-хуанъ-ши.

Объ этомъ странномъ обстоятельствѣ стоитъ сказать нѣсколько

словъ.

Исторически доказано, что китайскiе бонзы и другiе искатели

приключенiй, преимущественно изъ сословiя духовныхъ, давно пла-

вали по Китайскому морю. Такъ, при Чинъ-ши-хуанъ-ши, 209 лѣтъ

до Р. Хр., триста паръ молодыхъ людей обоего пола приплыли въ

Японiю и вмѣсто возвращенiя въ Китай поселились на островѣ Ни-

фонѣ (5). Случай могъ забросить подобную экспедицiю на Алеутскiе

острова, на Аляску и въ Новую Калифорнiю.

Итакъ, пастушеская жизнь, счастливый переходъ, приковываю-

щiй кочующiя охотничьи орды къ почвѣ богатой пажитями и при-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Vicunas, или вигонь.

(2) *Huanaco*, во множественномъ *Huanacos*.

(3) Alpaca.

(4) Lama – лама.

(5) *Klaproth*, Tableaux historiques de l’Asie, 1824, p. 79; Nouveau Journal

Asiatique X, 333, 1832; *Humboldt*, Examen critique, II, 62—67.

133

готовляющiй ихъ такимъ образомъ къ земледѣлiю, былъ вовсе не-

извѣстенъ первобытнымъ жителямъ Новаго Свѣта. Этому обстоя-

тельству должно приписать отсутствiе населенiя въ степяхъ Южной

Америки. Зато различные виды животныхъ, въ нихъ обитающихъ,

развиваются тамъ съ непостижимою энергiею. И, въ самомъ дѣлѣ,

ничто не стѣсняетъ тамъ ихъ естественной свободы, -- развѣ только

взаимное ихъ одновременное существованiе. Животная жизнь иахо-

дилась тамъ точно въ такихъ же обстоятельствахъ, какъ жизнь ра-

стительная въ лѣсахъ, по которымъ течетъ Ориноко. *Гименеи* (1) и

гигантскiе стволы лавровыхъ деревьевъ не страшатся тамъ ударовъ

топора, но погибаютъ подъ гнетомъ обвивающихъ ихъ ползучихъ и

вьющихся растенiй: гиганты лѣсовъ умираютъ, задушенные объя-

тiями этихъ растительныхъ змѣевъ. *Агути* (2), малый пѣгiй олень,

броненосные армадиллы, различные виды *тату*, забирающiеся по-

добно крысамъ въ норы зайцевъ, стада безпечныхъ *кобай* (2), краси-

выхъ полосатыхъ выхухолей (4), заражающихъ воздухъ зловонными

испаренiями, большой безгривый левъ (5), испятнанный ягуаръ или

американскiй тигръ, легко побѣждающiй молодыхъ быковъ и уно-

сящiй ихъ на вершины холмовъ — вотъ обитатели этихъ равнинъ,

лишенныхъ древесной растительности.

И дѣйствительно, льяносы пригодны только для обитанiя живот-

ныхъ: они были бы вполнѣ неудобны для пристанища кочую-

щимъ ордамъ, предпочитающимъ (подобно индусамъ) растительную

пищу, если бы въ нихъ не встрѣчалась кое-гдѣ вѣерообразная *мав*-

*рицiева пальма* (6). Это жизненное дерево пользуется повсемѣстною

славою за свои благодѣтельныя свойства. Имъ однимъ питается у

устья Ориноко, къ сѣверу отъ Серра де-Иматака, неодолимый на-

родъ гуарауно (7). Когда онъ былъ многочисленнѣе и не зналъ меж-

доусобiй, то не только строилъ себѣ хижины на пальмовыхъ стол-

бахъ, но и покрывалъ ихъ циновками, сплетенными изъ листьевъ

маврицiи. Такимъ образомъ, во время дождей, когда дельта Оринока

наводнена, гуараносы живутъ на деревьяхъ, подобно обезьянамъ.

На полу этихъ воздушныхъ хижинъ, покрытыхъ сырою глиною, жена

хозяина разводила огонь для приготовленiя пищи, и странникъ, плыв-

шiй ночью по рѣкѣ, видѣлъ ряды огней, неподвижно стоявшихъ въ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Семейство растенiй – *hymenoea*.

(2) Бразильскiй золотой заяцъ.

(3) *Cabiai* – морская свинка.

(4) *Zibethum* – civette.

(5) Puma – пума.

(6) Mauritia.

(7) Ихъ называютъ также *гуараны*; въ англiйской Гвiанѣ ихъ зовутъ *Warraws*,

а караибы – *уарау*.

134

воздухѣ, на значительномъ разстоянiи отъ почвы. Нынѣ гуараносы

сохраняють свою незавимимость благодаря зыбучей, болотистой,

полу-жидкой почвѣ ихъ родины, по которой они несутся быстрымъ

бѣгомъ, а также благодаря и своимъ воздушнымъ жилищамъ.

Маврицiева пальма доставляетъ гуараносамъ не только жилище,

но и разнаго рода пищу. Прежде чѣмъ на мужской пальмѣ распус-

тятся нѣжныя оболочки цвѣтовъ (и только въ этотъ перiодъ превра-

щенiя, стволъ дерева содержитъ въ себѣ муку подобную *саго*, и ко-

торая, подобно мукѣ изъ корня маньока (\*), отвердѣваютъ тонкими

кружками. Изъ перебродившаго сока маврицiи получается *пальмо*-

*вое вино* – сладковатый напитокъ, отпьяняющiй гуараносовъ. Плоды,

покрытые узкими чешуйками и похожiе на красноватыя еловыя

шишки, доставляютъ, подобно бананамъ и почти всѣмъ тропиче-

скимъ фруктамъ, пищу, различную по тому, въ какомъ перiодѣ раз-

витiя вкушается плодъ — въ мучнистомъ ли состоянiи, или по со-

вершенной зрѣлости, когда вполнѣ развилось въ немъ сахарнистое

начало. Такъ на крайнихъ ступеняхъ человѣчества мы находимъ цѣ-

лыя племена, которыхъ существованiе связано неразрывно съ су-

ществованiемъ одного дерева, точно какъ извѣстныя насѣкомыя су-

ществуютъ только на одной опредѣленной части цвѣтка.

Со времени открытiя Новаго Свѣта льяносы сдѣлались оби-

таемы для человѣка. Чтобы облегчить сношенiя между берегами и

Гвiаною, кое-гдѣ по берегамъ рѣкъ, текущихъ въ степи, выстроили

города. Тотчасъ, со всѣхъ сторонъ, въ этихъ обширныхъ простран-

ствахъ закипѣла пастушеская жизнь. На разстоянiи сутокъ пути

другъ отъ друга попадаются тростниковые хижины, покрытыя во-

ловьими шкурами: вокругъ ихъ въ степи пасутся безчисленныя

стада одичавшихъ лошадей, муловъ и быковъ, заключавшiя въ себѣ

въ началѣ нынѣшняго вѣка не менѣе полутора миллiона головъ.

Быстрое размноженiе этихъ животныхъ тѣмъ удивительнѣе, что въ

тамошнемъ поясѣ они подвержены многоразличнѣйшимъ опасно-

стямъ.

Когда зеленый коверъ, покрывающiй почву степей, разсыплется

прахомъ, созженный отвѣсными лучами солнца на постоянно безоб-

лачномъ небѣ, засохшая земля трескается, какъ бы вслѣдствiе силь-

наго землетрясенiя. Если тогда подуютъ вѣтры по противоположнымъ

направленiямъ и, столкнувшись, закрутятся вихремъ, то равнина

представитъ странное зрѣлище. Песокъ поднимается въ безвоздушной

срединѣ вихря, исполненной электричества, подобно густому пару и

въ видѣ воронки скользитъ острiемъ по землѣ. Кажется, видишь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Manihot.

135

предъ собою водяного смерча (тифона), наводящаго появленiемъ

своимъ ужасъ на опытнаго мореплавателя. Съ потемнѣвшаго небес-

наго свода падаетъ на пустынную равнину какой-то блѣдный и не-

опредѣленный свѣтъ. Предѣлы горизонта сближаются, степь съужи-

вается, и сердце путника болѣзненно сжимается въ груди. Раскален-

ная пыль, висящая въ атмосферѣ густымъ облакомъ, еще болѣе

увеличиваетъ удушливый зной; а восточный вѣтеръ, пролетая жар-

кую равнину, усугубляетъ жаръ вмѣсто ожидаемой прохлады.

Скоро, мало по малу исчезаютъ водяныя лужи, существовавшiя

еще благодаря покрову изъ пожелтѣвшихъ листьевъ опахаловидныхъ

пальмъ (1). Такъ какъ въ холодномъ сѣверѣ животныя коченѣютъ

отъ холоду, здѣсь крокодилы и боа, глубоко зарывшись въ засохшую

иловатую глину, засыпаютъ и остаются неподвижными. Вездѣ из-

сохшая почва и безплодiе предвѣщаютъ смерть; а между тѣмъ томи-

мому жаждою путнику лучепреломленiе представляетъ отдаленные

виды волнующихся озеръ и моря. Узкiй токъ воздуха отдѣляетъ отъ

земли далекiе кусты и пальмы: они кажутся висящими въ воздухѣ,

вслѣдствiе оптическаго обмана, порожденнаго неравною температу-

рою и слѣдовательно плотностiю воздушныхъ слоевъ. Одѣтые гу-

стымъ облакомъ пыли, мучимые голодомъ и палящею жаждою, вдыхая вѣ-

теръ, чтобы съ его помощiю отъискать гдѣ либо еще не совсѣмъ

засохшую лужу.

Одаренный болѣе вѣрнымъ инстинктомъ, лошакъ ищетъ дру-

гихъ средствъ для утоленiя жажды. Подъ иглистою кожею *мелокак*-

*туса* (2) скрывается водянистая мякоть: ею прохлаждается лошакъ,

тщательно сбивъ предварительно шипы или иглы своимъ копы-

томъ. Но эта опасная продѣлка не всегда дешево ему обходится, и

часто можно видѣть лошаковъ, раненыхъ въ копыто иглами как-

туса.

Когда знойный день смѣнится прохладною ночью (а день подъ

тропиками всегда равенъ долготою ночи), то для быковъ и лошадей

еще не наступило время успокоенiя. Во время ихъ сна чудовищныя

летучiя мыши высасываютъ изъ нихъ кровь или, прильнувъ къ спи-

нѣ, разъѣдаютъ раны, которыя загниваютъ, покрываются роями

москитосовъ и другихъ вооруженныхъ жалами насѣкомыхъ (3). Та-

ково жалкое существованiе этихъ животныхъ въ то время, когда сол-

нечный жаръ изсушитъ воду на поверхности степи.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Palmae flabelliformes.

(2) Melocactus – извѣстный видъ круглаго кактуса, съ выдающимися продоль-

ными сверху внизъ ребрами.

(3) Преимущественно такъ называемые *hyppobsci*.

136

Наконецъ послѣ долгой засухи наступаетъ благодѣтельная эпоха

дождей. Сцена тутъ быстро измѣняетъ свой видъ. Темная лазурь

неба, непомраченная дотолѣ ни однимъ облакомъ, вдруг дѣлается

свѣтлѣе и теряетъ свою яркость. Рѣзкость этого измѣненiя быстро

увеличивается, такъ что съ трудомъ можно разсмотрѣть ночью чер-

ное пятно въ созвѣздiи Южнаго Креста, а кроткiй фосфорическiй

блескъ Магеллановыхъ Облаковъ совершенно теряется. Созвѣздiя

Орла и Офiуха, находясь даже въ зенитѣ, сверкаютъ трепетнымъ

блескомъ, вовсе не похожимъ на прежнiй планетный. На югѣ нѣ-

сколько отдѣльныхъ облаковъ возвышаются отвѣсно надъ горизон-

томъ и кажутся отдаленными горами. Наконецъ мало по малу гу-

стые пары какъ туманъ закрываютъ небо до самого зенита и гро-

хотъ грома возвѣщаетъ близость дождя, готоваго оросить истомлен-

ную жаждою почву.

Едва только овлажится поверхность степи, она немедленно одѣ-

вается въ красивый, благоухающiй покровъ *киллингiй* (1), дикаго

просо (2) съ разнообразными метелками (3) или вѣничками и разно-

видныхъ злаковъ (4). Привлеченныя свѣтомъ, травообразныя мимо-

зы (5) развертываютъ свои онѣмѣвшiе листья и привѣтствуютъ вос-

ходящее солнце, какъ птички утреннимъ пѣнiемъ, или какъ водя-

ные цвѣтки, распускающiеся съ первыми лучами солнца. Насту-

паетъ счастливая минута, оживляющая пасущихся быковъ и лоша-

дей. Пестрый ягуаръ прячется въ высокой травѣ и сторожитъ изъ

засады свою добычу. Вѣрнымъ глазомѣромъ опредѣляетъ онъ даль-

ность скачка и однимъ махомъ падаетъ на проходящее животное.

Таковъ обычай и азiятскаго тигра и всей кошачьей породы.

По разсказамъ туземныхъ обитателей, случается иногда видѣть,

какъ на берегахъ болотъ смоченный илъ медленно приподнимается

и разсыпается кусками. Вскорѣ раздается сильный трескъ и земля

летитъ кверху, точно какъ въ маленькихъ вулканахъ извергающихъ

грязь. Тотъ, кому знакомо это явленiе, спѣшитъ удалиться отъ опа-

снаго сосѣдства, потому что изъ мнимаго вулкана вскорѣ появляет-

ся чудовищной величины водяная змѣя или закованный въ чешуй-

чатый панцырь крокодилъ, которыхъ разбудила сырость перваго

ливня.

Мало по малу вода поднимается въ Араукѣ, Апурѣ и Пайярѣ,

ограняющихъ равнину съ юга. Теперь природа превращаетъ въ зем-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Killingiae.

(2) Paspalum – *яглохъ*.

(3) Paniculi.

(4) Gramineae.

(5) Mimosae herbaceae.

137

новодныхъ тѣхъ самыхъ животныхъ, которыя въ первой половинѣ

года томились жаждою, бродя по изсохшей и пыльной почвѣ. Часть

степи принимаетъ видъ безбрежнаго моря. Кобылицы съ ихъ жере-

бятами удаляются на вершины пологихъ возвышенностей, являю-

щихся островами среди новообразовавшагося моря. Но сухое про-

странство постепенно уменьшается: земли и пастбищь становится

недостаточно для животныхъ. Сжавшись плотно кучей, они пла-

ваютъ по цѣлымъ часамъ, бѣдственно питаясь цвѣтущими метел-

ками(1) ниворослей, возвышающихся надъ грязною, загнивающею

водою. Въ это время погибаетъ много лошадей: однѣ утопаютъ,

другiя дѣлаются добычею крокодиловъ. Страшное земноводное чу-

довище ломаетъ кости этихъ несчастныхъ животныхъ сильными

ударами зубчатого хвоста и потомъ пожираетъ ихъ. Нерѣдко можно

видѣть лошадей и быковъ, избѣгнувшихъ счастливымъ случаемъ отъ

кровожадности этихъ гигантскихъ ящеровъ и сохранившихъ на сво-

емъ тѣлѣ слѣды ихъ острыхъ зубовъ.

Такое зрѣлище невольно обращаетъ вниманiе наблюдательнаго

путешественника на заботливость природы, принаровившей ко всѣмъ

возможнымъ обстоятельствамъ извѣстныхъ животныхъ и извѣ-

стныя растенiя. Лошадь и быкъ, равно какъ и хлѣбные злаки, со-

провождали человѣка по всей землѣ отъ Ганга до Лаплаты, отъ аф-

риканскихъ береговъ до возвышенной плоскости Антизаны, превос-

ходящей высоту Тенерифскаго пика. Въ одной странѣ сѣверная бе-

реза, въ другой — финиковая пальма осѣняютъ тѣнiю быка, пасу-

щагося днемъ подъ солнечными лучами. Таже самая порода живот-

ныхъ, которая на востокѣ Европы защищается отъ волковъ и мед-

вѣдей, подвергается въ тропическихъ странахъ нападенiямъ тигровъ

и крокодиловъ.

Не одни только крокодилы и ягуары являются врагами лошадей

и быковъ, пасущихся въ южно-американскихъ степяхъ. У этихъ по-

лезныхъ животныхъ есть еще одинъ опасный врагъ, принадлежащiй

къ породѣ рыбъ. Болотныя воды Беры и Растро населены безчис-

леннымъ множествомъ электрическихъ угрей (2), одаренныхъ спо-

собностiю поражать сильными электрическими ударами всякое тѣло,

касающееся до ихъ пестрой, скользкой шкуры. Эти гимноты бы-

ваютъ длиною отъ пяти до шести футовъ, и такова сила и энергiя

ихъ нервнаго снаряда, что они могутъ убивать имъ самыхъ боль-

шихъ животныхъ, если только дѣйствуютъ всѣмъ тѣломъ и по

благопрiятному направленiю. Трудно повѣрить (хотя это несомнѣн-

ный фактъ), что вынужденными нашлись переменить дорогу, вед-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Paniculae.

(2) Gymnotus electricus.

138

шую чрезъ степь Уритуку, по той причинѣ, что въ одной рѣчкѣ,

чрезъ которую должно было переправляться въ бродъ, гимноты

размножились до такой степени, что ежегодно при переправахъ по-

гибало, отъ ихъ ударовъ, множество лошадей. Всѣ другiя рыбы бѣ-

гутъ отъ опаснаго сосѣдства этихъ страшныхъ угрей. Даже рыбо-

ловъ, сидящiй на возвышенномъ берегу рѣки, не всегда бываетъ

отъ нихъ въ безопасности: электрическая сила, отдѣлившаяся изъ

нѣдра водъ, поражаетъ его, стремясь по мокрой удѣ и удилищу.

Ловля гимнотовъ представляетъ по истинѣ живописное зрѣлище,

которое стоитъ описать.

Въ болото, населенное электрическими угрями, сгоняютъ изъ

окрестной степи цѣлое стадо лошадей и лошаковъ. Плотно сжавшiй-

ся рядъ индѣйцевъ окружаетъ болото непрерывною цѣпью и не до-

пускаетъ загнанныхъ въ воду животныхъ выскакивать изъ нея вонъ.

Лошади и мулы, барахтаясь въ водѣ, причиняютъ шумъ, раздража-

ющiй гимнотовъ и вызывающiй ихъ на бой. Роями выходятъ они

изъ своихъ норъ и, плавая на перверхности воды, подобно змѣямъ,

поражаютъ незваныхъ гостей, особенно въ подбрюшную часть

тѣла. Множество лошадей гибнетъ отъ этихъ невидимыхъ ударовъ;

другiя, съ поднявшеюся гривою, покрытыя пѣною, съ блестящими

отъ ужаса и боли глазами, стараются бѣжать отъ неодолимаго вра-

га, поражающаго ихъ среди водъ молнiею; но цѣпь индѣйцевъ,

окружающихъ болото, вооружена длинными бамбуковыми палками,

и рѣдкой лошади удается выскочить изъ воды и пробиться сквозь

цѣпь на волю.

Однакожь, мало по малу утихаетъ пылъ этого неравнаго боя.

Истощенные битвою, угри разсѣеваются какъ облака, разрядившiя

свое электричество. Гимноты нуждаются въ долгомъ спокойствiи и

обильной пищѣ, чтобы скопить вновь запасъ истраченной галвани-

ческой силы. Утомленные долгимъ сраженiемъ, они постепенно

ослабѣваютъ и, страшась шума, производимаго въ болотѣ обезумѣв-

шими четвероногими, приближаются къ берегу, ища тамъ себѣ

прiюта и убѣжища. Но тамъ сторожатъ ихъ уже индѣйцы съ гарпу-

нами въ рукахъ. Пораженные угри вытаскиваются на берегъ сухими

палками, дурно проводящими электричество.

Таково странное зрѣлище битвы лошадей съ рыбами. Живое и

невидимое оружiе этихъ обитателей водной стихiи есть то же самое

существо, которое развивается отъ прикосновенiя влажныхъ разно-

родныхъ тѣлъ, обращается внутри всѣхъ животныхъ и раститель-

ныхъ органовъ, озаряетъ мгновеннымъ блескомъ небесный сводъ и

гремитъ въ облакахъ, приковываетъ жѣлезо къ желѣзу и застав-

ляетъ магнитную стрѣлку неизмѣнно направляться къ извѣстной

139

странѣ свѣта. Всѣ эти явленiя имеютъ одну общую причину, един-

ственный общiй источникъ, точно какъ цвѣтные лучи, на которые

разлагается бѣлый цвѣтъ солнца. Тутъ проявляется одна вѣчная,

разлитая по всей природѣ сила.

Этимъ можно бы окончить картину степей; но для ея полноты

очеркнемъ нѣсколькими рѣзкими чертами характеръ природы, ихъ

окружающей. Для картины нужна рамка.

Сѣверная африканская пустыня раздѣляетъ два человѣческихъ

племени, принадлежащихъ отъ начала мipa этой части свѣта, и не-

скончаемая борьба которыхъ столь же древняя, какъ миѳы Озириса

и Тифона. Къ сѣверу отъ Атласа живетъ племя съ длинными не-

курчавыми волосами, желтоватымъ цвѣтомъ лица и чертами, близ-

кими къ кавказскому племени. Напротивъ того, на югъ отъ Сене-

гала, къ Судану, встрѣчаются орды негровъ, находящихся на раз-

личныхъ ступеняхъ образованности. Такимъ же точно образомъ, въ

Центральной Азiи, Монгольская степь отдѣляетъ варварскую Сибирь

отъ древней культуры, постоянно разлитой по Индустанскому полу-

острову.

И южно-американскiя равнины также служатъ гранью для полу-

образованности, занесенной изъ Европы. Къ сѣверу, между цѣпью

Венецуелы и Антильскимъ моремъ, встрѣчаются, на небольшихъ

промежуткахъ, промышленные города, цвѣтущiя селенiя и хорошо

обработанныя поля. Тамъ привилась любовь къ наукѣ, искусству и

благоустроеннымъ гражданскимъ учрежденiямъ. Къ югу степь

окружена страшною пустынею. Непроходимые лѣса, считающiе су-

ществованiе свое тысячелѣтiями, наполняютъ всю страну, лежащую

между Оринокомъ и Амазонкою; огромные куски свинцовоцвѣтного

гранита стѣсняютъ ложе пѣнящихся потоковъ; въ лѣсахъ и горахъ

раздается грохотъ водопадовъ, ревъ ягуаровъ и глухiя завыванiя

бородатой обезьяны, предвѣщающiя близость дождя.

Тамъ, гдѣ изъ быстрокатящихся водъ выдается песчаная от-

мель, лежатъ, подобно кускамъ скалъ, чешуйчатые, чудовищные

крокодилы, съ разверстою пастью. Нечувствительность ихъ такъ ве-

лика, что часто тѣло амфибiи бываетъ покрыто птицами. Обвивъ

хвостъ вокругъ древеснаго ствола, исполинскiй удавъ сторожитъ

вѣрнымъ глазомъ свою добычу на берегу широкой рѣки и грѣетъ

на солнцѣ тѣло, покрытое клѣтчатыми пятнами. Едва завидитъ онъ

молодого быка или другое животное, пришедшее напиться у берега,

удавъ быстро развиваетъ свои упругiя кольцы, кидается на добычу,

обвиваетъ ее, ломая въ изгибахъ своихъ ея кости, и вскорѣ несча-

стная жертва, облитая слюною, исчезаетъ въ растяжимой пасти пре-

смыкающагося.

140

Весьма разнообразныя племена живутъ среди этой величествен-

ной и дикой природы. Нѣкоторыя изъ нихъ, отдѣленныя отъ про-

чихъ совершеннымъ различiемъ языка, ведутъ кочевую жизнь. Та-

ковы отомаки в хахуры. Эти выродки человѣчества не имѣютъ ни-

какого понятiя о земледѣлiи и питаются муравьями, камедью и даже

землею. Другiе, напротивъ того, имѣютъ постоянныя жилища, хотя

и довольствуются разведенiемъ плодовыхъ растенiй, доставляющихъ

имъ пищу. Таковы макиритары и маки, отличающiеся сравнитель-

ною мягкостью нравовъ и нѣкоторымъ умственнымъ развитiемъ.

Обширныя пространства между Кассиквiарою в Атабапою населены

только тапирами и обезьянами, живущими не поодиначкѣ, а обще-

ственною жизнiю. Впрочемъ, изсѣченныя на скалахъ изображенiя

доказываютъ, что было время, когда человѣкъ обиталъ въ этихъ

пустыняхъ; и этотъ человѣкъ былъ не совершенно дикiй, потому

что оставилъ потомству слѣды своего существованiя, свидѣтель-

ствующiе о превратности судебъ народовъ. Къ подобному же заклю-

ченiю приводитъ насъ изслѣдованiе языковъ не одинаково гибкихъ

и развитыхъ, принадлежащихъ къ древнѣйшимъ, несокрушимѣй-

шимъ памятникамъ исторiи человѣчества.

Если въ степяхъ тигры и крокодилы сражаются съ лошадьми и

дикими быками, то среди лѣсовъ и пустынь Гвiаны мы видимъ

человѣка, ведущаго непрерывную войну съ себѣ подобными. Нѣко-

торыя изъ туземныхъ племенъ пьютъ съ ужасающею алчностiю

кровь своихъ непрiятелей; другiя, по видимому, безоружныя, но

веегда готовыя къ убiйству, умерщвляютъ ядомъ, которымъ нама-

зываютъ концы когтеобразныхъ ногтей. Поэтому, слабѣйшiя толпы,

проникая въ песчаное море, всячески стараются истреблять слѣды

своего шествiя и часто заметаютъ ихъ собственными руками.

Такъ мы видимъ, что человѣкъ во всякомъ состоянiи — въ край-

ней дикости и въ высшей образованности — постоянно устроиваетъ

себѣ жизнь полную испытанiй. Путешественникъ, странствующiй

по лицу земному, подобно историку, путешествующему чрезъ ряды

прошедшихъ вѣковъ, постоянно встрѣчаетъ однообразное и пе-

чальное зрѣлище раздоровъ человѣческаго рода.

Вотъ почему тотъ, кто при видѣ неистовой борьбы народовъ

стремится къ тихимъ умственнымъ наслажденiямъ, охотно углу-

бляется въ созерцанiе спокойной жизни растенiй и таинственныхъ

пружинъ силы, оплодотворяющей природу. Повинуясь прирожденной

человѣческому сердцу страсти удовлетворенiя любопытства, онъ

возноситъ взоръ свой къ небу, гдѣ, въ вѣчной, ненарушимой гармо-

нiи, свѣтила совершаютъ свой издревле неизмѣнный путь.