

## Л.С.ПЕРЕЛОМОВ

## КОНФУЦИАНСТВО <br> И АЕГИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КИТАЯ <br> D092/П27 <br> 

В хниге на примере двух основных этнко-политияеских учений - конфуцианства и легизма - исследуется потктическая исторня Китая с VI в. до н. э. до 80 -х годов XX в. В иервой части анализируются основныс конфуинанскне и легистские концепция, их влиянне на развитие китайской государственности. формирование и функционированые политичє. ской культуры нмттраторского Китая. Во второй части на примере камлания «критики Јикь Бяо и Конфуцияь нсследуется роль конфуцианства и легизма в общсетвснно-по.иятьяе. ской жизин КНР.
$\Pi \xlongequal{10501-045}-31-81 . \quad 0302010000$
013(02)-81
(9) Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1981.

Одна $\boldsymbol{\text { пи }}$ характерных черт китайской политической культуры - тесная связь политики с историсй. Вместе они образуют своеобразный институт, самостоятельную политическую традицию. Степень насыщенности политики историсй можст быть разной, н установить точный процент соотношения не представ.тяется возможным. Однако при знализе политнческой нсторин страны, особенно периода КНР с конца 50 -х годов, можно вскрыть весьма любопытную закономерность: в периоды относительной стабнлизацин власти или временной консолидации сл. 7 (различных группировок), компромнсса сфера цействия «истории» в политической традиции «политнка - история» сужается и ограничнвастся, как правило, высшими правительственными крソтами (теоретическле разработки в пройзведениях, выступ.еннях и т. н. руководителей государства), в периоды кризнса в.тасты, острых схваток на высшем уровне власти, что распространяется на весь бюрократнчсский аппарат, а затем и на население страны. сфера действия «истории» резко расширяется. В эти перилы «нстория» в институте «политнка -- историяд занолняет вск «политику» на $90 \%$, а иногда, как это было в пернод кампании «крнтики Линь Бяо и Конфушня» («пи Лынь пи Кун»), и на все $\mathbf{1 0 0 \%}$. В такие периоды нстории страны, в даним случае середина 1973 - конец 1976 г., политическая традиция главенствует в обшествеино-политической, а зачастую и в экономической жизни страны, оказывая влияыне и на внешнюю политику. Поскольку в сферу влияния этой политической траднции вовлекаются мнлтнониые массы населения странь, и не на один месяц, а на годои, проблема выяснения причин такого феномена требует слециального анализа ияв. яется весьма актуальной.

В настоящес время, начиная со смерти Мао и смещения четверки», в КНР все епе прододжастся период сужения сферы действия «нсторни» в ииституте «иолитика … пстория» до ее обычного уровня; идет процесс «очниения» от наиоолее однозных оиенок. Но поскольку на этапе полного слияния «истории» с «политикой» в этот политический процесс были вовлтчены широкіе массы, которые ориентировалнсь на специфически ноеую оценку «истории», то необходимо какое-то время Для того, чтобн пронрать птастинку в обратную сторону и поставнть

если не все, то многое на свои места. А это не так-то просто, носкольку массы пе были пассввны н не являлнсь сторонннми наблюдателями полного слияния «политики с псторией», а, наоборот, с помощью отрядов «народных теоретыков» и рабочих групи по проведению «критики Јинь Бяо и Конфуция» в HOAK сами активно участвовали в этом процессе. Bетал вопрос о новой массовой общественно-ндюдогиеской кампанин но оиныению накипн. Всем тем новым трактовкам, частитной фальсификации «история», которая ироизводилась на этале слияния, необходимо протнвопоставить аргументярованную критику и, главное, вновь довести ес до сознания тех же масс. С.тедовательно, даже в периоды «суження» сферы действия «истории» могут наступать моменты (отнюдь не кратковременные), когда она продолжаст (ради пересмотра старых ошнбок и нскажеиии) сожранять, а нногда и внояь усиливать свои позиции в этом траднцнонном ннституте «нолитика - история».

Знаменательным для всех периодов - «слняння», «нормального разграничення», нового «слияння», нового «норма.тьного разграннчения» и т. п.- является то, что все это время расширяется уровень исторических знаний народа. Государство на всех этапах вынуждено (рали свонх политических целей, точнес, целей группировки нли группиовок) пздавать массовую историческую литературу, а также перенздавать сами источника. нбо борьба шла но тралицнонным канонам п развертывалась на уровне нового комментирования источников, многим нз которых свыше 2000 лет. Можно виолне увереино констатировать тот факт, что за всю длительную нсторию кнтайского народа не было еще такого этапа, чтобы за сравнительно короткнй срок вымло такое огромное количество целенаправлнной и пелелодправленной исторической sвтературы.

Bсе это означает (такова логика развития событий) возрастанне роли ннститута «политнка - история» и в области политической культуры в в опщесгвенно-лолитической жизни страны.

Для того чтобы прогнозировать развнтие событий в КНР, хотя бы на фронте «политика - нсторня», пеоиходимо представить себе ее реальное, действенное положение в китайской культуре.

Почему возникло такое явленне? Когда оио появнлось, что сго питает? И насколько оно живуче?

Одна из характерных нацнональных черт китайцев - ояюосительно высокиї уровень исторического самосознания, знание исторни своей страиы. Это объясняется не только влиянием конфуцианства с его поклоненнем древности, но и спецификой национальной культуры, орнентированной во многом на древность и историю. Всками простой, неграмотный крестьяннн узнавал исторические предания, события п героев старнны от рассказчнков - как «семейных», так и рассказчнков-профессио-

налов (кшо шуды»). Театрализованные представления бродячих актсров на деревенскнх и городских площадях ставились в основном на нсторические сюжеты. На те же сюжеты писались пьесы и оперы в театрах. «Четверокннжие» («сы шу»), которое поколениями заучивалось наизусть (иначе невозможно было сдать экзамены), буквально иасыщено историческими иримерами и образами. Не єлучайно такой тонкий знаток кнтайской культуры, как проф. В. С. Козоколов, назвал «сы шу» «книгами для чтення», «учебниками».

Поэтому, когда политик в своих контактах с народом обрашался к истории, используя, как правило, в качестве аргумента исторический факт или концеицню древнего фнлософа. он всегда встречал подсотовленную аудиторию. Наиболсе редкие или трудные цитаты нз классиков обычно тут же комментировались издателями пронзведений руководителей государства. Так, напрнмер, был всегда с выступлениями Мао. Чздательство «Жэнь минь чубань шэ» выпустняо, в частности, в 1977 г. специальный словарь-указатель к пяти томам произведеннй . Мао Џзялуна, где попу:яяно уже на бай хуа разъясняются все труд. ные лля рядового читателя места пятнтомника (см., например. [171]).

Точно определить время возникновения института «по.литика - история» довольно трудно. Политические традиции, так же как и сама поыитическая культјра, обязаны свонм пронсхождением государству. Они появляются вместе с возниновением государства, точнее, на том этапе его развнтия, когта ироисходит переход от военной демократин к классовому государству. В Китае псрвые крупные государственные образования с четким классовым делением появились в период Инь - Западное Чжоу (XVIII-VIII вв. до н. э.). Само же становлсне политической культуры, так же как п политических традиций, пронзошло несколько позднее, в период Чуньцю - Чжаньго - Цинь (VIIIII вв. до н. э.). Это можно объяснить двумя причинами: пронзошел качественный скачок в развитин самого государства господство наследственной аристократии сменидось возвышением богатых обшининков - новых земельных собственников, нарождаюинйся бюрократии, зажиточкых торговцев и ремеслснников; заверынися процесс усиления личной власти вермовного правителя страны (через уснление царской власти в разных кнтайских государствах). В этот же период развивается письменность. Сама необходимость построения новых институтов (а процесс шел в ожесточенной политической и идеологической оорьбе) плюс относительно развитая письменность и прнвели к появлению именно в этот период так называемого золотого века китайской философин, который на долгие века оплодотворил китайскую культуру и фактичесхи определил нараметры се дальнейшего развнтия.

К этому времени, т. е. к VI-III вв. до н. э., можио отнести

запожденне и оформленис института «политика - история». Можно даже с известной долей осторожности отыскать в нолитической термннологии того времени термин, адекватный этому понятню. Мы бы остановили выбор на термине $2 y-$ древность. Термии су, понятие емкое и вполне устойчивое уже в VI - III вв. до н. э., иногда имел значение традиция. Фияософы, идеологи, политикн древнего Китая (V’—III вв. ло н. э.) очень часто обращалнсь к понятчю $2 \boldsymbol{y}$, и это было характерно для всех философских н этнко-политических шкоп, независнмо от их направ. лений. Чаше всего термин $2 y$ использовался в этико-политичсскнх концепциях, теоретнческнх спорах, дискуссиях при дворе по конкретным проблемам политнгеского управления. Когда же речь шла о построении идеального обиества нли могуществснного государства, то ни одна концепция, ни одно положение не могли обойтись без гу. К древности апеллировали уже Конфуций, Гуань Чжун, Мо цзы, Лао цзы, Шан Ян, Сунь цзы, Хань Фэйцзы и многне другие идеологи древнего Китая, нспользуя мифическне и подлинные исторические образы, а также «норядки древностн» в свонх теоретических построениях. В те времена древность еще не была поделена на сферы влияния (ее конфуцнанизацня пронзойдет позднсе, когда конфуцианство станет офнциальной ндсологней), поэтому каждая из школ черпала в zy аргументы для свонх построений. Следует отметить, что уже в VI-JII вв. до н. э. ссылка на древность считалась самым веским н пеоспоримым аргументом. Все это способствовало распииренню рамок «истории» внутри института «политика - нстория» н усилению авторитета самой истории в политической культуре страны того пернода.

Рост авторитета истории, ее необходимость политике не могли не породить утилитарного, прагматического подхода. Этот прагматизм з отнононии к исторян, доходящий подчас до аккуратной полуподтасовки, а то и прямой фальсификации нсторических событий н фактов, стал также одной из характерных черт политической культуры; проӥдя через тысячелетия, он сам превратнлся в традицию н сохранился вплоть до нашнх дней.

Понятие гу никогда не ограничивалось жесткими временными рамками, что объясняется прежде всего тесной связью «истории» и «политики». Полнтические задачи требовапи все новых и новых аргументов, поэтому расширение рамок древности продолжалось столетиями.

Если для дервых кнтайских мыслителей и Iинь Шихуана древностью были времена лсгендарных властителей Яо и Шуня, иньские и раннечжоуские прапители, то уже для Дун Чжуншу, Ван Фу, Цуй ІИи иругих ханьских мыслителей и политиков (включая такнх императоров, как Вэнь-дн, У-дн и т. д.) древностью стали сам Конфуций и сго современники. Для каждого последующего поколения кнгайцев не только расширялись временные рамки древности, но и обогашалось содержание это-

го поиятия. Древность (еу) прочно вошла в политическую культуру страны, " именно как институт (политическая традиция) в значснии «политнка - история». На протяжении истории имиераторского Китая (III в. до н. э.-1911 г.) древность всегда играла активиую роль в политической жизни и политнческой борьбе, особенио на уровне бюрократия - императорскнй двор. Как правнло, борьба в среде бюрократии за влиянне на трон велась в масштабах переоценки оревности. Достаточно нспомнить о жонцепцин фу гу (возврата к древности) Хань Юя (768824), рсформаторском лвиженин X-XI вв. (Фани, Чжуиъян, Сыма Гуан, Ван Аньши). Начало так называемой эпохи Просвещения (XVI-XVII вв.) также было немыслимо без переоценки древности. Не случайно Ли Чжи (1527-1602) начал с отрицания непогрешимпсти Коифуция и возвеличивания Іцинь Шихуана, которого пазывал «первым на тысячи лет императором». В конце XIX - начале XX в. дрееность нередко ассоциировалась с «конфуцианской традинионностью». Да.эьнейшее политическос развитис страны было немыслимо без переоиенки древности. Эта необходимость особенно отчетливо проявилась в период движения за реформы, возглавляемого Кан Ювэем, и в период антиконфуцианского движения 4 мая 1919 г.

Слишком прочно история переплеталась с политикой. Двадцатый век требовал новых решсний, иового толкования «истории»: эдни мыслнтели по-прежнему искали выхода в переосмысливаиии собствснной древности, иные обрашали свои взоры на Занал, а кто и на Восток (Японию). Некоторые же, в частности Чэнь Цю, сочкнсние котороно по вопросам политического управления вышло в 1893 г., предлагали свою моде.ъ общества я государства, построенную на модернизации китайской древности. трактуя ее как шаг на пути к будущему «велнкому единению всего мира». Этой моделью могла воспользоваться яюбая сграна. Произойдет ли это объединение под гегемонней Китая или стран Запада, писал Чэнь Цю, будет зависеть от того. «кто лучше претворит в жизнь учение „Чжоу ли и Конфуцня"» (иит. по (72, с. 2]).

Став живой традицвей, институт «история - политика» восиринимался как органическая часть механызма управтения. Нанболсе выдающисся политики обогащали этот институт новыми суждениями, которые с повиманием восприннмались их соратниками и потомками. «Если уметь правильно использовать древних анторов,-писал Сунь Я̆тен,-не давать нм нвссти нас в заблуждение, если уметь поставить их себе на службу, а не слело следовать за ними, тогда из записей прошяого можно извлечь для ссо́я много цснного, а самих древних можно сделать своими секретарями; и чем больше будет у нас таких записей " таких секрстарей, тем лучше» [100, с. 195].

Политическая жизнь КНР насыщена все той же «историей»; (на выступает в самых разлинных ипостасях на всех уровнях

политической деятельносги, но пернод К КІР внес и свою .тепту в этот процесс.

В КНР благодаря пристальному вниманню, которое уделя лось данному институту Мао Цзэдуном, руководством КПК и государства, сфера действия нсторического наследия в политике резко возросла. Маоистская доктрина «иснользовать древность ради современности» («гу вэй цзинь юн») была и астается одним из важных элементов политической и ндеологической жизни КНР. Приверженность этой доктрине была официально закреплена в докладе Xуа Гофэна на XI съезде КПК.

Возросшая активность нсторического наслсдия в повселневной обпествснной и политической жизни КНР объясняется не только фу'нкцнонированием доктрнны «нспользовать дрсвность ради соврсменности» и силой традиций. Имелись и объсктивные причины такото расширения его сферы применения: сам характер режима власти -- восино-бюрократияеская группировка Мао - выработал и допускал лишь одну возможную форму открытой полнтической борьбы враждующих сил и группнровок обращенне к историческому наследию. Подчас реставрация или переоценка духовных и исторических цеиностей охватывала все культурное наслсдие. Институт «история - полнтика» функционировал не только в тсоретических раоботах, но и в нолитической борьбе. Смерть Мао Цзэдуна не внссла качественных изменеший в функционирование этого института в ҚНР, ибо характер режпма не изменился.

Настоящее исследование посвяшено анализу механизма действия института «история - политика» на примере массовой политической кампании по переоценке конфуцианства и легизма, нзвестной как кампаиия «критики Линь Бяо и Коифуция». Эта кампания существенно отличалась от всех предыдущих политических камнаний не только своей многоплановостью, но и насышенностью «историей». Помимо тактнческих целей (борьба группировок и лнний) на нее, по замыслам организатора, возлагалось выполнение стратегической эадачи: укрепление маоизма путем соединения его с легизмом. Это дреннекитайское политнческое учение официально объъявлялось одним 13 нацнональных нсточников маоизма.

Было бы ошибочным, как это иногда встречается в литературе, ставить знак равенства между легизмом и маоизмом или проводить прямые параллелн, что всегда опасно. Трактовка учення его последователями не всегда идентична сути учения. Мао нспользовал легизм чисто прагматически - больше всего его привлекали апологетика войны и антиинтеллектуализм легистов.

Возвеличнвание легизма было необходнмо Мао Цзэдуиу для публичної расправы со своим давним идеологическим противником -- ранним конфуцианством. Культ знаний, проповедуемый и Қонфуцием и Мэн цзы, давно уже вызывал чувство озлобле-

ния. K тому же противники Мао начнная с $50-60$-х годов все чаще стали нспользовать концспиии ранних конфудпанцев, авторитет Коифуция $п$ Мэн цзы для скрытой критики внутренней и внсшней политнки группировкн Мао Цзэдуна. Самого Мао в последнне гдды частенько сравнивали с легнстскпм императором Цинь Шихуаном. Все это не могло не тревожить дряхлею-川его кормчего, которого волновала судьба собственного учсния. Ему хотелось в жизни будуших иоколений китайцев играть ту же роль, которук играл в течение многих столетий Конфуций, н, как Конфуций. стать, навечно «Учителем напни». Лоэтому Мао решил об́ъявить крестовый поход против Конфучия, но сдслать это, как всегда, чужими руками, оставаясь при этом за сценои.

В организацию своей последней крупюй полнтической кампанин Maо Цзэдун вложил все свое «искусство», весь многотетний опыт внутрипартийной борьбы и знание нстории. Следует отметить, что он хорошо знал древнюю и средневековую нсторню страны. Древнекитайские этико-политические трактаты Мао читал в под.тинниках, н в его кабинете на стелтажах всегда поконлись старые нздания, многне из которых были отпечатаны на ксилографах. Легистский канои «Шан цэюнь шу» (\&Книга правителя области Шан») был одной из самых любнмых его книг.

Свой выбор Mao Цзэдун остановил на эподе Чуньцю-Чжаньго -- Цинь (VIl--III вв. до п. э.), ибо именно в эту эпоху в древнем Китас происходили кардинальные пзменения в экономнческой п общественно-политической жизнп страиы. Шиа острая ндсологическая борьба различных этико-политическых школ вокруг разработки лучшей модели государствениюю устройства. Именно в эту элоху многолетняя борьба конфуцианиев и легнттов закончияась победой последних и созданием легистской империн Цинь во главе с Цинь Шихуаном, также любимым героем Mao.

Вся эта эпоха, естественно, в соответствующей ннтерпретации и с современным политическим подтекстом была перенссена на период КНР. Первое десятилетие, когда Китай шел по соцнлыстиескому пути, оыно ойьявлено дрсвностью (гу), и борьба со сторонниками VIII съезда КПК объявлялась борьбой «реформаторов-легистов с конфуцианцами, стремившнмися к восстановлснню древностн». Особенно актнвно иснользовалась исторня взаимоотношений конфуцианцев и легистов в обостривщейся борьбе виутри самой маоистской группировки - сторонники Чжоу Эньлая, так же как и сам премьер, были об̄ъявлены группировкой Цзян Цин «твердолобыми конфуцианцаме».

В течение нескяльких лет (1972-1976) страна была насильствснно погружена в об́суждение проблем эпохн Чуньцю Чжаньго - Цинь: формационная принадлежность древнекитайского общества; лричины, процесс и последствия борьбы конфу-

цианцев и легнстов; история создания империн Динь, внутренняя и внешняя политика Цинь Шихуана, причины краха империи и т. ІІ. Органы массовой информаини ввели в обихол десят. ки новых, нензвестных ранее рядовому китайну нсторических имен в биографий, социальных, философскнх и адмнинстративных терминов VII--III вв. до н. э. Особенно сложио б́ыло с конфуцианскими и легистскими концепциями, слецифической этикополитической термннологией. Однако, несмотря ни на что, все это в той мсре и в той трактовке, какая была угодна Мао Цзэдуну, было доведено до сознания широких народных масс.

Организаторы кампании «критики Јинь Бяо и Конфуция» не ограиичились внутрикитайскими проблемами; они ренили придать сй междунаролный характер, насытив ее антисоветизмом. Советский Союз обвиняли в оханвавии легистов и возве. личивании Конфуция. «Жэньмннь жибао» обозвала автора данной книги «наемным писакой» лишь за го, что в одной из своих статсй о кампании «критики Лннь Бяо н Конфуция» он назвал Конфуцня «умным человском».

Смерть Мао Цзэдуна и смещение «банды четырех» ознаменовались новым этапом в современной истории борьо́ы яоифуцианства и легизма - начался происсс пересмотра ряда оиенок 1972-1976 гг. Отиетливо простеживастся стремление отделить Мао от критнки Коифуцня п восхваления легизма, свалить всю вину за фальсифнкацию периода VII- III вв. до н. э. на «банду четырех». Н вновь органы массової пропаганды стремятся довести уже новый материал до каждого человека, дабы заменить старые представления о периоде Чуньцю- Чжаньго Цинь совершенно пными. Пересматривается, правда, не все антисоветизм остается, так же как остается в снле и старая маоистская доктрина «извсчной угрозы Китаю с Севера», где в образе воинственных сюнну все сще выступает Советскнй Союз.

В последнее время китайская псторнография сделала очередной поворот на $180^{\circ}$. Теперь сюнtу объявляются уже составной частью ханьской нации - одной нз боковых ветвей единого ствола хуа ся (этническое самоназванне китайцев). Сюнну, которые в действнтсльности являются предками монголов, не случайно стали представляться «предками китайцев», так как, превратив их в одну из «малых национальностей» Китая, руководители КНР тем самым могут претсндовать ча территории, заселенные монголами; более того, Чннгисхан объявлеп «ханом олной нз национальностей Китая». Руководствуясь такой логикой, нссножно предъявить претензии и на территории, захвачениыс ордами Чингисхана.

Предлагаемая читателю книга построена нс совсем обычно. Она состонт нз двух частей, разлеленных большнми временны́ми рамкамн.

Первая часть посвяшена анализу эпохи Чжаньто- Цинь, в иентре которой выделяетея пстория зарождения, функинониро-

вання и борьбы конфуцианства и легизма, проблемы, связаниые с нсторией нмперии Цинь и политикой Цинь Шихуана. При написанни первой части автор использпвал нсторическую литературу КНР только первого десятилетия (1949-1959), ибо тогда политика сще не влияла столь сильно на освещенне истории и идеологли древнего Китая.

Во второй части показывастся, как та же история коифу цианства и легизма - событня VI lll вв. до н. э.- трактуется китайскими политиками $70-80 \cdot \mathrm{x}$ годов XX в. Такое построение позволит читатетю лучше прочувствовать присутствие истории н политике, лучше уяснить роль конфушианства н легизма в общественно-политической жизни КНР, понять специфику культуры политического мышления китайцев.

Есть н еще одно веское соображение в пользу именно такой структуры книги: влияние конфуциаиства и легизма, особ́енно раннего конфуцианства (VI-III вв. до н. э.). на настояшее и будущее страны несомненно; китайские политики XX, XXI и последующих веков неоднократно будут перссматривать и использовать эти јчения, поэтому необходима первая часть, основанная на первонсточниках, ибо она константна.

# Г.яава I <br> КИТАИ в VI-III вв. до н. э. 

## Политический строй и изменения в экономике страны

VI-II века до іІ. э. в истории Китая охватывают конец периода Чуньцю и эпоху Чжаньго (Сражаюшихся царств). или Цисюн (Семн сшьнейших) - 453-221 гг. до н. э. В те времена территорня страны была разделена на ряд самостоятельных царств, главенствуюцее положение среди которых занимали семь крупнейших: Цинь, Чу, Ци, Хань, Чжао, Вэй и Янь.

Население семи царств не превышало 20 млн. человек. Из них 5 млн. проживало в царстве Чу, 3-4 млн.- в Вэй, 3,5 млн.- в Цинь, $2-2,5$ млн.-- в Чжао, 3-4 млн.-в Ци, около 3 млн. человек -- в Хань н Янь (см. [100, с. 213]).

Помнмо вышеперечисленных семи государств в Китае в период Чжаньго существонали такие мелкие царства, как Сун, Лу, Вэй, Чжэи, Тэн, Се, Чжоу и др. В ходе междоусобной борьбы семи царств все эти мелкие государства были уничтожены.

В VI-III вв. до н. э. Китай пережинал зғачнтельный экономическнй подъем. Период Чжаньго можно ло праву пазвать эпохой широкого распространения железных орудий в Китае. В источниках встречаются многочисленные упоминания о разработкс железорудных месторождений, выплавке железа, изготовлении железных сельскохозяйственных орудий и т. п.

Судя по данным «Гуаньцзы», в период Чжаньго разрабатывалось 5270 горнорудных месторождений, в том числе 467 медных и 3608 железорудных (см. [130, с. 382]). Точно такие же данные встречаются н в другом источнике периода Чжаньго - «Шаньхайцзине». В «Шаньхайцзние» приводятея нанменования 34 самых крупных разрабатываемых железорудных месторождений. Весьма примечательно то, что рудники не были сосредоточены в каком-либо одном месте, а находились в разлічных районах Қитая, на территории современных про-

винций IIэньси, ІІаньсı, Хубэй и Хунань [267, с. 37], т. е. на зем,яях таких крушыых царств, как Цинь, Вэй, Чжао, Хань, Чу и т. д. Нанобольшес число рудников находилось в Чу и Хань. Оо́ активпой разрайотке железорудных месторождений свидетельствует расширение той суммы знаний о добыче железной руды, которая была известна древним китайцам. По данным «Гуаньцзы», в период Чжаньго рудокопы уже точно знали, что ес.ти на повсрхносты горы имеется краспый железняк, то ниже должіно быть жетезо (см. [130, с. 382]).

В период Чжаньго наблюдается также существенный прогресс и в технике пиавки железа. Впервые в истории Китая лля разлувания огня в печи начинают применять круглые кожаные мехи (см. [267, с. 10-11]). В трактате «Мо изы» встречается описанне лечсй с четырьмя кожаными мехами (см. Г173, (. 328]). Известны печн-гиганты, над раздуванием которых одновременно труднлись 300 рабов и райынь [267, с. 12].

В связи с ростом числа желсзорудных разработок, а также прогрессом в текннкс железоплавитьного ремесла намного увеінчитис количество и ассортименг пзготовлясмых железных іредмегов. Из железа стали изготовлять почти все се.тьскохозяйственные орудия труда. Об этом нам говорят многочислениые псточники. В «Гоюйе» («Повествоваиие о царствах») гово-
 зуоцы, пепотвуют в качестве драгоценных вещей; плохой металл п.тавят и делают нз него мотыги, лолаты, топоры, тякки, пспо.пьзуют для об́работки землин» [128, гл. 6, с. 12]. В «Гуаньизы» (глава «Хайван») содержится следующее сообщение: «В настоящее время, по подсчетам иновинка, недавнего жетезом, каждая женинна обязательно пмеет один иож... землепашеи обязательно пмеет одну соху, один плуг, один серп... каж. дый етранствующий рсмесленник имеет один топор, одну пилу, одно шнто, одии бурав» (цит. по [130, с. 358--359]). В главе «Lиньчжуї» говорится, что, «для того чтобы заииматься земледелием, необходимо иметь один сошник, одии серп, одну моты!, один молоток, один короткий серп» (цит. по [130, с. 404]).

Сообщсния письменных нсточников подтверждаются находками, обнаруженными китайскими археологами в раскопках эпохи Чжаньго. Гак, в 1950-1952 гг. на севере провинции Хэпаиь в уезде Хуапсян было обнаружено более девяноста железных пзделий, в том числе железные лемехи, мотыги, заступы, серпы, топоры и т. п. [179, с. 144]. В 1955 г. на территории ировииции Хэо́эй недалеко от Шицзячжуаиа также оыио найдено нескотько желсзных оруднй - заступы, скребки и т. п. [178, с. 88]. Только в течение восьми лет (1950-1957) китайским археологам удалось обнаружить железные орудия эпохи Чжаньго сразу в нескотьких провнпцияя Китая - в Ляонине, Хубэе.
 Monfoath [217. 1957, Ne 3, с. 93-98].

Нсточникн сообщают также о широком развитни торговли в период Чжаньго; торговые связи уже не ограннчивались рамками отдельных государств. В пернод Чжаньго были нзвестны целые районы и крупные города, спсцнализируюшиеся на выпуске какой-либо одной продукции. Янчжоу и Цингжоу, например, славились своими шелковыми изделиями (см. [26ї, с. 41]); в царстве Чу, в местечке Юань, выделывали очень острые наконечники копий [106, с. 216], в Хань, в Луньцзюаньшуйс, изготов.тяли особенно острые и ирочные мечи [10G, с. 216]: Аньи известен как один нз основных поставщиков пишсвой солы [267, c. 48] и т. д.

Несмотря на межгосударственную чересполосицу, в стране набллюдалась тснденция к созданию прочных экономических связей между отдельными, подчас отдаленными районами Китая, о чем также свидетельствуют источникн. «На [рынках] центральных царств можно приобрести хороших скакунов и крупных собак - с ссвера,- написано в одном из ннх І.Сюнь цзы"), 一 на [рынках] центразьных царств [можно] приоо́рести перья, слоновую кость, шкуры носорогов, краски - с юга; на [рынках] срелинных царств [можно] приобрести издетия из кожи п шерсти, бунчуки нз волиньнх хвостов - с запада, Жители ннзинных озерных мест моглы получить лесные материалы, а жнтели горных районов - продукты водного промысла; земледелец, не работая топором, не обжитая кувшины, не выллавляя железо, мог приобрести необ́холимые орудия; ремес.теннюк и торговец, не обрабатывая землю и не сея, могли достать иродовольствие» (иит. ло [187, т. 2, с. 94]).

Развитие торговли слособствовало быстрому росту городов. В период Чжаньго возникает много новых городов, разрастаются старые города. Столниы почти всех царств тогдашнего Китая однонременно были и крупными торговыми и ремесленными центрами с большим количеством населения. К числу таких городов относились Ханьдань - столица Чжао, Сяньян столнца Цинь, вэйская столзца Далям, столина парств:а Ци Линьцзы.

О величине этих городов можно судить но описанию одного из них -столицы царства Ци (Линьцзы), которое приводит Сыма Цянь в «Ши цзи» («Исторические записки»): «В Линьцзы имеется 70000 семей... Линьцзы поистине очень богатый город, среди его жителей нет никого, кто оы не нграл на свнрели, не играл на плоской или полукрутной лютне, не играл бы на цитре в тринадиать струн, не смотрел бы петчшиные бон, соб́ачьи бега, не играл бы вшестером в мяч. На улицах Линьцзы сталкивались повозки, нагружснные зерном, зюди задевали плечами друг друга, [если бы каждый] поднял полы одежды, то образовался бы занавсс, [если бы каждый ${ }^{\text {¢ }}$ стер пот с лица, то пошел бы дождь...» [185, гл. 62, с. 27].

Несмотря на несколько приукрашенное, по всей вероятности,

эписание города, несомненно, Линьцзы был крупным торговым центром с большим количеством жителтей.

В источннках встречаются также данные о городах других царств периота Чжаньго, в частности Вэй' п Чжао ${ }^{2}$. Многие города и поселення того времени вели ожнвлениую торговлю.

Растущие торговые связи спосои́ствовали развитию водного транспорта - одного из самых удобных и дешевых средств сообиения. В псрнод Чжаньго была сооружена целая система каналов, связывавших различныс царства Китая. В «Историческнх записках» в главе «О реках и каналах» даетея довольно подробная картнна речных торговых путей, которые начинались ソ Ииъяна, на территории царства Хань, и шли вниз по р. Хуанхэ, затем поворачнвали на юго-восток по каналу Хунгоу, соединявшему четыре реки - Цпиуй, Жушуй, Хуайхэ и Сышуй; постройка канала Хунгоу позволила установить регулярный торговый обмен между такими мелкими, разобщениьми рансе царствами Центраяьной равннны, как Суи, Чжэн, Чэнь, Цай, Цао, Вэй и др. Го одной из четырех рек можно быто попасть на р. Ханьнуй п лалсе в западную часть паретва Чу (см. [185, r.т. 29. (. 4]).

На востоке Чу еше в начале V в. до н. э. был прорыт нзвестннй канал Ханьгоу, соединивший р. Хуайхэ с Янцзы - одной из основных водных магнстралей страны (см. [185, гл. 29. c. 4--5]) ${ }^{3}$. Хоропиее речное сооб́щение имелось также на юговостоке страны, на територин царств У и Юе; там были про:яедены многочислиныые каналы, связывавшие оз. Тайху с река$\because$ Сунцзян, Цяньтанцзян и Пуянцзян. По этим рекам можно
 польшинство крупных государетв.

Стремление к установлению ирочных экономических связей между отдельными районами страны особенно наглядно прослеживается на примере денежной системы эпохи Чжаньго. В наиате этого пернода на территории страны функционнроваты бронзовые монеты ${ }^{4}$ трек видов: в форме меча, в форме застула н в форме раковины. Монета в форме меча использовалась в парствах Ци, Янь и частично в Чжао, монета в форме застуна - в Цинь, Хань, Чжао и Вэй, монета же в форме раковины в претслах царетва Чу. Нетрудно заметить, что каждая из трех видв монет, за исключением чјской, ислользовалась целой групноі̆ государств и, что самое важное, государств, расположенных по соседству друг с другом. В сфере деятельности мечеобразной монеты оказался весь севсро-восток страны, заступоюбразная монета функцнонировала в центральных, северных и занаяных районах Кнтая. Таким образом, в области денежного обранення страна в начале Чжаньго делнлась на три крупных района, каждый из которых, за исключеннем Чу, включал в ге. бя несколько наретв. По мере развития торговли и товарно-ды: нежных отнонениї пронзонли изменения и в денежной системе

страны. Новейшие данные археологических раскопок свидетельстнуют о том, что х середине Чжаньго заступоооразные монеты стали отливать нс только в Хань, Чжао, Вэй и Цинь, но и в таких отдаленных от центра царствах, как Ци и Чу [194, с. 64-65 J . К концу периода Чжаньго нод влиянисм крепнушнх торговых связей все крупные государства Китая, за исктючением Чу, переходят к выплавке одинаковых по форме круглык монет [125, с. $73 ; 248$, с. $177-188]$.

Помимо установления экономических связей в период Чжаньго наб̈людается и культурное солижение различных царств. Так, в начале периода наметилось сближенне письменности соселних госуларств Ци и Лу. Письменность этих парств, отлинаваяся простотой в написании иероглифов, получила поллнєе, в период Хань, наименованне гувэнь (дррвнее писино).

Происходит культурное солижение ряда царств также и на западе, в частности Ции, Хань, Чжао и Вэй. Еще в \І в. до н. э. циньская пнсьмениость довольно резко отличалась от письменности царства Цзинь. Eие больше различались разговориые языки; циньцам приходилось специально нзучать цзиньский диалект для того, чтобы обиатьея со свонми соседямн (см. [185, гл. 5, с. 32]). Однако к серелнне IV в. до н. э. наблюдаетея некоторое стиранне языковой грани, особенно межяу Цииь ия В भ̆ $^{5}$.

Акпивизация торговых связей, развитие волных путей сообщення, стихнйная упификация формы монет, культурное сб.лижение огдельных царств - все это свидетельствова.до о счшественных сдвигах, происходивших в недрах китайского общества.

Наибольшее, дсйствительно революцнонизрующее воздействие на развитие экономики страны, и прежде всего ее основной отрасли - земледелия, оказали широкос распространенис железных орулнй, появление плуга с железным сошннком и испотьзование тяглового скота. Все это не могло те вызвать кардинальные нзменения в общине - основной социаиьной ячейке китайского обиества.

## Сдвиги в соцнальной структуре общества возникновение частной земельной собственности и эволюция общины

Основной социальной организацией древнето Китая в тетенне весьма длительного времени, включая частвчно и пернод Чжаньго (V-III вв. до н. э.), была патронимня, обозначавшаяся термннами цзун илн цзун цзуб. Она объелиняла от нескольких сотсн ло тысячы и более больших семей, принадлежавших к одиой родственной группе. Все эти семьи жкили компактнп, занимая подчас несколько селеннй (ли). Члены патронимин дслились на две возрастные категорни: отць-стариие братья (фу

сюн) и сьновья-м, задщие братья (цзы ди). Претставители первой категорин, как правило, были главамн бо.тыии семей. к представителям второй группы относилось все мо.10дое население патронимин. Женатые сыновья-м.аддиие братья образовывали матые семьи, которые в то время не отпочковыва.тие сразу, а продолжали функционировать в составе большой семьи. Еететвснно. что в таких условиях глава большой семьи, явтявшшйся соо́ственником всего семейного имущества, пользовался огромным авторитстом среди своях многочистенных потомков. Все представители второй возрастной категории оо́язаны быты почитать отцов-стариих братьев своего цзина. Этот принцип возрастного соподчинения внутри большой семьи н патронимни держался в Китае довоиьіо долго. Нзвестно, наиример, что в коние III в. до н. э. в уездс Пэй (современная провинция Цзянсу) проживала группа родственных семей, насчитывавшая нескотько тысяч сьновей-младиих оратьев, под чннявшнхся тамонния отцал-стариния братьяя (см. [185, г.7. 8, c. 15-82]).

Между многочисленными цзина.ии каждого царства сјщестфовали социально-правовые различня. Bсе цзуны, отпочковавШиеся от патронимии правитетя царства, считались аристокрафическими, возвышаясь тем самым над остальной массой. Та\$ие цзуны возглавлялись, вндммо, наследственными аристократами, заннмавшими я, иновременно и высыне админнстративные посты в государственном апнарате.

Слелует отметить, что в период Раннего Чжоу ( $\mathrm{XI}-\mathrm{V}$ вв. tо п. э.) иерархнческая система соцнальны рангов, равно как и право на замеиtоне высших администратнвных постов, определялась не имуществснным положением, а принциюом знатности, принадлежности к родовитой патроннмни. Однако взрос. 1 ды ч.тены патронимии, независимо от ее знатности, обладали отнюды не одинаковыми правами. В снлу права первородства тииьь старинй сын от старшей жены наследона.л ранг н то.тжноспи бги, младшие сыновья старшей жены настедовали более низкне ранги и должностн. Представители боковых тиннй нодчас вообне были лишены каких-тийо прав и находицись в нолаженй простолюдинов. Исследуя структуру дэчн из! периода Рапाито Чжоу, І Гоцин установнл, «что члены олной цзик цзу принадлежалн к различным рангам н заннмати неравноправние положенис, которое выража.тось прежле всего в том, что представители прямой и боковых инний родства имели неодинаковые права шаследования в отношенни пмущества и статуса" (см. [55, с. 210-213]). В дальнейшем, в связи с ростом имуществснной диффсрениации в цзуне, именно представитслям боковых лииий родства суждено было сыграть наиболее динамичную роль в борьбе за перестройку общественной структуры и создание новых принципов управлепия государством и адмиинстративным аниаратом.

Руководство всеми другими, незнатными изунами строилось на иной, демократичсской основе. Во главе рядовых цзунов или ли стоял совет старейшин (фу лао - отцы-старейиие) нз числа нанболее уважаемых и, видимо, зажиточных отцов-старших бротвев (см. подробнес [75, с. $45-57]$ ). В настояшее время довольно трудно установить, когда именно должность отца-старейщего стала наследственной.

Члены каждого цзуна были связаны не только родствениыми уэами, но и идеологической (совместныс культовые отправления), социальной (наличие органов самоуправления) и хозяйственной (обычай взаимопомощи) общностью. Вся жизнь внутри этого огромного социального коллектива определялась нормами обычного права. В случас убийства чужаком кого-либо 1з патронимни все члены цзуна обязаны были отомстить за сородича. Все сөязи с внешним миром осуществлялись через представителей патронимни: отцов-старейших или трех-старейних (сань лао) (см. подробнее [75, с. 45-57]). Они вели переговоры с царской администрацней мли иредставителями наследственной аристократии, оні же вершилю в патронимни суд, разбирая тяжбы общинннков. Контактами с потустороиним миромя ведали общинные шаманы, жрецы нти жрныы (!, !яж (y). Они лиращались к небу илл мсстным духам с иросьбами от дииа всей об. щнны. Право иазначения на жреческие должности находилось в руках огцов-стирейиих.

В исследуемый период происходят существенные изменения в самой структуре щзун цзу-слабеют кровнородствениыс свяли, возннкает новый тип общины, основанный линиь па частной земельной собствснности. Поэтому большое значение приобретает исследование ироцссса становления частной земельной соб. ственности внутри китайской деревни (ли). Необходимо проследить на примере ли, как пронсходило становлсние нового нмущественного слоя, того самого слоя, которому суждено было сыграть важную роль в социальных и госуаарственных преобразованиях периода Чжаньго. В связи с крайней ску:достью материала по истории китайской деревни $V$ - III вв, до н. \%. в даяном разделе привлекается материал по эпохе дннастин Хань (III в. до н. э.-III в. н. э.), ибо нменно от этой эпохи сохранились самые ранние купчие на землю. Исследование влияния частной земельной собственности на эволюцию ханьской обииныы нюзволит лучше представить основнос направление развития китайской деревни и формирование новых социалыных слоев.

В китайских письменных памятниках содержится материал о существовании в древности обычая регулярного передсла полей в рамках отдельных земледельческих поселений. Правда, приводятся раз:жчныс даняыс о сроках передела. Так, например, в «. Ли цзи» (кКняга прави:») в главе «Юелин» («Месячные приказы»), составление котирой относится к V1--V вв. до н. э. (см. [236, т. 1, с. 297]) ${ }^{7}$, сообщается об́ обычае еже-

годного передела пахотных полей, который проводился сразу же после окончапия земледсльчсскнх работ: «После окончания эмледедьческих работ сразу же проводили справедливое распределение (полей), и тогда землелельцы уже не волновалися» । иит. по $[155$, т. 21 , гл. 14, с. 0683]).
 II в. до п. э., приводит неско.тько иное оиисание такого же обы'ая: «[Поля] делилисв на три категорин; хорошее поле обра-九тывалоеь сжегодно, среднее ноле - один раз в два года, п.'о, ие пол оорабатывалось раз в три года. Тучными [землями〕 не разрсналось радоватьея кому-то одному; от плохих [земель] не разреша.лось страдать кому-то озному, поэтому раз в три го। о ооменивали поля н жнлнще, для того чтобы доходы (полу!нныс с различных по качеству надьыов. - Л. П.) соответствоылли јсилням, [лотраченньм на обработку наделов]» (см. [260а, т. 34 , гл. 16, с. 0492 ]).

Нетрудно замстить, что, несмогря на разлнтные сроки пере. делов земель, оба источника единодушно утверждают о сушествованин равниветиких полей. Регулярный передел пахотных надепив в рамках итдельного земледельческого ко.ттктнва как раз и проводился для того, чтобы избежать такнх явлений, ког*д однн «наслаждактся тучными полями», а другне «стратают пт п.лохой земли». Улея равнове.тикости пахотных наделов про$\therefore$ сжнвается и в дрјтих источниках, например в «Мэн цзы»: Cираведливие правленне начннается с проведсния межей [на полях]; [когда\} межи проведены несправслливо, пахотные поля [внутри] цзнна ${ }^{8}$ расиределены неравномерно, то и количество [соранного] зєміедельцамл зерна будет неравномерно» (цит. 110 [260а, т. 39, с. 122]).

Многочисленные данные о сущсствовании равновеликих пахыиыл јчастков в IX—VII вв. до н. э. приводятся также в статьях кнтайскнх историков, посвященных нзучснню общинных форм земтепользования в пиенод Западного Чжоу, Чуиьцю и первой по.ловине Чжаньго (XI-IV вв. до н. э.) (см. [124, с. 4$19 ; 310,1959$, № 6, с. $41-43 ; 308,1960$, № 4, с. 25-35]).

Судя по сообщениям ханьских источников, передел полей проводи.ти не царскне чиновники, а сами земледельцы. I зввест. џый знаток древних текстов Чжэн Сюанв ( 1 — II вв. н. э.), комметтруя рассмотренный выше отрывок $1 \boldsymbol{\text { м }}$ «й цзн» (глава Юелин»), привел в качестве поясиения следующую выдержку 113 главы «Сясяочжен» трактата «Дапзайли», составленнюю в ৷ачале Ранней Хань (] в. до н. э.) (см. [236, т. 1, с. 403]): Земледельцы сами вместе распределяли поровну лоля [между собой]" (цит. по [260а, т. 21, г.л. 14, с. 685]).

Ha первом этапе (IX-VII вв. до н. э.), несмотря на су• мествование индвидуального землепользования, обшининки єше не имели права наследственного владения пахотиыми участками, свидетельством чего является обычай регулярного персде-

ла полей. Счществовавшая в то время форма палогообложения. когда объектом эксплуатации выступата вся община, а не отдельная семья, также свидетельствует о том, ито мы пмеем де.то с нерасчленснной обшиной (см. $[308,1960$, № 4, с. 26]).

В дальнейнем, особенно в VII-V вв. до н. э., в связн с внсдреннем в земледелие железных оруднй труда, уснленным строительством нрригационных сооружений и, наконец, все возраставшим развитнем товарноддснежных отношсний, начинают происходить существениые изменения и в сфере аграрных отношений. Прежде всего наблодается рост пмушественюой дифференцнации срети общниннков внутри самой общлыиы. Руководите.ти общщны, нмевние двойные пахотные наделы, и наиболее зажиточная часть общинннкев стремились к отчуждению лахотных наделов; нх уже не устраивал обычай регулярного передела нахотыых полей. Отмена этого обычая началась, по-видимому, с нарушення принципа справедливого распределения наделов в оо́щине. В «Гоюйе» приводлтся следуниеее высказывапис древнекитайского мыслителя Гуань цзы: * [Если] в холмистой местности пахотные поля в цзине (общине.- Л. П.) распределить равномерно, то в народе не будет ненависти» (см, [188, гл. б, с, 82]). Это было одно из миогочнсленных предложений, высказанных Гуань цзы пискому правителю Хуань-гуну (685643 гг. н. э.). В то время Гуань цэы был его первым советником и провел целый ряд реформ, направленных на уснление личной власти правителя. Им, в частности, и был отменеи бюычай п. редела полей. Упоминание первым советником о возникновении в холмистых районах нсдовольстна, в случае неправи,ыного передела полей, весьма знаменательно. Именно в такик районах всегда должны быти возннкать трудности при выделении равноненных наденов, что объясняется самим характером местности (разоросанные пашин, разная земля и т. д.). Подобныіи характер местности создавал к тому же навболее «благопрнятные» условия для неравного передела нолей. Поэтому исчезновсняе этого института началось именно с холмистых раїоюов.

В царстве Цинь, которое в силу ряда псторнческих и геотрафических условий (отдаленность от центральных районов страны и т. д.) развивапись более медлснными темпамн, чем Ци, в конце V - вачале IV в. до н. э. также возникают волнения ! наблюдается утайка наделов при неределах подсй внутрн юбщины. В некоторых местностях, по-вндимому, персдел полей вообще бып прекращен.

По признаиию ханьского чнновннка Цюй Бо, одного нз ближайшнх советников Ван Мана ( 45 г. до н. э.- 23 г. н. э.), снстема цзин тлнь, при которой обрабатывались равновеликие наделы, прскратила свое суиестнование в царстве Цинь еще до реформ IIаи Яна, т. е. до сереины IV в. н. $\boldsymbol{.}^{9}$. «В тот период, когда рунились законы- нисалы нзвестный сунский фляософ Чжу Са (1130—1200) о и!ть цом обществе накануне реформ

ІІан Яна, - \{особонно] во время возвращения и получения [полей] (т. е. в псрнод переделов.- Л. П.), непременно вслыхнвали такие скверные дела, как волнсния [среди общинннков?, и [обнаружнвалиьь] обман (т. е. нарушение принцина справедлнвого распрелеления полей.- П. П.) и утайка [наделов]" ${ }^{10}$.

Сооб́щения Гуань изы, Цюй Бо и Чжу Си свидетельствуют ○ том, что в VII-.V вв. до н. э. в Китае происходит нарушенне традиниониого принцияа распределепия пахотных наделов.

Нарушение этого принципа означало, что одни семьи-а , о, скорес всего, могли быть только наиболее сильные и богаые, связанные, по-вндимому, по прямой линии кровными узами с обннной администрацией иоии сами шредставлявние ее, фахватывали и оставляли за собой нанболее плодородные зем:if, что не могло не вызывать протест со стороны их более бедык соседей. Так при переделах возникали волнешня. Однако : ги волнения, очевидно, не очень кпугали» зажиточные семьи. Іасті, своих наделов они, вероятно, вообще не возвращали в ишинный фоня, хотя этого и требовали сушествовавшне в об:ине сроки передела. Именно в таком смысле и следует пониіать термины «обман» ॥ «утайка» (наделов), которые употребяяет पжv Ch.

приниипов передела полей должно было повлечь - этого обычая. It действительно, в течение пос.м处 $200-300$ лет передел полей был прекращен во всех нарствах тоглашнего Кнтая.

Снача:а - в Ци. В Ци стали учащальея случаи бегства общинников, вызваниыс, го-видимому, их обнннаннем в результате парушения принипов передела полей. В связи с этим Гуань цзы прсдложил Хуань гуну ввести новую систему налогообложения. «Необколмо взимать разный налог,-- писал ои,-в зависимости от качсства земли и [количества] собранного урожая. и тогда народ нс будет убесати (из свонх обиин.Л. IT.)» [128, гл. 6, с. 82].

Судя по тому, что это предиожение не выввало возражения правителя (см. [128, гл. 6, с. 82-83]), а также исходя из со. обшения «Гјаньцзы» (гл. 7) о том, что в Ци во времена Хуаньгуна «взимали налог с [количества] пахотных полей» (см. [130, т. 5, с. 110]), можно иредположить, что в середине VII в. до 11. э. (685-643 гг. до н. э.) в царстве Ци была введена новая система налюгообложения, когда основным объсктом эксплуатации становится уже не община, а отдельная зсмледельческая семья. Сходные нзменения пронзошли ин в других щарствах тогташнего К॥тая. По данным «Ізочжуани» (гл. 14), в 645 г. до н. э. в царстве Цзнь, расположенном в Центральном Китае, «на $15-$ м быу правлення луского $\mathrm{C}_{\text {а }}$ гуна... ввели |новую систечу обработкн нияей, когда сам земледелеи] менял [свои] па. хотные участкч» (цит. по [260а, т. 28, с. 554$]$ ) ${ }^{11}$.

Согласно объясненю ханьского автора Мэн Кана, введение

новой системы пахоты, при которой землелелец сам чередовал обработку полсй, означало, что он уже не возврашал никому ин поле, нн жилише. Сопоставив это сообщсние Мэн Кана с данными более ранних источников, современные китайские исследователи Ван Чжунло н Хань Ляныци пришли к правильному выводу о том, что возникновение новых методов о́работки земли связано с отмиранием обычая переде.тов полей внутри общины (см. [124, с. 13-14; 308, 1960, № 4, с. 26-27]).

Появлтнис наследственных наделов должно было вызвать изменсния в форме налогообложения; и действительно, в псточниках нояв.тяктся сведення о ввсденни нового, поземельнего налога. Впервые палог на землю был ввелен в царстве Лу в 594 г. до н. э., о чем говорит нам «Цзочжуань» (гг. 24) (см. [260, т. 29, с. 963]) ; в царстве Чу-в 548 г. до н. з. ( ЦЦзичжуань», гл. 36) (см. [260а, т. 30, с. 1460]); в царстве Чжэн в 543 г. до н. э. («Цзочжуань», гл. 40) (см. [260а, т. 30, с. 1602]); самым послсдним было царство Цинь, где позсметьный налог был введеи в 408 г. до н. э. (см. [185, гл. 15, с. 42 (1092]). Такнм образом, через 200 с линним лет после проведения налоговой реформы в царстве Ін, т. е. к концу У в. до н. а., на территорин весо Китая пахотные наделы персили в наследственное пользованне земледсльцев.

Олнако появленне наследственных наделов еще не означало преврамення их в частную собственность об́щннников. В письметыых нсточннках, дошедших до намих дней, огсутетвяюя ка• кие-лио́о данные о купле-продаже пахотных земсль в VII \вв. до н. э. Должен был пройти определенный период, и, как мы увидим ниже, далеко не малый, прежде чем земледелец получил право распоряжаться свонм пахотным наделом путем продажи нли нной формы отчуждення. Нмеюшиеся в нашем распоряженин источники позволяют прослсдить процесс возникновения частной земельной собственности на примере одного шаретва.Цзинь, в частности того района, который затем отошел к царству Чжао ${ }^{12}$.

В трактате «Хань Фэйцзы» (гл. 11) ириво.иттяя слелюшее сообщение о том, что в серелине $V$ в. до н. Э. общинники из уезда Чжунму царства Цзинь продали свои дома п приусадсбныс участки: «Люли из Чжунму оставили свон засеянные поля, продали дома и приусадебные земли, и тех, кто бежал... было половина общины» (здесь употреблен термин и.- Л. П.) (цит. no (208, т. 5]).

Как отмечалось выше, псредел в Цзинь был отменен сще в 645 г. до н. э., т. е. уже с середины VII в. до н. э. на тсрриторни этого парства суцествовали наследственные наделы. Приведснный пример свидетсльствует о том, что в первой половине V в. до н. э. общинники цзиньского царства могли своиодно отчуждать дома и приусадебные землн. Напрашивается вопрос: почему же, продав перед бегством :з обшины свои дома и

приусадеб́ные участки, земледельцы не смогти поступить таким же образом и с пахотными наделами? Вывол может быть только один: по-вн,имому, в то время право земледелыев распоряжаться недвнжимым имуществом еще не распространялось на пахотные наделы; пахотная земля находилась в собственности общины ${ }^{13}$.

Яв.тяясь собствеником дома и, самое главное, приусадебиого утастка, общннник все же еще не мог свободно распо!яжаться своим пахотным наделом. Как видим на примере царгва Чжао. процесс развития частной земельной собственности : Кигае пет тем же путем, что и в других странах. «Первым смстьным участком, - писал Ф. Энгельс в работе „Крестьянкая война в Германии', - перешедшим в частную собственность ,где.ъьного лица, была приссадеӧная зем.эя. Неприкосновенность小нлнща - этот фундамент всякой :нчной своо́оды - была переиесена с кибнтки кочевника на бревенчатый дом оселлого крельянина и икстенено превратилась в полное право собственности на усаяьбу» [2, с. 116].

Широкое распространенне частний земельной соб́твенности ॥к всей стране связано с реформами $l l$ аи Яна, провелнными в парстве Цинь в $359-348$ гг. до к. э. В результате офнциатьна система цзин тянь, т. е снстема ибщининя, за народом было признано прави соб́-
 пролажа эемли. «А при Цинь (т. е. в царстве Цинь. - ন. П.) было уже не так," написано в докладе Дун Чжуншу на имя имлератора У-ди,-- применнли реформы ІІан Яна, изменили систему [управленя] [древних] императоров и парей, уничтожити [снстему] цзин тянь, народ получил [право свободно] покупать и пролавать [землю]» (цит. по [120, гл. 24(1), c. 16(2)]).

Подобный же процесс, правла с меньшей интенсивностью, но всей вероятности, наблюдался и в другнх царствах тогдашнего Китая, в частности в ужс рассмотренном выше щарстве Чжао. По сообиению Сыма Цяюя, когда Чжао Ко, сын известного чжаоского военачальника Чжао Шэ, был назначен командующим чжаоскими войсками, чжаоский Сяо Чэнь (265-245 гг. до п. э.) на.ялли его золотыми монетами и ше.лковыми тканями (см. [185, гл. 81, с. $17(3785)]$ ). Олнако Чжао Ко, в отличие от своего отиа, с гнсвом пишет Сыма Цянь, не стал раздавать деньги свонм воннам, а, «вернувинсь домой, спрятал \{деньти\} дома и каждый день высматривал удобные дома н выгодиые ноля и покупал (скупал... Л. П.) те из них, которые можно оыло купнть" [185, гл. 81, с. $17(3785)])^{14}$. В нсточнике не говорится, у кого Чжао Ко покупал земли - у частных лиц нли у обиины, однако приведенный пример свидетельствует о появленин в царстве Чжаи в III в. до н. э. крупных земледельческих хозяйств. Мсжно выдвинуть предположенне, что подобные зем-

ледельческие хозяйства носпли товарную направлтнность, ибо Чжао Ко скупал только «выгодиые поля», т. с. поля, обсспечи ваюиие ему гараитированный доход.

Распространение купли-продажи землн стимулировало рост имущественной дифференцнации внутри общнны- там можно было встретить " богатого и бедного земе.тьного собственннка (участок последнего не превышал и 30 му).

Материальная нужда заставляла часть бсдных землевладельшев зак:алывать или продавать свои участкн болсе богатым об́щннивкам, а самим наниматься в работники, становиться арсидаторами, иродаваться в рабство нли уходнть на заработки в город. Внутри общини появляетея имуществениая знать. Известный ханьскиіі государственный деятсль Дун Чжушшу (около 179--104 гг. до н. э.) отмечал, что в те времена «в .и (оо́щи-пе.- Л. П.) были люди, обладавшие богатствами гунов и xоу $^{15}>$ [120, гл. $\left.21(1)\right)$, c. 16(2) $]$.

K кониу периода Чжаньго - империи Цинь IIV-III вв. до н. э.) все бооннее тнсло китайскнх общин превраща:нось в самоуправ.ляюнееся объединение свободиых земельных собственннков ${ }^{16}$. Дая того чтобы лучше уяснить ирава частных земельных собственинков " характер обинны, нсобходшмо остановиться на изјченни эволюцни китайской деревни (ли) эпохи Хань (III в. до н. э.- II в. н. з.), так как до нас тошли ханьские купчне на землю. При изучении структуры ханьской ли крайне важно выяснить характер семьи, жнвшеї в селении, и ројь кровнородствсиных связей.

В рассматриваемое время сосуществовали ма.иая и бо.ьшая семып. В подворных сиисках нз Фзюйяня речь ндет, как правило, о малой семье, состоящей из мужа, жены п детсй. Семьи эти были экономнчески самостоятельны - их собственность составэяли дом, пахотное поле, рабочий скот (см. [225, т. 1, c. 10]). Характер раскопанных ханьских поселеннй, в частности на северо-востоке Китая, с большим џнслом отдельных домов со свонми отгорожснными двориками, хозяйственными прнстройками, очағами для прнотовления тищи н т. п. также подтверждает существование малых семей (см. [158, с. [8]). Об этом свндетельствует п текст датированной 140 г, до н. Э. купчей на землю (провннция Сыџуань). В купчей упомннаются раздельные поля двух родных оратьев - Чжу Чжуна $п$ Чжу Вэньчжуна, роживавиих в одом селсини (ли) (см. [176, т. 2, с. 335]).

Государство в то время стремилось, прностановить процесс распада малых семей. Согласно существонавшему правилу взрослые сыновья могли выделиться лишь после смерти отца главы малой семьи (см. [172, с. 1]). В [17 г. Н. э. был офнцнально отменен закон Wал Яна о принулнтельном выделении взросяых сыновей. «Это дсластся д.тя того,-отмечалось в законе, -- чтобы у отца и детей не было раздельного имущества» [172, c. 3].

Eme в середине IV в. до н. э. в царстве Цинь было принято несколько законов о принуднтельном раздслении больших патрнархальных семей. По мнешю В. Эберхарда п других ученых, в результате всех этих меропрнятий больиая семья была уничтожена. Правда, В. Эберхард отмечает, что в элоху Хань большая семья возродилась, но уже на иной основе. Большими семьями ж॥, тишь богатые землевладельцы [286, с. 34] ${ }^{17}$. В данном вопросе более близок к истине Мория Мицуо, отрицающнй влиянне имушественного положения на формирование болыних семсй [172, с. 3-5]. Мнение Мория Мицуо подтверждастся и псстедованиями Хэ Чанцюня, доказавшего неоднородность состава ботьшнх семей: они состоя.ти нз зажиточных и бсдиых семей $[220$, с, 91$]$. К сожалению, почти не сохранитось документальных данных, которые позволили бы судить о правовом полижелии взрослых членов большой семьн. Основываясь на надписн на могияьной стеле 76 r . (уезд Қуайизи, ировинция Чжэцзян), сооошавшей о приобретении шестью оратьями участка горной зем. 1 за три тысячи монет [176, т. 2, с. 416], можио предположить, что были земли, находившиеся в общей собственности нескольких г.тав малых семей, которые, по-видимому, могл входить в состав одной большой семын.

В связи с проблемой родовых пережитков, на живучесть которых обрана.ти вниманя многне историки, занмавшнеся нзучонием социатьно-экономилескшх отношеннй (см. 190, с. 16$17 ; 220$, с. $90-91 ; 234,1958$, № 7, с. 26]). представляет большой интерес вопрос о том, проживала в ли одна ролственная групиа нти она явяялась иоселением нескольких неродственных хозяйств. Большую помощь в разрешении этого вопроса могут оказать ханьскне купчте на землю, поскольку в них встречаются фамилин жнтелсй одного селения. В тексте купчей 171 г. в чиєле свидетедей ॥ владетынв соседиих с проданным участком земель персчнсляются следуюине жители селення Лобо: Чжан Чанин, Сюй Чжуни, Чжан Боин, Фань Юн, Чжан И, Сунь Лун (см. [216, с. 77]). В тексте куичей спенильно оговаривается, чть Фань Юаньцзу не состоит в родственных отношениях с Фань Юяом. Таким образом, даже в этом далеко не полном спискс жителей ли мы встречаем пять различных фамнлий, т. е. представителей пяти нсчезнувших патронимнй. В то же время в селении Лобо проживато несколько родствениых семей, носившнх фамилню Чжан.

Такая же картнна вырисовывается при пзучении текстов других купчнх (140 г. до н. э.; 171 г. н. э.; 184 г. н. э.: 188 г. н. э.) - среди группы неродствениых семей встречается нескольно земельных собственников с одинакової фамнлией (см. [176, т. 2, с. 335, 393-394, 418-419]). لодобные сетения представляли собой совокупность нескольких неролсвенных между собой групи семей (оольших и малых), солранявших кровнородственные спязн внутри каждой группы.

Интересно проследить, какими правами на земтно обладали жители такнх селсний. Не было ли об́щих норм, связывающих всех частных зсмельных собственников селения, как в конце Чжаньго и в период Цинь (IV-III вв. до н. э.)? Для решения этих вопросов проаналнзнрованы тексты восьми типичных купчих, обнаруженных в разных районах Китая - на территории современных провинций Шаньси, Хэнань, Сычуань, а также в районе Цзюйяня. Время составления купчих: 140 г. до п. э.-$102-131$ гг. до н. э., 81 г. н. э., 169 г. н. э., 171 г. н. э., 178 г. н. э., 184 г. н. э., 188 г. н. э. (см. [176, т. 2, с. 407]). Текет купчей на землю заносился обычно на продолговатую свинцовую, черепичную, каменную, бамбуковую или яимовую пластинки. Все купчие составлены по формуле: 1) время составтения сделки; 2) фамилия покупателя и продавца с обязатсльным указанием места жительства; 3) размср поля; 4) цена; 5) запись о выплате денег; 6) точные гранны поля с указаннем фамнлнй владельцев соседиих участков; 7) традиционное заклинаиис о передачс продавцом всех своих пран на поле новому хозяину; 8) фамилии свидетелей; 9) сообщение об угощении ${ }^{18}$. Иногда седьмой пункт предшествует шестому. В отличие от всех остальных купчих, в тексте купчей 178 г. д. э. отсутствует соойисние об угощении (вероятно, потому, что речь шла о кладбищен сой земле) [176, т. 2, с. 335].

Контрагентами купчей являются обычно два частных лица: продавси, как правило, проживает в том же се.тении, тдн находнтся его поле. Нередко продается лишь часть пахотиого поля землевладельиа. Право покупателя на землю оговаривается спещальной фразой, встречающейся с небольшимп изменениями во всех ханьских купчих на землю: «Все, что растет на этом поле, и все, что нал ним до неба и пол ним до подземного парства, -- все [отнынс] принадлежит (далее следует фамилия покупателя. - Л. П.)» [176, т. 2, с. 393-394]. Покупатель получал это право от бывшего хозяина земли, заручившегося предварительно согласием свидетелей на продажу участка. Купчис составлялись в интерссах покупателя. В тексте документов можно встретить таклс неприятные для продавиов детали, как сообщснне о возвраиенни лишних денег в случае умышленного обмана (завышения размера проданных полей) или сообщение о том, что все возможные претензив на купленное поле адресуются к его бывшему хозяииу и т. п. \{см. \{147. т. 1, с. $82(2) ; 176$, т. 2, с. 393--394]).

Документы дают скудпые снедения о собствсниических правах продавца участка.

Сущсстненным отличием ханьскнх купчих на землю от остальных ханьских купчнх (в данном случае мы оперируем лишь епинственными известными нам купчими - купчими из Цзюйяня) и более поздннх купчнх на землю является наличие пупкта об угощении свидетелей. По мнению Нинда Нобору, уго-

щение свидетелей, которым завершалась обычно сделка на ирнобротсние земли, должно было придать ей офицнальный характер [176, т. 2, с. 448-449]. Автор считает, что здесь скрывается нечто инос. Почему во многих осталыных ханьских купчих, в частпости в ктинн на приобретение шелка, одежды и т. п., где вскду фигурируют фамитии свидетелей, нет сообщений об угощени? Почему не всгречаются сообщення об угоцении в текстах частных кучих на землю, заключенных позднее - в VIX вв.? А ведь эти купчие составлялись по ханьскому образцу (см. [136, с. 304-310; 176, т. 2, с. 390]).

Все это не быто случайным. На угощение свидетелей тратились довольно большне денежные суммы. Например, в тексте купчей 184 г. отмечается, что «на покупку вина» было израсходовано «тысяча без пятидесят», т. е. 950 монет, в то время как за землю быто уплачено всего 15 тыс. монет. Во столько же поопнось угощение при оформленни купчей 188 г., хотя куп.тенное поле стонло всего 3 тыс. монет. Прн оформлтнин купчей 8] г. на угощснне было истрачено 2 тыс. монет при оформленной цене за землю 102 тыс. (см. [176, т. 2, с. 393419]). Как нзвестно, цены на вино в пернод Хань колебались 4 т 10 до 50 монет за 1 доу (см. [256, с. 284]). В 206 г. до н. : 0 г. н. 9.1 доу равнялся 3.42 л, а позднее, вплоть до । रи Хань, - 1,98 л [196, с. 58]. Если соноставить эти " $\quad$ ні суммой, которая тратилась «на покупку вина», то можно иреднотожить, "то в действительности покупатель и продавец, оплачиавиие поровну расходы на угощение, ие ограничиваинсь, лишь одним вином. Вместе с вином они, по-внднмому, выставляти и обнльное угощение, а цены на мясо в эпоху Хань быти довольно высокими: свннья стонла от 300 до 900 монет, баран - от 150 до 500 монет [256, с. 285]. Трудно сопласиться с тем, будто продавец и покупатель тратнли такис большне суммы дншь для того, чтобы придать купчей официальный характер.

В іанном случае мы сталжнваемся, очевидно, с тем же явлением, какое известно нам из нстории древнего Шумера и Вавилонии: в многочисленных документах о купле-продаже земли наряду с щродавцами н покупателями там обязательно фигурируют и свидетели. Угощенне свпдетелей, присутствовавших при заключсини купчей на землю, было непременным ус.товием любой сдетки и являлось своего рода платой за их отказ от свонк прав на землю [37, с. 57-61]. Анализируя старовавитонскис купчие на землю, А. П. Рифтин пришел к следующему выноду: «В качестве свидетелей докумеита фигурируют лица, пмеющие право претензии или протеста по данному делу. Их выступленне как свидетелей обозначает их согласие с удостоверяемой сде.ткой п потерю права протеста» [93, с. 23]. Наличие права ретракта со стороны жителей селення яв.яяется одним нз прнзнаков существоваиия территориальной сельской общи-

ны. Подоо̆ное явленне, несмотря на возникновение частной собственности на землю, существовало н в других странах - землсвләделец не мог свободно распорядиться свонм полем без согласия старых члтнов общины (см. [95, с. 5-6]). Вероятно, и в эпоху Хань продавцы должны о́ыли откупнть у кого-то право протеста против сделки, отсюда и возникто угощение свидстслей.

Свидетелями являлись собствснники зсмлн, жившне в том же селении, ито п продавец. Иногда их поля граничили с продаваемым участком. Так, папример, Фань Ханьчан, выступаяший свидетелем при оформленни жупчей 188 г., оыл собственником поля, расноноженного к северу от проданного участка [176, т. 2, с. 419]. Сумма денег, потраченных на јгощсние, наводит на мысль, что оно распространялось на всех мужчин селения - глав семей.

Нтак, в III в. до н. э.- МІ в. н. э., так же как в конце Чжаньго и в период империи Цинь, частный земельный собствентик из селения, где проживало несколько групп неродственных между собой семей, не мог свободно распоряжаться свонм пахотным участком - в случас продажи поля он должен был огкупить у олносельчан право протеста слелки. Факт ограничення собственнических прав землевладельца со стороны целой группы односельчан позволяет выдвинуть гипотезу о том, что рассматриваемый тию ли прешставлял собой территориальную общину, объединявшую несколько групп неродственных между собой частных земсльных собствеиников.

Судя по текстам цзюйяньских купчнх, в оӧщинах сушествонала взанмопомощь, которая выражалась в индивидуальном поручительстве за жителя свосй общины. Приведем в качестве примера текст купчей на покупку материаьа: «Боец сторожевоге поста Чжунгу: округа Дун (уезда. - Л. П.) Лини нз обшины (ли.- Л. П.) Гаопнн [по фамилин] Чжао ІІэн, прозвние Хай Вэнь, продал в кредит... за три куска матернала [стонмостьо] 1330 [монет] уплачено 1000 [монет]. Получнл Чжан Гунцзы из [уезда] Луаньдэ общины Фу.ли, дом †егоך находится в ио́инне к востоку от вторых ворот. Поручитель - Сюй Гуаныцзюнь, проживаєт в той жс обшине» [225, № 2415].

В источниках встречаются сообщения об уиастии общинников в коллективных рао́отах - ремонте ворот общины [120. гл. 71, с. 8(1)]; нмектся ланные о совместных культтовых отправлениях жителей ли [120, гл. 40, с. 13(1)].

От ханьской эпохи сохранились печати оӥщин \{.ии). Известно всего шесть полойных печатсй: «[печать] оо́щлны (ли.Л. П.) Цзянь», «[печать] общины Чншан», «[печать] обицины Дучан», «[печать] общины Дачан», «[печать] обшины Хэн» [183, гл. 18, с. 58(1-2)] и «[печать] обинны Синьчан» [206, т. 5, с. 88]. Тот факт, что из всех адмннистративных единиц ханьской империи только ли имела свою собственную печать,

свидетельствует о ее особом положении. В данном случае ли выступаст как единый коллектив; по-видимому, ли могла заключать какис-то соглашения от имени всех жителей селеиия. У'частие жителей ли в коллектинных работах, наличие права ретракта, совместное отправление культовых церсмоний и, наконсц, печать ли - все это свидетельствует о том, ито в нериод Хань ли (селение, объединявшее несколько групп неродственных между собой семей) представляло сельскую территориальную общину.

В рассматриваемый период одновременно с описанным типом ли в Китас были поселки, а инотда и волости, принадле. жавиие к одной родственной группе. В нсточниках часто встреџаются такне термины родства, как цзун, цзун цзу, цзюй. Особенно распространен был термин цзун, или цзун цзу. Помнению Д. А. Ольдерогге, он употрео́лялся для оооозначення большой семьн [73, с. 54, 62-63]. Китайские историкн по-разному объясняют термин цэун цзу. Одни считают, что это родовая организация, связанная кровнородственными отношениями [308, 1962, № 3, с. 68]: другие видят в цзун чзу пережиток родовой обинны, возннкший еще со времсни Чжаньго на базе кровнородственных и территориальных связей $[308,1956$, ふо 11, с. 91]; третьи полагают что цзун цзу представляст объсдинение больмих і: малых семей [190, с. 16].
 нескольних сотен до тысячи семей (цзя) и более (см. [220, c. 60-61]). Нам предсгавляется, יтя лаже на основанин этих даниых истьзя отождеств.тять ұзун с большой семьей. Большие семии объедияю ооычю не более десяти малых сслей, чисто членов такой семьи не превышает 200-300 человек.

В период Хань, особснно во времена Поздней Хань, цзуны, пли цзук цзу, сохраняли определенную самостоятельность - известны случан, когда они отказывались от уплаты государственных палогов, а иногда выступати против местных властей (см. [ 219 , с. $93 ; 220$, с. $60-61]$ ).

Что же представляли собой цзукь? Они не могли быть родами нли родовыми организациями, как полагает Шэнь Юань, нбо семьи, входившие в цзук, явтяянсь частными собственниками - они имели свои собственные пахотные землн, дома " другос имудество (см. [190, с. 16]). Все семьи в щзунс принадтежа.ли к одной родственной групле. Как явствует из данных «Вэй чжи», в период Саньго молодыс мужчины, чтены цзун цзу, пменовались цзь ди (соновья-братья) (см. [219, с. 91]). Этот тсрмин встречается и в эпоху Хань-. известно. например, что в конце IIl в. до н. э. в уезде Пэй (провннция Цзяису) прожива.эо несколько тысяч цзыд ди. Все этн сыновья-братья полчннялыся тамошним отцам-братьям (фу сюк) [185, гл. 8, с. 15-82 (623-690)]. В то же самое время на территории уезда Учжун (провиниия Цзянсу) прожнвала еще одна группа родственных

семей, насчнтывавшая также несколько тысяч сыновей-братьея [185, гл. 7, с. 4--72, (535 -602)]. Все эти семьи жпли компактно и, судя по их числу, занималы не одно ли. ІПо-видимому, мы здесь вновь сталкивасмся с организациеї, именјемсй в истотниках термином цзун (цзун цзз). Bce ее члены были связаны култової обнностью. В «Истории Ранней , тннастыи Хань» и в пронзведении Фань Е встречаются сообщения о том, что члены цзин цзи собираются вместе для совершения жертвоприношений на могилах предков [273, с. 279-280]. Этот обычай, вероятно, был довольно широко распространен в Хань, ибо в раскопанных могнльниах попадаются настенные нзображения обрядов коллективного жертвопринонения [175]. \ааболес тыательно, по мнению Х $_{\text {э }}$ Чанцюня, этот обряд коллективного жертвоприношения, в котором принимали участие щтены џзин «зу, изображен на фресках из ханьской могилы, об́наруженной в 1954 г. в уезде Инань (провинция Шаньдун) [219, с. 92]. Внутри изун цзу (цзу) не было коллективной собственности; каждая семья, входившая в состав изун цзу, имела свое поле и шмущество. Источники свидетельствуют о социальном расслоенни в цзун цзу. «Среди людей одного цзу бывает так, что отец богат, а сын беден или дед беден, а внук богат» [219, c. 921

Члены цзун цзу были связаны обичаем взаимопомоич. В «Цимин яошу» (гл. 3) приводится интересная выдержка из «Сымин юэлин» - трактата известного ханьского госуларетвенного деятеля и ученого Цуй Ши (II в. н. э.): «В третьем меся це... по-видимому, кончались заласы зерна, припасенного к знме, еще не поспели тутовые ягоды и пшеница... тогла раздавали бедным 'Гсемьямү девяти цзу зерно в виде помогцн... В девятом месяце... оирашнают [всех членов] цевяти цзу ${ }^{19}$ и тем, кто не может прокормить себя, - одиноким, вдовам, старым, больным - оказываюг разную помошь, дабы могли опи перезнмовать. В десятом месяце... когда убраны все хлеба, когда каждая семья гсыпала собранное зерно в амбары, в соогветствни со временем года приступают к торжествениы обрядам захоронения умерших. Если срсди членов одного цзуна имеются бедные, которые не в состоянии сами совериить обряд захоронения, то собираются все члены цзуна и совместно хоронят умершег - [размер помощи] бывает различен в зависимости от стенени родства п богатства» (цит. по [308, 1956, № 11. c. 93]).

Итак, изун цзу эпохи Хань представляло собой поселение негколькнх сотен родственных семей, связанных между собой идеологическоі (совместные култовыс отправлсния), соииадной (наличие органов самоуправления в лице огцов-братвев) и хозяйственной (обычай взаимопомощи) общностью.

Подобное объединение весьма похоже на патронимию в состоянии распада, когда имущество уже прочно закреплено за

каждой семьсй. Поселение большюй патронимии может состоять иэ нескольких патронимиеских и вместе с тем родственных между собой поселков. Члены ханьских цзун цзу расселялись, очсвидно, в нсскольких ли; нногда некоторые цзун цзу (вкэючавшее несколько тысяч семей) занимали целую вояость.

Таким образом, в период Хань, вероятно так же как и : конце Чжаньго, было два типа аи: один тип представлял террпториальную сельскую общину, объединявшую несколько групп перодствениы между собой хозяйств, второй -- патронимическое поселение. Для обоих типов ханьской о́́нины характерно то, что ее членами являлись частные земельные собственннки, право собствснности которых определялось их членством в об́щине.

В настояшее аремя не претставяяется возможнвм опредеіить процентное соотношеннс общин. Одпако нссомненио, что преобладали ссльскне территорнальные обшннь. Эта тснденция, наметивпаяся в пернод Чжаньго, нашла свое развитне в япохи Цинь - Хань.

Рассмотрев процессы, происходившие в недрах китайскон̆ обцины, обратимся к проблеме взаимоотношення общины с виешним миром, в частности с наследственной аристонратней и иарской администрацпей.

## Органы общинного самоуправления и нх влияние на борьбу правителей с наследственной аристократией за полноту власти в государстве

Среди китайских учныы, признающих существование сельской обшины в древием Китае, господствует мнение о том, что в связы с развитнем частной земельной собственности община разложилась уже к коншу пернода Чжаньго (453-221 гг. до н. э.) (см. $[124$, с. $14-15 ; 186$, с. $43 ; 207$, с. $36 ; 268$, с. 61]). Отрипая существоваиие общины в конце Чжаньго и Цинь, эги нсследователи не признают, таким образом, и существования органов общинного самоуиавления в указанный пернод. B то же время в источннках можно обнаружить целый ряд сведений. позволяющих усомниться в правильности такой точки зрения. Прежде всего вряд ли можно согласиться с мнением тех нстори;ов, которые относят сани лао, фу лао и личжена пернода Чжаньго - Цинь к категории чиновников (см. [27, с. 48-49: 115. с. 57 ; 160 , с. $233 ; 184$, с. $218-219$; 200, т. 2, с. $11 ; 266$, с. 66 . $2(58$, c. 43]).

Прежае чем приступить к анализу деятельности циньских сань лаи, фу лао и личженов, нсобходимо, хотя бы вкратие, ознакомнться с историей возннкновсния этих должностных лиц. В трактате «Чуньшю гунъянчжуань», окончательное составление которого относится к середнне II в. до н. э. (см. [230, г.т. 26,
с. $1(2)-2(1) ; 293$, т. $5,4.1$, с. 36]), приво:ится сообщение $n$ том, что на $15-\mathrm{m}$ году правления луского Сюань-гуана (594 r. до н. э.) в царствс Лу впервые был введен налог с колияства обрабатываемой земли (см. [260а, т. 34, г.т. 16, с. 491]). Сутт этой налоговой реформы заключалась в том, что отныне пахот. ная земля закреплялась за отде.七ьными хозяйствами и переходила в их насіедственное пользование. Комментируя это событие, иэвестный ханьский ученый Хэ Сю, живший в середине II в. н. э., отмечал, что прежде, до введения поземельного налога, в Китае существовал обычай регулярного передела пахотных полей, когда каждый землелслец получал во временное по.тьзование равновеликий пахотный наде. [260а, т. 3.4, гл. 16. c. 492]. Он сооб́щает, что раньие жители каждой аи (оощщны) выбирали из своей среды, вероятно, на народном собранни жстарейин, [обладавних] высокими моральными качествамия, называя [их отнынеך фу лао (отць-старейиие.- Л. П.), а он॥ (т. е. сами фу дао.- Л. П.) нзбирали из своего состава в [качестве] лижжена (самого справедливого в обиине.- Л. П.) человека, обладавшего красноречнем и сидой» $[260$, т. 34 , гі. 16 , c. 493]». По социальной прннадлежности фу лао п .ичжен не от.тичались от остальных членов общины. «Личжен,- пинет Хэ Сю,-это тот же пужень (т. е. свободньй общинняк. - Л. $П$ ), но занимаюцийся управленнем» [260а, т. 34 , гл. 16 , с. 49)]. Личжен совместно с фу лао руководнли земледельческими работами всего коллектива общины, следили за тем, ттобы мзжчіны н женщины вовремя выходнли в поле, зимой наб.пюдали за ткацкими работами общинников [260а, т. 34, гл. 16, с. 493]. Они несли также и ноицейскне функини, возглавляя охрану ворот ббщины, об́нссенной высокой глинобитной стеноиі; $\phi_{y}$ tао н. .ичяеноя могти не пустить за ворота того или ниого общинника, если он не выполния порученное заданне [260а, т. 34, гл. 16, с. 493]. В качестве вознаграждения за руководство хозяйственной дсятельностью общины последыяя наделяла каждого $\phi$ лу лао н линжена двойным наделом пахотных земель, повозкой и лошадью [260а, т. 34, гл. 16, с. 492]

Сань лао, по мнению $\mathrm{X}_{\ni} \mathrm{C}_{10}$, занимали такое же положение, чтои фу лао [260а, т. 34, гл. 16, с. 492].

Как видим, Хэ Сю связывает возникновение должностных лиц личжен, фу лао и сань лао со временем сущсетвования -оычая реуулярного передела полей в рамках отдельных земледельческих поселений (ли), иными словами, со времени существования сельской общины в Китае. Регулярный передел пахотных земель внутри обшины практнковался в Китае приб.тизителыно с IX по $V$-IV вв. до н. э. K этому перноду и следует отнестн событня, оинсанные $\mathrm{X}_{\ni}$ Сю.

Приведенный материал позволяет сделать два следующих вывода:

1) о существования принциа выо́орности фу лао п личже-

на, а также о том, что их труд оплачнвался самой общиной, наделявшей их двойной долей пахотных земель. Bсе это свидетельствует о том, что они не входили в категорию государственных дояжностных лиц;
2) функцни отцов-старейших - выборных лиц, руководивших хозяйственной жизнью общины, весьма близки к эо́язанностям ч.тенов совета старейшин, каковыми в действительности они и явля.лись; лижен же был главой совета старейшин и, вероятно, прсдттавля. интересы общины в ее сношения с виешним "иром ${ }^{20}$.

Сопоставим данные $\mathrm{X}_{\boldsymbol{\prime}} \mathrm{C}$ с матерналом из друтих, более ранних нсточников.

В трактате «Чуньцю гулянчжуань», составленном, по всей видимости, в IV в. до н. э., приводится описание следующего события, проншедшего на территории царства Чу в $50 \overline{\text { е }}$ г. д0 H. $3 .:$
«Войска [чуского] Чжао-вана (515-489 гг, до н. э.) о́ыли разбиты и бежали, фу лао отосла.ли его. [Ван] сказал: „я педостони своих родителей, нотерял общины ${ }^{21}$, принадлтжавшие моим иредкам, и поэтому фу лао восстали прогнв [меня]. Разве бyд! $[$ [они] теперь печалиться оттого, что нет [\} них] правнтеля! Я пойлу и брошусь в море". Фу лао сказа.пи: „Еслп правите.ть [хочет] так поступить, то это свидстельствует о его мудрости"... Torда все [фу .тао] объедннитись и налали на них (войско царства У.- П. П.) В теченне одной ночи трижды разгромитн усцев и вновь поставили вана на престо.т» (цнт. по [260а, гл. 19, с. 433-436]).

इ Баиь Гy (32-92 гг. І. э.) это же событие описывается неско.тько в ином варианте:
«Чускйй Чжао-ван ( $515-489$ гг. до н. э.) потернел пораже. ние от yского Хэ Люйя; страна быта захвачена, и (чускнй ван) бежа: за предеты [своей страны] (в царство Сюй. -
 Л. П.). Ван сказал: „Фу лао восстали иротив [меня]. Разве будут они страдать от того, что лишились правитсля?* $\Phi_{y}$ лао отвенам: ,Такое поведение правителя снидетельетвует о его мудрости". Они объединились и последовалы за ним; кто-то
 Люди Lинь сжадились [над ннми] и сказали, что выступят с войскамп. Оба государства объединенными уситиями нзгна.о (из дарстна Чу. - i7. /I.) уские войска. Чжао-нан вернулся в страну» ${ }^{22}$.

Данный материал дает цслый ряд дополнительных сведений к сообнению Хэ Сю. Как видим, чуские фу даи конца Vl в, до н. э. были вправе низтожить неугодного им вана и поставить на престол того, кто отвеча.т их требованиям. Правда, приведенные выше события относятся к военному времени, когда войско вана было разгромлено, а большая часть страны залва-

чена протинниом. В мирное время фу лао, по-видимому, не осме.тнлись бы низложить вана. Однако важно отметить то, что онн обладалн правом изгнання и возведення ванов на престол. После поражения своего царства, когда чускые войска были разо́иты и столица занята неприятельской армией (см. $\lceil 120$, гл. 23, с. 8(1)]), фу лао смогли в одну ночь разгроміть, вражескую армню н освободить столицу. Онн моглн все это сделать только потому, что опиралиеь на силу общины. В любой момент $\phi y$ лао могли мобииновать обцинннков н налравить их на защиту ингересов свонх общин. Судя по сообщению Бань Гу, фу лао былн вправе даже заключить договор о помощи с представитслями другого царетва ${ }^{23}$.

Институт фу лао сушествовал и в других царствал тогдайнего Китая. В этом отношении весьма интсресен материал 13 истории царства Ци. В древяекитайском ламятнике «Шоюань». окончательное редактирование которого относится к началу l в. н. э. (см. [236, т. 2, с. 762]), описывается следуюшый с.лучай. пронсшедший с диским Сюань-ваном (454-403 гг. до н. э.): «〔Когда] цпскй Сюань-ван выехал на охоту в Шэшань, то все трннадцать шэшаньских фу лао выпли триветствовать вана. „[Поскольку] фу лао пспытывают трудности, - сказял ои, - я приказал свонм приближенным освободить [шэшаньскіх, фу дао от упнаты поземельного налога". Все фу лао склонитись в поклоне, выразнв свою признательность, только сяньшен ${ }^{24}$. Тюй Цю не выразил признательностн. Ван сказал: ,По-видимому, $\phi y$ лао (имеется в виду только один фу .лао - ilioй Цю.Л. П.) считает, что я дал мало!' Ван приказал своим приблнженным: „Дарую второе ножалование - освободнть фу лао ог несения трудовых повннностеї". Bсе фу лао высказали свою прнзнатепьность, только сяньшен Јюй Цю вновь промолчал. Ван пронзнес: „Те, кто выразил благодарность, могут уходить, а тот, кто промоьчал, пусть выступит вперед. Я приехал навестить фу лао; к счастью, [все фу лао] прншли приветствовать [меня], поэтому освободит ф! .дао от упиаты позсземнного налога, все фу лао выразнли благодарность, только однн сяньнен промолчал. Я сам подумал, чіо, [навернос], дал мало, поэтому освоо́одил фу лао и от нссения трудовых новинностсй; все фу лао выразнли свою благодарность, и снова только одни сяньшен ничего не сказал. Может быть, я допустил какую-нибудь ошибку?" Сяньшен Люй Цк ответил: „Как только я прослышал о приезде великого вана, я сразу же прншел приветствовать его в надежде, что он ниспошлет мне долголетие, пожалует оогатство и знатное положение". Ван ответилт „Животных убивают в определенное время (т. е. существует определенное время, когда можно ириносить небу жертвеяных животных с просьоой о ниспосланни додгодетия.-- Л. П.); это от меня не зависит, поэтому я не могу просить [небоך о ииснослании сяньшену долгих лет жизни. Хотя [rосударственные] амбары и пол-

ны, но [зерно] хранится на сллтай стихийных бедствий (неурожая. - Л. П.) ; поэтому я не могу обоватить сяньшена. В крупных чнновниках (да ауакь. - Л. П.) у меня нет недостатка, а ппижность мелтого чиновника (сяо гуань.- Л. П.) слишком иизка (недостойна Вас.- Л. П.), поэтому я не могу предоставить сянышену знатное положение". Снньшен Люй Цю ответит: ,.Все, что [Вы] говорпли, это не то, о чем я осметива.лся мечтать. [Я] хочу, чтобы великий ван отобрал сыиовей из богатых свободных семей, отлнчаюихся хорошим воспитанием, $\boldsymbol{\text { н н нзна- }}$ чит бы их чиновниками (ли.- $\sqrt{\text {. П. П.). А затем с нх помощью }}$ уравняя бы эаконы (т. е. ввел бы еднное законодательство для всего народа. -- Л. П.), и тогда я смог бы прожить немного дольше. [Необходимо, чтобы] весной, осенью, зимой $И$ летом [люди] совершали то, что полагастся делать в каждый сезон [года]; не следует мешать простому люду (бай син.- Л. П.) обрабатывать землю, и тогда и я немного разбогатею"» [159, г.ग. 11, с. 106].

Приведенныї отрывок еще раз, уже на примере царства Ци, показывает, что фу лао не яв.тялись царскими чиновниками. Об этом свидетельствует тот факт, что фу лао прихолнлоен уп:лачнвать поземельньй налог и отбывать трудовые повынностн. Сам ван не счнтал их чинонниками: «В круиных чнновныках ! меня ист недостагка, а должность меткого чнновннка слишком низка [для Вас]". Юрндщески они, вероятно, ничем не отличались от остальнык общинников. В то же время как тон беседы, так н само отношение вана $к$ ф $у$ лао (освобожленне от налогов н повннностей), которых он приравннвает к свовм высшим чьнивникам (ср.: должность мелкого чиновника недостойна $\phi у$ лао), Указываст на то, что фу лдо занимали определенное обиественнос положенис и царь вынужден был считаться с мнением представителей шэшаньской общины. Беседа царя с Люй Цю показывает, что в коние V в. до н. э. фу .дао ииского царства не тотько выражали интересы рядовых обшинников, но уже стали выступать в качестве рьяных защитинков зажиточной верхушки об́щины (просьба Люй Цю о назначенни чиновниками сыновей нз богатых свободных семей, а также предложение - введении единого законодательства с помощью назначенных чнновников). Bсе это говорит об усиленин позиций вновь нарождавшейся имущественной знати. В дальнейшем, в связи с уснлением имущественной дифферснцнации внятри самой обшины, фу дао становятся типиными ирелставителями богатых обпинников.

Городл, за нсключением крупных административных центров также имели свон органы самоуправлтния во главе с совстом: старейшин. Очень нитересный материал содержится в трактате «Мо цзы». в той его части, которая посвящена обороне горолов ${ }^{25}$. Эта часть трактата была наинсана в середнне $V$ в. до н. э. специально для жителей царства Су̣н - небольшого го-

сударства на востоке тогдашнего Китая, страдавшего от постоянных набегов чускнх войск. Научная значимость этнх разде.лов заключается в том, что здесь дано реальное пзображенне различных городских слоев царства Сун. Застуживает внимания следующес положение Мо цзы об установлении системы контроля внутри обороняюмегося города: «Личжен и фу лао руководят обороной ворот рбщины ночью, чнновники (ли.Л. П.) контролируют свои участки ${ }^{26}$. Прибыв к воротам обшины, [ли]чжен следит за открыванисм ворот, घтобы [в город] пропускали [только] чнновннков [сунского царства]; [он такжеך проверяет, как несут $\phi y$ лао охрану отдельных переулков и безлюдных мест. Преступных лодипек, помымлявших об́ установлени связи с противником, приговаривают к четвертованию. Если же личжен, фу лао и чиновники не обнаружат [гаковых] среды своих подчиненных, то их [самих] стедует казнить: Гесли жеך они обнаружат таковых, т. е. предателей, то наказание снимается и они награждаются [каждыіі] твумя золотыми монетами. Великий полководец посылает [свонх] доверенных лиц надзирать за обороной [вссто города], и они обязаны долгой ночью выходить в обход пять раз, короткой - три раза. Все чиновники, [находящиеся в гороле], должны сами осуществлять повссместный контроль над оборовой города, строго нсходя из указаний великого полководиа. Нарушивших приказ казнить» [173, гл. 15, с. 349].

Как виднм, обороняля город ие войска вана, а вооруженные общинники; наряду с должностными лицами вана оборону города возглавляли п чтены совета стареішин, причем именно они представляли основное командование. Достаточно отметить, что воениые прпказы, передаваемые внутри осажтенного города, как прапило, адресовались отдельным семьям обнинников, а перья-эмблема древних китайцев, подтверждавшая полиинность приказа и требовавшая немедленного его выполнения, хранились не $y^{\text {у }}$ чнновников, а в доме санв лао $[173$, гл. 15. c. 355]. Участие вооруженных обшинников в обороне города подтверждается также паградной системой Мо цзы, согласно которой лицам, отличившимся при обороне города, жаловалось «трехлетнес освобожденис от уплаты налогов» $\lceil 173$, гл. 15 , c. 351$]$.

Широта полномочий советов старсйшин не всюду была одлнаковой. Так, в отличне от чуских $\phi y$ лао, советы старейшнн суиского царства находилнсь под более дсйственным ковтролем со сгороны государства, что выражалось в раздслении территории обшины, хотя и временно, на период обороны, на ряд секторов во главе с царскими должностными лнцами в в посылке в осажденный город специальных уполномоченных верховного главнокомандующего, в обязанности которых входнло наблюдение за деятельностью члснов совета старейшин. Государственные должностные лица могли приговорить к смертной казни

любого общинника, включая фу лао, если тот нарушил предпнсания верховного главнокомандующего.

В сообнении Мо цзы, так ке как и в разоо́ранном выше $_{\text {к }}$ отрывке нз «山ююани», проводится резкая грань между представителями царской и общинной администрацин. Первых автор называет чиновннками ( $л и$ ), а вторых - фу лао, личженами и сань лао.

Интереско проследить, оказали ли реформы Шан Яна. проведенные в царстве Цинь в середине IV в. до н. э., какое-либо существенное влияние на положение органов об̈шинного самоуправлення. Это важно еше п потому, что миогие китайские историки (о чем говорилось в самом начале раздела) связывают преобразования Шав Яна с уничтожением общины.

Обратимся к матсриалам из историн послереформенного периода, когда результаты преобразований должны быти проявиться паиболее наглядно. В трактате «Хань Фэйцзы» (III в. до н. э.) описывастся следуюший случай, происшедший в царстве Цинь в лервой половине ІІІ в. ло н. э., через столетие после реформ Шан Яна: «Во время болезни циньского Чжаована ( $306-250$ гг. до п. э.) каждая из многочнсленных общин (ли.- II. П.), расположенных в пределах циньского царства, купила быка (или быков.-.7. П.) и совершила жертвопрнношение в честь выздоровлення правителя» [208, гл. 14, с. 253]. То же самое произошло и при заболевании следующего вана Чжуан Сян-вана (249-247). Но странное лело: в обоих случаях ваны были явно неловольны подобной заботой своих подчиненных и приказали тиновннкам оштрафовать личженов и $\ell$ лао (название одного из общинных должностных тнц), заставив их выделить от каждой общины по два вооруженных вонна, вероятно, сверх очсредной нормы воннской повинности $\lceil 208$, гл. 14 , c. 253]. Приведенный прнмер показывает, что ваны рассматривали личженов, у лао и общину в качестве одного юридического лица. За свою провинность личжены и $u$ лао не несут никакой личной ответственности - наказывается вся община, гто, с точки зрения правителя, равноснльно наказанию самих личЖенов и у лао. Если бы личжены и $y$ аао являлись царскими чиновниками, то к ним был бы неприменім такой вид наказання; онн должны были бы сами отвечать за свой проступок, подобно любому чнновнику государственного аппарата.

Как внднм, в середине III в. до н. э., как раз накануве образования нмперии Цииь, на западе Китая, в циньском царстве, по-прежнему сушествовали общинные органы самоуправления. Личжены и $y$ лао руководили культовыми отправ.тениями общины п были ответственны перед административнымы органами за деяния своей обицнны. Наказание же циньских обцин было вызвано, по-вндимому, проведснием имн жертвенных обрядов по своим религнозным обычаям, несходным с обычаем царствующего дома, пытавшегося установить единье правила.

Изменення, проискодıвшие в соииально-экономическои̊ жизнн Китая в VII-IV вв., не могли ие отразиться на псвхологии оснявных классов и стовв тогдашнего общества - свободных обиннников, представителей аристократии, торговцев и нарождавшейся бюрократии.
Г. В. Плеханов. уделявший болышое внимание эволюции об. щественной пенхпигин, лисал: «Чтобы понять историю научной мысли или историю искусства в данной стране, недостаточно знать ее экономню. Надо от экономии уметь перейти к общественной психологии, без внимательного изучсння и понимания которой невозможно материалистическое обляснение истории идео.огнй" [89, т. 2, с. 247]. В этой сөязи нсобходимо обратить внимание на те, пјсть даже минимальные, сдвнги, которые происходнля в психологии свободных ооиииников. Богатые общинники начинают противопоставлять себя бедным сородичам. Они имеют возможность совершать болес богатые жертвоириношення п обставлять более пышно похороны своих родителей. Огромная разнииа в качестве и количестве даров предкам не могла не посеять зерна сомнения в умах бедных сородичей. Почему иског,а равным лкдям, к тому же родствснникам, стали прнноситься столь, разные жертвы? Элсменты этих сомнений мы вслречаем в трудах таких фнлософов, как Мо цзы (жил на рубеже V-IV вв.) и Я्रп Чжу (395-335) ; именно поэтому оны и выступали против шышных похорон и жертвоприношений. «Ho нс клалите в рот [мергвым] жемчужин " арагоиенных каменьсв, - писал Яы Чжу,- не налевайте 〔па мих] вышитых шслковых одеяннй, не прнносите в жертву быка и не выставляйтс роскошной утвари» (цит. по [88, с. 197]). Однако все эти призывы были напрасны; в общине постепенно вощарися культ .тичного обогамения ॥ благополучия.

В нскоторых местах пронсходят столкновения между земледельшами побщинной верхушкой. По мере дальнейшего обогащения общинной верхущки она постепенно начннает оказывать влияние на полити"сскую борьбу вана с арнстократией. Многне из них были заиитсресованы в уснлении царекой власти и введении единого законодательства. Создавались благоириятные условия для установления прямых свяэей администрации вана с органами общинного самоуправления, минуя администраиию настедственной аристократия. Пменно своей массовистью имуществезные и низшис слои общины в.ияли на исход длительной борьбы ванов с наследственной аристократней за полноту власти. В этой борьбе на стороне правителсй царств были и богатье горожане -- купыы и ремесленники.

Наследственная аристократия, представленная владельцами пожалованных территорий или главами могушественных патронимнй, издавна привыкла играть активную роль в политнческих делах своего царства. Она вмешивалась даже в вопросы престолонаследия - убॉрала неугодных ванов и возводила на трон

своих ставленанков. Подобнос положение сохранялось в ряде государств к начату Чжаньго. Могушество наследственной аристократин объясня.тось тем, что почти все крчпные административные посты в пентральных органах управления нахпдились в се руках ${ }^{23}$. В VlI-V вв. до н. э. в ряде царств сщс сохранялись целые областп, находнвшнеся лод полной юрисликцией знати; там не сушествовало администрации вана. Этот период характерен прогрессируюней борьбой вана с представителями настедствснной аристократии за полноту власти. Правители государств усиливз.ти борьбу за распирение свонх полномочий. Оо этом свидетельствует организация в Цинь, Чу, Цзинь и в некоторых других царствах административных уездов, руково: имых синовниками, присланными из центра. Такие админи;ративные уезды сначала возникали в пограничных областях, дчастую на внювь тавоеванной территории. По-виднмому, именно в этнх районах власть вана как верховного военачальника была нанботес сильна. По мере укреплення власти правителя уездная система ппстепенно распространялась на зсмли всето государства. Іервые уезды появнлись в царстве Чу в 688 г. 70 н. э.. а в царстве Цзннь в 627 г. до н. э. (см. [284, с. 180181]). В ииньском государстве этот процесс начался в VII в. то н. э., а завериился лиыь к середине IV в. до н. э.

В период Чжаньо наблюдается стремление ванов привлекать в качестве первых советников людей, не связаниых кровными узами с наследствнной аристократией. Именно в этј пору распространяется институт странствџюших ученых - спениа.тистов в области управления государством. Спрос опредетил предложение. Весьма показатсльно, что уже в перной половине $V$ в. .о н. э. олин из советников џжаоского вана чредложил правителю в законодательном порялке линить представителей нас.ледственной аристократии права занимать пост главы алминнстративного апларата [20, с. 113]. Судя по материалам нсточников, не менсе половины первых советников таких крупных царств, как Чжао, Ци, Чу, Хаиь, Вэй н Янь, происходили из семей, не связанных кровными узами с наслетственной арнстократней тех иаретв; где они занимали столь высокне должности (см. [188, с. 556-562]).

В ряяе царств правитель обеслечнвал себе исключительное право не только назначения на крупные должности, но даже и на хранение и транспортировку оружия (см. [20, с. 117]).

Коисолидацня властн в руках вана вызывала резкое противодействие наследственной аристократин; отдельные се представители отказывались даже от чплаты налогов. В этой обстановке появление на политической арене богатых общинников из чнсла членов незнатных патронимий и торговысв должно было оказать определенное влиянне на позицин враждующих сторон. Зажиточная часть общины, не довольствуясь главенствующим положеннем в совете старейшин, пытается распространить свое

влияние за пределы общниы - тянется уже к админнстративным постам. Требованис общинной верхушки отменить систему наследственных должностей и допустить к управлению государст• вом сьновей из богатых семей объективно совпадало с желанием влна урезать права наследственной аристократин (см. подробнее $[75$, с. 45-57]).

Появленне у вана такого могуцественного союзника, как бо• гатые общинники, укрепляло его положение в государстве. В IV в. до н. э. правнтелн наиболее крупных царетв-Чу и Цинь решаются на крайние меры: проводят реформы, расшатывающие познинн наслсдственной арнстократия и укрепляющне права богатыл обцинннжов.

До нас дошли крайне скупые сведения о преобразованиях в царстве Чу. Известно, что в 383 г. до н. э. чуский царь (401380 гг. до н. э.) главой администратнвного аппарата пазначил У Ци-странствующего дниломата 1 полководца, родом $и з$ царства Вэй. По предложснию У Ilи был излан указ, ограничивавший наследственные права знати: отныне представители чуской аристократин «могли передавать по нас.ледству ранги знатностн н жалование (право сбора налогов с пожалованной территорин.- Л. П.) лишь до третьего поколення» [208, гл. 4]. Сыма Цянь сообщает, что У Ци «лншал нерадивых чнновннков до.тжностей, (ншмал [с государственных постов] аристокр..тов, отда.пншнхся [от правнте.тя]» [185, гл. 65, с. 18(3316)]. Лишение наследствеиной аристократни права на передачу своих прнвитегий потомству ставило ее в болсе зависимое положение. Одним из самых важньх мероприятий У Ци было насильственное переселеннс части знати на цеьннныс земли (см. [161, гл. 21, с. 283]). Такой акт означал передачу бывиих владений чуских аристократов под личную юрисднкцию вана. Население этих районов отнынс передавадось в непосредствснное управление его администрации.

Реформы У Ци вызвали ожесточенное сопротивление чуских аристократов. Гнев их был так снлен, что они убили ненавистного преобразователя сразу же после смерти вана прямо у его гроба.

Источники не сохранили какнх-лябо сведений о политнке У Lин в отношении общнн. Однако, оценивая сго преооразования в целом, н ирежде всего мероириятия, ограннчнвавшие ирава наследственной арнстократин, можно сказать, что они были выгодиы общинной верхушке.

Чтобы ослабить влняние наследственной арнстократни, правители стремились привлечь на свою сторону fогатых общинников из незнатных семей. Правители вместе со своими единомынленниками пыталнсь «прорвагься к общине» и взять ее под свой контроль. В этом - одна из характерных черт политнческой ж』зни Китая VI-II вв. до п. э.

## Глава 2

## РАННИЕ ЛЕГИСТЫ

Иэменення в экономнческой и политнческой жнзни страны, сдвиги в общественной пснхологии различных социальных слоев и, наконеи, ожесточснная политическая борьба между правителем и наследственной аристократией, отмеченная во всех китайских государствах в VII--IV вв. до н. э.,- все это не могло не оказать определенное влияние на развитие общественно-погитической и философской мысли.

Для подавляющего большинства кнтайскнх мыслителсй эпохи Чуньцю - Чжаньго характерно увлечение политическими тсорнями, проблсмами управлення государством 1 народом. Об этом говорят и сами древние авторы, нитересовавшиеся развитием философских школ. Отец великого исторюографа Сыма Цяня -- Сыма Тань, бывшнй придворным исторнком в 140110 гг. до н. э., отмечал, что представители всех осиовных философских школ - конфуцнанцы, моисгы, легисты (фа цзя), лаосы, логикн и даже натурфилософы - увлекались проо́лемами управлення госуяаретвом [185, гл. 130, с. 7 (5187]). Миогие нз них пытались даже создать свою собственную концепиию тосударственного управления. Нано́олее плодотворными в этом отношенни можно отметить усилия двух политических школ конфуцианской и легистской. Іменно их идеологи оказалн реџаюшее влияние на формирование теории государства и права, теорни, на основании которой строилась вся практика государственного улрав.теня страной впаоть до ХХ в.

Сложны и противоречнвы взаимоотношения этих двух школ, ведших длительную борьбу, в ходе которой уничтожались не то.тько книги идеологических противников, но и подчас сами спорившис, как это было в 213 г. до н. э., когда по приказу императора Цинь Шихуана 460 видных конфушнанских ученых били заживо закопаны в землю.

Борьба, длившаяся около 500 лет, заверишлась в эпоху Хань, слиянием двух школ в единое учение - ханьское ковфуцианство, ставшее государственной идеологней Қитая на протяжении 2 тыс. лет.

Полемика конфуцианцев с легистами лрошла через четыре этапа. На первом этапе (VII-V вв. до н. э.) легисты еще не

создали своей законченной теории, хотя среди них уже выделился такой крупный мыслитель, как Гуань Чжун. В то время они вели главным образом практическую борьбу за введение единого законодательтва, ограничение ирав наследственной аристократии н јкрелленне власти вана. Нменно в этот период Конфуций создает свое знаменитое учение, в котором концелция управления государством и народом играла едва ли не главную роль. Концепция Конфуция объективно была налравлена прежде всего против легистов.

Второй этап охватывает IV - первую половину III в. до н. э. В отличие от первого этапа, это был не монолог Конфуция, а полемнка равныл. Шаи Ян создает свое учение об́ управтенни государством п народом н выступает главным противннком конфуцианцев. Среди теоретиков легнзма в то время выделяются также ШІэнь Бухай и Хань Фэйцзы. То был период расцвета легизма, когда в идейной борьбе главенствовало учение Шан Яна.

Третий этап борьбы легистов и конфуцианцев бил хотя и краток, но весьма значителен: во второй половине III в. до н. э. легизм (в его крайней форме) становитея офицальной идеологией первой китайской империи - империи Цинь (221-207 гг. до н. э.). «Легисты у власти» - так характеризуется третий этап многолетней борьб́ы.

Четвертый этап (III-I вв. до н. э.), начавшийся с установленнем династии Хань, формально означал побсду конфуциан. ства; фактически же ханьское коифуциаиство резко отличалось от доханьского, так как восприняло очень многие положения легистов. Поэтому этот этап можно назвать этапом слияния ле. гизма : раннего конфуцианства в новое учение - ортодокса.тьное ханьское конфуциаиство.

Рассматрнвая вопрос о родоначальниках легизма, нобходнмо ознакомитьяя с уиением Гуань Чжуна - известного реформатора, бывшего в середиие VII в. до н. э. первым советником в царствс Ци. Идеи Гуаиь Чжуна оказали боџьшое влияние на формирование мировоззреиня Џан Яна.

Различные царства древнего Китая в силу ряда гсографических условий п других иричин развивались неравномерно. Разница в уровнях развития достигала подчас нескольких сотен лет. В частности, процессы, происходивыие в VII-VI вв. до н. з. в Ци, Чу, Цзннь, Вэй и другнх царетвах, начались в царстве Цинь гораздо позднее, примерно в V---IV вв. до н. э. Поэтому, несмотря на то что Гуань Чжун жнл лет на триста раньше Шаи Яна, им обонм пришлося заннматься разрешением вссьма сходных проблем.

Царство Цп в VII в. до н. э. было одиим из самых богатых государств Китая с развитой торговлей. Рост торговли и ремесел усилил имущественную дифференциацию в :цревне, в общинах появились богатыс семьи, расширявшие своп земии за

счет соседей. Экономнчески слабые семьн были больше подвержены небланориятным внешним воздействиям; усиление налогового гнета было для них губительно и вело к разорению, В отдельные годы, как это было, например, в 538 г. до І. э., циские правигели забирали в казну до $2 / 3$ урожая [251, гл. 42 , c. 1684]. Обедневшие обиинншки продавали по дешевой цене свои поля, а иногда просто бросали их, уходя в город.

В ряде царств бегство обедневших обшинников приняло массовый характер, что начинало серьезно беспокоить правигелей, ибо сокращение колнества основных нашогоплательников уменыыало доходы казны правителя. Когда Гуань Чжун стал первым советником вана, ему пришлось столкнуться с этой трудной проблемой. Одна из задач, поставленных перед ним, заклюџалась в том, чтобы как-то приостановить проиесс пересе.тения бедных земледельцев (см. [128, гл. 6; 130, гл. 48, с. 261]).

Гуань Чжун понимал, что разрсшение этой и других нсотложных задач возможно было только при одном условни - во главе госуларства ;оджен стоять решительный правитель, способный проводить крупные политические и экономические акиии, направленные на уснление страны.

Необходимо было подчинить все населенне царства служению правителю, и здесь цементирующим началом должен был ста.ь закон. Гуань Чжун, по-видимому, первый в истории Китая выдвинулт и ои́основал конценцию об управ.тении страной на основании закона. Он пыталея доказать, что закон будст защищать права всех свободных, их же долг - подчнняться требованиям закона. Так возникло известное изречение Гуань Чжуна о том, что «зэконы - это отеи и мать нарола» [130, г.т. 16, с. 89]. В трактате Гуань Чжуна проводится идея всеобщности закона. «Правитель и чиновникыя, высшне и низшне, знатные п подлые -- все должны слеловать закону. Это и называется великим [искусством] правления» [130, гл. 45, с. 257],- писа. 1 он. В условияя борьбы нарожлавиейся нмушественной знати за власть и расширение своих прав идея Гуань Чжуна о равенстве всех перед законом должна была встретить поддержку со стороны большинтва своб́ыыы.

Гуань Чжун доказывал правителю, что закон - это нанлучший инструмент дэя упорялочивания всей об́щественной жизни. «Совершенномудрый правитель, - говорил он.- полагается на закон, а не на мудрость... если же он откажется от закона и вредпочтет आания. то народ забросит все дета и ринется за ставой» [130. гл. 45, с. 255]. В трактате содержится много изреченпй о том, 'то унравлять страной по-настоящему можно лишь на основании закона: «Хотя совершенный человек и может создавать законы, однако он нс может управлять страной, отреинншысь, пт законов» [130, гл. 16, с. 92]. Можно предположить, џто с помошью законов Гуань Чжун пытался ограничить права наследственной аристократии на наследование высших администратнвных постов. Об этом свидетельствует следукщее

изречснне из главы «Уяснение закона»: «Только управляя на основанни закона, можно выдвигать достойных и устранять плохих» [130, гл. 46, с. 259].

Проповедуя идею всеобщности законов, Гуань Чжун доводил ее до логичсского конца. В его учении «закон стоит не под, а над государем. Сам правитель обязан выполнять его директивы» [117, с. 130]. В главе пятьдесят второй трактата говорится, что «закон ограждает народ от необузданности государя, которой нет границ» (цит. по [117, с. 130-131]). В то же время Гуань Чжун настаивал на том, чтобы вся полнота экономической и политической власти находилась в руках правителя. Тлава государства, по его мненню, должен следить за поддержаннем умерснных цен на продукты литання, обладать монополь!ым правом на добычу железной руды и т. п. Правителю отводилась роль верховного регуиятора экономнческой жизнн страны. Сам факт передаяи правнтелю таких широких полномо، дй невольно вел к абсолютизацни царской власти.

Говоря о методах управления, Гуань Чжун больше уиовал на наказання, чем на моральное воздействие. Так, он учил: «Kогда почитают высших и страшатся наказаний, то управлять легко» [130, гл. 48, с. 261]; «Народ должен и́ояться в.7асти [правителя], как страшной болезни» (цит. по [254, с. 43]).

Однако идея о целесообразности наказаний не получила последоватепного развития.

Гуань Чжуи, как и все легисты, уделял очень большы внямание развитию сельского хозяйства, считая земледелие основным и наиболее почетным занятием. Благосостояние госуцарства зависело, по мнению Гуань Чжуна, от процветания сельского хозяйства. Вот что говорится о землсделии в главе «Об управлении государством»: «Если народ занимается земледелием, это значнт, что поля возделаны, [целиныые земли обрабатываются], а раз поля возделаны, это значит, что зериа много... это значит, что государство богато, а в богатом государстве воины сильны; при сильных же воинах войны победоносны, а при победоносных войнах расшнряются предеты государства» (⿺𠃊т. по [117, с. 264]).

Гуань Чжун выступал за ограничение торговли и даже за ее зарещение, поскольку многис обедневшие общинники, как сообщалось в его трактате «Гуаньцзы», панимались к торговцам, владелынам ремесленных мастерских и не желали возвращаться в деревню (см. \{117, с. 264\}). Торговлю Гуань Чжун называл «второстененным видом труда», видя в ней одну нз причин разорения земледельцев. Он призывал правителя аказывать всяческое давление на торговцев [117, с. 263--265].

Гуань Чжун, вероятно, ноннмал, что успешное управление страной, основанное на законе, невозможно без разрушения старых родовых связей. Поэтому он предлагал разделить тер. риторию царства Ци на ряд уездов во главе с назначенными

113 цснтра чнновннками．«Ради управлення государством，－го－ вирнось в трактате，－нообходнмо разделить его на 21 уез．д» ［117，с．121］．Болсе того，Гуань Чжун предлагал провссти сквозное（всртикальнос）административное де．тсние вплоть до самої низшсй соцнальной единнцы－семын，разбив все насе－ жнне царства на группы пз пяти семей［117，с．121］．

Всем легпстам，начиная с Гуань Чжуна，Цзы Чаня и кончая Шан Яном（да и не только Шан Яном；со временем эта проб－ ，тема превратилась в одип нз послоянно действующих факторов политнческой борьбы），приходилось бороться с центробежными тенденциями．

Во времена Гуань Чжуна эта борьб́а только зарождалась－ правютелю протнвостолл весьма сильный и могущественный про－ тивнік．Eルе прочны были кровнородственные связи；могущест－ венные патронымии нграли больную роль в политической жизни страны．Главы этих патронимий взирали на лравителя царства как на птаву напболес могущественной патронимии（ $\iota з 乡 н$, иногда дан），ирпближенную к чжоускому дому，и только．

В этих эсловиях родоначальникп легнзма поступают по－раз． ному．Одни 1 из инх，как，например，Гуань Чжун，действуют ирямо．тинеино－призывая правителя одиовременно с админи－ стративныя разделом государства провести разде． 1 основных
 Чжуна，он не јче．। стремьеннй среднего звена патроннмии и ли－ линся очень важного союзннка．Можно предиоложить，что Цзы Чань подошел к решению этой проблемы несколько осторожнее．

Цзы Чань был второй，но не мешее яркой личиостью срели тех，с リьими нменами связано ввсдение законодателиства в Kитае．

До нас，к сожалению，дошли весьма лаконнчные сведения 0 цреобразованиях Цзы Чаня．Џзвестио，что в 536 г．до и，э． Цзы Чань，будучи периым совстником чжзнского вана，издал ряд законов．Предварнтельное мненне о характере этих зако－ нов можно получить из ппеьма наследствсиного аристократа Шу Сяна，в котором он резко осуждает действня I нитого сановиика из соседиего царства Цзинь больше всего вол－山乡ет всеобщность н гыасность новых законов．Он пишет：«Греж－ dе Вы оылл образцом для меня，ныне же я отрекаюсь Гот своего мнения］．．．Коли，скоро лодн узиаюот，что существуют законы， регу，тируюшис наказания，они утратят почтительность и не бу． дут нспытыдать страха перед правителем．Сердца их ожесто－ чатся，прнझнаная букву закона，［оні］уверуют，что［нх］без－ рассудныє действня не подпадут под положения закона．Управ－ ．1ять страной［будет］невозможно» $[251$, т．31，с．1744－1747］＇． Опасения Шу Сяна，будто преобразивания Цзы как－то ущем－ ،яют власть џравителя，были напрасны．В условиях，когда за． коны нэдавал сам правители，государетвенное законодательство не могло оспабить позиции царствующей семьи．Вновь вводимые

законы скорее ущемляли права наследственной аристократин, поскольку ее могушество основывалось на обычном праве и традиционных формах правления.

Социальную направленность преобразований Цзы Чаня можно проследить, аналнзнруя характер сго аграрной реформы. В «Lзо чжуани» сообшается, что па $30-\mathrm{m}$ тоду правления луского Сян-гуна, т. е. в 543 г. до н. э., Цзы Чань прнказал: «Возвести насыпи и прорыть канавы на полях». Точно такое же преобразование провет через 200 лет и ШІан Ян в царстве Цинь. Размежеваниє пахотных лолей, закрепленное государетвенным актом, означало окончанне периодических переделов земли и передачу участков в частную собственность тех семеі̆, которые владели ими раните.

Одновременно Цзы Чань издал указ о разделении всех жителей царства Чжэн на группы нз пяти семей, связанных систсмой взаимной ответственности. Эта же поручительская система была распространена, но-видимому, и на более крупные социальные единицы. Можно предположить, что Цзы Чань пытался также создать группы из ияти взаимоответственных общин.

Распространсние $в$ пределах всего царства системы нзанмной ответственности являлось чрезвычайно важным госуларственным актом. Основная направленность этой реформы - вырвать обшинников из-под влияния наслелственной аристократии и передать нх под непосредственное управление администрации правителя. Одпако указ о разлелении жителей царстна Чжэн на группы взаимосвязанных общин и семей мог оыть иретворен в жнзнь лишь ири одном условии - при осуцествлении административного деления я перелачи власти на местах чнновникам вана. Здесь придется коснуться одной существенной проб́лемы, связанной со специфнкой развнтия древнекитайской государственности. Речь идет об эволюшии взанмоотношений трех органов власти - вана, наследственяой аристократии (как глав патронимий, прежде всего могущественных) и обиинного совета старсйшин (имсется в виду совет ли внутри патронимни или вне ее, когда она распалась). В то время наиболее тесные связи сушествовали мсжду наследственной аристократией и оргаиамн общинного самоуиравлення. Главы могущественных патронимнй имсли больыtое влияние на местах. Стремясь ослабить власть наследственной аршстократни и установнть непосредственный контакт с общннниками, правители, как говорилось выше, пытаются разделить территории свонх государств на уезды, и этот раздел пронсходит от окраинных территорий к центру, а не наоборот.

В источннках отсутствукт какне-либо сопбщения о террито-риально-админнстративном делении в царстве Чжэн до реформ Цзы Чаня. Однако процесс райопровання, начавшийся в VII в. до н. э. в нескольких царствах, не мог не захватить и это госу-

дарство. Впоане логично прсдиоложить, "то наиоиолее благоприятные возможности для проведения территориальіо-административного делення могли возникнуть именно в период преобразованяй Цзы Чаня. В этой связи следует обратить вниманяе на одно любопытное сообщение о реформах Цзы Чаня, приведенное в «Цзочжуани» [260а, т. 30, с. 1602].

Дж. Легг переводит этот отрывок следующим образом: «Цзы Чань установнл четкое разграничение между центральными городами п пограничными территориями» [293, т. 5, c. 558]. По мнению Куи И॥ьда, в данном случае речь идет об установлении различия между благородными и низшими из столицы и пограничных территорий как в одежде, так и в колесницах, которыми они пользовались (см. [260а, т. 30, с. 1602]). Комментарий Кун Иньда вызывает недоуменный вопрос: почему, например, зчатный человек, живший на окраиие царства, не мог носить такой же одежды и ездить на такой же колесиице, как знатный горожании из столицы? Представляется $60-$ .тес .ыгичным объчсненяе характера этой же реформы, приведенное в трактате «Јюйши чуньцю», составленном в 111 в, до н. э. Там говорится, что основная цель этого прсобразования заключа.тась в том, чтобы города и окраинные территории царства Чжэн подчннялись сдиному закону ${ }^{2}$. Если при оценке трактовки Гао Ю принять во вниманне характер происходивших в то время измененнй, в частности процссс территориально-административного деления, то мы должны принять скорее перевод, иредложснный Дж. Јеггом. Уже отмечалось, что создание уезлов, как правило, начиналось с окраин. Нменно так поступил и Цзы Чань. «Подчиненне [этих территорий] единому закону» означато передачу их в ведение администрации вана, ибо творцом закона был ван. Предположенне о введенни Цзы Чанем хотя бы частичного территориально-админнстративного делсния подтверждастся тем, что ои ввел систему взаимной ответственности. Эти два государственых акта взаимосвязаны. Не случайно Шан Яы вскоре после издания указа о введении системы взанмной ответствснности и разделении народа на пятки п десятки издаст спецшалыыый указ о разделе всено парства ва 31 уезд.

Как и в дрчтнх щарствах, послсдннй указ был налравлен на резкое ограничение прав наследственной аристократии, так как передавал многие патронимии в непосредственное подчинение администрации правителя. В царстве Чжэи наследственная аристократия была, ио-видимому, сще сильна, и, очевидно, иоэтому при ироведени территориатьно-административного деления Цзы Чань ограничился тишь городами и пограничными районами.

Реформа Цзы Чаня не задела интересов новой имущественноиі знати. Не случайно, что через три года после реформы в нарстве Чжэи пели песню: «Мы имели поля, Цэы Чань сделал

их плодородными. Мы имелн сыновей-младиих братьсв (цзы$\partial u .-Л . П$.$) - Цзы Чань заботился о ннх».$

Мзвестно, что сыновьями-младчими братьяни пазывали молодпе поколение патронимии в отличие от старисто - отцовбратьев. Судя по контсксту, песня поется от именн претстави. телей старшего поколения патронимии: они довольны судьбой свонх цзы-ди.

Алмннистративно-территориальное деление, введенное Цзы Чанем, ограничнвало права лишь прелставителей наследственной аристократин.

Ізы Чань прндавал большос значение усиленню інчной вла. сти вана. Об этом свидстельствует прслложенный им новый принции продвыжения сановников, в основе которого лежа.то не знатное происхожденне, а «преданность» и «честность» [251, гл. 40, с. 1602]. Он хотел наделить царя правом своболного перемещения высиих сановников в зависимости от нх личной преданности г.таве государства.

Цзы Чань был инныатором эдикта о введении форменной одежды для чнновников [251, гл. 40, с. 1602]. Согласно этому эдикту, ннкто из чнновннков, сколь бы высокий пост он ня занимал, не имел ирава самовольно носить одежду, не шо.าоженнуюо ему по рангу [251, гл. 40, с. 1602]. В этом также чувствуется стремление уисмить права наследственной аристократии Цзы Чань нытается прсвратить наследственных аристократов в обычных чнновников.

Активная практическая деятельность Цзы Чаня ог:аничнвается главным образом приведенными выше преобразованнямн. Цзы Чань был практик, он не занимался тсорией управления. Поэтому о его политических взглядах следует судить прежде нсего по практиеским делам. Известно, что Пзы Чань сомневался в определяюной роли Неба и полагался больше на закон. «Путь Неба,- говорил ЦҚы Чань,- далек, а путь людей близок и не является его продонжением» (цит. по [260а, т. 31, с. 1956]). Во времена Цзы Чаня многие мыслнтели оспаривали пиределяюиую роль небесного божества. Переоиенка божественной роли Неба была вызвана политическими причинами - рушилась власть чжоуского правителя, а вместе с ней теряло престпж и Небо, оберегавилее ранее чжоускнх ваногі.

Определениую помощь при изучении политических взглядов Цзы Чаня может оказать его высказывание $о$ ияти основных $^{\text {п }}$ правилах понедения: «โНеобходимо, чтобы народך испытыва.л благоговейный страх перед властью правителя, подчиняляся его указам, почнтал знатных, прислуживал старшим, проявляя нежную заботу п родсгвенинках» (цит. по [260а, т. 30, с. 1641]). Последнее правило заслуживает пообого внимания. Получается, что Цзы Чань выстулал за укрепленне кровнородственных связей, прочность патронимических уз. На первый взгляд это не вяжется с его системой взаимной ответственности, ибо если

сын как член лятка об́язан донести на ројителя, то ни о какой «нежной заботе» не может быть и речи. Однако если рассматривать приведенное выне высказывание Цзы Чаня в связн со всем комплексом его преобразовании (и в первую очередь ал. мнннстративно-территориальным делением), то лоничее предположнть слетуюнее: Lзы Чань, по-видимому, понимал, что нанбо.тьшую опасность для правителя представляют главы патронимий, и в первую очередь главы могущественных патронимий, хозяйничавшнх н нанбо.лее крупных населенных пунктах. Шменно против них и был направлен первый удар. Частичюе администратнвное деление лишало шаследственнэю аристократню некоторил, : весьма сушиственных, политнтеских прав над членами своих патронимий. В то же время эта реформа не затрагивала прав среднего звена патронимни, более того, она открывала опрелстенные проеторы ряловым обиинникам и г.тавам ли социальных ячсек, которые во времена Цзы Чапя еще не выдетитись из патронимзи. Не случайно в песне, распространенной в Чжэн после реформ Цзы Чैаня, прослав.ляется его забота о цзьt-ди, низшсм звене патронимии. Поэтому можно предположить, что, в отличне от Гуаиь Чжуна, Цзы Чанє прояв.тя. 7 большую гибкость - он как бы указывал свонми преоо́разяваниями то направление, в котором следовало трудиться булыиинм теоретикам легнзма, В борьбе против наследственной аристократии правите.пю и его сторонникам был необходим союзник, и таким союзннком в первую очередь могли быть среднне с.тои патронимии, а на опредепенныл этапах и ее низитие звенья. Через 200 лет мы встретымся с той же проблемой в трактате Шан Яна, и он пойдет по путн, намечснному Ціы Чанем, изберет его жс тактику. Oı будет выступать за разрушение крупных политниских объедннений, созданных на основе кровнородственных связей (данов), ратуя за сохранение оо́шнной некоторых се политических прав и сельи ( $43 \boldsymbol{\text { п }}$ ) в качестве консультативного органа.

Шан Ян буквально скопирует основные мероприятня Цзы Чаня (как, иапример, сочетание территориально-а,динистратнвного дсленыя с новым приниипом выдвнженыя чиновников). Так же как и Џзы Чань, Шан Ян признает за общннннками право частной собственности на землю, что выгодно новой имущественной знатя. Џ, наконец, самое главное, 【Іан Ян по.тностью скопирует систему взапмной ответственности, введеннук ІІы Чанем впервые в нстории Китая. Значение этого акта трулно переоценить. Шан Ян пздаст указ о разделении насе.ления на группы из пяти и , 九есяти взанмоотвотственных семей. Снстема взанмной ответственности станет одним из краеутольных камней всей легистской теории.

Таким образом, оценивал в целом практическую делтельность Цзы Чаня и его высказывания, можно заключить, что Цзы Чань оказал вполне определенное влияние на развитие .те-

гистской школы. Eго нельзя назвать ролоначальником школы, поскольку он не был теоретнком, а также потому, что его отдельные высказывания явно противоречили некоторым положениям легистов. Правда, последнсе не должно нас пугать, ибо отдельнье положения родоначальннков философских пкол, например Копфуция, расходились с тем, что проповсдовали через 200 - 300 лет их учепики. Однако имеются все основания отнести Цзы Чаня к числу предшественников теоретиков легизма; он был одним из тех практиков, которые подготовили почву для будущих легнстских построений.

## f1:8日 3

## УЧEHИE КОН ФソЦИЯ

## Конфуций и «Луньюй»

В Eвроне впервые узнали о Конфуцин в XVII в., когда незупты-миссионеры, приехавшие в Китай познакомпвшиеся с учением великого мыслителя, транскриб́ировали на латинскнй язык олно нз самых распространенных в то время почстных китайских имен мыслителя - Кун фу цзы (Почтснный учите.ть Кун илн Господин Кун) (см. [280, с.13]). Таким образом, благодаря стараниям миссионеров, по-вндимому не очень заботившихся о точности перевода, почетное званне «фу цзы» стало отныне і навеки для свропейцев составной частью фамилил, пмя же исчезло.

Кит:йцы, японць, корейщы, вьетнамцы, т. е. все те, кто пользуется и.7и пользовался иерогтификой, всегда вазывали и ныне называют Конфуция по его фамилии - Кун или, џаще, Кун цзы 13'читель Куи). В пернод кампании «критики ปинь Бяо и Конфуция» в китайской научной и массовой лечати появнлось повое, уиичпжительное имя -- Кун лао эр (старикашка Кун).

В источниках говорится, что «ври рождении мальчика нарекли нменем Цю, затем ои получил второс имя (прозвище.Л. П.) - Чжуннн» $\{185$, гл. 47, с. 8$]$.

В данной работе автор пользуется привычным для нашего читателя именем, поскольку оно пронно вошло в евронейскую . титературу.

Подробно восстановить все реальные факты из жизни Конфуция - задача чрезвычайно сложная, ио́о Конфуций в теченне многих столетий ия офнииально н неофицпально был самым почитаемым человеком в Китае. Не случайно его именовали Учителем наин; он был возведен н ранг высшего святого. Поэтому вполие естественно, что начиная уже с последних всков до нашей эры и вплоть по 1911 г., когда в Китас была уинчтожена пмператорская система правления, т. е. в течение 2 тыс. лет, постепенно отрабатывался тот вариант биографни, который соответствовал положению Учителя нации. Все неблаговидное или то, что лоследователям Кун цзы казалось неблаговидным, нсчсзало из биографии, а если это было певозможно, то уме.то

комментировалось н обретало иной смысл. Следует отметить, что комментировалля каждый штрнх, каждый факт его жизни. В нтоге появилась не биография человека, а легенда о святом. Однако следует отдать должное китайской исторюческой тради-ции-. многое в легенде соответствовало дсйствительности.

Учнтывая все это, автор при написании биографии Конф цня нспользовал два нанболее надежных источника: «IIи цзиь Сыма Цяня и «лууньюй».

Первая и наиболее полная биография Конфуция была составлена отцом китайской нсториографии Сыма Цянем (I4590 гг. до н. э.). Он поместил се в разделе «Ши цзя», тем са. мым нарушив принятый им метод изложения материала, ибо
 ных аристократическіх родов, стоявших во главе царств. Конфуиий же по свољму социальному положению не принадлежал к арнстократическому роду; ве был аристократом и Чэнь Шэ, чья онография следует за биографией мыслителя. Чвнь IUя оказался в «ШIн цзя» потому, что первый с оружнем в руках поднялся протнв династии Цинь. Конфуций же удостоится такой чести за свою преподаватєльскую 'цеятельность и глубокое зна. ние тиести искусств (лю и) , lloэтому, заключает Сыма Lянн. «его можно назвать мудрецом (изн. - $Л . ~ П) » ~.(с м . ~[185, ~ г л . ~ 47, ~$ c. 93]). Несмотря на то что во времена Сыма Цяня Конфуций пользовался уже большой пзвестностью, он еще не был канонязнрован; поэтому в данной биографии встречаются факты (в частности, казнь Шаочжэн Мао), которые впоследствии решигпльно отрицались многими носледователями и нсследователям11 Конфуция. Кажущаяся нелогичность некоторых поступков Конфушня, по,фрываюная его авторитет «великого гуманиста», как раз и свидетельствует об объектввности Сыма Цлня. Великий нсторик еще не так был сковап конфуцианской традицией, поэтому к его сведениям можно относиться с большим дове. phem.
«Пуньюй» был выбран уже по пной прнчнис-- ранняя канонизацля текста не позволяла позднейшнм комментаторам вносыть какие-лио́о исијавления, что делает этот памятник также надежным источником бнографин Конфуция, хотя конкретных свніетельств чрезвычайно мало.

Конфуций роднлся в 551 г. до н. э. на востоке Китая, в царстве Лу, в уезде Чанпин, в и Цзоу [185, гл. 47, с. 4]. Иназвание самой низшей администратинной единицы, объединявшей несколько ли. Отец Конфуиия Шулянхэ был начальником этого и. О матери Конфуция сохранилось мало достоверных данных, нзвестно лишь, что фамнлыя ее была Янь и отдана она была в жены Кун لІулянхэ в юном возрасте. Танский комменratop «Щсторических записок» Сыма Чжэн отмсчает, что невеста была еще столь кна, что лаже современники посчитали этот брак бу хэ ли и-не соответствуощия правилам и спра-


Конфуций - традмцнонное изображенне мыслителя

ведливости [185, гл. 47, с. 6]. Шулянхэ б́ы. в почтснном возрасте. нензвестно, сколько лет они прожили вместе, но в семье ко времени рождения Конфуиия уже было двое детей - брат п сестра (см. $[157,5.25$, с. $44 ; 185$, г: 1.47, с. 7$])$.

Отец скончался, когда Конфуцию было всего три года. Eсли быть точиым и учесть, что солласно китайской традиции возраст ребенка начинает исчнсяяться со времени зачатия, то во єремя смерти отца Конфуцию псполнилось лишь два года и три месяца. Следовательюо, воспоминання об отце сохранились самыt смутные: мать уже не выходила замуж, и ребонок рос, липенный отцовской заботь и внимання. Судьба Конфуция напомінаег в этом отношении судьбу его будущего іротивника -

Цинь Шихуана, который также не помнил отца. Нать Конфуция, в отличие от матери Цинь Шихуана, была женшнной стротих нравов и чадолюбивой; все се заботы и тревогп бы:и посвящены семье. А забот было много. При жизни Шулянхэ семья не ироцветала, так как ои занимал один нз самых низших административных постов; его пфиииальные доходы составляли менее 100 даней зерна в год'. Поско.тьу основные обязанности начальннка $u$ заключались в налажнванни контактов с фу лао и сань лао, представлявшимм органы общинного самоуиравлення, " контроле над со́ором налогов, то не исключены были какие-то дополнительные источннкп дохола ${ }^{2}$. Со смертью отца семья оказалась в крайне бедствсином положснын. Тем не менее Конфуций рос веселым и жизнерадостным ребенком. Сыма Цянь отмечает, что он любил играть со своими сверстниками в различныс игры, но «чаще всего расставлял Гна игрушечном] жертвенном столе деревянные сосуды для жертвоприношений, [полражая] церемониальным обрядам» [185, гл. 47, с. 9]. Думается, что этот эпизод из детстна Конфуция отражал реальную духовную атмосферу, паривијјю в семье. Юная вдова строго соблюдала все траурные перемонии; горе матери псредавалось и ребенку, по-своему рсагировавшему на утрату отна. Зерна будушей кониспци почитания роди"елей заклалывались в семье.

Магь скончалась, когда Коифуцию не иснюлниась еще и 17 лет (по европейскому исчислению ему быто всего лишь 16 лет). Предстоало начинать самостоятельную жизнь. Перспективы были нерадостные. В VI в. до н. Э. в шарстве Лу, как и во всех остальных нарствах тогдашнего Китая, положение человека определялось его пронсхождением. Общество было строго стратифицировано ~ лица, принадлежавшие к правивиим аристократическим родам, занимали высшис админыстратывные должности; остальные должности наследовались представителями боковых лнннй " менее знатных фамилий. Поскольку Конфуций не смог занять место отца (правда, нам ничего ие известио о сго старием брате), то нструдно поиять, что социальный статус его бы. $\mathbf{\text { весьма низок. Юноша мог палеяться лишь }}$ на собственные силы, а природные данные были хорошие судьба как бы компенсировала его простос происхождение. Юноша был налелен природным умом, здоровьем и силой. Сыма Цянь отмечает его высокий рост: «Кун цзы был высотой в девять чи и шесть цуней (иримерно 1 м 91 см. - Л. П.), все звали сго верзилой, и он отличался от других" [185, гл. 47, с. 13].

Юноша увлечсино занялся самообразованием в надежде, что со временсм знания смогут прокормить его и помогут в служєбной карьере. Об этом периоде своей жизни сам Конфуций сообщает предельно лаконично: «B пятнадиать лет я сосредоточил все свои помыслы на учебе» [157, 9.7, с. 95]. В «Луньюй» можно обнаружить его собственное признание: «Учитель
 сударственной службе], поэтому я занялся пэлтением нскусств" (u.- $7 . \square 7) ».[157,9.7$, с. 95$]$.

Образованным считался тот, кто в совершенстве влате; пиестью видами умений, или шестью искусствами (лю и) : умеぃем выпотнять рнтуалы, умением понимать музыку, уменнем стрелять нз лука, умением управлять колесницей, уменнем чнтать и, наконец, умением считать, т. е. знанием математики ${ }^{3}$. Уже в молодости Конфуций сумел достаточно хорошо овладеть иесгок искусствали, но не прекраща.т соверненствовать свои знания вп.тоть до самой смертн. Всюомнная о своей молодости, Конфущнй говорил: «Я приобрел свон знання не от рожления, а лнин. олаюодаря любви и целеустремленности к овладению знаннЯмН» [157, 7.20. с. 77].

Mногочнсленияя литература о Конфуции его первой должностью называет хранитель алоаров $\mid 280$, с. 9; 24, с. 96]. Думается, что такое названне не совсем точно передает характер деяте.1ьности молодого человека. Вот что сообщает об́ этом перноде его жизни Сыма Цянь: «Когда возмужалт, то ноступнл на слжыу нсторнографом в дом Цзи, заннма.тея нзмереннями ॥ взвециваниями» [185, гл. 47, с. 13]. Комментаторы едннодушно отмечают, что вместо нероглифа ии (историограф) дюлжен стоять похожий на него знак ли (лелкий чиновник) |185. гл. 47. с. 13]. Сыма Чжэн, поясняя эту фразу Сыма Цяня, отмсчает, что Конфуший был нелким чиновником при зерновытх амбарах $[185$, г.1. 47, с. 13]. По-внднмому, от Сыма Чжэна н пошла эта версня о хринителе анбаров.

Цом Цзи, нлп фамилия IЦзн, относится к числу нано́олес натных аристократнисских родов царства Лу. Весьма вероятно, что Цзи взнмали огромные налоги и зернохраинлища были пилны. Следует отметить, что в древнем Китае даже у самых богатых замки но ржавели на дверях зернивых ск.ладов. Зерно ностоянно находиіпсь в двнженин: носле того как засыпали амбары, начиналась традиционная борьба за расширение сферы влняння на общннннков, борьба за увеличение числа зависпмых земледельцев. Ес.ли торговцы, скупая зерно, продавали его подороже в голодные годы, то «благороднымн» считались те, кто «взнмал малыми доу ${ }^{4}$, а раздавал наролу больнимн». Ho это была лишь видимая благотворнтельность. Общинники, бравшие зерно в долг, попадали в еще большую зависнмость от аристократов.

И когда Сыма Цянь говорн.т, что Конфуцию прнходн.тось «измерять и взвешнвать», он как раз и хотел передать, что деятельность молодого человека была весьма активна: приходилось все время общаться с земледельцамы и много считать. Видимо, нменно благодаря своему уменню считать, вести деловые бумаги и получил Конфуций эту неспокойную должность. Cколько лет прослужил Конфуиий управлякним складами, не-

Известно, но он уже к тому врсмени был женат (женился Ковфуций в 19 лет). Через год у него родился сын; первенца назвали Бо Юй. По-китайски юй означает рыба; исследователи биографии Коифуция отмечают, что один из аристократов царства Лу, насльшанный об образованности молодого че.товека, прислал ему по случаю рождения сына карпа в змак благопожелания. [Іоэтому мальнику дали второс имя - Ли (карп) ${ }^{\text {² }}$ [280, с. 9]. Поступок Конфуция можно оценить двояко. Чэוा, Јифу считает это актом самоуничाжения [280, с. 9]. Не псклкיисно, что молодой служащлй хотел выразыть этнм свои вернонолланнические чувства. Он понгмал, что в его время связи и контакты с сильными мира сего могли сыграть решающую роль в сто лальнейшей судьбе, поэтому он постара:чяя возможными ему средствами как-то отблагодарить вельможу. Одиако дальше кариа дсло не понло. Вероятно, хлебные амбары не давали достаточных средств к существованию, ॥ Конфуций нанялся па службу к аристократу, у которого он «разводил скот и смотрел за тем, как он плодился» [185, гл. 47, с. 13]. Из этого сообщения Сыма Цяня явстнует, что п здесь пригоднлись его познания в арифмстике. Однако Конфуций не порывал со своей мечтой в постоянно совериенствовался, когда прелоставлялась возможность, в овладснии шестью искусствами. Казалось, что счастье наконеи улыбнулось сму - в 27 лет он постутил на саужбу в главиую кумирню помощииком при совершении жертвснных иеремоннй. Здесь пригодиоп, энание как ритуалов, так и музыкп. Сколь долго пробыл Конфуцяй на этом посту, сказать трулно, но иссомненно, что ои усовершенствовался как в познанин, так и в совериенин ритуалыной службы и получня определенную известность у себя на родине. «В тридиать лет встал на ногь» [197, 2.4, с. 13].-- говорил о себе Конфуций. Яи Боизюнь раскрывает смысл этой фразы слсдующим образом: «Конфуиий в 30 лет стал понимать правила и справелливость, отвечать за свои с.това и постуикиж [197, c. 13].

Именно в этом впзрастс он открыл у себ́я дома частную школу-преполавал и одновременно сам изччат более углубленно пбычан и традниии чжоуской дннастии. Оп становится заметной политической фигурой в царстве Лу и одним нз приближенных луского царя Чжао-туна, часто бываст на двориовых приемах. Во время отного из таких приемов ииский правитель Цзин-гун спросил Конфуџия о причинах успеха царства Цинь, правитель которого Му гун провозгласил себя гегемоном (ба). И Конфуиий ответил: «Хотя царство Цинь и небольшое, но воля его огромна: хотя расположсно оно на окраине, в поступках придерживается справедливой середины - каждого, кто преподиосит пять шкур черных баранов, награждает раигом знатности да фу» [185, гл. 47, с. 16]. Ответ весьма знаменателен, он передает сокровснныс мысли Коифуция - ранги знат-

ности слепует получать не в зависимости $い$ пронсхождения，а за реальные заслуги．Термин да фу следует $\boldsymbol{1}_{1}$ кипвать здесь как достойкьй муж．Впоследствин Конфуций ドぃぃвиет эту мысль，создав свою кониепцию равных возможностей，，т，тичную от легнстской．

Kогда Конфуцню исполни，$о с ь ~ 35$ лет，в царетве Лу всльл－ нул мятеж трех арнстократическнх родов：Цзи，Мэн н Цу，ко． торые объеднненными уснлиями наналы на Чжао－гуна．Войска луского царя были разбнты，и он вынџжден был бежать в цар－ ство Ци：за ним последовал и ККонфуций［185，гл．47，с．16］． Сыма Цянь сообицет，чго Конфуиий настойчнво истрашнвал аудиенцю у циского царя Цзин－гуна，но получил ее не сразу． Тем врсменем он установнл контакты с высшей бюрократией царства Ци．Во время беселы с одним нз цискнх сановников о музыке Конфуций，вероятно，поразил его свонми глуоокими познаниями．

Iлревние кнтайцы удсляди большое вннмание музыке． Под музыкой（оэ）они 刀оннмали красочные ритуальные танцы под аккомпанемент музыкантов．Музыкальный ритм н двнже－ ния таніоров быни глубоко символнчны：как иравнло，таныы испо．тя．шьсь на нсторнческие сюжеть，воскрешая на сцене re－ роев прошлого п передавая потомкам нх настроенюя и помыс－ лы．Лишь тонкий специалист мог познать все жесты танцоров， нзменяюицйся ритм і звучание каждого инструмента и объяс－ ныть окружаюшим значение таниа，устанавлнвая связь прошло－ го с настоящим．Конфуций к 35 годам і совериенстве овладел этим искусством（умением понимать музыку）．Циские сановни－ ки，встретнв такого знатока，решнли ознакомить，Конфуция с новым，нензвестиы ему танием，а заодно еще раз проверить стенень сго эрудиини．Cпеинально для Конфуцня была испол－ нена мзика Цао．Прослушав се，Конфуций，по словам Сыма Цяня，оыл так вослииен，что ренил разучить мелодию и «в те－ чение трех месяцив не чувствовал вкуса мяса»［185，гл．47， c．17］．A вот как выrтяде．t этот эпизод в воспоминаныях ено учеников：«॥аходвсь в царстве Ці，Учитель ус．7ншал музыку以ао，〔после этогоך он в течение трех месяцев не чувствовал вкуса мяса．＂Я ныкогда не предиолагал，－сказал он，－－что му－ зыка может достигать таких пределов＂» $[157,7.14$, с．75］． По－вндимому，Конфуций，пораженный эмоциональным богат－ ством танца，сумел правильно объяснить сановникам все его значкние．Лишь после этого «люди царетва IДи признали его» ［185，гл．47，с．17］．Путь к Цзнн－уууу был открыт，циский царь тут же принял Коифуцня，но разговор повел не о музыке，а о нолитике．В глазах современииков Конфуция одно было связа－ но с другим，но́о уже тотда в поступках древних нскали на－ ставлений о путях и методах управления страной．

Содержание беседы，где Конфуиий излагает свое знаменн－ тое кре！о оо оряаннзацин государства，будет рассмотрено в

разделе «Конфуций $о$ государетве»; здесь же уместно обратигь вннмание на следующее немаловажное обстоятельетво. Сыма Цянь сообщает, что «Цзин-гун спроснл Кун цзы о чжэн» [185, гл. 47, с. 17]. Термин чжэн в представлении древнекитайской бюрократии и ннтеллектуальной элиты означал не только политику, управллние, как это понимается в наше время. Для них это понятне аккумулнровало все, что было связано с системой управления и функционированнем государства: алминистративное устройство, систему организаиии управлення народом и бюрократией, искусство управления, прерогативы царской власти, всю внутреннюю и внешнюю политику страны с упором на методы ее организацик и претворения в жизнь. Все это называлось чжэн.

Когда на родине Конфуция произошел мятеж трех аристократитеских родов и луский царь Чжао-гун с позором бежал из страны и тем самым продемонстрировал свою неспособность к чжэн, какая-то доля ответственности все же должна была лечь н на его неофициальных советников, в частиоств на Конфуиия. Однако Цзнп-гуп тем не менее счел свонм долгом обратиться к Копфуиню за разъяснением его понимания чжэн. Объясненне можио найти только одно - в свои 35 лет $К$ нфуций уже получнт пзвестность в качсстве спенналиста по организации системы эправления государством и обществом. K его политическим воззрепиям и высказываниям начинали прислушиваться правители соседних царств, что, пдиако, отнюдь еше не свидетеляствовало о принятии всех сго воззрений.

Через некоторое время Конфуций возвращается в даретво Лу, рсшив посвятить все свое время систематизаиин чжоуских ритуальных тапцев, сбору народных песен, составлению и редактированию рукописей, а главное, своему любимому делу преподаванию. Ему уже исполнилось 40 лет, и он считал, что нмеет моральное право обучать взрослых людей. «В сорок лет,-говорил Конфуций,- я перестал сомневаться» [157, 2.4, c. 13]. Ян Боцзюиь, комментиру'я смысл этого высказывания, обращаст внпмание на фразу «знающий не сомневается», встречаюшуюся в девятой и четырнадиатой главах «Луньюйя», и приходит к выводу, что Конфуций хочет здесь подчеркнуть, что к 40 годам он овладел всеми знаниями [157, с. 14]. Это наблюдение Ян Боцзюня вполте обоснованно.

Вновь открывая частную школу и набирая учеников, Конфуцнй демонстратнвно отказался от традиционного принципа социальной стратификацни личностя. Он выдвинул повую, неизвестную ранее в Китае концепцию «ю цзяо у лэй» (образование не признает различий по происхождению) [157, 15.39, c. 177]. Возможен и другой вариант перевода: образование без предвзятости. Среди его многочисленных ученнков были люди совершенно различных соцнальных слоев - от простолюднна до аристократа. Некоторые ученикн были но возрасту старие учи-
 была весьма умеренна, иногда она ограничиватась «связкой сушеного мяса» [157, 7.7, с. 72], так что больинх доходов ее созлателю нкола не приносила. Слава Конфуция јксла, учащиеся приезжали из самых отдаленных уголков страны; уногие из них впоследствии достигли высокого положения в общеттве, занимая крупные государствснные посты в различных царствах.

Свыше десяти лет длился этот период в жизни Конфуция. Когда ему псполннлось пятьдесят лет, он сказал: «Јишь в пятьдесят я познал веление Неба» [157, 2.4, с. 13]. Ян Боцзюнь отмепает, что это высказывание Конфуция породнло массу разноречивых комментариев, поэтому он оставляет данную фразу без каких-лно́о собствениых пояснений [157, с. 14]. По-внднмому, ее следует рассматривать в связи с анализом формирования мировоззрения Конфуция, и в частности его учения о воле Неб́а. Не исключено, что к этому времени у Коифуиия уже сложилось законченое представление о роли Неба в зсмных делах, прежде всего о связи Неба с парской властью.

В следую山ем году, т. е. когда Конфуцию исполнился 51 год, он решаст вновь попытать счастья на адмннистративном поприце. Теоретические разработки и наблюдения нуждались в щроверке и практике. В это время на престоле в Лу нахолился Дин-гун (509-495 гг. до н. э.). Известность Конфуция компен. сировала худородность пронсхождения: Дин-гун пожаловал ему в управление территорию Чжунду [185, гл. 47, с. 26]. Всего один год управля: Конфуций Чжунду и навел там порядок; все правитсли окружавших Чжунду земель стремились подражать новому алминистратору [185, гл. 47, с. 26]. Затем последовал молнненосный взлет: сначала луский правнтель назначил Конфуция сь кином, а вскоре он получил должность да сыі-коу--один из высших чнвовничьих постов [185, гл. 47, с. 26]. В ведении Конфуция находнлись все уголовные дела и политическне преступления; эта должность главы фиска сочета.та в себе также и функции верховного прокурора. lІо, вероятно, оо̆язанности Конфуция, а точнее, его права были намного шире фактнчеоки он стал блнжайшим политнческим советником Дингуна.

На 10-м тоду правления Дин-гуна, весной 499 г. до н. э., в местечке Цзягу состоялась важная встреча между правителями Ци ॥ Лу, которых сопровожда.ти многочнсленные сажовники и свита [185, гл. 47, с. 26-30]. В переговорах с луской стороны в качестве политнческого советннка Дин-гуна и организатора церемониала участвовал и Конфуцнй. Переговоры были длительными и упорными, ни одна из сторон не хотела уступить; советннки опзсатісь их срива. У правителя царства Ци возникли даже намерения тайно похитить Дин-гуна. Конфущий узнал о готовяшемся заговоре и убедил циского царя в нецелесообразности подобной акцни. Снла логических доводов Кон-

фуция была столь неотразима, что щиский правитель нс только отказался от первоначального илана, но даже, как сообщает Сыма Цянь, «вернул звахваченные прежде в Лу зем.ти Юнь, Вэньян и Гуйннь в знак прнзнания за прошлые ошибки: [185, гл. 47, с. 30].

Дин-гун уверовал сще больше в политические и административные способности учсного н на $14-\mathrm{m}$ году правлтния, т. е. в 496 г. ${ }^{6}$, т. е. когда Конфуиию было 56 лет, он назначил его временно на пост первого советника, с тем чтобы он, ббудччи да сыкоу, временно осуществлял дета сяна» [185, гл. 47, с. 32-33]. Сян, нии слн го, - наименование должности первого советника ${ }^{\top}$.

Таким образом. в руках Конфуция на некоторое время сосрепоточилась высшая политическая и юриднческая власть. И именно в эгот кратковременный пернод его наивысшего административного взлета в царстве Лу произошли события, которые многие из последователей и исследователей Конфуиия отказы* вались и отказываютея признать либо просто замалчнвают, опуская эти собыгня в свонх раб́отах (см. [280, с. 11-12; 281а, c. 43-44]).

Сыма Цянь сооб́щаст об этих событнях весьма лаконично: «И тогда казнил луского да фу ІІаочжэн Мао за то, что он затеял смуту супротив того, кто правил» [185, гл. 47, с. 17]. Да $\phi y$ - соцнальный термин, прнменясмый в данном случае для обозначения лиц, принадлежавних к правящей элите .туского общества. Нам неизвестно, в чем выразился конкретно проступок Haотжэн Мао. Гіривлекает вниманне тот факт, что Сыма Цянь квалифишнрует его по разряду крупных - он испо.тьзовал термин луань (смута). Этнм же термином несколькими страницами ранее обозначены антиправительственные выступления трех арнстократинеских родов (см. [185, гл. 47, с. 177]), в результате которых отец Дин-гуна Цжао-гун вместе с семьей и ближайшим окруженнем должен был искать убежище в соседнем царстве Ци. Слишком свежи в памяти Дин-гуна и Конфуция были воспоминания о предыдущей смуте; деяння ILаочжэна носили явно лолитическиіі характер: ведь ои «выступил супротив того, кто правит», т. е. против царской власти. Решение должен был прияять Конфуций, и не только как глава судебного ведомства, а это было его «дело», но и как времснно исполняюший облзанности первого советника. Решенис могло быть только одно - всякого посягавшего на верховную власть ждала только смерть. Колебался আи Конфуцнй? Этого мы никогда не узнаем. Для тех, у кого ойраз Конфуция ассоииирустся с книжником, далеким от реальных политических дел, либо кннжннком-гуманистом, которого хнтрые потוтиканы не долускали до высшнх административных постов, это решение необъ. яснимо. Поэтому данный эпнзод, как мы уже отмечали, они опускают или оговаривают, что Сыма Цянь просто не мыслил себе Конфуция без высокой должности, а посему н наделил та-

кими постами, скорее всего, для престиж:плтй и в знак уважения к Учителю.

Конфуцию 56 лет. Это человск, умудренный іазненным опытом, с давно сформировавиимся характером. Занкитлевая образ Конфуция, один из его ближайших учеников вы, м.зия следуюцие характерные черты: «Учитель мягок, но строг; гризен, но не груб; принетлив, но сдержан» [157, 7.37, с. 83; 49, с. 130]. Здесь следуст лншь добавить, что Конфуций был справедлив и его поступки, особенно в зрелом возрасте, всегда соответствовали его убеждениям. Раскрытию внутреннего ойлика Конфуция помогает также слетующая запись одиого из учеников: «Јчитель всегда ловил рыбу удочкой и не ловил неводом; стрелял птицу летящую и не стрелял птицу сидящую» [49, с. 430; 157 , 7.27 , с. 79]. Мы действительно видим че.ловека высоких мора.тьных качеств, но отнюдь не мягкотелого, аморфного книжннка, далекого от мирских дел. Ес.ли Конфуцию претила ловля сетямі, то только потому, что она вносила элемент жадностा, своекорыстия. Исчезало ощущение чсстнюо единоб́орства с природой, поэтому он не бил и сидящую дичь, ибо это уже не искусство стрельбы. Этого же приниила справедливости он придерживался и в делах государственных, правда, с одной лишь поправкой. Справедливость должна была сочетаться с чувстром долга: «Учитель сказал: ..Благородный человек |в решении цел] должен исходить из чувства справедливости ( $u$. - Л. П.)"» [157. 15.18, с. 172].

Думается, что Конфуций, принимая решение о казни Шаочжэн Mao, не долго колебался. Если бы оно противоречито его внутреннему убеждению, то ничто не мешало бы ему отказаться от этих постов, что он потом и сделал, но уже по другой причин-- поведение Дин-гуна не соответствовало чувству лолга правитетя.

Влоследствин, отвечая на вопросы своих учеников, правильно ли он поступил, прнказав казнить Шаочжэл Мао, Конфуций, как об этом сообщаст Сюнь изы, объясиит свой постулок с.тедующим образом:
«. скажу вам, что у людей может быть пять преступпений, не считая кражи и грабежа: нервое - это коварство в ссрдие; второе - невежливое повєдение; третьє - лживая, но красноретивая речь: четвертое - запоминание и раслространение дуриых поступков: пятое - присоедииение к неправым и жетание показать себя блестяццм. Кто совершит хотя бы одно из пятн престゝнтеннй. тому не уӥти от наказания со стороны благоро.иных людей. Но ШІапчжэн Мао совершил все эти преступления. Он обычно собирал группу последователей; его речь прнкрыва.ла все зловредие; он обманывал эюцей. Он упорно протестовал против всего правнльного, показывая свою самостоятельность. Это подлый человек, это наглый злодей. Как же можно его не казнить?» (цит. no [107, с. 89]).

Конфуциі прннял единственио возможное и единственно правильнос решение. Как искренний прнверженец монархиче. ской системы правления, он не мог поступить иначе - таков был долг высшего сановника и таково было его личное «чувство до.лга».

После казни Шаочжэн Мао позиции Конфуция еице более упрочились, что не могло не вызвать беспокойство срели луской арпстократни п даже у некоторых соседей царства Ци. «люди царства Цн, -- пншет Сњма Цянь, - услышав о โдеяниях Конфушня], опасливо говорили: „Шоскольку Кун цзы правит, то〔царетво Лу] непременно станет гегемоном. Став гегемоном, обратит взоры па наши земли, как самые близкие, и мы стаяем гервой жертвой» [185, гл. 47. с. 34]. Нензвестіо, наско.тько реа.тьны были опасения правящих людей из царства Лу, но они, зная, какое вниманне уделял Конфуций управлснию, решили ослаи́ить его познцни и рассорить с Дин-гуном. С этой мелью в царстве LIи быяо отобрано восемьдесят юных красавыи, которых обучнли специальным танцам, облачнли в шелковые одеяния и вместе с тридиатью породистымл конями, запряженнымі в колесиицы, привезли в дар лускому царю. Дин-гун не сразу решился принять столь роскошный дар, но, ноддавшисв уговорам советника Цзи Хуаньцзы, все же принял подарок. Можно предноложить, что Цзн Хуаньцзы, прннадлежавиий к одному нз трех нанболее знатных родов царства Лу, разделял опасення цнсџев п не был заинтересован в усиленши пи;иций Коифуция. Сыма Цянь сообщает, что Дин-гун был столь увлечен юными танцовцциамл, 'ито проводил в их окруженыи целые дни $॥$ заброснл государственные дела, отказавшнсь принимать кого-либо пз сановников [185, гл. 47, с. 34-35]. Конфуций был оскоро́лен таким легкомысленным поведеннем, отказался от всех постов и покинул Лу. Видимо, к этому времени относятся его слова: «лишь в шестьдесят я научился отличать правду от неправды» [157, 2.4, с. 13].

Начались долгне годы скнтаний по чужим царствам - в течение более триналиатн лет он объез, тл с ближайиимн учениками десять царств Китая, предлагал свон услуги, но нигде уже не смог занять такнх постов, как в Лу, ни один нз правнтелей не решнлся использовать его эчение. Вернувшись в Лу, он некоторое время преподавал в своей школе и вскоре умер. Сконча.тся Конфуций в возрасте 73 лет.

Как говоџилөсь выня, 'наиболее надежным памятником, передающим воззрения Конфуция, аутентитяость которого не вспаривается спецналистами, является «Луньюй». Луни переводится как суждения Конфучия, а юй- его беседь с учениками. По. ско.льку памятннк составлялся после смерти Конфуиня его ближайшими последователямн, которые стремилшев сохранить мысли Јчителя, он, вндимо, и получил поэтому такое наименование: «Суждения и беседы» («Луньюй») .
 время Сыма Цянь сообшает, что у Конфјпия было «свыше 3 тыс. учеников. из которых 72 овладели иєє: $ю$ ио искусствами» [185, гл. 47, с. 75]. Не исключено, что именно и: тичные записи и составили основной корпус «луньюйя». Наиби. wе прилежные п способные обычно фиксировали высказыванис 队"итетя, чтобы на досуге и во время очередной беседы можно о́ци, выяснить непонятное, тем более что Кун цзы подчас по-разному (твечал на один и тот же вопрос, как бы высвсчивая проблему в иной птоскости. Ответы у'ителя порой были нсожидаины, нногда варадоксальны для обыденного сознания, поэтому их должны были фиксировать. Подтверждение этому мы находим в признаннн Ц壮 цзы, одного из любимейшнх учеников Конфуция: «Цзэн цзы сказал: „Я несколько раз на день проверяю себя... не зашыл ли повторить поучения Учителя"» [157, 1.4,

3]. Ян Боцзюнь, спецнально занимавшпйся аутентичностью Јуньюйя», отмечает, что в тексте встречаются и записи учеников учеников ${ }^{8}$. Это может служить сще одним дололните.тьным аргументом в пользу нашего предположення о сушествовании ирижизненных записей лекций Конфуция.

Ученики, как уже отмечалось. были из различных царств. Местный патриотизм еше сильно преобладал над общенаниональным. Жители Лу называти себя прежде всего лусцами, а уже потом некоторые из них, наиболее образованные, осознавали свою принадлежность к хуа ся: так же поступали выходиы 113 Lи, Чу, Цинь, Цзинь н друтих царств. Поэтому ученики Конфуция должны были группироваться по царствам, ведь земляк был всегда блнжс, да и диалект общий. Не псктючено, что выходцы из одного царства обменивались своими записями По крайней мере, когда после смерти Конфуция ученики взялись за составление текста нзрсчений и бесед, а на это, по мнению Ян Боцзюня, ушло по крайней мере от 30 до 50 лет [157. c. 5] ${ }^{9}$, то в итоге появилось несколько параллельных текстов. Bсе онн были составлены в конце эпохи ЧУнью - пачале Чжаньго, т. е. на грани V-IV вв. до н. э.

К началу эпохн Хань в Китае были известны три разтычных текста. Первый называ.тяя «ЈІу Луньюй» («Суждения н беседы, составленные в иарстве Лу»), и он насчитывал 20 глав [157, с. 6]. Второй текст именовали «Ци Луньюй» («Суждения и беседы, составленные в царстве Ци»); этот текст насчитывал уже 22 главы [157, с. 6]. Две лишние главы именовались «Вопросы к правителю» и «Пониманне ГІути» [157, с. 6]. Ян Боцзюнь отмечаст, что в текстах первых 20 глав по сравнениию с луским вариантом было очень много совпадений [157, с. 6]. Третий текст назывался «Гувэнь Луньюй» («Суждения и беседы, записанные старыми знаками» [157, с. 6]. Этот текст был обнаружен при нмператоре Цзин-ди (156-141 гг. до н. э.) в стене дома Конфуция, где он был спрятан в период гонений на

конфуииансую литературу во времена правления императора Цинь Шихуана. В «Гувэнь Луньюйе» не было глав «Bопросы к правитетю» и «Пониание Пути», хотя он и насчитывал 21 главу. Лишняя глава получнлась за счет выделения из главы «Яо ке» («Разговор с Яо») главы «Цзы чжан вэнь» («Вопросы Цзы чжана»). Цзы чжан - пмя одного нз учеников Конфуция. Этот третий текст резко отличатся от первых двух - в нем насчитывалось свыие 400 новых нероглифов и отмечался иной порядок раснотожения гіав.

Судьба памятников была тесно связана с судьбой Конфуция. До тех пор, нока Конфуцнй не получил официального общегосудар'твенного прнзнания, возможно быно сосуществование неско.льких текстов. В период Чжаньго ( $\mathrm{V}-111$ вв. до н. э.) правите.тям царств быно не до возве.тичнвания мыслителя, нбо реша.7ась их собственная судьба. Как это ни парадоксально, но первым, кто запечатлел на камне одну из основных ндей «Јуньюйя», был Цннь Шихуан, хотя он и приказал сжечь этот памятннк. На Пшаиьской стеле, поставлснной на родине Конфущня, говорится, что император всегда собтюдал сяо (почтение к родителям) [76, с. 157].

Ханьские нмлераторы относилиеь к Конфуцно боляе благосктонно. Ј'же основатель династии Гао цзз', один из руководителей народного восстания, уннчтожившего имлерию Цинь, проезжая через Лу, знмой 185 г. , но н. э. совершил торжественное жертвопринонение в его честь [185, гл. 47, с. 89]. При нмператоре $У$-ди (156-87 г. до н. э.) конфуцнанство было офицналыно провозглашено государственной идєологией; все наследннки Конфудия полуини рангп знатности. В 59 г. а. э. нмиератор Мин-іи издаи декрет ой офнциальных жертвоприношениях Конфудию во всех учсбных заведениях страиы.

В этот период канопизации личности Учигеля должен был быгь канонизирован и текст. Работа по унификации тексгов и сведению их в один вариант о́mа проведена в конце правления династии Западная Хань ( $\mathrm{I}-$--III вв. н. э.) правителем Аньчана Чжаи Юем [157, с. 6]. Он внимательно нзучнл, как наиболее аутснтнчные, лускнй и циский варианты «Луньюйя» и свел нх в один; порядок расположения глав был взят из пуского текста. Чжаи Юй был учителем ханьского императора Чэн-ди (32 г. до н. э.-7 г. н. э.), человеком глубоко образованным, прекрасным знатоком коифуцианских текстов [157, с. 7]. «Јуньюй» Чжаи $\mathrm{O}_{\text {я был канонинрован уже в Хань; в период дина- }}$ бй стии Тан (618-907 гг.) текст был выбит на каменных стелах. Донедший до нас текст «луньюйя» является тем текстом, который сосгавил Чжан Юи. За прошедшие со времени его созда. ния многие века «Jlуньюй» оброс многочнсленными комментариями. В основу нашего нсслддвания положен «Јуньюй» с комментариями профессора Ян Боцзюия, из;анный в 1965 г. в Шанхае.

Рассмотрев историк текста, перен, ям к краткому анализу самой книги. При первом ирочтении солиется впечатление об́ отсутствии сдиной снстсмы: изречения мысиньля, похожие подчас на афоризмы, перемежаются с ответами на вопросы учеников, пространный диалог - с воспоминаниямы зчиииков о Конфушин п т. п. Отсутетвует привычное нанменование : өвв; здесь они называются по первым двум щероглифам каждои 1:1авы; т. е. создается представлнние о характере нескольких дневиякон вых занисей, сведенных воедино. Уредставление это усиливается из-за разнообразня освещаемых ијоблем, рассыланных по тексту,--- о сущности человека и идеальной личности, о методах управ.ления государством и иринципах построения идеального обшества, о музыке н отношениях в семье и о многом арутом нз ои́дасти политики, философии, этики, образовання.

Однако при аовторных чтеннях текста кажущаяся вначале бессистемность исчезает. Перед нами постененно раскрынается внутренняя монолитность произведения. Академик Н. I. Коирад счнтаст, что «„,Луньюй" - не заниси „суждений и бесед"'. Это нечто созданное, во всяком случае, специально обработаннос короче товоря, литературное провзведение, которое имеет своего героя. It герой этот - Конфуций» [49, с. 429].
Н. І. Конрад указывает на наннчне двух приемов внотренней композиции текста - зачина и концовки, свидетельствующих о литературном характере пронзведения. Он отменает, что ! зачин и концовка опреде:яются обыей темой ироизведення созланием ндеального человеческого ои́шества, которое мыс. 1 млось ирежде всего как результат огромной райоты человека над самим собой [49, с. 432]. Идея самоусовериенствивания .тичности, в основе которой лежит процесс приойщения с помонью образования и общения с себе подобными к высокой духивной культуре (вэнь), пронизывает все пронзведение.

Не случайно первая глава пазывается «ы читься н...».
«Учитель сказал: „Учиться и всевременно упражияться [в познанном] - разве это не радость? Вот друг... он принел издалека - разве это не удовольствие?" Однако тут же следует предупреждение: не думайте, будто путь этот легок, будто человека, познавшего все, т. е. „цзюнь цзы" („олагородного человека"), ждет сразу всеобщес признание: „Когда человека не знают ио пири этом не ропщет, разве он и не есть ииннн цзы?"» (цит. по [49, с. 432]).

Так начннается «Луньюй», а заканчнвается ин слсауюшими с.товами: «Учитель сказа.т: „Ести не поннмаешь судьбы (т. е. общето хода вещей), не сможешь быть цзюнь цзы. Еслы ие знаешь правил («ли», т. е. законов общества), у тебя не будет на чем стоять. Еели не знасиь слов (т. е. того, чем люди выражают свои мысли и чувства), не сможешь знать людей"» (цит. 110 (49, c. 432]).

Действитедьно, нельэя не согласиться с миением II. И. Кон-

рада: концовка связана с зачнном. Казалось, что, высказав все свои взгляды, Конфуций должен был бы подвести общие итоги, но он вновь воэврамиется к главному - к самоусовершенствованню личности, показывая, что процесс этот бесконечен.

И все же хотелось бы дополнить мненне Н. И. Конрада. Представляется, что «Јуньюй» не только литературное произве,тение. Действительно, над его составлением поработал опытный редактор, но, как теловек опытный, он бережно отнесся к тексту. Лнтературные достоннства памятника - образность и сочность языка, емкие характеристики людей и оценка их деяниї - отражают тогдашний уровень преподавания. Эпохи Чуньцю - Чжаньго - это пернод расивета в древнем Китае ораторского искусства (см. подробнее [89а, с. 355]). Можно также предположить, судя по отточенности формулировок (подчас кажется, что Учитель вещает), что многие суждения и ответы на вопросы появились не экспромтом. Это итог диительной и напряженной райоты ума - и суждения и ответы неоднократно ащробировались на учениках и собеседниках. Не псключено, что перед нами хорошо начитанный курс лекций Конфуция, оформленных в виде живой беседы, суждений н ответов на вопросы ソлеников.

Главпие жс, на что следует обратить внимание читателя, это нсобычайно широкая популярность «Јуньюйя» в Китае. В течение многнх столетий он заучивался наизусть; его отличие от Библии, хотя он выполня. аналогичные функции, в том. что текет этот опязан был знать вплоть до кажлого исрогтифо каждый мало-мальски образоваиный человек. Литературная форма памятника спосо́́ствова.ла его восприятию миллнонамн неграмотных кнтайцев. Этот памятник сыграл огромную роль в формированин напионального характера.

Офнциальые жкствонриношения Конфуцню были отмснены ириказом мнннстерства образования Китайской республлки в 1928 г. Формально лишь в том же году «Јыньюй» был вычеркнут из списка обязательной литературы, но это отнюдь не означало прекрамения его воздействия на духовную жизнь нации.

## Конфуций о человеке

Современная иаука до сих пор бьется над решением проблемы «человека». Один из кардмиальных волросов - это уста. новление правильного соотношения двух начам: биологического (природного) и социального. Классики маркснзма-ленинизма никогда не отрицали роли бнологнческого фактора в пониманин прнроды человека. Так, в «Экономико-фныософских рукописях 1844 г.» К. Маркс писал: «Человек является неносредственно природным сушеством... человек есть телссное, обладающее природнымн снламн, жнвое, действительное, тувствениос пред-

метное суиество...》 [1, с. 162-163]. Эта же мыс. $7_{\text {в проводится }}$ в письме Ф. Энгельса к К. Марксу от 19 шоября 1844 г:: «Телесный индивнд представляет истинную оснонэ: истинный исходный пункт для напего ,,человека"...» [4, с. [2]. В то же время и К. Маркс н Ф. Энгельс всегда решительно поролись против одностороннего биологизма в толковании челоыта. Ф. Энгельс неоднократно указывал, что «Человек - единствтнипе животное, которое способно выбраться благодаря труду из инсто Животного состояния; его нормальным состоянием является ти, которое соответствует его сознанию и должно быть создано им самим» [3, с. 510].

Односторонннй биологизм, которым увяекаютея многие буржуазные ученые, так же как и односторониий социологизм, не в состоянни решить проблему «человска». Как отмечал акад. П. Н. Федосеев, «человек - это комплексная проблема, н ero изучает не одна наука, а комплекс наук (антронолония, фино.тогня, психолония, социология, этика, эстетика, этнография пт т. д.). Мы толжны так органнзовать комплексное изччение человека, чтобы получилося деловое взаимодополняющее соррудничество сиеналнстов разных отраслей знания» [108. c. 33 ].

Пока представители разлниных ограслей науки второй половины XX в. будут успешно разрабатывать эту сложную пробле-м:- перенесемся на 25 столетий назад и носмотрим, как эта же приблема решалась в древнем Китае, в частности Конфуцием.

Прежде всего следует помнить, что эпоха Чуньцю - Чॠаньго была переломной в истории аревнего Китая. Качествснная соцнально-эконом!неская ломка, иронсходнвыая в оо́цестве, не могла не отразиться, а точнее, прежде всего и отразнлась на человеке. Персд изумлениым взором интсллитталов древнсго Китая раскрылись новые, неизвестные ранее грани человечсского характера п поведения. Если прежде литость была лишь составной частью семьи н патроннмии, не мыслила себя вне нх и все свое поведение и стремленне подчиняла нуждам родственного коллектива, то по мере формирования частной соиственностн на землю, раэвития частных ремесел, торговли, роста городов эта личность, постепенно (на первых порах пока еще частично) вырывается из семейных н патронимических уз. Ее поведенис изменяется, носкольку возникает новая система пенностей. Многие ужасались, когда в патронимиях случальеь, так, что внук был бонат, а дед бенен, что богатые родственннки уклонялись от помощи бедным сородичам. Такая моральная деградация человека ошеломляла и ннтеллектуалов. Поэтому'то y многих из них возникает ностальгия по золотому веку прошлоіо; особенно звучно ироявлялась она в учснии Конфуцня.
«Учитель сказап: „В древности люди имели три вида нелостатков. Ныне даже этих недостатков, кажется, уже иет. В древности расичщенные все же умели сдерживать себя. Ныне

распущенные ведут себя разнузданно. В древности слержанные тюди не выражали открыто своих чувств. Ныне же сдержанные люди гневаются и плачут. В древности даже глупиы отличались прямотой. Ныне творят ооман"» [157, 17.16, с. 194].

Это суждение насыщено мрачным юмором: Конфуций бсрет три группы людеї-- распущенных ${ }^{10}$, сдержанных и глулцов и на их прпмере показывает трн вида «недостатков», прнсуших этим трупам в древности. В современном же мире эти люди ведут себя по-иному.

Конфуция, как и многих мьслителей древиего Китая, не могта не занитересовать природа человека. Он пытается (на пер) вых порах хотя бы для себя) разобраться в ес оспове. Очевидно, многочнсленные контакты с людьми различных социальных уровней, сго совремснников, заставилн его сделать нсутешительные выводы. В четвертой главе «Луньюйя», посвященной характеристике вводимого им понятия жэнь- человеко.лобие центральной концешин учения, мы встречаем четкое определение суты человеческой природы: «Учнтель сказал: „Богатство н знатность - вот к чему стремятся все люди. Если не установить для них Дао в достижении этого, то они этого п не подучат. Белность и презренность - вот что ненавидят люди. Если не установить д.эя тнх Дао в пзбавленин " от этого, то они от этого так и не нзбавятся"» [157, 4.5, с. 38].

Стремление к богатству и знатностн, равно как и страх оказаться в чнсле бедных и ирезиряемых, равно присуш, по мненню Конфуиия, самой человеческой природе. Говоря современным языком, он относил нх к чнслу бнологнческнх факторов, определяющих поведєние как отдельных пнывидуумов, так и большну коллективов, т. е. всего этноса в целом. Конфуций был не одннок в своих воззрениях; аналогичных взгтядов придерживались многне древнекитайские мыслители независимо от принадлежности к той или иной этико-политической школе. Например, Ян Чжу (395-335 гг. до н. э.), жпвиий через сто лег после Конфуция, выдслит уже четыре основных стремления человека. «Есть чстыре веии,- писал он,- которые не позволяют людям достигнуть спокойствия: первая - [стремленне] к долголетию, вторая - слава, третья - положение [в обществе], четвертая - боогатство. Обладающне этими четырьмя вещами боятся духов, боятся людей, боятся силы, боятся наказаний» (цит. (11) [88, с. 207]).

Конфуиий, в отличне от Ян Чжу, не ограничивается тишь констатаией факта, а сразу же намечает путн, как можно использонать, в данном случае для блага собственного учения, эти природные черты человека. Точно так же подойдут к этой проблеме и легисты, в частности Шан Ян; правда, он изберет иные методы воздействыя на человека.

Суждсние о природных качествах человека - это как бы размыштение вслух о качестве того «рабочего матернала», с кото-

рым мыстителю приходится иметь лело при построении своей модели ойщества л государства. Высказывании Коифуция о природе человека весьма немного. Вполне возможно, это объясняется тем, что Учитель не хотел обнжаь окружаюиих. Трјдно ответить на этот вопрос. По крайней мере до нас дошло признанис Цзы Гуна, самого талантливого ученика Конфуция, также подтверждавшего стремление Учителя уйии от этой острой темы: «Цзы Гун сказалт „Сочннення и суждени: Учителя о культуре (вэнь.- Л. П.) можно достать и услышать. Суждения же Учителя о природе человека (син.- Л. П.) и пуа: Неба невозможно достать и услыиать» [157, 5.13, с. 49].

И все же по отрывочным рептикам Конфуция можно предположить, что прнродные качества современного ему человека особых восхнщений у него не вызывали: «учнтель сказал: „Ну что же - ничего нельзя поделать! Я никогда не встречал человека, который, заметив собственную опибку, решился бы сам осудить себя"» [157, 5. 27, с. 56-57]. Сравните это высказывание со следующим ответом, и вы сможете полソить представление о взглядах Конфуцня: «Цзы Гун сказал: ,"Я не хочу, чтобл люди оскорбляли меня, сам я также не хочу оскорблять людей". Учитель ответнл: „Сы (второе имя Цзы Гуна.- Л. П.)! Этого ты никогда не добьешься"» [157, 5.12, с. 49].

Однако Конфуиий не отчаиваліся. Главным для него было Уяснить скрытую природу человска, дабы потом можно было более резлльтативно воздействовать на нсе в нужном ему направленни. Уменно поэтому в иривсденном сужденни о природных качествах людей содержнтся положение, что люди могут осуществить свои стремления и даже избавиться от иенавистных состояний, если булут неуклонно следовать «устаповленному для этого Дао».

Что же такос Дао?
Дао (лоссовно Путь) - одна лз основных категорнй древнекнтайской фнлософнн и этнко-попитической мысли. Значение понятия Дао многообразно: у философов оно выступало в роли Абсолюта, вездесущего естественного закона природы. Нет ни одного памятника древнекнтайской философской нтти этико-политической мысли, чей творец не поращался оы к Дао, не пспользовал это понятие. Древнекитайская традниия прнинсывает авторство учения о Дао, изложенное в трактате «Даодэцзин». Лао цзы, жившему в 579 - 499 гг. до п. э. Лао цзы (Ли эр) был старшим современннком Коифуция и, как гласит та же историяеская традиция, запечатленная Сыма Цянем, Конфуций был знаком с Јао цзы, обращался к нему за советами (см. [49, c. 439]). Попытаемся представить, чем был нитересен «Даодэ щзнн» для Конфуция п на что он мог обратить внимание.

Ot его пытливого ума не могла ускользнуть шентральная идея трактата о том, что Дао предшествовало всем вещам, что (1!о породнло их, что это - Мать Поднебесной:
«Вот вещь, в хаосе возннкающая, прежде неба и землн родившаяся! О беззвучная! О лишенная формы! Одиноко стоит оиа и не пзменяется. Повсюду действует и не нмеет преград, Ее можно сиитать матерью Поднебесной. Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее дао; правильно давая ей имя, назову ес великое. Великое - оно в бесконечном движении. Находящееся в бесконечном движении не достигает предела» [32, т. 1, с. 122].

Конфуций не мог не обратить внимание также на то, что Fоо воплоцает идею вечности и в этом смысле близко к понятню самой природы.

Неб́езынтересно привести мнення двух выдаюцихся советскнх кнтаеведов, акад. В. М. Алексеева и акад. Н. И. Конрада, - сущности Дао.
«Дао, - писал В. М. Алексеев,- есть сущность, есть нечто статическн абсолютное, есть центр круга, всчная точка вне познаваний и нзмсрсний, иечто единственно правое и истинное... Оно - самопроизвольная самоестественность. Оно для мира всщей, человека, поэта и нантия есть Истинный Владыка... Небесный станок, лепяций формы... Высшая Гармония, Магнит, притягнваюиий к себе не иротивяцуюся ему человеческую душу... Таково Дао как высшая субстанцня, инертныіі центр всех ндсй : вссх вещей» [11, с. 17].

Дналогичную трактовку Дао, правда несколько в иной плоскостн, предлагает н Н. И. Конрад: «Все, что сушествует как бнтие едиичнос, нмсст свою "форму", свой "оораз"; дао какк бытне всеобщее ни формы, ни образа не нмеет, если бы оно их имедо, оно стояло бы в общем ряду со всеми вещамн. Поэтому в каждой вещи, в каждом явлении присутствует свое ,,есть"; в дао напичествует ,"нет". То, что „есть", изменяется, в нем есть чему пзменяться. То, что „нет' , не изменяется: в нем нет чему изменяться... Дао - не изменяется; следовательно, оно пребывает не в движении, а в ,,покое"; поэтому оно и не конечно, а вечно, постоянно» [49, с. 434].

Высказывая суждсние о существе человеческой природы, Конфуцнй, как нам представляется, не случайно обратнлея к понятию Дао. Еели бы он хотел воздсйствовать на стремление к богатству $и$ знатности только «правильными принципами» [32, т. 1, с. 148] и.ли «надлежашими методами» (см. перевод Ян Боцзюня [157, 4.5, с. 38]), то он мог бы нспользовать иные термины и понятия, в частности ли (правила, ритуалои) или фа (установления, законь), которое в то время еше не было жаккупировано» легистами и т. п.

Сам же факт обращения именно в этом суждении к понятию Дап должен был показать ученикам, что, в отличие от Лао цзы, он связывает Дао лишь с одной темой - человском. Выражаясь современным языком, Конфуция не интересовали проблемы онтологии н гносеологіи, о чем свндетельствует текст
$\alpha$ Лупьюйя». Но, зная уже, какое значение имело это понятие, он ислользует его, может быть, дажс иесколько ирагматически ${ }^{12}$, с единственной целью - показать, нькое большое значенне придавал он проблеме воспитания нового 'еловека, слособного жить в сооружасмой им модели обцесиа и государства.

Введение понятня Дао должно было также оттенияя извечность названных стремлений, показать, что онн присущи теловеку изначально.

Сопоставляя чсловека и Дао, Конфуций хотел показать си. временникам, что человек яв.яется центральной темой его учення.

Дао в «Луньюйе» означало весь комплекс идей, принципоны и методов Копфуция, т. е., по существу, всю суть сго учения, с помощью которого он собирался направить человека на путь истинный, управлять им, воздействовать на него.

Постичь Дао - это значит вступить на Путь познания истины. Где-то в конце этого трудиого путешествия четовеку откроется истина, и он сможет сказать себе: мой жизненный путь окончен. «Учитель сказал: „Ежели на рассветс познаешь Дао, то на закате солнца можешь умереть"» [157, 4.8, с. 40].

И все же Конфуций, видимо, не верил в способності каждого овладеть егп Дао, хотя и не исключал такой возможности. Поэтому ои рассматривает человека в трех измерениях, подразделяя соответственно людей на три категорин, обозначаемье терминами цзюнь цзы, жэнь и сяо жэнб. Цзюнь цзы І сяо жэнь - новые понятия, неизвестные широко в ,ревнекитайской фнтософни и этико-политической мысли. Эти два взаимно связанных нонятия па до.тге сто.иетия определят не только параметры развитыя политической культуры, но во многом н судьбу духовной культуры кнтайской нацин.

Цзюнь цзы (благородный муж) заннмаст одно пз центратьных мест в јчеини Коифуция; ему отведена роль идеа.льного человека, наглядного примера для подражания представите.лей двух других катеторнй.

Термин жэнь (человек) исиользовался как термнн собирательный, а также для обозначения обычных людей.

Сяо жэнь (дословно маленький человек) иногда переводится как низкий человек, термин далеко не однозначный, несуший в себс как этнческую, так н социатьную нагрузку. Очень часто ислользуется в сочетанин с термином цзюнь дзы и, как прави.10, в отрииательном значенин.

Рассмотрим, какпми жс иравствснными качествами наделяет Конфуций благородного мужа. Высказываннй о нем дово.тьно много, приведем лишь некоторыє:
*Учитель сказал: „Благородный муж всегда всходит из чувства справедливости, которое выражается в том, что в делах он следует правилам поведения ( $\wedge и$ ), в речах скромен, при завер-

шении дел правдив. Именно таков и есть благородныи муж"» [157, 15.18, с. 172-173].
«Кун-цзы сказал: „Благородный муж думает о деяяти (вещах): о том, чтобы вндеть ясно; о том, чтобы слышать четко; о том, чтобы есо лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки были почтительными; о том, чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его действия были осторожными; о необходимости спрашнвать других, когда появ.яяются сомнения; о необходимости помнить о последствиях своего гнева; о необходнмости помнить о справедливости, когда есть возможность изв.лечь пользу"» (цит. но [32, т. 1, с. 170-171]).
«Цзы-лу спросил о благородном муже. Учитель ответил: "Совершенствуя себя, будь уважителен". [Цзы-лу] спросил: „Этого достаточно?" Учнтель сказал: „Совершенствуя себя, приносп успокоение другим людям". \{Цзы-лу\} спросил: „Этого достаточно?" [Уитеіь] сказал: „Совершенствуя себя, ириноси успокоение народу. Эго было трудно даже для Яо и Шуия!"» (цит. по [32, т. 1, с. 166]).
«Учитель оказал: „Благородный муж всегда в помыслах о Дао, а не о еде. Когда обрабатываешь землю, частенько сводит живот от голода; жогда занимаешься ученнем, частенько тебя ожидает жалованье. Благородныи же луж беспокоится лишь о том, что не может постичь Дао, его не беспокоит ницета"» [157, 15.32, c. 175-176].
«Кун-цзы сказал: „Цю! Благородный муж чувствует отврашенне к тем, кто не хочет говорить о своих [истинных] намерениях, а непремснно выдвигает [всевозможные] обьяснения"» (цит. по [32, т. 1, с. 169]).
«Учитель сказал: „Благородный муж беспокоится о том, что не обладает способностями, но не беспокоится о том, что тюди не знают о нем"» (цит. по [32, т. 1, с. 167]).
«Учнтель сказал: „Благородный муж огорчен тем, что после смерти его имя не будет упомянуто"» (цит. по [32, т. 1, с. 167]). «Учитель сказал: „Благородный муж выдвигает людей не за их слова, но он и пе отбрасывает [хорошие] слова, если они сказаны [недостойным] человеком"» (цит. по [32, т. 1, с. 167]). «Кун-цзы сказал: „Биагородный муж нзбегает трех вещей: в юносги, когда организм еще не окреп, он нзбсгает любовных утех; в зрелом возрасте, когда у него появляются силы, он избегает драк; в старости, когда органнзм ослабевает, он избетает жадности"» (цит. по [32, т. 1, с. 170]).
«Цзы Гун спросил: „Испытывает ли благородный муж огвращение к кому-либо?" Учитель ответил: "Испытывает. Ему отвратительны те, кто плохо говорят о людях. Он испытывает отнращение к тем, кто, будучи внизу, клевещет на вышестоящих. Ему отвратительны те, кто, обладая смелостью, не соблюдают ритуала. Он иснытывает отвращение к тем, кто, будучи решнтелен, действует не думая"» (цит. по [32, т. 1, с. 173]).

Приведенных сужденнй Конфуция вполне достаточно, итобы получить прсдставление о нравственыом багаже цзонь цзы. Конфуцнй надели, его такими чертами, как справеттивость, сйомность. иравдивость, ириветаивость, почтительноть, искренность, осторожность, умение сдсрживать свои дслания, отвраненне к клсвстникам, бсздумным и т. п. Благородтый муж никогда не успоканвастся на достигнутом, он постоянн, ганимается самоусовершенствованнем в надеждс постичь Дао.

Из некоторых сужденнй проглядывзет социальный саэтус щзюнь цзы: при жизни Конфуция выдвигать людей и предостаз-" лять нм адмнннстратнвныс посты мог толико одмн человек правитель; правда, нногда он прислушивался к советам своих ближайших сановников. В последней, двадцатой главе «Луньюйя», где говоригея о надлежащих методах управтсния народом и государством, образ цзюнь цзы уже открыто ассоциируется с правителем царства (см. [157, 20.2, с. 216-217]). Правда, это еще не означает, будто каждый правитель автоматически становітея цзиннь цзоы.


 шенный жэн: 11 нон, ужс нс цзюкь цзы.
«Учитсан. :...ит: .,Если благородный муж утратил жэнь, то какое правя писч он носнть столь высокое вмя?", [157, 4.5, c. 38].

Ойынно иринято переводить поиятие жзяи как метовеколюоне, человечность, гуманность (см. [32, т. 1, с. 159-163]). Н. И. Конрая ститает, что термин жэнь следует понимать как

 понятием благорасиоложеннось. Х. Крил полагает, что нанбояее эквивалентным 13 европейского языка может быть термии добродетель [281]. Можно привссти еще множсство разтичных мнений маститых китаеведов, которые лишь помтверждают, что в европейских языках трудио подобрать понятие, полностью адекнатиж » жн.

Слсает лишь отмстить, ито из всех имеюшихся переводов ченюкннибие наиболес точно передает лсновное значение жю 中, Ф!н, Чи спросна, ито такое жжнь. Учитель отвстил:

 будет все более насыщаться человеколюбием, пока не станет в современном китайском языке спнонимом гуманности.

Однако во врсмена Конфуция эти оттенки сохранялись; более того, Учитель сам «насыщал» жэнь разлнчными этическими представленнями и даже правилами поведения, далекими от нашето понимания человеколюбия.
«Янь Юаиь спроснл: „Что есть жэнь?" Учитель ответил:
${ }_{\text {,.K. }}$ цзи $\phi y ~ л u^{13}$ (преодолеть себя и восстановить [чжоуские] правила ${ }^{14}$ ) -- в этом заключается жэнь. Если однажды научншься преодолевать себя и восстановишь [чжоускне] правнла. то Поднебесная !азовет тебя человеком, обладающим жэнь. Осущестнление жэнь зависит от самого ссбя, неужто оно зависит от других людей?'"
«Янь Юань вновь спроснл: „Прошу рассказать о том, как этого добиться". Учитель ответил: "Нельзя смотреть на то, что не соответствует правилая; нельзя слушать то, что не соответствует правилам; нельзя делать то, что не соответствует поавила.и"»[157,12.1].
«Чжун Гун спросил: „Что есть жэжь?" Учитель ответнл: Выйдя за ворота, [отнесись к людям], словно прннимаешь дорогих гостей. Используй народ так, словно совершасшь большое жсртвоприношенне. Не делай человеку (жэнь) того, чего не желаень себе. И тогда исчезнет ненависть в государстве, исчезкет ненависть в семье"» $[157,12.2$, с. 130].
«Сыма Ню спросил: „Что есть жэнь?" Учитель ответил: „Обла:аюший жэнь нетороплив в речах". [Сыма Ню] вновь спросил: ,РРазве можно назвать ооладающнм жэнь только за то, что неторонлив в речах?" Учитель ответил: „Когда встречаешься с трудностями, разве речь должна быть торопливой?"» "157, 12.3. c. 131].
«Фань, Чи спроснл о человеколюбни (жэнь.-- Л. П.). Учитель сказал: „Всегла будь почтителен. Нсполняя работу, проявляй јважение. В отношениях с јюдьми приявляй прсдаиность. Когда отправляешься к варварам ( $и, \partial u$. - Л. П.), не отказывайся [от этих правил]"» (цит. по [32, т. 1, с. 163]).
«Цзы-чжан спросил Кун-цзы о человеколюбии (жэнь.Л. П.). Кун-цзы ответнл: "Тот, кто способен проявлять в Поднебесной пягь [качеств], является человеколюбивым". [Цзычжан] спросил о ннх. 〔Кун-цзыך ответнл: „Почтнтельность, обходительность, правднвость, сметливость, доброта. Если человек почтитслян, то его не презирают. Если человек обходителен, то его ноыдержнают. Еели человек правдив, то ему доверяют. Если человек сметлив, он добивастся успехов. Если четовек добр. он может использовать других"» (щит. по [32, т. 1, c. 171]).

Перечень сужденнй Конфушия о понятии жэнь можно быль бы продолжить, они встречаются в «JУньюйе» 109 раз. Однако привсденных щримеров достаточно, чтобы чнтатеть сам смог убеднться в сго многозначностк. Ян Боцзюнь полагаєт. что в 105 случаях термин жэнь используется в качестве критерия высшей добродетели (см. [157, с. 228]).

Для нас гораздо важнее представить, как понимали жэнв современники Конфуция, в частности его ученики. В пятой главе памятнна приводнтся текст беседы Конфуцня с учениками на тему о том, кого из современников можно удостоить этим

высоким званием. Поскольку ученнки сами отбирали достойных, а они бын хорошо знахомы с суждениями Конфуция о жэнь, то для нас крайне интересни их критерии жэнь. Более того, иет иикакой гараитни, что в «Луньюйе» соб́раны все высказывания Конфуиня о жэнь. Оо́ратимся к тексту беседы:
«Мэн Убо спросиа: ,Можно ли считать Цзы Лу обладающим жэнь?" Учитель ответил: „Не знаю". Тогда он вновь спросил. Учнтель ответнл: ,, Что касается Ю (Чжун Ю-второе ихя Цзы Лу.-Л. П.), то, если есть государство, обладающее тыслью боевых колесниц, ему можно поручить набор воинов и ведение боевых действиї. Достоин ли он званія жэнь? Этото я не знаю". - „А каково Ваше мнение о Цю?"Учитель ответил: ..Что васается Цю, то если имеется $\boldsymbol{\text { и }}$ (административная единица. /. П.), на террнтории которой размещается тысяча ;воров или . смья, владеющая сотней боеных колесниц, то можно назначнть его управляющим $u$ или командуюшим кодесницамп. Достоин ли он звания жэнь? Этого я не знаю". -, А каково Ваше мнсние о Чи?" Учнтель отвстил: „Что касается Чı, то если его иарядить в ритуальные одежды и отправить во дворец, то можно поручнть ему прием иностранных гостей и ведение переговоров. Достоин ли он звания жэнь? Этого я не знаю"» [157, 5.8, 47].
Вопросы Мэн У'бо вссьма характерны. По его мненню, он выбрал людей, вполне достойных звания жэнб: все трое- Цзы Лу, Цзай Цю и Гун Сичו -- были учениками Конфуция. Бозее того, Цзы Лу был самым близким и самым люо́нмым ученнком. Однако даже ему, способному возглавить большое государство, Конфуций отказывает в звании жэнв. «Не знаю» -- это тоже ответ, тоже познция. Конфуций как бы дает вопрошающему понять, что жэнь - это нечто большее, значительное, неже.ти способность управлять государством, принимать иностранных гостей или командовать войсками. Любознательные ученикн продолжают расспрашнвать Учителя, на этот раз вопросы задает јже Цзы Чжан. Перечнсляя достоинства каждого из сонскателей на звание жэнв, он как бы пытается убедить 츼ителя в достоинетве своих каидндатов.
«Цзы Чжан спросил: „Первый советник Цзы Вэнь трижды пазначался на этот высокнй пост, но не показывал радостп; трижды его лишали этого высокого поста, но ои не пролвлял недовольство. Веякий раз ои неизменно подроо́но сообща.я новиму первому советнику, сменявшему его, о всех государственных делах, связанных с управ.тением. Что Вы скажете о нем?" Учитель ответил: „Предан (государству.- Л. П.)". Тогда Цзы Чжан спроснл: ,Можно ли считать его обладаюшнм жэнь?" У'читель отвстил: „Не знаю; разве это можно считать жэнь?"»
«Цзы Чжан вновь спроснл: „Цуй Цзы убил циского царя, и, хотя Чэнь Вэньцзы имел сорок прекрасных коней, он оставил нх н покинулл царство Ци". Грибыв в другое государство [и

осмотрсвшись], он сказал: ,Здешнне правители подобны Цуй Цзы" - и покинул это государство. Затем он прибыл в другое государство [и, осмотревшнсь], сказал: „Здешние правители подобны Цуй Цзы"- и покинуг это государство. Что Вы скажете о пем?" Учитель ответил: „Совершенно чист". Тогда Цзы Чжан спросил: „Можно ли считать его обладаюш"м жэнь?" Учнтель ответия: „Не знаю; разве это мюжно счнтать жэнь?"» [157. 5.15, c. 52].

В этой беседе Цзы Чжаи говорит о реальных людях, почти совремснниах. Цзы Вэнь стал лин ином, т. е. первым совстником, в царстве Чу в 664 г. ло н. э. За 28 лет его трнжды пазначали первым советником и трнжды лишалы этой должкности ${ }^{\text {s }}$. Іуй Цзы -- да фу, т. е. наследственный аристократ, глава влиятельной патронимии царства Ци. В 548 г. до н. э. он убнл циского царя Чжуан-гуна ( $553-548$ гг. до н. э.) и незаконно захватит власть в государстве. Чэни, Вэнццзы, да фу того же пар. ства, в знак протеста бросил все свое имущество и покннул Ци.
Д.яя нас важна арумметация $\lfloor$ Чы Чжана. Ученик Коифуция много раз слышал его рассуждения о прннцнпах (или прининпе) жэнь, хотел как-то персонифииовать представление о носителе жзнь. И прежде всего он обращает свой взор на представитетсіі правяшего класса - именно в его среде, конечно, срети луиних сго представителей могут находиться д стойные. Сфера государственной деятелыности уже тогда считалась престіжной. Кстати, Чэнь Вэньцзы дояжен был быть удостоен звания жэмь, если бы оно означало только человеколюбие.

Вопросы учсников и даже .аконичные отвсты Конфуция показывают, что понятие жэнь было многозпачно. Болес того, оно воп.тошало все лучшие нравственные цевиости и нормы поведения человека, которые солержались в учении Коифуиия. Поэтому вполне естественно, что носителем жэнь мог быть не всякий: это звание предианачалось для щзюнь цзи (б.яагородного миужа). Но давалось оно не автоматическн; звание благородного мужа не всегда гарантировало получение звания жэнь.

Птак, благородный муж как лицо, воплощаюиее конфуциапски идеального человека, должен был отвечать всем требованням носителя жэнь. Он должен был быть 'еловеколюбивым, искренним, честиым, преданным посударственным деяам (в данном с:луча правителю), осмотрнтелыным, псторожным, неуклонно соблюдать правила и т. п.

Но для истннного благородного мужа этого было еше недостатоיно. Ои должен был еще по́ладать п вэнв.

ねсроглиф вэнь встречается уже в надлисях на иньских костях (XIV-XII вв. до ו. э.), его первоначальнос значение человек $с$ разрисованньтм тчловицея, раскранивать, узор. И. С. Лисевич отмечает, џто нанесение иньцами татуировки на тело нмело сакралыый смысл - «оно означало прнобщение к божеству, к таинственным силам природы, обретение некоей ма-

гической властн» [63, с. 16]. Именно поэтому в «Книге перемен» термнн вэнь связан с идеей Дао (Мирового абсояюта), где он выступает в качестве манифестаии Дио: «От Дао-перемены и движение, поэтому-то говорят о линиях: линии имеют [разную] ценность, поэтому-то говорят о вещах [и явлениях]: вещи и [явлення] перемешаны друг с другом, поэтому-то и говорят об узоре-вэнь» (цит. по [163, с. 16]) ${ }^{16}$.

Ко времени Конфуция термин вэнь постепенно ириобретает новое значенис -- он уже используется для обозначения понятия литература, культура. И в этом огромная заслуга самого Конфуиия. Оттолкнувшись от первоначального значения термина взнь, он вдохнул в него новую жизнь, связав с письменной традицней народа, сго духовной культурой. Указывая на выдающуюся роль Конфуция в разработке понятия взнь, Н. И. Конрал отмечал: «Вэнь-духовная культура, это несимненно; но именно та, которая запечатлена в слове. Именно в слове, но не в письме... Около 100 г. н. э. появился первый словарь словарь иејоглифический, как мы сказали бы, т. е. собравиший бывшне тогда в обращении иероглифическле знаки (цзы) и объяснивний как нх значенне, так и этнмологию. Этот словарь назван ,ШШоэнь цзе цзы", т. е. „Объясненне вэнь толкованием цзы". Вэнь - не письмо, не письменность, а то, что написаво знаками письма. Так родилось в умах китайского общества понятие ,„литературы" как особой катсгории, действующей в обнестве организованном» [49, с. 417].

В «Іуньюйе» проводится четкая мысль о том, что вэнь то то, что человек приобретает в процессе обучения и каждый четовек должен стремиться овладеть духовной культурой предков. «Когда мололой человек дома почтителен к родите.яям, а вне его проявляет уважение к старшим; когда ои скромен и иравдив; когда он с любовью относитея к людям - он этим нсем приближается к человеческому началу (жэнь) в себе. II ес.ти у него еие останутся сияы, ои изучает вэнь» (цит. по (49, c. 416]).

В то жс время Конфуций предостерегал от одиостороннето увлечення вэнв: «Когда в человеке одерживает верх чжи (свойства самой натуры), получается дикарство (e); когда же одерживает всрх взнь (оо́разованность), получается одна ученость ( ии)» (цит. по [49, с. 416]). Он понимая, что человеку, посвятившему все силы изученню вэнь, будет трудно жить среди обычных людей с их естественными стремлениями и страстями; он погеряет жнзнеспособность. Конфуций понимал также, что нормально функшнонирующее общество не может состояті нз одних кнгжников. Человек должен уметь сочстать в себе природные качества " благоприобретенные знания, но это дано не каждому; этого может добиться лишь идеальная личность: «Вот когда и естественные свойства человеческой натуры, п приобретенная культурность в человеке сочетаются, получается

цзюнь цзы (человек высоких достониств» (цит. по [49, с. +1tј]).
Наделив термин вэнв лонятием духовной культуры общества, Конфуций в то же время сохранил сго первоначальный сакральный смысл. На это указывает суждение Конфуцня, высказан. ное им в оласный для его жизии момент, когда ои на пути из царства Вэй в царство Чэни. в местечке Куан был окружен разгневалными жителями, ошноочно принявшими сго за некоего Я $_{1}$ Хо, которого онн намеревались убить. В мниуту смертельной опасностн Копфупий вспоминает о вэнь и уповаст на магическую силу этого слова: «Разве после смерти Вэнь-вана вся вэнь не сосредоточилась во мне? Если бы Небо поистине хотело уничтожить эту вэнь, то оно не наделило бы этой вэнь меня. А коль Небо не уничтожило эту аэнь, то стоит ли бояться каких-то куанцев» [157, 9.5, с. 94].

Вэнь-ван - имя основателя дннастии Чжоу; в нсторию Китая он вошсл как «царь просвещенный». Такая трактовка пмени в немалой степсни сзязана с тем новым пониманием нероглифа вэнь, который дал сму Конфуций. Пройдут вока, и многие кнтайскис императоры полуџат от наследннков этот высокий титул, ибо он свндстельствовал о том, что его обладатель - истннный цзюнь чзз ${ }^{17}$.

Итак, идеальная личность, пзображенная в образе благородного мужа, сочетает в себе и жэнь $и$ вэнь, т. с. вст самое лучшее в учснии Копфуиня.

Однако в учении Конфуция имеется еше одна модель человека, именуемая термином сяо жэнь (в буквальном псреводе означает маленький человск). Ннтериретацня этого термина во многом зависит от взглядов исследователя на учсние Конфуиия. Те, кто прежде всего подчеркивают сугубо классовый характер учения, трактуют сяо жэнь как простолюдин (см. [19, с. 99101]). Боиишииство же ученых и переводчиков, рассматривающих взгляды Копфуция как широкое этико-политическое учение, оттннют этическое значенне термнна и поэтому переводят сяо жэнь как мслкий, низкий человек (см. [32, т. 1, с. 144, 162; 107, с. 95]) или человек с маленькой буквы [49, с. 432].

Думается, тто читателю будет ннтересно познакомитьея с аргументаией таконо тонкого знатока китайской культуры, как Н. Т. Федоренко, высказанной в споре с Ф. С. Быковым по поводу иитерпреташин сяо жэнь:
«В книге Ф. С. Быкова „Зарожлпие политической и философской мысли в Китае"... в самом толковании терминов „цзюнь пзы" и его антппода „сяо жэнь" допускается другая произвольность: „сяо жэнь" интерпретируется как „простолюдин" вместо „иизкий, мелкий человек". Отсюла понятия „цзюнь щзы" " ,.сяо жэнь" автором пеправомерио переносятся нз категории нравственной в социальную. В связи с этнм нэреченис Конфуция „Бывает, что „благородный муж" („цзюнь цзы") лишен „жэнь" (человечности), но не бывает так, чтобы просто.юдин

і,,сяо жэнь") обладал ,жэнь"- приобретает иной смысл п ओачение. Автором делается вывод, будто в подобных ,высказываниях как нельзя лучше отражен классовый характер учення. Конфуций решительно противопоставлял „благородных" „простолюдннам"». Едва ли, однако, тут ссть лостаточные осно. вания для столь категоричсского вывода. Речь идет о „сяо жэнь" - ,низком чсловеке", которым в равной мере может быть нио любого соинального сословия - и простолюдия и непростолюдин» [107, с. 94-95].

Спор, в который мы посвятили чнтателя, не стучаен. Дело в том, что термин сяо жзнь многозначен. Прежде всего это категория этическая. В «Лушьюйе» маленький человек, как правюло, употребляетея в сочетанни с благородным мужем. Правда, в оттичне от чзюнв цзы, несущего основную смысловую нагрузку в учении Конфуция, сяо жэнь встречается не так часто. Если термни цзюнь !ззі упомннается в «Јуньюйе» 107 раз, то сял жэнь всего тинь 24 , т. е. в 4,1 раза реже. Гlо подсчетам Ян Боцзюня, в 20 случаях термин сяо жэнь используется как категория этическая для обозначсния «человека, лншенното добродетели» (см. [157, с. 225]). Если цзюнь цзы наделен всеми лучщими качествами человека, то в образе сяо жэнв сочетается нсе отрицатетьное, что встречается в людях. Помыслы маленького человека сосрсдоточены лишь на самом себе, на удовлетвореннн (причем любыми способами) тех стремлений, которые присущи четовеку от прнроды, а имснно на «стремлении к знатннетн н о́огатству" [ $157,4.5$, с. 38$]$. Поэтому одной из характерных черт, если не самой главной, присущих сяо жэнь, является ли (стремление к выгоде).
«3'чнтель сказал: „Благородньй муж помышляет лишь о справедливости, маленький человек помышляет лишь о выгоде"» [157, 4.6, с. 38].

В итличие от цзюнь цзы, который неустанно совершенствует ©вои нравственные качества, сяо жэнь поглощен лишь материальным процветанием. «Учитель сказал: „Благородный муж "тремнтся вверх, маленький человек стремится вниз"» [157, [4.23. с. 161]. Ннтересно, как переводит это же сужденне на современный китайский язык проф. Ян Боизюнь. Осяовываясь на члном из древних толковаинй «Луньюиия», он иредлагает своим чнтателям следуюиий перевод: «Бласородный муж стречится к человеколюбню и справедливости, маленький человек 'тремится к богатству' п выгоде» (см. перевол Ян Боцзюня [157, 14.23. c. 161].

Маленький человек несдержаи, заносчнв, легко зазнастся, он не способен «жить в согласии с другими людьми» [157, 13.23, с. 149]. К тому же он еще и трусоват. «Учитель сказал: „Тот, кто напускает на себя грозный вид, а в душе трусоват, это и есть маленький человек; не подобен ли он грабителю, вле"ающсму в дом через окно нли стену?"» $[157,17.12$, с. 193].

Дабы еще более подчеркнуть никчемность сяо жэнь, Конфуций уполобляет его женщине. «Учитсль сказал: „Трудно иметь чтолибо общее с женщиной и маленьким человеком. Если с ними сближаешься, то они начннают вести себя недостойно; когда же от них удаляешься, то это еызывает у пих чувство злобы""» [157, 17.25, с. 198].

Думается, что этическое содержание понятия сяо жэнь вряд ли вызывает сомненне. Однако мы были бы не правы, ес.ти бы ограннцили значсние этого термяна только рамками нравственности. Вся сложность в том, что тот же Конфуцый испопьзует подчас этот термин и в значснин сониальном:
«Учитель сказал: „Благородный человек заботится лннь о соблюденни морали, маленький человек помышляет о земле. Благородный человек заботится о соблюдевии [уголовного] закона, маленький человек заботится о получении благодеяния"» [157, 4.11, c. 40].

Весьма знаменательно, что Дж. Летт, впервые познакомившнй западный научный мир с «Луньюйем», воспринимал сяо жэкь лишь в этическом плане, и иероглиф ту (зенля) показался ему здесь слишком «земиым», и он перевел єго как «комфорт» [293, т. 1, с. 168]. Подобная одномсрность трактовкю сяо жэнн оказала впоследствии иемалое влиянис и на все европейскпе н американское китаевсдение. Аналогичная замена, к сожалению, была пронзвсдена и в «Древнекитайской филос фии», где мы читаем: «Низкий человек думает о том, как бы получше устроиться» [32, т. 1, с. 148]. Трактовка Яи Боцзюня бттже к оригиналу; он не только сохраняет иероглиф земяя. но п предлагает трактовать его как пахотное поле [157, с. 40].

Осуждает ли в данном сужденни Конфуций маленького человека? Вряд ли. Он просто говорит о раздслении сфер деятельности. Удел и долг благородного мужа-заботиться о совершенствс моралн, добродетели ( $\partial э$ ). Но кто-то должен дчмать и о хлебе насущном: тысячи, десятки тысяч обииннннков мечталн о собственном пахотном поле, они нуждались в номони сильных мира сего, нх «благодеянил». И Конфуций констатырует лишь то явление, которое ои наблюлал пк которос хорошо познал cıие в юности, когда заведовал хлебнымя аморамами одного из наследственных аристократов. Благородному лужу не к лицу помышлять о пахотном поле, его сфера деятельности более престижная -- управление народом. О земле думакт обымньее, маленькие лкди, ибо это их удел.

Аналогичная трактовка сяо жэнв, опять жс связанная с земледелием, содержится в тринадиатой главе «Луньюйя»: «Фань $Ч_{1}$ ооратнлся с просьбой обучить его выращиваник к.лебовв. Учитель ответил: ,.В этом я не могу сравниться со старым земледельием". Тогда [Фань Чи] обратился с просьбой обучить его выращвванию овощей. Учитель ответил: „В этом я не могу сравниться со старым огородником".

Фан, Чи ушел. И тогда Уинтеть сказал: ,Да! Дсйствитстьно, какой же маленький человек этот Фань Сюй ${ }^{\text {s! }}$ Если верхи .ююбят правила, то в народе не сыщется ни одного, кто бы решиятяя не проявнть почтительности; если верхи люоят справеддивость. то в народе не сыщется ни одного, кто бы решился не полчиниться; если верхи .любят честность, то в народе не сыщется ни одного, кто бы решнлся не быть искрснним. Если все будет пменно так, то тогда народ со всех четырех сторон, неся за спиной детей, устремится [к верхам], н зачем тогла им самим :аниматься выраииванием х.тебов?"" $[157,13.4$, с. 142].

В этом пространном суждении Конфучия все ясно. Долг верхов, т. е. благородных мужей, - строго соблюдать введенные ими иравила (ли), ненить и поошрять справслливость и честность. Выращивание же элаков и овоцей - де.то парода (минь) ; он трудолюбив и пскусен в этом. I1 Конфуций не кривит душой, когда отказываст Фань, Чи в конкретных урокал по техныке обработки земли пол злаки нли овоци. ЈІюбой старый землтетелец нын огородиик гораздо опытнес его. Конфуний как бы показывает, что сго школа обучает нной сфере человеческой деятельности. Фань Чи хотел познать технику работы, т. е. упо;обнться общиннику, за что и быт назван налекьким чедовеко.и ${ }^{19}$.

Ітак, понятие сяо жэнь многозначно; чаше всего оно употребляется в качестве этической категории. Образ маленького Іеливека, которого характеризуют только отрииатетьные черты, понадобнлся Конфуцию, чтобы показать свонм современникам н особенно потомкам, ксм может стать человек, если он отдастся власти природых стремлений, где :остижение тичной выгоы ставится превыние всето.

В моратьно-этическом об.тике сяо жэнь заложена ене одна ндея: человек :олжен постоянно заниматься самоусовсриенствованнем, как бы нравственно очннаясь от природных стремлении. Не обязательно каждому стать цзюнь ұзы, но долг каждого встулить на путь нравственного и культурного совериенствовання, пытаться овладеть учением Копфуция п постараться претворить, его в жизнь. Дначе он остановится в своем развити, будет отбропен назад л иревратитея в коние кониов но всеми презирасмого сяп жэнь.

В то же время морально-этическая направленность не псчерпывает всего содержания термина маленький человек. Қак можно было уо́сдться на примере приведениых выше сужденый, Конфуший использова.т ниогда этот термин и в значении земиеделеи. Крайности всегда опасны, тем болес при нзученин учения Кинфуция. При определении значения термина сяо жянв следует всегда псходить нз контекста. Часто цитируемое пследователями суждение ия главы четырнадцатой о том, кто пмеет право на жэнь (не.говеколобие): «Спучается, что среди цзюнь цзн бывают люди, не обладающие человеколюбиелт; но не слџчается, чтобы среди сяо жэнь бывали люди, обладаююии человеко-

любием» [157, 14.6, с. 154]- может быть правильно понято, если трактовать сяо жэнь как категорию этическую.

Если же сяо жэнь сделать универсальным термином для обозначения простолюдина, то получится, будто Конфуций делил все общество лишь на две категории людей: цзюня цзы (благородных, знатных) н сяо жэнв (простолюдинов). Тем самым мы пбеднили бы учение. B «іІуньюйе» встречаются многоччсленные высказывания Коифуция о людях, где он использует термин жяэно (дословно человек). Это именно та масса людей, которая в нравственном и культурном отношении стоит между цзюнь цзы и сяо жэнь,- обычный, средний человек. Она питает как верхи, так и низы человеческие. Конфуций верил в неограниченные потенции обынного человска. «Человек может возвсличить Путь (Дао), но Путь не может возвеличить человека» [157, 15.29, с. 175],-- говорил он.

Иногда, чтобы подчеркнуть промежуточное положение обычного, среднего человека между цзюнь изы и сяо жэнь (на что, к. сожалению, многис исследователи не обращают внимания), Конфуций вводит в употребление тсрмин чжун жэнь (в бук. ва.ънном переводе средний человек) : «С теми, кто (в свлем развитии] стоит выше среднего человека, можно рассуждать о воз. вышенном: с тсми же, кто в Гсвоем развитии| стоит ниже срелнего человека, нельзя рассужлать о возвышенном» [157, 6.21, .c. $65-$-66].

## Конфуций об обществе

В дошс, нисм .ю нас тексте «Луньюйя» рассужденнй о человеке гораздо больше, нежели высказываний об устройстве об́щества или госуларства. Прежде всего это объясняется тем, что Конфущий не проводил резкой грани между обществом и государством. Государство у него мыслнлось как одна большая семья, и этот взгляд был свойствен не только одному Конфушию. Политический словарь древнего Китая сохранил до наших нней возннкший еще до Конфуция термин, нспользовавшийся для обозначения государства го цзя (дословно государствосенья). Кроме того, для Конфуция било очень важно слепить устойчивые «кирпичики», т. е. тот оптимальный строительный материал, из которого он собирался воздвигать следующие модели - общества и государства.

Высказав свои взглялы о разных типах человека, Конфуцнй переходит ко второй, нс менсе важной теме - как научить людей жить, общаться друг с другом.

Свой взгляд на общество Конфуций уже частично выразил посредством создания двух образов человека: положительного («благородиого мужа») и отринательного («маленького человека»). Каждый член общества должен был учиться на этих

примерах. овлалевая таким способом морально-этическимн нормами. Но этого было недостаточно; необходимо было об́учить человека правилам об́щежития. Модель этих правил, правда не совссм полная, была высказана им в беседе со своимн птижайними учениками.
«Янь Юань и Цзы-лу стояли около учителя. Учитсль сказал: ., Почему бы каждому из вас не рассказать о свонх желаниях?

Цзы-лу сказал: „Я хотел бы, чтобы мои друзья по.тьзовались вместе со мной колесницей, лошадьми, малатами на меху: E., они их пснортят, я не рассержусь".

Янь Юань сказал: ,Я не хотел бы превозносить своих до"тоинств и показывать свои заслуги".

Цзы-лу сказал; ,А теперь хотелось бы услыыать о желании Учителя".

Учитеди еказал: „Старине должны жить в покое. друзья должны быть правливыми, младшие должны проявлять заботу [о старших]"» (цит. по [32, т. 1, с. 151]).

Вот эта забота о старших, пожилых людях, прежде всего о родителях, проходит красной нитью через все суждения Конфуция об ндеальном обществе. Он разрабатывает и пропагандиру. ет понятне сяо (сьновней почтительности), которое должно сыграть цементирующую ро.ть в устанавливасмых им нормах поведения людсй.
«Учитель сказал: „Қогда отец жив - внемли его стремленням; когда отец скончался -... внем.ли его поступкам; если в течсние трех лет не изменять Пути (Дао.- Л. П.) отца, то [про такого человека] можно сказать, что [он проявил] сыновнюю почтительность (сяо.- Л. П.)» $[157,1.11$, с. 8] ²0. Путь отцаэто не только его жизненный путь, но и взгляды, новедение, даже черты характера. Испоэненне прижизненных желаний отца, неукоснительное следование его пути в течение длительного времеки вплоть до смерти сына :1о.7жно было установить прочнџை связь, между поколениями, связь с тралициями предков, и прежде всего духовную. Идея пресмственности поколений, уважения к традициям своей семьи, а через нее и культурных традиший всего китайского этноса (хуа $\quad$ ся) - главная функциональная значнмость понятия сяо. Поэтому так часто Конфуций в «Луньюйе» говорит о сыновнсй почтительности.
«Цзы Ю спросил, что такое сыновняя почтительность (сяо. Л. П.). Учитель ответил: „Ныне [некоторые] называют сыновней почтитсдвностью то, что они кормят своих роднтетей. Но ведь собак и лошадей также кормят. Если это делается без г.тбокого почтения к родите.тям, то в чем же здесь разннца?"" [157, 2.7, с. 16].

Конфуций поучает. что одной заботы о содержании родителей еше недостаточно, необходимо постоянно проявлять чувство ліубокого уважения и терпеливой любви.
«Учитель сказал: „В обращении с отцом и матерью прояв-
, тя п̈ мягкость и јчтивость. Ког.та видншь, リто твон желання $_{\text {м }}$ противны им, все равно проявляй почтительность и не противься нх воле. И хотя ты п устал, не смей гневаться [на них]"» [157, 4.18, с. 42].

Концепция сяо не была придумана Конфуцием, он взял те нормы поведения, которые еще сохраиялись в некоторых больШих семьях и патронимиях, но-новому осмыслил, обобщил и распространил на все общество. Таким образом он заручнлся подтержкой моцного в то время социального слоя - фу лао (отцов-старейиих), стоявших во главе обнин. Отць-старейиие были заинтересованы в упрочении своей власти над свновья.иим.яадиини братьями (цзьдд) - молодым поколением общины Отныне они получали активную моральную полдержку со стороны Конфуџия, которая была даже выражеша в о,дном нз его суждений: «Младиие братья-сьновья (ди цзьt), находясь в семье, должны проявлять сьновнюн почтительность, за се пределами должны прояв.тять ч弓вство любвн к стариии братвям» $[157,1.6$, с. 5$]$.

Обычно термин ди цзви трактукт как лолодежв, молодые люди (см. переводы В. А. Кривцова и Ян Боизюня [32 т. 1, с. $141: 157$, с. $5 ; 293$, т. 1, с. 140]). Это пе совсем точно. Во времена Конфуция сушествовал ряд устойчивых тсрминов, обозначавших степень родства виутри ди (об́щинь) или щзуна (патронинического коляектнва), такнх, как фу сюн (отцьт-старине братья), дзы ди (сьновял-младиtие братья) іл т. п. Можно предположить, что в , таном суждении Конфущий нспользовал термин свновья-младиие братья, перестаннв линь нероглифы местами; не шскіючено, что такая перестановка могла быть про. нзведена одним из многочислеиных переписчиков «Луиьюйл».

Более того, стремясь усилить этикоморальную знач!мость прницнюов сьновней почтительности и любвн к стариим братьям, он вводит их в проповедуемый им принцип жэнь (человекояюбие), составляюший основу всего его учения. Один из его любимих учеников, Ю цзы, выразил это стремлеияе Конфуиия весьма лаконично: «Соновняя почтительность и любоны к стариии братьям - основа человеколюб́ия (жэнь.- Л. П.)» [157, 1.2, c. 2].

Итак, взг.ляды Конфуция об устройстве общества базировались частично на тех нравствениых категориях и щенностях, ко. торые когда-то бытовали в китайской общине. Но он внес и много калественно нового, налример, культ грамотности, культ знаний. Каждый тлен обществя обязан стремиться к знанням, и прежде всего к знанию исторни своей страны. Именно поэтому дреяносто (еу) и все, что с ней связано, главным образом славиые деяния выдаюиихся правителей проплого, как мифлческих (Юйя п лр.), так н реальных (Вэнь-ваиа и др.), возводи, тись Конфуцием в образец для современников.

Негативное отношенля Коифэция $к$ богатству, осужденне

стремяения к аытоде, призывы к скромности в одежде н питаиии [157, 1.2, с. 2] могут создать виечатление, будто он планировал создать эгалитарное общество. Однако такое представленис было бы неправильным. В тринадцатой 1:таве «ЈІуньюйя» иринедено суждсние Конфуция о жите:яя царства Вэй, в котором он выкказывает пожетание, чтобы многочисленный простой .тюд ( $и y)$ стал богатым. Iо это пожетанне сопровожда. лось прнзывом к воспитанию (изяо) нарола [157, 13.9. с. 144]. Матсриальное процветание членов оо́щества было немыслимо без восиитате.иьнй, проповеднической деятельности, которую должны были вести последователи его учения, и только при таких устовиях молеть обиества можно было считать завершенЈiOй

## Конфучий о государстве

В «лІчнюйе» нет специатьной главы н.ли раздела оо́ устройстве государетва, как нет аналогичных раздетов о человеке либо об́ществе. Коифунианскую модель госуларетва ириходится реконструировать по отдельным сэждениям и реплнкам. Учнтывая огромную попугярность и соцнадьную значимость трактата, опасни пропустнт, хотя бы один штрих, иначе картина будет пепо.тнои. Все это ослижияет псследование. В то же время знанис работаюцих концепций, функционирующих в императорском Китас на протяженни многих сотен эет, казалось бы, облегчает задачу: Но тут возникает новая опасность -- свести јченис о государетве только к тем элементам, которые виоследствии были восириняты китайской бюрократней. [Понытасмся избежать подобных жрайностей.

Анатизиряя высказывания Конфуция по проблеме, связан. ной с государствсиным эстройством, ощущаешь как бы изменение тональности. Голос Учителя становитея более строгим, подчас даже резким. По-видимому, дичный опыт прсбывания, пусть даже кратьовременного, на высшнх административных постах уосдия Конфуиня, что управ.яять людьми н государством - залача не нз легких.

Согласно разрайотаной Коифуцием схеме, все управление государством, равно как и обществом, должно базнроваться на яи (правилах) ${ }^{21}$. Соблюденио правил он придавал особое значение. Об этом свидетельствует, например, один из эпизодов в «Јуньюйе», на который обратил внимание Н. М. Конрад.
«Одному нз ученнков Конфуция, жажлавиему постигнуть все тайны науки своего Учителя, показатось, что тот не все открывает свонм ученнам, что главиое он сообшает только избранным. ل ученик этот решнл, что самому главному Учнте.ть учит сноебо собственного сына. Встретившись однажды с этим сыном, он спросия его: „Есть ли что-нибудь особенное, о чем ты слы-

шал [от отиа]?" Тот ответил: „Нет. Как-то раз Учитель был один. Я пробегал в это время по двору, и он спросил меня: „Ты уже учил Стихи (Ши)?" Я отвстнл: „Еще нет". Тогда он сказал: „Если ты не будешь учить, Стихи, у тебя не будет ничего, о чем говорить". Тогда я пошел и стал учить Стихи. В дру. гой раз Учитель опять был один. Я пробегал в это время по лвору. Он спросил меня: „Ты уже учил Правила (Ли)?" Я ответыл: „Еще нет". Тогда он сказал: „Если ты не булешь учить Правила, у тебя не будет ничего, на чем утвсрдиться". Тогла я пошел и стал учить Правила. Вот об этих двух вецах я и слышал от него"" (Lит, по [49, с. 414]).

Значение ли (правил) весьма объемно; оно вкэючает в сєо́я: жзнь - человеколобие, и прежде всего любовь к родственникам и сородичам; сяо-шыновнюю почтительносто к родителям н предкам, уваженне к старшим и подчинсние нм; честность и искренность; постоянное стремление к внутреннему самоусовершенствованию; вежливость и т. д. Конфуший считал, что уступчиєость (жан), особснно для людей, исполняющих государствснные функции, явыястся обязательным элементом в делах уиравления.
«Учитель сказал: „Можно .ти управлять государством с помощью правил и уступчивости? Не возникнут ли трудности? Но если не придержнваться правил и уступчивости в управлении госуларством, то как быть с правилами?"» $[157,4.13$, с. 41].

Пройдут века, и бюрократия нревратит понятие уступиивость в вежливость, в неотъемлемую часть правид. Правда, веж.иивость уже будет трактоваться по-нному и сведстся лишь к слепому слсдованию сложпвшимся церемониям и впоследствин на Западе получит наименование китайских церемоний.

Мнопие принципы поведения, взаимоотношений между людьми и даже отнонение к порученным делам, т. е. то, что составляло сущность ли (правил), вырабатывались Конфуцием с учетом некоторых традяцнонных норм поведения, существовавших в общинах, где представители старшсто поколения пользовались нспререкасмым авторитетом. Но нормы морали, интерпретированные Конфуцием, не совпадалн целиком с нормами обычного права и включали в себя ряд новых моментов. Представление о почитании старшего поколения, бытовавшсе в обиинах, было вынссено Конфуњием за рамки мелких соииальных ячеек и инкорпорировано не только в общество, но и в структуру государственной модели. Согласно схеме Конфуция, правитель возвышался лишь на несколько ступенек над главой семьи. Это должно было оказать реальное воздействие на ойщинников, ибо Учитель как бы вводил правителя в круг нх обычных представлений, нодчеркивая, что государство - та же семья, только большая. Такая трактовка лепко воспринималась совремснниками, поскольку в то время для мышления многих китайцев было характсрно представление о государстне как о большой

семье. Госко.тью правила также заключа.7и в себе много традишионного п прнвычного, то они , олжны были легко заучиваться. Изучающнй и запоминаюший правила должен был как бы незаметно восиринять и заложенную в них идею естественного перехода возрастной градацин в социальную - деление между пожилыми и молодыми, старшими и младшимн, высшими и низшимі.

Во времена Конфуция в отдельных царствах впервые стали вводиться законы, что встретило резко отрнцательную реакцию со стороны Конфуция. Он не призиавал управления, осуцеств. ляемого на основе лаконов, ибо сторонннки шко.лы фа цзя (законники. легисты) провозглашали концепцию всеобщего равенства перед законом. Если суммировать сго висказывання о Гуань Чжуне, Фань Сюаньцзы, последователе Цзы Чаня, и других сторонниках закона, то станет ясно, что их основной порок по мнению Конфуция, состоял в том, что они при помони зако. на стремились уничтожить различия между б.аагородными 11 простыми людьми (см. [157, 3.2, с. 33--34; 251, т. 32, гл. 53, c. $2154-2195]$. В «Цочжуани» сохранилось следующес высказывание Конфуция по поводу кодекса законов, отлитых на треножниках в царотве Цзннь в 513 г. до н. э.: «Если нсчезнет различне между верхами и ннзамн, то как можно будет управлять государетвом?» (цит. по [293, т. 5, с. 730]). Поэтому в тексте «Луньюйя» встречаются внолне определеннше суждения п вретности и неприятин законов, нх непригодности для управления государством и народом: «Есіи наставлять народ путем правления, основанного на законе, и поддерживать порядок путем наказання, то народ станет избегать наказаний л лишится [чувства] стыа. Если наставлять народ путем иравления, основанного на добродетели, н поддерживать порядок путем прави. (аи. - Л. П.), то [в наро;е] появится [чувство] стыда н он станет послушным» [157, 2.3, с. 12-13].

Во взглядах Конфуция на устройство государства правила випотняли функцин закона. Вряд ли можно согласиться с Х. Крилом, считающим, будто $\boldsymbol{\mu}$ - «это прежде всего налиние хорошего вкуса», что Конфуиий под ли подразумевал умение хорошо себя вести в любой ситуации [281а, с. 94]. Отсюда делается вывод, будто сущность ли состанляет не сленая приверженность правилам, а искренняя убежденность в их необ́ходимостп; ди - зто нечто вроде среднего пути, ведущего к оощественно необ́ходимому, правильному поведению» [281а, с. 95].

Одно нз основных условий функционировання ли -- это безоговорочное восириятие правил и неукоснительное их исполиение. Они могли восприннматься какой-то категорией людей шсознанно, но от больиинства, прежде всего от представнтелей иростого люда, трсобовалюсь слепое исполнение ли. В голосе Конфјция звучат грозные нотки, когда он говорит я том, как с.тстет относиться к правила.м и осуществлять их.
«Нельзя смотреть на то, что протнворечит .и, пельзя слупать то, что противоречит $\rightarrow$, нельзя говорить то, тто противоречит ли» [157, 12.1, с. 130].

Обычное ираво, на котором держалась жизнь общин, и нарождающееся законодательство Конфуинй спешит заменить реконструируемыми им нормами поведення. В условиях, когда управлсние государством и народом предюотагатось осуществлять на основанин ли, они, естественно, выполнялти функции закона.

Во времена Коифуция, когда большинетво населения входило в общины с их органами самоуправления, сита личного примера продолжала играть немалую роль. Взоры .людей были обращены прежде всего на руковолителей оошины, г.тав больших семей. Поскольку им прноодилось вершить суд в обиинах, то они сами обязаны быыи следить за выполнением норм обычного права, и не только наб́людать, но являть собой образец их выполнения. В каждой общнне или патронимин нормы обычного права обладали всеобиностью. Конфуций заимствовал эту идею всеобщности и всеобязательности норм поведення, вывел ее за рамки нео́ольшого коллектива и распространил уже в пределах всего госуларства. Он наделил $\leadsto$ идеей всеобщности и об́язал всех, включая и правителя, соблюдать весь комшлекс норм, связанных с правилами.
«Если верхн люйят правила, то в народе не сыщется пи одного, кто бы решился не проявить почтительности; если верхи любят сиравсдливость, то в народе не сыщется нн одного, кто бы решился не подчиниться: если верхи любят честность, то в народе не сыщется ни одного, кто бы решится не быть искренним» [157, 13.14, ․ 142].

Управлять народом надлежит лишь на основании ли: «Учи-
 легко"» [157, 14.41, с. 166].

Согласно учению Конфуция, идеальные правила сушествовали только в древности, поэтому именно тогда в Поднебесной царили порядок п культура (вэнь). Идеализация древности ( $у$ ), использованне древности в качестве самого весомого аргумента в политичсския спорах и теоретических построениях стали традниюнными ко времсни Конфуцня. Основоположники мноних фнлософских и этико-политических школ, таких, как легистская, моистская, даоская и др., часто испо.тьзовати понятне древность нменно в этом зиаченин. Однако никто до Конфуция не уделял такое большое винанис древности, не отдавал ей пальму первенства в своих учеииях. Конфуция можно по праву назвать певцом дрсвности; он был первым в пстории китайской фнлософии и политической мысли, кто фактически не только создал культ древности, но и ориентировал свою модель rocyдарства как бы в прошлое. Поэтому столь ласты в «Луньюйе» ссылки на «Книгу истории» («Шу цзин»), легендарных и реа.эь-

ныл правителей дрсвностн. Нзучение и знанне «Книги стнхов» («Ши щзнн») входито в комптекс знаний, необходимых каждому. Не случайно штудрование «Книги стихов» шло в одном ряду с нзученнем ли (см. [157, 16.13, с. 18ј-186]). «Книга стихов», в которой была богато представлена реальная жнзнь китайского общества в период, предшествовавшшй эпохе Чуньцю - Чжаиьго, должна была служить наглядной щллюстрацией к тем правнльным, истинным ли, которые сушествовали в прощлом.

Ндеальное прошлос должно было, по замыслам Конфуция, играть роль идеального будущего. Гlоэтому все .тччеее, что было связано с ли, это лишь отраженне тех ли, которые уже были в древности.
«Цзы Чжан спросил: „Позвольте узнать, |какая система правления утвердится] через десять поколений?" Учитель ответил: „[Государство] Инь унаследовало ли [государства] Ся: известно также, какие [правила] оно отменнло, а какне вве.ло вновь. [Государство] Чжоу унаслеловало ли [государства] Инь; нзвестно также, какие [правила] оно отменнло, а какие ввело вновь. Поэтому можно [заранее] узнать, [какая снстема правления утвердится] при преемниках чжоуских правите.тей, пусть даже сменят друг друга сто поколений"» [157, 2.23, с. 23-24].

Все поколения правителей страны, а в данном суждении речь о тех, кому доверено јправлять государством, обязаны неуклонно следовать траднцнонным правилам. Теоретически допускались лишь небольшие пзменения, не затрагивающие основных прави.. Всякий правитель обязан с.тедить за тем, чтобы его государство ни на одии день «не сошло с установившегося пути».

H3 текста «"!уньнй̆я» известно, с каким трудом Конфуций шел на присвоение кому-.либо почетного звания жэнь (человеколюбивый); обычно он старалея уклониться от прямого вопроса или настойчнвой рекомендацни учеников. Однако, когда речь заходнла о соблюденин ли, точнее, о том, от кого зависело, какие правила вводить в стране, на каклх $\boldsymbol{\imath}$ должно функционировать государство, Конфуций готов был пожаловать звание жэнь каждому, кто способен вернуть страну на старые, тради. цнонные рельсы. Следует обратить особое внимание на первое суждение пз главы двенадцатой «Луньюйя»: «Янь Юань спросил, [как осуиествляется идея] человеколюбия. Учитель отвстил: „Преололевай себя и восстанови [чжоуские] правила - в этом заключается жэнь. Если однажды научишься преодолевать себя и восстановишь 〔чжоуокие] правила. то Поднебесная навовет тебя человеком. обладающим жэнь"» [157, 12.1, с. 130].

Такими высказываниямп Конфуций внушал своим ученикам у'важение к пстинным, древннм правилали, повышал значимость трациционных методов !правления в лелах государственных, Одновременно утверждатся культ древности. Концепция задан.

ности, предопределенности форм государственного развития оказала впоследствни громанное влняние на весь дальнсйший ход развития политической мысли Кнтая. В теченис столетий ведущие полнтики страны искати решения насущных проблем современности в идеальном прошлом. Такова была специфика культуры политического мышлсиня, исиытавшего большое воздействие учения Коифуция, особенно сго раннего этапа. Іри этом понятие древность то расширялось на тысячелетия, то сужалось до десятков лет. Руководство КНР, особено его националистическое ядро, не оказалось исключением. Когда в $70-х$ годах $X X$ в. перед руководителями государства встала проблема, но какому пути вестн страну дальше, и когла на верхннх этажах власти развернулась ожесточенная политическая борьба, то одна из груплировок сформулировала свое кредо четырьмя нероглифами, заимствованными из «Луньюйя»: «кэ цзи фу ли»-«преодолевай себя п восстанови [יжоускне] ли». Под чжоускими $\boldsymbol{\varkappa}$ подразумевались решения VIII съезда КПК, имелся в виду нозврат к методам управлсния первого десятнлетия КНР, когда страна сще шла но пути социалистического развития. Неподготовленному титателю, не знакомому с культурой полититсского мышления Китая, это может показаться странным, но такова китайская реальность, где политика всегда тесно связана с историей. П мы не можем не с"итаться с этим. Именно вокруг толкования данного суждения Коифуиия развернулась ожесточенная политичеокая борьба, стоившая жизни многим ее јчастникам.

У Коифуция нет четкой и подробной схемы организации управления; этим занялись впоследствии легисты. Но он выдвинул ॥ разработал ряд принципиально новых ндей, ставших фундаментом всей да.эьейшей китайской государственности, особенно императорского периода. Именно Конфуцию принадлежнт честь создаиия образа китайского борократа.

В своих суждениях о государстве Конфуций выделяет два тнпа людей, два сощальных слоя: управляюших и управляемых. В суждениях об управ.тяюцих он вводит уже готовую модель идеального человека - цзонь цзы. В данном случае цзюнь цзы уже благородный чинонник, олнцстворявший всех причастных к делам управления государством и народом - от мелкого чиновника до сановника и самого правнтеля. Но чаще всего Благородныь." ииновнико,н он называет высиих управ.яяющих. Как обычно, Конфуций раскрывает свос представление о благородном чиновнике на конкретных примерах, стараясь выбнрать администраторов, нзвестных его ученнам. Рассмотрим один из таких примеров: «Учитель сказал о Цзы Чане: „Он имеет четыре проявления Дао благородного мужа: в своих поступках он проявляет чувство самоуважения; находясь на службе у вышестоящих, он проявляет чувство ответственности (цзин.- Л. П.); вослитывая народ, он проявляет чувство доб-

роты; испо.тьзуя парод, он проявляет чувство справедлнвостн"» [157, 5.16, c. 51$]$.
В. А. Кривцов переводит здесь Дио как качество - «он обладает четырьмя качествами благородного мужа» [32, т. 1 , c. 150]. Аналогичный перевод предложил в свое время и Дж. Jетг (см. [293, 5.16, с. 51]). Ян Боцзюнь сохраняет в своем тексте термин Дао и предлагает следующую трактовку: «У него было четыре сферы действия, составляющие Дао благородного Мужа» [157, с. 51].

Вводя термин Дао в суждение о Цзы Чане, Конфуций как бы выделяет это суждение среди ооычных высказываный, подчеркивая его особую значимость. Поэтому прав Ян, когда он сохраняет этют оттенок, однако его трактовка не совсем точна. Конфуций рассуждает о «четырех проявлсниях Дао», свойственных цэюнв цзы, т. е. он как бы выпленяет четыре Пути, четыре главные сферы деятельности человека, претендующего на звание цзюнь цзы: его собственное поведение, сго служебная деяте, пьность и деятельность на поприце воспитания народа и, наконец, его позицня в отношении того, как надлежит использовать народ, т. е. какими методамн управлять им.

Здес弓 прежде всего следует обратить внимание на то. что Конфуций не мыслит цзюнь цзы в отрыве от государственной службы, административной деятельности. Цзюнь цзы здесь не отнельник, а антивиая личность, занимающая вполне определенное положенне в обществе и государстве. Цзюни цзы, как правнло, должен выступать в функции первого советника, т. е. иремьер-министра или самого правителя. Об́ этом свидетельствуют IIyru, согыасно которым должна протекать его деятельность и где он обязан проявлять свои личныс качества. Нз четырех сфер деятетьности три самым непосредственным образом связаны с уиравлением. Каким же все-таки должен быть цзюмь цзы и как следует вести себя сановнику, если он мечтает получить сей высокнй титул? Конфуций начинает с самого сонскателя - он должен не зазнаваться, не заискивать, а держаться всегда с достоннством, уважать самого себя как личность. Эго - главное, поэтому из всех четырех проявлений Дао, сфер поведения, на первос место Конфуций ставит цп син (его собственное поведение). Еслиі человек не обладает чувством собственного догтоинства, не борется за него, не может его отстоять, если теловек не уважает самого себя, то у него нет надежд стать цзюнь цзы, нбо это уже не государственная личность ${ }^{22}$.

Вторая сфера деятельности претендента на звание цзюнь цзы - его служо́а у сильных мира сего. Как же надлтжит исполнять здесь свой долг, чтобы п на этом Пути заслужіть звание цзюня цзы?
«Находясь на службе у вышестоящих, необходимо собльодать почтитстьность» - так переводит Дж. Легг «второе каче-

ство цзюнь цзы» [293, т. 1, с. 178]. В. А. Кривцов предлагаст аналогичную трактовку: «Служа старшим, прояв.зяет почтение» [32, т. 1, с. 150]. Дж. Легг и В. А. Кривиов правы, ибо термин цзин нмест именно такое значсннс; правда, он нмест и второе значение - осторожность. Ян Боцзюнь же предэагает совершенно нную трактовку второго проявлсния Дао цзюнь цзы: «Он с большой ответственностью и добросовестностью относится к порученням всрхов и правителя» [157, 5.16, с. 51].

Диапазон трактовкн второго качества цзюнь цзыс весьма широк: если в первом случае мы имеем дело лишь с раболепным исполненнем чужой воли, то во втором - перед намн предстаст образ активного администратора, способного " на самостоятельные рсшения.

Для того чтобы понять, что же хотел все-такй сказать КонФуций, необходимо үчитывать специфику его суждений: когда Конфуций называст чье-либо имя, то уже сам выбор говорит о многом. Іодразумсвается, что уиеники п слушатели знают этого леловека - его бнографню и деятеиьость, сго моралыные качсства; ноэтому в сужлсниях, как правило, отсутствует подробная характеристика. Конфуций дает :ниь оненку леловека, слушателям же остается лишь сопостанить ее с деятельностьк даниого лица. Поэтому и нам следует, хотя бы вкратцс, осветить административный путь Цзы Чаня, что поможет решитг разночтение в понимании второго Дао бласородносо нужа.

Цзы Чани, был соврсменником Конфуция, он заннма.я пост первого советиика в небольшом царстве Чжэн при правителях Цзянь-гуне ( $565-530$ гг. до н. э.) и Дин-гуне (529-513 гг. до н. э.). В течение 22 лет он находился на этом посту и фактически правил царством Чжэн. А время быто неспокойное. Џменно в этот период по соседству с Чжэн ш.ли непрерывные войны между двумя крупнейшими царствамн Китая - Цзннь и Чу. За лернод длительной слјжбы Цзы Чаня в каждом пз этих двух парств сменилось по пяти правитслсй. То оыли люди разных полнтических взғлядов, и все они, каждыї по-своему, пытались вовлечь царство Чжэн в сво॥ интриги и междоусобицу. Нередко Чжэн грозыло быть завоеванным. Однако Цзы Чань сумел так вести внецнюю политику, что Чжэн не только не стало сателлитом ни одного пз могущсственных соседей, но сумело даже сохраиить с каждой пз сторон доорые отношения. А главное, на что оорашает внимание н Ян Боцзюнь, Цзы Чань сумел «сохранить безопасность щарства Чжэн п подиять его престнж» [157, 5.16 , с. 51 (см. коммснтарий Ян Боцзюня)]. Поэтому щсльзя не согласиться с мнснием Ян Боцзюня, что
 ломатов древнего Китая» (см. [157, 5.16, с. 51]).

Ознакомнвннеь вкратне с нолитической биографией Цзы Чаня, вернемся вновь к анализу суждения Конфупия. Если бы Цзы Чань отлнчался линыь «почтением к вышестояиим», то вря,
dll OH смог бы в такис иурние время столь долго удерживаться у кормнла в.тастн.

Более того, одной «почтительности» для проведения такой гибкой политики недостаточно. От сановника потребовалась мобншзация всех его лучшнх качсств н как но.титика, и как человека. Поэтому в данном суждении, раскрывая трео́ования ко второй сфере деятельности сановника, претендјющего на звание цзюнь цзв, Конфуций не случайно останавлинаст свой выбор на Цзы Чане, отличительной чертой которого нвлляась преданность царству и ответственное отношение к служебному до.тгу. Мменно так надлежнт вести себя б̈агороднвдя тиновникаи, стремяџџмся к званию цзюкь изы.

Hз трех управленчсскнх сфер деятелыности цзюно цзы две (п это также не спучайно) связаны с сго взаимоотношением с народом. Третье проявлсние Дао - это воспитание, т. е. одна 13 составных частей уџения Конфуция. Сановник, если он нстинный бласородный муж, должен быть учителем народа, поэтому его прямая обязанность, а следовательно, и сфера деятельности - ян минь (вослитание народа). I на этом поприше он должен воздсйствовать добротой, личным примером, и только. Если же он, подобно легистам, станет опнраться на законы, то это уже не будет вослитанием народа; да и сам инновник перестает быть конфуциаяскнм.

II последнее, четвертое проявленне Дао - исполвзование народа, т. е. путем каких метолов нснользует сановннк народ на государственных повинностях (трудовых, воннских), какую на-
 делах, в этой сфере контактов с народом он должен всегда нсходнть нз принципа и (справедливости).

Такнм образом, только сочетание четырех перечисленных Дао - норм поведення - дает в итоге право называться цзюнь цзи. Іетрулно заметить, что рассуждения о цзюнь цзы на при мере Цзн Чаня нмею самое непосредствениое отношение $к$ представлению Конфуция о государствениом устройстве н ои́язанностях высией админнстрации. ЈІротетавление дажке цля того времени утопнческое; но такова конфуцианская модель государства, где чнионники (еслн они, естественно, цзюнь цзы) оо́язаны прежде всего заботиться о благе государства и его народа.

Было бы яшнобочно предполагать, будто Конфуций был протнв эксплуатацнн народа, он всегда и во всем опасалея крайностсй, поэтому и здесь он выступает за умерснную эксплта. тацию, так называемос «сиравсдливое исиользованне народа». К этой же мысыи Конфуций возвращается в конце трактата, где одним нз «ляти прекрасных качеств», нсобходнмых цзюнь «зыи для эффективногя управления тосударством, называет умение правильно использовать люлскне ресурсы.
«Учитель сказал: „Цзюнь цзью.. должен уметь так использо-

вать труд [народа]. чтобы он не гневался [на вынестоящих]"» [157. 20.2, с. 216-217].

ИЗ многочнсленных сужденый Конфүџия о цзюнь цзы (как об управляюшем) рассмотрим сше одно, также о современнике учителя.

Цзы Гун сироснл: .,Почему Кун Вэньцзы нареклı посмертным имеІем Вэнь (культурнвды) ?" Учитель ответил: „Он был умен п актнвен, к тому же любит учиться и не считал зазорным скромно сирашивать советы у нижестоящих. Поэтому его и нарекли посмертным именем Вэнь"» [157, 5.15, с. 50].

Данное суждение интересно тем. что оно относится уже к пос.тетнему году жизни Конфуция ו, следовательно, отражает наноболе существенные требования, предъявляемые к чнновникам. Кун Вэньцзы ( Кун Юй) был крупным сановником на родине Коифуцня, в царстве Лу. Умер он на 15 -м году шравлсния луского Ай-гуна, т. е. в 480 г. до н. э., а в апреле 479 г. екончался Конфуций. Ученик Конфуция Цзы Гуп, так же как и сам учнтель, хорошо знал деятельность Кун Юя, поскольку она проходнла на וх глазах. По-видимому, среди современников не было единого мнения в оценке деятельностн Кун Юя, что отражает и Дж. Легг, отмечая, будто деятеэьность Купа носил «сомнительный характер» [293, т. 1, с. 178]. Разноречивые оценкл н толки побудили Цзы Гуна обратиться за пазъясне. ниями к Конфуцию, тем более что Кун Юй удостоныя почетного звання Вэнь (куаьтурный, просвсщенньй). Го-вндимому, торжественный акт посмертного присвосния почетного звания вэнь не мог произойти без участия Коифупия. И Конфуций отвечает, что, для того чтобы сановник смог получить посмертный титул вэнь, ему необходимо обладать тремя качествами: иметь живой ум и быть активным, не довольетвоваться достигнутым и все время самоусовершенствоваться, посвяшая досуг үчебе, и, накопен, никогда ие зазнаваться и в процессе работы не считать для себя «зазорным спрашивать нижестояших». Нижестоящие обозначены термнном ся (дословно те, кто внизу). Здесь могут иметься в внду и стоящие ниже по рангу чиновннки, но не исключено и более широкое толкование понятия ся. включающее н народ.

Обращение с вопросами к народу вряд ли следует понимать как проявленис зачаточных форм демократии. Если и допускалось теоретически какое-то соучастне нижестоящих в управлении, то лишь на уровне ортанов общинного самоуправления, о чем будет сказано в конце раздела. Здесь же проводится мысль - необходимости для управляющих установления и поддержания постояниых контактов с народом. Ндея обратной связи сводилась к знанию настроения простых людей, их мнения о поступках вышестояших. Эта ндея ооратной связи госэдаретва и народа присутствовала и в ученин легистов, но использовадась она несколько по-нному. У Конфуция ее главная цель-избе-

жать конфликтов между управляемыми и упрадтяющими; последнис лолжны добиться такого положения, когда народ доверяет им.

H Конфуций неоднократно обращал внимание учсников именно на этот аспект управления, ввсля ео в одну из ооязательных функций государства. Отвечая на вопрос Цзы Гуна о суиности истинного управлтння государством, Конфуций отмега.', что в хорошо управляемом государстве ;отжно быть «достаточно проловольствия, достаточно вооружения 1 народ должен всрить ей (админнстрации.- Л. П.)» [157, 12.7, с. 133]. Развивая свою мысль, Конфуцнй в отвстах тому же Цзы Гуну говорит, что в случае крайней нужды можно отказаться от вооружения, иродовольетвия, но не от доверия народа, ибо если «народ перестанет верить, то [государству] не устоять» [157,. 12.7, c. 133].

Итак, образ бласороднояо сановника, благородного привитеяя и их яновиыс функцин очерчены вполне четко и определенно. Конфуций впервые в историн Китая с помощью образа цзюнь цзи ноднял значение бюрократии в системе управления и обществе в целом. Бюрократня обязана быта не только следить за спо́люденисм прави. ( (л), но и воплощать мк ж жизнь на собственном примере. Именно она в конфуцнанской модели государства являлась и тоткователем и носоте.тем правил. В этом одиа иэ коренных прични большей значимости бюрократии в коифуцианской модели государства, нежели легистской, ибо там бюрократия была скована законом и у нее не было такой свободы творчества в толкованин законов, как у конфущнанских сановннков в ннтерпретацни правил. Можно иредположить, что Конфуций вполне умышленно развязывал руки какой-то небольшой части управляюцих из числа самых высыш ее представителей, допустив их к толкованню правил. Таким образом, правитель п его ближайшее окружение всегда моглн в удобное им время и в выгодном лля ннх смысле нгтолновать определенное правило п даже концелцию.

Рассмотрим это на примере толкования коннепции жэнь. (человеко.июбие), входящсй в правила.

В четвєртой главс «луньюйя» помецено слсдуншее суждение: «Учнтель сказал: „Тилько обладающий человеколюбием может любить [кого-то] из людсй и может ненавидеть [кого-тои3] людей"» [ $157,4.3$, с. 38]. На первый взгляд это суждение может показаться иесколько странным. ІІравда, можно предположить, будто Конфуций, будјчи человеком мудрым и да.тьновидным и зная хорошо природу человека нсключал аморфный, бсскрайний гуманнам, распростраияя его лишь на людей, достойных человеколюбия. Но не исключено и другое - этим суждением Конфупий наделял человеколюбивого правом не толькона любовь, но и на ненависть. А ведь ни однн правітель, принявшый учение Конфуция, никогда не назвал бы себя «лишен-

ным иеловеколюбия», да этого не допустило бы и его ближайшее окружение. А кпль скоро он - «обладающий чедовеколюбием», а иного по раигу ему и не положено, то правитель, ссылаясь на гого же Конфуция, получал моральное право не только на толкование этого понятия, но и на его внедрение. Он был во.лен кого-то полюбнть, а кого-то и возненавидеть, кого-то возвысить, а кого-то и казнить и т. п. И всс это время он оставалея «обладаюиим человеколюбие.н». Конфуций вручали уиравляюшим моциое орудие управления народом и государетвом, п впоследствии правители Китая начиная с эпохи Хань будут щироко использовать данное сужденне в своих узкопрагматических щелях.

Как јже отмсчалокь, правом на свободное толкованне правил обладали лишь нсмногие, самые высшис сановныки, пмевшне звание цзюнь цзи, н, естественно, первым среди них был глава государства. Остальяая масса бюрократин обязана была послуино выполнять эти правила. На вопрос Дин-гуна, какие отноиения должны суиествовать между иравитслем и чиновниками, Коифуций отвстил: «Правитель насгавляет чнновников с помощью правия (ли), чиновники же служат правителю исходя из [чувства] преланности» $\mid 157,3.19$, с. 32].

Будучн сторонником авторнтарной снстемы, Конф ций в то же время был противннком из.лншней абсолютнзации царской влдсти. Его модель государства свндетельствует о том, что Кон. фуций стремился ограничить права царя. В этом, по-видимому, одиа из причнн возникновения концепции бласородного ичжа прообраза будущего «совсршенного» бюрократа. Правителю, принявшему концепию Конфудия, вольно или невольно прихонитось взваливать на себя и бремя обязанностей бдагородного мужа. Роль же наставннков, слспивних за соблюдснием пра. вителем приниино ли, отводнлась конфуцнански образованиым сановникам, тем же благородньи мужам, составлявшнм ближайшее окружение правителя. Конфуций возлагал определенные надежды на этот тип сановников, обязанных свонм возвышсннем добросовестному нзучению его теории. В то же время, стремясь успокоить, правителей, Конфуций выушал им, что если они будут доскопаиьно соблюдать все сго наставления, то со временем может огпасть необходимость и в самих наставниках.
«Учитель сказал: „Когда в Поднебесной парит Дао, правление уже не находится в руках сановников"» [157, 16.2, с. 181].

Создавая модель идсального государства, Конфуиий привлек на службу своей теории тралицинное вероваине в божественную силу Неба. Культ Неба зародилея в Китае в середиие периода Чжоу. Вначале он сосуществовал с культом Шанди (тотемный первопредок династии Юнь), а впоследствии сменил Шанди и стал сдинственной верховной божественной силой.
§ чжоусцев Небо было тесно связано с делами іюдей, оно выполняло мироустроительные функции. Решение всех крупных

государственных акций, как внутри государства Чжоу, так и внешнеполитических, увязывалось с велением Неба. В качестве примера ориведем небольшой отрывок из малых од «Ши цзина»:


Нз больших од «Ши щзина» обратим виимание читателя на «Оду царскому наставнику Чжун IIIаньфу», где его право на высшу'ю государственную должность подтверждастся велением Неба:

Здесь процитирована лишь одна из восьми частей оды, но и этого достаточно, чтобы нанлядно представить место и роль Неба в жизни чжоусцев. Наместником Неба на земле был сын Неба (А. А. Штукнн персвсл это понятие как «сын небес») чжоускнй правитель.

Ко времени Коифуция в связн с ослаблением реальной власти чжоуского правнтеля пошатнулась и вера в Небо. Конфуцнй приложил много усилий к тому, чтобы восстановить прежнюю веру. В его взглядах о системе государственного устройства Небу отведена особая роль. Оно выступает в качестве высшей направляющей силы, от которой завнсит судьба всех жителей Поднебесной - от простого общинника до правителя. Оно опрсдсляет и жизнь всего государства. «Жизнь н смерть зависят от веления Нсба,- поучает один из последователей Кон-фуция,--. богатство и знатность в руках Неба» [157, 12.5, с. 132]. В голосе Конфуция звучат жесткие ноты, когда речь заходит хотя бы о малейннх колебаниях веры в святость Неба. «Тот, кто не постит велення Неба,- говорит он, - не может стать благородньм мижеля [157, 20.3, с. 218]. Но постичь веления Неба суждено не каждому. Для этого нужно хорошо знать правила, строго соблюлать их и обладать обширными познаниямн.

В роли земных интерпретаторов небесной воли могли выступать у Конфуция лишь цзюнь цзы, т. е. тс, кто в совершенстве овладел принципами ли. Это была блестяшая мысль, ставшая впоследствии одной из главвых причин возвеличиваиия Конфу-

ция о́юократией: мудрый мыслитель и гонкнй по.питик вручал свонм постедователям моиное ндеологическое оряжне. Конфуций превратил Небо в стража основных догматов своей теории. Небо знает, кто и как претворяет учение о ли. Ведь нменно Нсбо помогает людям, стремящимся к знаниям, познать этические нормы и полностью овладеть ими. Именно благосклонносты, Неба помогает правителю стать благородным мужем.
«Нео́о породило во мне добродетель» $[157,7.23$, с. 77],- говорил Конфупий. Он нс случайно связывал столь лрочно Небо с делами людей. Небо контролировало ъе только деяния простых смертных, но и постунки правителя. Небо прежде всего должно быно следить, насколько правитель верен приниипам его учения. Отныне над правителем нависала угроза потери власти, если он сошел бы с начертанного Конфуинем пути. * Бласородный муж,- проповедовал Конфуций,-- о́оится трех вещей. Он боптся веления Нсба, боится великих людей, боотся слов совершенномудрых» [157, 7.23, с. 77]. Горе тому правитель. которого оставило Небо. Это означало, что небесный отец покинул своего неб.тагодарного сына. Общинники, поклонявшнеся предкам п почитавшне старшее покотение, не случайно называты глав обыин фу лао (отфь-старсйние). Отречение отца от сына бы.то самым тжким наказанием. От такого сына отворачивалась вея община, н он иреврашался в изгоя. А поско.зьку волю Неба, выражавиуюся через различные природные явления, могли постичь и объяснить народу тишь конфуциански образованные сановники, их ролв в политической жизии страны и решени госуларственных дез неизмеримо возрастала. Фактичсски правитель подшада.л под контроль свонх же сановников. В случае крупного конфликта ничто не мешало какой-яибо придворной грушировке, выгодно истолковав любое явление природы (появление кометы, земтетрясение и т. п.), выдать его за голос Неба и пустить в народе стух о недовольстве Неба правителем.

Ммено поэтому учснне Конфуция встретито такую горячую поддержку у настедственной аристократии. Конфуџий как бы вдохнул в этот пошатнумшийся слой новые силы. Не случайно ярыв̆ противник конфуцианства, Мо цзы, обрушивался внос.ледствии на Коифуция именно за его стремленис ограничить влтасть правителя. Слепка сгущая краски, Мо цзы в полсмическом задоре произнес понстине пророчсские слова: «Он потрати. свой ум и знания на то, чтобы распростраиять зло, побуждать низы бунтовать против всрхов, наставінлт сановников. как следует уоивати, правителей» $[173$, гл. 39 , с. 184].

Впоследствин рял запалных исследователей станет утверждать, ссылаясь на Мэн цзы, что он развил идею Конфуиня о $^{\text {о }}$ о праве народа на смещение правителя (см. [285а, с. 163-166; 291, с. 274; 305, с. 612]). В советском китасведении эту концепиию развивает Л. С. Васильев: «Основываяся на принципе о

непостоянстве небесиого мандата, о существованни добродететьных и недобродегельных правитсясй, Мэн цзы сформулирова. ндею о том, что закосневних в своих пороках правителсй следует изгонять и можно даже убивать. Отсюда следовало, что наро.t (еуверенитет которого Мээн цзы ставил превыше вссго) нмест право на восстание против недобродетелвного правитетя " тирана» [24, с. 116]. Если мы обратимся к тексту второй части гтавы «іІя хой ван» трактата «Мэн цзы», на которыї обы'ия ссылаются исследовате,ли, то обиаружим, что правом на восслани, на убийство неправсдного правителя (цзюкб) Мэн изы нале.тя. л лишь чиновииков (чэнь) [174, с. 98]. Что касастся «ирав народа», то Мэл изы лишн советуст правителю ири вынесеніи окончательногп решения о казни кого-либо нз подданных прислушнваться к мнению народа - го жэнь (дословно людей государства).
«Korда ближайшее окружение (цзо к.- Л. П.) говорит, что такой-то застуживает смертной казни.- не слушайте их: когда все сановники ( $\partial \alpha \phi y .-\star . П$.) говорят, что такой-то зас.тужнвает смертпой казни, - не слушайте их; когда же все люди го. сударства (го жэнь. - Л. П.) говорят, что такой-то заслжживает смсртной казни, тогда тщательно изучите дело и, коль увнлите. что можно казнить, - казните» [174, с. 96] .

Eс,ıи мы сопоставим это высказыванне Мэн цзы с цитированным сужденнем Мо цзы, то убетимся, что ни Конфуций, ип сам Мэн цзы отнюы, не призывали простых люлей к свержедию правнтелй н таклми правами их не наделяли. If весьма характерно, что «ннзы». китайское крестьянство, па протяжении всей своей многовековой истории подннма:ись на восстания $10, ~$ другими лозчнгами. Нек.лючение составляет лишь участие конфуцнанцев в восстании Чэнь Шэна н У Гуана (209-208 iг. до I. э.), но оно объяснятось снльными антициньскнми настроениямп. Эгалитарные устремления крестьян не имели ниюсо оощего с конфуиннскими пдеалами, поэтому они чаще обраца.

Что касастся сановннков, то китайская бюрократия действительно взя.та на вооружение данный способ свержения правителей. Десятки поколсний 'фнорцовых клик и группировок пспользовали этот саикционированный самим Конфуцнем мето.


Привнтегированный статус бласородяых нужей в системе административиого управления " исрархни и ограниченне сфсры деятельности правителя заранее запрограммированным наиравлснием вызывали тревогу у наиболее далыновндных правителей, хотя конфуцианская идея покорности власти импонировала очень многнм. ГІо-видимому, именно колсб́тюисйся позицией ванов объясняется тщетность десятилетних страиствий Конфуиня. Наследственная аристократия была уже с.таба, а активный потрео́итель его идей еще ис вырос в момную про-

слойку, ибо государственная бюрократия делала лишь первые шаги. В VII-III вв. до н. э. за политические теории и идеи могли платить только главы государств, и от их прихоти зависела судьба странствующего ученого. Успех к Конфуцию придет позднее, когда китайская бюрократия, убсдившись в период империи Цинь на соб́твенном олыте в неудобстве и жесткости некоторых легистских концепций, особснно легистской концеиции всеобщности закона, обратится в эпоху Хань к конфуцианской модели государства и учению Конфуция в целом, чтобы, слегка модернизировав и соединив с легизмом, провозгласить конфуцианство государственной ндсодогией. Одной из причин такой любвн к учению Конфуция являлась также идея относительной свободы личности в его системе, но эта ндея распространялась, как убедился сам читатель, лишь на цзюнь цзи.

В суждениях и высказываниях Копфуцня о будущем государственном устройстве Китая бюрократии уделено гораздо большс внимання, нежелн народу. Роль народа сведсна к чисто исполнительским функциям.
«Учитель сказал: „Народ можно эаставить следовать должным путем, но нельзя заставить его понять, почему так надо"» [157, 8.9, с. 87]. Ян Боцзюнь в комментарии к персводу на соврсменный китайскнй язык этого суждения Конфуция обращает внимание на высказыванис Шан Яна, помещенное в его биографии в «Исторнческих залисках» Сыма Цяня: «Не следует с чародом обсуждать начинание, с ним можно лишь радоваться завершению дела» (см. [157, с. 87]). Он считает, что здесь наблюдаєтся большое совпаденис взглядов Конфуция и Шан Яна (см. [157, с. 87]). Замечаине не лишено оснований; несмотря на полярно противоположные модели государственного устройства, основатели конфуцианства и легизма не допускали и мыслн о том, уто простой народ нмеет право на соучастие в управлении страной нли решеннн крупных государственных дел.

Широко известно сужденне Конфуция, что «лравитель должен быть правителем» ит. п. Однако, для того чтобы представить изначальный смысл н реальное значение этого суждения в конфуцианской модели государства и место народа в этой модели, необходимо привести весь текст беседы, гдс оно было впервые сформулировано.
«Цискнй пранитель Цзин-гун (547-490 гг. до н. э.) спроси.т Кун цзы о сущности управ.тення государством. Кун цзы ответил: „Правитель должен быть правителем, подданный - подданным, отец-- отцом, сын - сыном"..- „,Замечательно! - воскликнул [Цзин] гун.- В самом деле, если правитель не будет правнтелем, подданный - лодданным, отец - отцом, сын - сыном, то пусть даже у меня и будет продовольствие, смогу ли я его есть? ${ }^{\prime \prime}$ » $[157,12.11$, c. 135].

Нигде так четко не выражена социальная дифференциация, как в этом суждении. В изложенной государствснной страти-

фикапии народ должен ходить по замкнутому кругу: сын отеи. Консервируя внутриобщинную возрастную и социальную дифференциацию, Конфуций переносил это правило и на все государство. Но если в первом случае в силу естественных законов сыновья со временем мог:и стать отцами, заняв в общине место старшего поколения, то в общественной и государственной жизни значительная социальная мобильность затруднялась. Было бы неправильным утвсрждать, будто она вовсе исключалась.

В учении Конфуция, особенно в его модели государственного устройства, образование, знание приобрели роль материальной силь. Именно благодаря образованности, знанию культуры (вэнь) человек мог стать цзюнь цзы, а это открывало широкие возможности для чиновничьей карьеры. Провозгласив культ знаний, Конфуций теоретически никому не закрывал путь к самоусовсршенствованию и овладеванию знаниямн. Он считал, что каждый человек от рождения обладает одинаковыми способностями к познанию; остальное завнсит уже от усилий н характера тичности. Вот как охарактеризовал он свой жизненный путь:
«Учитель оказал: „Я приобрел свои знания не от рождения, а лишь благодаря любви к древности и целеустремленности к овладению знаннями"" [157, 7.20, с. 77].

Логическим завершением этой мысли является следующее суждениє:
«Учитель сказал: „В [делах| образования не может быть разлииия в пронсхождении"» [157, 15.39, с. 177]. Термин л.зй, который автор переволит здесь как происхождение, имсет более широкое значение; по сути, речь идет о том, что в стремленин людей к образованию недопустимо проводить какую-то социальную дифференцнацию.

Это сужденне сыграло революцнонизирующую роль в системе государстненного устройства Китая. Конечно, не следует переоценивать эту роль, но впоследствии оно превратинось в одну из несущих конструкций императорского режима. Провозгласив принцип равных возможностей в приобретении знаний, Конфуџнй теоретически открыл всем доступ к чиновничьим постам. Но это было лншь в теории; на практике общинннкам, простому люду было гораздо труднее конкурировать в прнобретенни знаннй, особснно на этапе государствснных экзамснов на чнновничьи должности с имущими классами, и прежде всего с бюрократией. Бюрократия регенерировала самое себя, общество было строго стратифицировано, чему в немалой степени помог тот же Конфуций. Но приток «свежей крови» в ряды бюрократин все же пронсходил, что способствовало устойчивости и жизнесиособности императорской системы управления.

Не признавая права народа на широкое участие в управлении государством, Конфуций в то же время не мог не учитывать

наличие социальных органнзаций, не входившнх в состав царской администрации. Речь идет об органах обцинного самоулрав.тения.

В конфуцианской модели государства нашлось место и для общины. В этом нет ничего удивитсльного, ибо во времена Конфуцня общниа ( $л и$ ) со свонми органамн самоуправлення в лице фу лао (отцов-старейтих) и сань лао (трех старейиих) игра. ла на местах о́ольную роль. Царская администрация, как пра. внло, функционировала в надобщинной сфере, н поэтому вся повседневная жизнь общиниика регулировалась органами самоуправления. В пх фуикции в тот пернод, когда создавался «ЛЈньюй», входия н разбор ссор и тяжб между члтнами об. щины.

Поскольку в исследованиях об учении Конфуция, осоо́нно его модели государствешного устройства, «община», как правило, отсутствует, то этой проблеме необходимо уделить особое внимание, прпвлекая анализ текстов «луньюйя», ибо, как нам представляется, именно по вннс переводчиков «Јуньюйя» «община» нслезта из сферы внимания исследователей.

Четвертая гыава «Луньюйя» пазывастся «ЈІи жэнь» (дословно «Общииа н человеколюбие»). Обычно она не переводится, поско.яьку эти же два исроглифа стоят в наиале первого сужденил Конфуция.
«Учитель сказал: „Если в общине царит человеколюбие (жэнь), то это прекрасно. Разве можно счнтать уиеным того, кто поселяется там, где нс парит человеколюб̆и?"» \{157, с. 4.1, c. 37].

Об́ычно переводчнки «Луньюйя» трактуют ли как местообнтание людей, поселение. То же суждение Конфуция в переводе Дж. Легга: «Мменно добродетельное поведение создает прекрасные отношения между соседями» [293, с. I65], В переводе Ян Боцзюня: «Прекрасно, когда живешь там, где царит человеколюбне» (см. [157, 4.1, с. 37], В. А. Кривиова: «Там, где иарит человеколюбис, прекрасно» $[32$, т. 1, с. 147].

Нетрудно убедиться, что при такой трактовке текста «общине» не находится мсста. А ведь Конфуинй не случайно начинает четвертую главу именно с этой фразы. Глава четвертая выполняет особую роль в тексте памягныка; здесь сконцеитрированы основные суждення Конфуция о понятии жэнь (человеколюऊии).

Начипая свои суждения с «общины», Конфуций как бы показывал своим учеиикам, что главное - это добнться того, чтобы в каждой ли царило жэнь. Ведь там, где щарит жэнь, царят чувства сьновней почтительности и братской любви โ157, 1.2, c. 2], т. е. установлена нли восстановлена атмосфера нормальных взаимоотнопений между младшнм мужским поколсннем обпины - сыновьями-младииляи братьямии (цзв дли) и старшим мужским поколенисм - отцали-стариили братьяли (фу сюн).

Руководство общины формировалось из среды огцов-стариих братьев; по такому же принципу формировалось и руковолство более крулных объединений тнпа дак, цзун, цзун цзу (патронимни). Именно в их обязанности входнло наблюденне за поведеннем членов обшнны п натроннмин, дабы царнт там нужный им моральный климат.

Читатслю уже пзвестно, что ряд морально-этилеских категорий, такнх, как сяо (сыновняя почтителькость) и особенно жэнь (человеколобие), в ученин Конфуция и особенно потом, когда конфуцнанство превратилось в офнциальную идеологию страны, имели и социальную значнмость. Обладатель сяо, пс говоря уже о носителе жэнь. мог претендовать на чиновничью должность, н, даже еще не получив се, он все равно автоматически как бы возвышался над свонми сородичами и олносельчанамн. Получить званне жэнь было не так просто. Но кто пмел право наделять людей этим почетным званием? Правитель? Царская админнстраиня?

Со временєм они получат такие права, точнее, самн наделят себя имн, когда поймут значенне этого рычага нлсо.тогического и морального воздействня на народ. Сам Коифуций таких вссобъемлюших прав им нс давал, по крайней мере его суждения свндетельствуют о том, что он хотел наделить этим правом обиину, т. с. тех же $\phi$ у лао и сань лао. Обратимся вновь к тексту главы четвертой:
«Учитель сказал: ,Ошибки каждого че.овека Грассматриваются] в его дане. Только рассмотрев ошибки, можно узнать, [достонн ли он звания] человеколюбивого (жэмв)"" [157, 4.7, c. 39].

Перевод Дж. Легга: «Учитель сказал: .Ошно́ки че.товека завнсят от того, к какому к.тассу он сам принадлежит. Наблюдая за онибками человека, можно узнать, добродетелен ли он"» [293, с. 167].

Перевод Яы Боцзюня: «у'читель сказал: ,,\{Существуют различные типы людей, человеческие ошибки также подразделяются на несколько типов]. Тип ошибки определяется тнпом человека, совершившего ошиоку. Тщательно рассмотрев ошибки человека. можно определить, к какому тнпу следует отнести этого четовека"» (см. [157, с. 39]).

Перевол В. А. Кривцова: «Учитель сказал: „[Характер] ошибок зависит от того, кем они сделаны. То,ыко посмотрев на ошибки, можно узнать, обладает ли человек человеко.ио6ием"» \{32, т. 1, с. 148].

Пусть читатель не удивляется богатству оттенков перевода. Каждый из цитированных переволчнко --- специалист высокого класса, а проф. Ян Боцзюнь еще и носитель языка. Текст тействительно сложен и, подобно многим суждениям Конфуии, допускает различные толкования, точнее, оттенки в поныманни.

Дж. Легг, Ян Боцзюнь и В. А. Кривцов нзбра.ти неопреде-

ленно-личную форму выражения. При таком подходе исчезает подлежащее, и тогда неясно, кто же наделяет человека званием жзнь. Ключ к трактовке данного суждения заключается в термине дан. Дж. Легт переводит дан как класс, Ян Боцзюнь - как тиn, грynna. Современное значение термнна дам партия. Думается, что здесь Конфуций шспользовал термин дан в том значснни, какое он имел в то время: одно из обозначеннй понятия обиина, патронимия. Кстати, именно в таком же зна. ченни использует этот термин дан и Шан Ян. Именно дан, так же как и $л и, 孔 з ч я, ~ и м е л ~ п р а в о ~ н а ~ р а с с м о т р е н и е ~ о ш и б о к ~ ч е л о-~$ века и вынесение сэждений о наказании виновного. Деяния иарской администраини распростраиялись в таких случаях лиши, на верхние с.лои управляющих. Конфуций, сам возглавлявший судебное ведомство, отдично знал прерогативы обшин п пат. роннмий и не собирался их отнимать или передавать в функции царской адмннистрацин. Более того, и это очень важно для понимания восприятия конфуцианского учения на уровне массового сознання и судьбы конфуциапства в целом, Конфуций не только не лишил обиинное руководство его традиционных прав, но $и$ сн.той авторнтета своего учення наделил их мощным оруднем власти, пожаловав фактически общине право на присвосини четовеку почетного звання жэнь, а также сяс илн ди (любови к стириим братьям).

В том же «Луньюйе», в главс трннадиатой, содержится весьма цсннос признание Конфуция о том, кто нменно, какие социа.пьняе группы имели право на присвоение человеку таких почетных званий, как сяо итн $\partial u$. Сравним уже имеюшиеся в паучном обранынии образцы признаниых переводов на английском, китайском и русском языках.

Дж. Легг: «Цзы Гун спросил: „Қакими качествами должен обладать человек, чтобы ему присвонли звание сановника
 стыда за своп постулки и, будучи послаиным в любую часть света, не опозорит поручсние своего правителя, заслуживает быть названным саиовником". Цзы Гуи продолжал: „Я хотел бы спросить, кто может быть поставлеи на ступень ниже?" И он ответил; „Тот, кого группа его родственников провозгласит обладающим сьновней почтительностью, кого о.посельчане и соседи провозгласят обладающим братской любовью"» [293, c. 271].

Ян Боцзюнь: «Цзы Гун спросил: „Как можно получить звание ти?" Конфуций ответил: „Тот, кто слержнвает свои поступкн с помощью чувства стыда н, будучи посланным за граннцу, выполиит задание, может получнть званне ши". Цзы Гун спросил: „Пожалуйста, расскажите о том, кто может стать рангом ниже". Конфуций ответил: „Тот, чве почитанне отца и матери восхваляет род, тот, чье почитание старших восхваляет родная деревня"» (см. \{157, 13.20, с. 147\}).
В. А. Кривцов: «Цзы-гун спросил: „Какой человек может быть назван сановником? Уч Учтель ответил: "Toro, кто может чувствовать стыд за свои поступки и, будучн направленным в лругие страны, не подведет своего государя, можно называть сановником". [Цзы-гун] сказал: "Поэвольте спросить, [каким должен быть чсловек\}, стоящый ниже [сановннка]?" [Учнтель] ответил: , [Тот, о ком] члены его рода говорят, что он обладает сыновней почтительностью, а соседи говорят, что он облаласт братской уважительностью"» $\{32, \tau .1$, с. 163].

Нас в ланном случае интересует ответ Конфуция на второй вопрос Цзы Гуна. Но мы привели весь первый текст беседы (ответы на следукщие воносы не имеют отношения к общнне, поэтому они опуиены), чтобы читатель уовил логику рассуждсния. Ученнк Конфуция ІІы Гун нитересуется, какнми моральнымн достоннствами должны облалать люди, претендую. щие на званне ии и следующее за ним звание. Термин ии - в данном случае сановник - использовался для обозначения самой высыей катсгории чиновников; за ними рангом нижс следовали обычиые чиновники. Из ответа Конфуция следует, что, l.tя того чтобы получить обычный чнновнниий ранг, необходнио обладать сяо (сьновней почтительностью) и ди (чувством нобви к старииян братьяям).

Из трех нитнрованых выше переводов лучше всех понял Конфуция Дж. ЈІет, поскольку только он отразил в своем переводе факт «провпзглашения», налеления соискателя званиями сяо или ди. Это очень важно, но такая трактовка еше ие открывает всего смысла ответа Конфуиия. Он употребтяет лва сларенных термина: цзун изу и сян дан. Право на присвосине звания сяо нмеет цзин цзу, а на присвоенне звання ди - сян дан. Цзун цзу - термин, которым обозначали больние коллекгнвы сородитей, Сян dан нспользовался в аналогичном значенин. Нногда эти термнны разрывались и употреблялись самостоятельно. Но все эти цзун, цзу, сян н дан - термины социаль. ные, которые во времена Конфуция использовались лля обозначения понятия патрониния (отдельные исследователи пре.почнтают термины кіин, род " община).

Поэтому второй вопрос Цзы Гуна и ответ на него Конфуция должен звучать слелуюиим образом.
«[Цзы Гун] спросил: ,Осмелюсь спросить, кто может быть поставлен рангом ниже?" [Учитель] ответил: ., [Тот, кого] цзун цзу ировозгласнл [обладающнм] сыновней почтительностью, [тот, кого] сян дан провозгласил [обладающим] любовью к старыим брагьяя"» [157, 13.20, с. 147].

Итак, сам Конфуций сообщает нам, кто именно получал, согласно его учению, право на присвоение люлям моральноэтических категорий сяо или ди. Фактически это право получали не просто односельчане нли члены рола, а главы патронимий или общнн. Кандидатуры могли обсуждаться на общинных

нлн латронимнческих сходках, но ренаюцее слово прнналлежало отипит-старейииит, трел старейииит, главам патронимий. Впоследствии, сиустя несколько веков, когда конфуцианство ста. ло официальной щдсологией, на дверях домов того, кто удостаивался звания жэнь, сяо или ди, вешались соответсгвующие табллчкп, и этому, как правило, предиествовала торжественная церемония с участием всех членов оо́щины. Этот обычай вывешивання на дверях помов таб.днчек сохранился в китайской деревне до XX в.

Конфуций не только расшнрит права руководителей обцин на моральное верховенство над обшинниками, но и приобщил их терез вее растуцую роль понятия жэян к управлению народом в целом - но лниь на уровне своей общины. Теоретнчески на этом уровне допускалось участие всех взрослых обининикон в церемонии представления члена общины к званню сяо, жэнь или ди. Ио́о в то время, и Конфуций это хорошо зналт, члены пелого ряда общин п патронимий прииимали участие в репении некоторых виутриобнинных де. п моглн отетанвать свон взгляды на общинных собраниях. Не случайно в «лыньюйе» прнводится следуюшес суждение: «Учитель сказал: „Можно лишить поста командуощего тремя армиями, шо невозможно заставיть простолюднна (пи фу) отказаться от его намерений"» [157, 9.26, c. 10!] ${ }^{23}$. Однако при всей вндимости остатков внутриобцинной демократни решаюњце елово всегда принадлежало обиинной верхэшке пли главам патронимий.

ІІоэтому учение Конфулия, особенно те положеиия, которые касались норм повсдения ॥ образа жизнн народа, было, естественно, не сразу, но, главное, бсзоговорочно восиринято главами об́нин н натроннмий. Учение Копфуция предоставляло им дополнительное право власти на определенную долю автономин в улравлении обшинниками и соучастне в админиетративных делах. Именно Конфуцню, по сути дела, прннадлежит идея соедннения воспитательных функций общниных органов само!правлення с аналогнчными функциями государственной адми* нистращни. Этому ннституту суждено будет пройти через все время сушествоваиня императорского Китая.

В том же тексте «Луньюйя» содсржится еще одно сужденне, которое весьма важно иля понимания места об!цины в системе государетвенного †правления, моделируемого Конфуцием. Речь ндет уже не толbко о воспитательных, но и о чисто юри, юических прерогативах общины.
«山э-гун сказал, обрашаясь к Кјн цзы: ,В моем дане есть прямой человек. Когда его отец украл барана, то сын сообшил (властям.-Л. ЛП.) об этом". Кун цзы сказал: «Прямые люди моего дана отличаюгся от ваших: отцы укрывают детей, дети укрывают отцов - в этом именно и заключается прямота"» โ157, 13.18, с. 146$]$.

Сопиальное значение термииа дан в переводах Дж. Легга,

Ян Боцзюня и В. А. Кривцова опушено; все они вместо «в моем дане» переводят «у нас»; правда, Дж. Легг в комментарни указывает, что нерог:лиф дан имеет значсние деревня [293, с. ́70]. Приведснная беседа вссьма характерна для того времени. В связи с ростом и развнтием частюой собственности меняется и моральный климат в обшнне. Мы уже отмечали, ито встречалися патрошмния и обины, гле дед был бетен, а внук богат. Прежде такого положения не возникало. Из текста неяено, у кого отец украл барана - у сына, у кого-либо из оо́щинников нли 1 сз стала другой обиины. Ясно то, что сын сообщил об этом факте представителям администрации ${ }^{24}$ и ШІэ-гун (а судя по титулу гун, эго был один из наслелственных аристократов, т. е. лицо, стоявшсе близко к алмииистративной всрхушке) охарактернзовал этот постуиок как ироявление честности и прямоты. Здесь происходит явное сто.าкновение морально-этическіх оиснок. Конфуций отказывастся признать такой поступок, означаюшнй, но сушеству, донос на родителя, проявлением тестости. Он ссыластся на практику свосй общины, ғде родители и тетн покрывант арут apyra. Это отнюдь не означает, будто Конфуций одобряет факт кражи. Хороши зная судсоную практику, ои стнтаст, что гакие преступления, как кража чужого пмуисства, должпы рассматриваться самой обшиной. тем ботее, когда заменаны ролственики или сородии. Сын не имеет никаких моральных прав, даже если отеи виноват, доносить на родите.тя - это иротиворечит сяо. За такой донос обнциа обязана наказать его, нбо он нарушил ее мора.тьный кодекс. Она же сама и решит. следет ли наказывать отиа, не обранаясь к админнстрацин, поо это уже ее прерогатнвы.

Это суждени Коифуция окажст впоследствии огромное влиянис на сулбную практику н развитие законодательства имисраторского Kитая. Будет нздана серия законов, юридически закрепляюших пизнию Конфуция: всякий, кто лоноснт па родитетей или родственников, будет полвергатьея суровому наказаннк.

Для того времени, к которому относится питированнос выше сужденне, оно оначано поатврждсние Конфуцпм юридических прав общинного руководства, что также не могло не быть замечено $\phi y$ лао и сань $л а о$.

Итак, можно предположить, что Коифуций закреплят за об́-山иной не только волитательные, но и некоторые юридические фунщин. По крайней мере любой руководитеть об́щины всегда мог требовать перетачи дета на суд общины, где уже встэпа.ло в действне обычное право.

## 「лав』 4

## ШАН ЯН - ОСНОВОПОЛОЖНИК ЛЕГИЗМА

Шан Ян (390-338 гг. до н. э.) пронсходил из обедневшей аристократнческой патронимии царства Вэй. Однако родители все же были в состоянни дать сыну традиционное образование. Неизвестно, входило ли изучение высказываний н деятельности ранних легистов в чнсло обязательных предметов, но юношу уже тогда влекло к легизму.

Формирование мировоззрения $\mathrm{IIaн}^{\text {Яна }}$ происходило под непосредствсниым влиянием взглядов Гуань Чжуна, Ццы Чаня, Ли Куя, У Ци п других сторонников закона. Он был хорошо знаком и с ученнем Мо цзы, заимсгвовав впоследствии отдельпые моистские положения (см, полробнее [102; 103]). Шан Ян нзучал и ндеи Конфуция, которые в сго время начннали играть все более активную роль в политнческой жнзни страны.

Честолюбиный и волевой человек, он вынужден был уехать нз родного нарства, ибо социальное происхожденне закрывало путь наверх. Юноша же мечтал о блистательной карьере сановника. Прослышав, что правитель Цинє Сяо-гун (361-338 гг. до н. э.) ицет способных политических советников, он направился в далекое западное царство Цинь.

В глазах представителей аристократни царства Џинь он был изгоем; единственный, кто мог его возвысить, был ииньский Сяо-гун.

Первые беседы с Сяо-гуном не дали никаких результатов: правитель просто засыпа́л, выслушивая политнческие ирограммы очередного претендента на должность советннка. Однако, когда Шан Ян ноделился с Сяо-гуном своими новыми идеями, тот настолько увлекся его доводами, что не заметил, как сполз с циновки и приблизился к пришельцу. Так заканчиваст Сыма Цянь свое повествоваине о первых встречах Шаи Яна с Сяогуном [185, гл, 68, с. 4-5].

Трудно сказать, насколько достоверны эти сведения. Знаменательно другое: прншелец был вскоре назначен сонетником и ему было поручено провести реформы. Следовательно, в главном Сыма Цянь был прав: ндеи Шан Яна действительно понравились правителю Цинь.

Ученис Шан Яна было направлсно главным образом на абсолютизацию царской власти и созданне мощного государства, способного поглотить свонх соседей. Оно носило ярко выраженный антнконфуцианский характер. Видимо, это и привлекло Сяо-гуна, которого уже давно сковывали наставления конфу-


Шан Ян

диански настроениых сановников из представителей аристократин Цинь.

Свсдення об улсиян Шан Яна ограничиваются текстом основного легистского канона - «Шан цзюнь шу» («Книга пранителя области Шан»). В основе «Книги правителя области IIIан» лежат черновики указов Шан Яна, его речи и наставления, записанные придворными историографами. Текст памятника был составлен последователями Шан Яна, легистами царства Цинь во второй половине III в. до н. э. С III в. до н. э. и до середины XIII в. трактат расиространялся в рукопнсных списках. Первое печатное нзданне было подготовлено п осуществлено Чжэн Цаем в середине XIII в. Это был один из самых чнтаемых политических трактатов. Китайские политики древности, средних веков, нового и новейшего времени уделяли ему большое внимание (см. подробнее [114, с. 13-136]). Формирование политических и эономических воззрений Чан Кайши и Мао Цзэду' на также испытало влиянне «Книги правителя области Шан».

В учении IШан Яна можно выделить условно две программы переустрайства страны - экономическую и политическую.

## Экономическая программа Шан Яна

Многие древнекитайокие философы и политические деятели $^{\text {д }}$ связывали экономическое благосостояние государства с уровием развития земледелия. Об этом говорили ранние легисты, в

частности Гуань Чжуи. В трактате «Гуаньызы» приводится следующес высказывание: «Если народ заџимается земледелием, это значит, џто поля возделаны, [целннные земли обрабатывалотея], а раз поля воздсланы, это знанит, что зерна много, а если зерна много, это знамит, что государство богато, а в оогатом государстве воины снльны; при сильных же воннах войны победоносны, а при победоносных войнах расширяются предслы государства» (цит. по [117, с. 264]). Идсологи самых различных полнтических школ проноведовалл важность зем.теделия, считая его основным занятием. [1 Конфуций н Мо цзы почитали труд земледельца. Мо цзы считал труляшимися тииь тех, кто обрабатывает землю. «Из десяти человек лишь один пашет, а девять бездельничают»,-- с соречью констатировал он [173, c. 285].

Эту идею воспринял " Шаи Ян. «Совершенномудрый, - говорнтся в главе третьей „Кииги правитепя области Шан", - знает, что́ составляет сущиость хороисго уиравлення государством, поэтому он заставляст людсй вновь обратить все свои помыслы к землсделию» [114, с. 153]. Олнако в его учении сельскому хозяйству придается особое, невидаиное ранес значение. Это объясняется прежде вссго тем, что осуществление многих кардинальных подитичсских концепций Шан Яна зависело от успешного разрсшения зерновой пробтемы. От этого зави: са вся перестройка системы управлсния, так как создание нового бюрократического апнарата, находяшегося цетиком на содержанин казны, должно было в десятки раз повысить расходы двора '. От этого зависело успешное осуществление и всей внсшней политики, нбо никакне агрессивные воїны, к которым призывал ІІІан Ян, невозможны до тех пор, пока в стране не будут создапы болышие запасы продовольствия. Не слуиайно в г.таве третьсй «Земдеделие н война» дастся сленующая рскомсндаиия правителю: «Тот, кто стремится к проиветанию страны, не ослабляет внимания к земледелию, даже если амбары и житницы переполнены» $[114$, с. 148-149]. Шаи Яя неоднократно возвращается к этой мысли. «В сильном [госуларстве] пролукты прибывают, в слабом јбывают. Поэтому страна, где продукты прио́ывают, - сильна, а страна, где продукты үбывают,-слаба» [114, с. 221], - говорил он.

IШаи Ян выдвинуя целую серню конретных мср, направленных на повышенис пронзводства зериа и увеличение шалоговых поступлении. Ои убеждал правителя побыми средствами приостановить процесс разорения и бегства зсмледельцсв, нбо сокранение числа свободных земледельцев-налогоплательшнков вело к уменьшению доходов царской казны. Тревога за положение в сельеком хозяйстве проходит красиой нитью через весь памятник. «Управляя государством, - наставлял Шаи Ян в главе „Правитель и сановники",-- умный иравитель до.тжен... сдедать так, чтобы земледельды пе покидали зсмли, чтобы они

мог.зи прокормить свонх родителей и управляться со всеми семейными детами» [114, с. 227].

Шан Ян неоднократно предлагал правителю провести всеио́щую подворную перепись (см. вторую, четвертую и девятнадцатую главы из «Книги правителя области Шан»), которая лозволнла бы представить реальное положение в деревне и ввести новую, более совершенную и гнбкую налоговую систему - взнмать налог в завнсимости от урожая. «Если взимать налог с количества зерна, [собранного земледелицами], то это значит, что правитель установит еднный Гдля всех закон о налоге] і народ успокоится» [114, с. 142],- поучал он. При помощи подворных списков Шан Ян надеялся выявнть всех уклоняющихся от зсмлсделия, особенно тех, кто оказался в частной зависимости н псрестал платить налоги. Он даже пытался запретить использованне насмного труда, чтобы как-то прностановить бегство об̈щннннков. Однако, если бы даже ему удалось собрать вместе вссх безземельных обиинников, включая и тех, кто, покинув деревню, странствовал в понсках работы, необходнмо было бы ещс наделить их землей, а это была трудная задача. Заброшеныые или проданные участкн перешли в собственность общинной верхушки, а государство в то время еше не было столь могущественно, чтобы рсшиться на экспроприацин земель у богатых оощинниов. Да Шан Ян, видимо, и сам някогда бы не решился на такой шаг, ибо он потерял бы очень важного н необходимого ему союзника в борьбе против аристократин. Шан Ян попыталсяя разрешить аграрный кризис за счет це.тинних эемелы.

В трактате подннмается вопрос о том, какое огромное значение для укрепления могушества страны имеет умелос использование целинных земель: «Иметь огромные земли и не распахивать цслину - все равно что не иметь земли... Поэтому метод расчета, при помощи которого управляют государством, заклочается в умении сосредоточить все усилия на поднятии цслины» [114, с. 109]. Поднятию целины посвящена глава вторая трактата, являюнкяся черновиком указа Сяо-гуна, составленного ІІан Яном. В этой наве приводится подробиый псречень конкретных мероприятый, направлтнных на цривлечение земледельцев к освоєнык пустуюиих земель.

Сосредотоивая внимание на обработке целинных земе.7ь, Шаи Яи, по-видимому, иреследовал не одну цель. Прежде всего созтавалась рсальная возможность укрепить экономическое положение правптетя как главы государства, поскольку пересе. ренные па целину зсмледельцы попа,дали в непосредствснное подчинение двору и все взнмаемыс с mих налоги шлл прямо в распоряженье казны. Кроме того, создавался новый слой госу-дарственно-зависимых земледельцев, обязанных своим благополучием только правителю. Никаких сведений о правах этих земледельцев нет, поэтому неясно, становились ли они собствен-

никами оо́рабатываемых ими участков нли получали их на правах держания.

Стремясь увеличить эту новую катеьиик земледельцсв, на которую Шан Ян возлагал большие надежды, он прсдложил Сяо-гуну пригласить в царство Цинь безземельных общинников из соседних китайских царств. Этой важной проблеме посвящена отдельная глава трактата, которая так и называется «О привлечении народа [в царство Цинь]». ІІытаясь занитересовать Сяо-гуна, Шан Ян рисовал перед ним радужнуюо картину: «Если ныне вы явите милость и огласите достуиное всем всззвание об освобождении от повинностей и ратного дела в течение трех поколений тех, кто, доверившись слраведливости, придет к нам из соседних царств, а также о том, что в пределах четырех границ Цинь с населения, живущего в горах, на склонах гор, на холмах и на болотах, в течение десятн лет не будет взиматься никаких налогов, и если все это будет записано в виде закона, то в царстве Цинь будет миллион тружеников» [114, c. 201].

Средн ряда мер, направленных на увеличение доходов казны, особые надежды ІІІан Ян возлагал на официальную торговлю государствснными должностямн и рангами знатности. Он был одним из первых (если не самым первым) мыслителей древисго Китая, которые выдвинули эту идсю. «Если в наүоде,-торжественно говорится в главе тринадцатой памятника,- есть люди, обладающие излишками зерна, пусть, им за сдачу [лишнего] зерна предоставляются чнновничьи должности н ранги знатности» '[114, с. 192]. Очень многие люди мечта.ти в то врсмя о приобретении должностей, ибо чиновники освобождались от уплаты налогов и несения повинностей. Особепно прельщали рангн знатности. Обладатель ранга освобождался от трудовой повинности, он мог иметь зависимого; тех, кто имел девятый и болсе высокий ранг знатностн, обещали наделить правом сбора налогов с 300 семей общняннков [114, с. 217].

В источниках не сохранилось сведений о том, по какой цене собирался Шан Ян ародавать адмннистратнвныс должности и ранги знатности. Сыма Цянь сообщает, что в 243 г. до н. э. в царстве Цинь один ранг знатности стонл около 1000 даней ( 30000 кг) зерна [185, гл. 6, с. 4], что составляло годовой доход сановника. Поскольку год был неурожайный, следует учитывать, что ранги знатности могли продаваться тогда по более низкой цене.

Однако и указанная Сыма Цянем цена вряд ли была достушна рядовому общиннику даже в самые урожайные годы. По подсчетам сановника Ли Куя, служившего при дворе вэйского лравителя Вэнь Хоу ( $424-387$ гг. до н.э.), в те времена земледелец обычпо собирал с 1 му ( 0,06 га) земли около 1,5 даней ( 45 кг) зериа. Прожиточный минимум семьи из пяти человек составлял около 90 даней ( 2700 кг) зерна в год. Если взять

срелнюю цифру и прелположить, как это делает Ли Куй, что обрабатываемый зємледельцем участок равен 100 m у, то доходов с этого участка не хватнло бы лаже на содержанне семьи, поскольку значительная часть произведенного продукта үходила на налоги, жертвоприношения, религиозные празднества и т. І. [106, с. "29]. Однако далеко не все зем.ледельцы имели участки в 100 му: зачастую обрабатываемое ими поле не превыша.то нескольких десятков му. Вряд .ты земледелец смог бы накопить достаточное количество излишков зерна. Для этого нсобходим был совместный труд десятков люлей, обрабатывавыих поля одного хозянна.

Государственная торговля должностями и рангами знатности открывала достую в новый, привинегированный слой обцества прежде всего богатым общинннкам. Освободившись от налогов и повинностей с помоиню еднновременного взноса зерном. они могли в дальнейшем о́епрепятствснно и в более благоприятных условиях расшмрять свои земельные владення, используя труд безземельных н малоземельных общинннков. IIо-ви; мому, призывы Шан Яна запретить труд иаемных работннков можно отнести к элементам социальной демагогни, ибо в иротивном случае он не нашел бы слишком много покупателсй. Предложение о пролаже рангов знатности и должностей сплсобствовало росту ноной имуџцственной знати и служило еще одним дополнительным нсточником пополнения доходов казны.

Ilо мнению Шан Яна, осуществление всех перечислеиных
 венной пробтемы в маситабах всего тосударства.

Значнтельное место в экономической программе ІШан Яна уделяется п торговле; однако она рассматривается เлавным об. разом в связи с ее пагубным влияннем на сельокое хозяйство. Illaн Ян осуждает торговцев за то, что они дают приют разоривнимся общинникам, " рекомендует правителю использовать для шсtотиения государственных повинностей всех частнозависимых и рабов, находяшихея на службе у торговцев, наяеясь с помощью этой наснльтвенной меры вернуть хотя бы часть бывших общиннкков в деревню к земледельческому труду.

В отлитие от Конфуиня, Шан Ян уделял значительное виимание экономическим фувкциям правитсля. Если Конфуций умы川ленно укльнялтся от обсуждения всяких хозяйственных вопросов (вспомним его отказ обучать Фань Чи искусству выращивания хлебов), как бы показывая тем самым, что он заяят в иной сфере человеческой деятельности, то Шан Яи, наоборот. уделял хозяйственным проблемам значительное внимание. Нменно легистская школа впервые в истории древнекитайской политнческой мысли поставила проилему: «государство - экономика». Основой экономики было провозглашено земледелие, поэтому земледелие нменовали термином бэнь (ствол), что же касается ремесел и торговли, то они были отнесены к категорин

мо -.. второстепеному вилу деятельности. Прелставители легостской школы разрабатывали концепиию руководящей роли госソдарства во всей хозяйственной жизни общества. То была сдинственная этико-политическая школа древнего Китая, обратнвшая винмание на эту важнуп функцию государства. Именно легпстам принадлежала идея наделения государства экономиघескими функциями. И Шаи Ян внес много нового в разработку и развитле этой легистской доктрины.

Шан Ян пытается оказать давление на торговцев, испо.тьзуя различные экономические рычаги. В то время представители легистской пколы разрабатывали концепиию регулирующей роIn государства в стабнлизации рыночных цен. Они поласали, что государственный контроль над ценами на зерюо и разумная по:итика государственных закупок смогут пресечь ростовщическу'о деятельность купиов, наживавшихся на искусственном колебании ден. Достаточно иривести лишь один из многоинленных рецептов, содсржащихея в трактате «Гуаньцзы»: «Ведь когда вещей много, они деневы; кояда их мало, они дороги. Когда они рассеяны [по всей стране], их ценят низко; когда они сконцеитрированы, их пенят высоко. Мудрый госуларь хорошо знает это. Поэтому он выравнивает в государстве его избытки и недостатки и такнм ооразом регулирует богатство. Если хлеба дешсвы, он приобретает иродовольствие за деньги; если полотно и шелка дешевы, он прнобретаст одежду за деньгн. Он видит, что [в одном случае] вещи не ценятея, а 〔в другом случас Поэтому дороговызна и дешевнзна могут быть смягчсны, а государь получит при этом свон выгоды» (цит. по [117, с. 289]).

Шан Ян идет еще дальше в своих рассужденнях и предлагает иравителю вообине запретить частную торговлю зерном, дао́ы купцы не могти скупать по низким ценам сельскохозяйственные продукты в урожайные годы и сбывать нх втридорога в голодное время. «Пусть торговць,- говорится в книге, - не пмеют возможности скупать зерно, а земледе.эьць продавать его [купцам]... Еели купцы будут лишены возможности скупать зерно, то в урожайный год они не получат новых б.таг от [иовых доходов]. А если они не получат новых благ от [новых доходов] в урожайный год, то и в голодный год лишатся крупыых барышей. Если они лншатся крупных барышей, то будут бояться [разорения]» [114, с. 143]. LIан Ян советует повысить пошлины ва продажу различных товаров: «Если резко повысить пошлнны, взнмаемые на заставах и рынках, то земледельцы возненавидят торговцев, а те усомнятся в [доходности торговли] и утратят предприимчивость» [114, с. 147].

Вы, вигая щелый ряд ограничительных мер, Шан Ян стремнлся как-то замедлить темпы развития торговли и, главное, ограничнть число торговцев. Hо было бы ненравильно думать,


борот, он признавал ее значение и необходимость: «Земледетие, торговля и урравлсние - три основные [функции] государства. Земледсзьцы обрабатывают землю, торговиы доставляют товары, чнновннкв управляют наролом» [114, с. 221]. Следует отчетить, что в «IIlай цзюнь шу» нигде не говорится о запреше. нни купцам покупать за зерно должности и ранги знатностн. Вероятно, ІІан Ян, как и позднейшне ииньские правители, учитыва. разницу между мелким бродячим торговцем и богатым купцом. Особенно отчетливо это отношение к различным прослойкам торговцев проявнлось в пернод правления императора Цинь Щихуана [76, с. 126 128].

Среди новых тооретических положений экономической программы Шан Яяа застуживает внимания еще одно, направ.тенное на јсилсние экономических функций государства. Шан Ян преяложил ввести государственную монополню на разраиотку естественных богатств, передав доходы правящему дому. «Если сосредоточить в одних руках [право собственности] на горы и водоемы, то людям, ненавидяцим земледелне, лентяям (к категории ,.лентяев" Шан Ян относил всех не занятых в земледе.7ии. - Л. П.) и стремящимся извлечь двойную [прибыль] нечем будет кормиться»,- говорит он [114, с. 144]. Эта конструктивная идея в дальнейшем сыграла огромную роль в укрептении экономнческой основы китайского цеитралнзованного бюрократического государства.

## Учение Шан Яна о государственном устройстве

Шан Ян, как н Конфуцнй, стремилея к созданню прочното государства, где бы господствова. оиразцовый порядок; он также не представ.зя. себе другой формы правления, кроме монархичсской. Однако на этом их сходство кончается. IlІан Slи иридерживадся совсєм иных взглядов на методы уиравления народом и государством и на ту роль, которую должны играть закон и правитель в детах государственных.

Полемизирј'я с копфуцианцами, Шан Ян критикует оо̆раз гуманного правителя как нечто нереальное. По его мнению, гуманный правитель не в состоянни управлять государством и не способен навести порядок в соб́ственной стране. «Человекотюбивый может быть человеколюбивым к другим людям, но он не может заставить людей быть человеколюбивыми; справедливый может любить других людей, но он не может заставить тюдей люоить [друг друга]. Отсюда становится ясным, что одного четовеколюоия или справедливости сще недостаточно для :ого, чтобы добнться хоронего управления Поднебесной» [114,

215]. Xорошее правление, по мнению Шан Яна, возможно лишь там, где правитель опирается на единые, обязательные

для всех законы. Эффективность же законов, поучал Шан Ян, зависит от степени нх доступности народу. «Не следует создавать законы,-писал он,-- доступные лишь умным, ибо не все люди умны; не следует создавать законы, доступные лишь мудрым, ибо не все люди мудры. А потому совсршенномудрые, создавая законы, непременно должны делать их ясными и доступными восприятню, с точными опреде.тениями, доступными как умным, так и глупым. Надлежит учредить высших и низших чиновников-законников, дабы наставляли они Поднебесную и уберегали парод от опасных заблуждений. Поэтому, когда Поднебесной правит совершенномудрый, ннкого не казнят, но это не потому, что отсутствует [статья] о смертной казни, а потому, что сушествующис законы н предписания ясны и доступны пониманию. Јадэор за осэществлением [законов] должны вести высшие и низшис чиновники-законники, они руководят [народом? и разъясняют ему [суть законов]» [114, с. 239].

Ммевно при помощи закона возможно проведение крупных экономических и политических акций. Поэтому в политической программе Шан Яна закону отводилась роль верховной снлы, :оторой должны были беспрекос.човно подчиняться все жители Поднебесной. «Об́ыно правитель по свонм добрым поступкам не отличается от других людей,- поучал он,- не отличается ои от них и по уму, не превосходит их ни в доблести, ни в сіял. однако, даже если среди пюлей есть и совершенномудрые, они не осмелятся плести интриги против [государя]; лаже если есть доблестные и сильные, они не осмелятся убить правителя: даже если люди многочисленны, оин не решатся свергнуть свосго правителя; даже если люди могут нажить миллионные 〔богатства] за счет обнльных наград, они не решатся драться за них; если даже будут применяться наказання, люди не осмелятся роптать на иих. И все это оттого, что есть закон» [114, с. 213]. Эта мысль весьма созвучпа идеям, изложенным в «Гуаньцзы», где закон выступает в качсстве унивсрсального инструмента управ.ения наролом: «Совсршепиомурый правитель полагается на закон, а не на мудрость... если же он откажется от закона и предпочтет знаиня, то народ забросит свон дела и ринется за с.тавой» [130, гл. 45 , с. 255 ].

Большне надежды Шан Ян возтагал ша законодательную систему. Введение единых, обязательных для всех государственных законов должно было линить аристократию ее привилегированного положения. Разрабатывая свою концепиню закона, Шан Ян стремился наделить правителя нсограниченной властью. В его учении правитель - это творец законов; ои не обязан обсуждать свои планы с представителями аристократии или высшими чнновннками. В отличие от конфуцианцев, допускавших критику и дажс смещение царя в случае нарушения им норм морали, Шан Ян не допускаст н мысли о каком либо наказании правителя, нарушивнего закон. Самое большее, на что способен

Шан Ян, - это призывать правителя соблюдать свои же законы. «Умный правитель относнтся бережно к законам и установлениям, - говорит он. - Он не внимает рассуждениям, противоречащим закону; он сам не превозносит действий, противоречащих закону; он сам не совершает поступков, противоречащих закону; он должен вннмать рассуждениям, соответствующим закону; он должен превозносить лействия, соответствующие закону; он должен увязывать свои постуики с законом. У в стране воцарнтея порядок, земли ее будут расширяться, армии - уси. ливаться, а правитель - пребывать в почете» [114, с. 228-229].

Поскольку законы Шан Яна не подлежали обсуждению, то псключалась всякая критнка деяний главы государства. В политической программе ЏШан Яна закону было определено служить опорой деспотической власти.

Текст памятнна свидетельствует о том, что, разрайатывая коннепин закона, لІан Яи представлял многне трудности, с которымн ему иридется столкнуться. Введение единых законов способетвовало установлению нового типа связи: правитель обцинннк. Правитель с помоњью государственного алпарата устанавливал неносредственный контакт с обнинниками. Этот тип связи упемлял права не только аристократии, но и органов оошинного самоуправления. Отношение советов старейшнн к новым законам вызывало, по-вндимому, особую заботу IILан Яна. Он понимал, что жнзнеспособность законов во многом зависит от того, как воспримут их на местах. В трактате неоднократно встречаютея советы правителю учитывать обычаи народа ири создании новых законов: «Если совериенномудрый, управляя государством, устанавливает законы, нсходя из обычаев народа, то он дойивается порядка в царстве; при обстедовании дел государства ои уделяет вннмание основному (земледелию.-.7. П.), и тогла все идет как полагается. Когла же 〔законыך устанавливаются без учета ооычасв, а при обследованин дел государетва не уделяется внимания основному, то, хотя законы " буууг установлены, люди перестанут подчиняться, возникает много трудностеїй и не удастся ничего доститиуть» [114, с. 173].

Шан Ян, вероятно, считал необходимым сохравить за обыи. пой ряд се традниионных прав и привилегнй. В трактате содержатся рекомсндации правителю ири решении важных воиросов прислушиваться к мнению руководителей общии и глав семей: «Ес.ли порядок в государстве покоится на суждениях семьи, [оно] достигает владычества [в Поднебесной]» [114, с. 166]. О том, чо речь идет здесь именно о представителях органов общннного самоуправления, свидетельствует следующий отрывок ІІз той же главы: «ІІээтому [государство], где дела решаются иа основании суждения [каждых] десятн общин,- слабос; государство, гле дела решаются на основании суждения Гкаж. дых] пяти общин, . могупественное» [114, с. 167] ${ }^{2}$.

Одновременно Шан Ян пытается доказать общиннику, что

легистское государство будет охранять его и зас́отиться о ето правах не хуже, чем совет старейшин. Он ооєшает ииднвиду заluту: властью его прав от всяких злоупотреблений на местах: «Если [кто-либо нз госуларственных должностных .лиц] в своих отношеннях с народом не будет следовать закону, то лю..ו могут обратиться за разъяснением к высшсму чиновннку-законнику, и тот обязаи объяснить им, какое наказанне ожидает үчиновника], нарушнвшего закон. Эти люди дотжны ознакомить провинившєгося с мненнем высшего чиновннка-законника» [114, c. 237] ${ }^{3}$.

Наделяя оо́иннинков правом контродяя нал теятельностью админнстрацин, [llан Ян заботился ирежде всего об интересах правителя - народ должен был преололеть чувство отчужденности по отнонению $к$ алминистраини н ловерить во всесилие царских законов. Правитель как бы бра.л чиновничество в клещи, сочетая собственный контроль с наблюдением со стороны народа. Через лвадцать три века другой политический деятель Китая, Мао Цзэлун, напомнит ганьбу об этой тегистской концепцин. В марте 1958 г. на закрытом совешанны руководящих раоотннков провнниий Китая Мао, говоря о функднях даизытао и призывая раскиннать их повсеместно в деревнях, отметит, что идея дацзыбао принадлежит легистам, прежде всего Цзы Чаню.

Мао обратился к древности не случайно. Апе.тляцня к легнстам понадобнлась ему, чтобы, мину'я партийные пргаииза-山ни, ноднять предварительно подготовлениые массы против своих протнвников в нартии. Древность должна была придать видимость свободной критнкн масс, которую развернул сам Мао, пспо:1ьзуя прогресснвые легистскне традицни. Мы можем лишь отметнть, что «предселатель», ссылаясь на Цзы Чаня, был все же не точен. У ІІзы Чаня нст высказываний о даизыбао. Что же касаलтся концепиии наделения нарола правом контроля над деятельностью адмнинстрации снизу, то она действительно принацлежнт легистам, но впервые была высказана lllан Яном. Не исключено, что Мао, хороио знавшнй «Книгу правителя области Шан», счет возможныи пока еще te вводить Шан Яна в «полигику» даже на уровне закрытых совешании.

Учитывая интересы богатых обиинников, Шан Яи советует правителю узаконить право частной соб́ственности. Об этом довольно образно говорится в главе двадиать шестой трактата: «Когда сти человек гонятся за одним зайием, онн делают это отнюдь но нз желания разделить его на стп частей, а лишь потому, тто [иикто] не установил своих прав [на этого зайца]. [И наоборот], если даже весь рынок булет наводнен продавцами зайцев, то н тогда вор не посмеєт украсть зайца, нбо право [собственности] на пего уже установтено» [114, с. 238].

Это обращение Шаи Яна не осталосқ забытым, оно нашло свое воплонение в циньском законодательстве.
Д.яя осуисствления концепции уснления власти правителя при помощи закона IILaи Яну необхолимо было сокрушить политическое могущество аристократии, которое основыва.ось на традицинном праве наследования высших админнстративных должностеї и ранов знатности. Благодаря этому институту наследования аристократня фактически быта независима от правителя. По существу, не было резкого правового различия между представитслями знатных патронимнй и правителем. Если представитель правящей патронимии получа.т но насле. ству пост главы государства, то выходцы из других могушественных патронимий становились сановниками этого правителя, фактически не спрашнвая на то его согласия. Естественно, что в таких условиях они могли вмешиваться в решения государственных дет.

Шан Ян прсытагал правителю лишить аристократию ее традиционных прав і ввссти новзю спстему - систему назначения на доіжжости и присвоения рангов знатности. Он счнтал, что осушествлсние этой системы позволит главе государства подняться над аристократией " сосредоточить в свонк руках всю полноту нолитической в.тасти. Именно поэтому в трактате уасляется такое болышое внимание порядку замемения адмпннстративных должностей и получения рангов знатности. Нжся Шаи Яна о введени новой системы пазначения на должности пронизывает вссь трактат. В главе девятой приводится недвусмыстенное указание о том, что «метод поощрення раитами знатности и жалованьем - ключ к жнзни нин пии́ели страны» [114, c. 184].

Пескольку аристократия царства Цииь иредставляла зна'штсльную сылу, вести против нее открытую борьбу было даяеко не бєзопасно іаже человеку, приблжженному к правителю. Поэтому в трактате некоторые пиложения пзлагаются в иносказательной форме. Говоря о мето;ах борьбы с аристократией, Шан Яи нспользует для обозначения ее представитетей нерасчлененный термин минь (народ). Наиболее наглядными в этом отно:иени являктся таавы четвертая («Рассуждения о народе») и двадиатая («Ослабление народа»). Нногда автор говорит более определенно, оиерируя терминами «снльные», «богатые» ${ }^{4}$. Так появися известный тезис Шаи Яна о том, что богатых на,о сделать бедными, а бедных богатымн. Метод, при помощи которого Шаи Ян предлагал бороться с богатыми, свидетельствует как раз о том, что под словом «богатые» он подразумева. ирежде всего представителей аристократии. Так, он писа.: «Если богатым наносить ущерб наградами, то они станут и́едными. Когда, управ.яяя страной, придают большое значенис тому, чтобы при выдвыжсния [па должности] бсдных делали богатыми, а богатых бедными, бедиый станет богатым, а богатый беаиым. " гоедарство бу:яет сиіьным» [114, с. 164-165].

Введенне новой системы назначсния, о юоторой говорится

здесь и в другох местах трактата ${ }^{5}$, могло нанести ущерб лишь той части босатьіх, которая уже имела и ранги знатности, и должности. Она не только не задевала интересов богатых обцинников и торговцев, но, наоборот, открывала перел ними возможности перехода в привнлегированный слой. Отныне правитель, умело используя новую систему назначения, мог избанитьея от неугодных сму представитслей знатных фамилий. Создавалась реальная возможность обновления всего админиетративного аппарата в цептре $И$ на местах. НІан Ян, видимо, надеялся, уто реализацня его прелложений о развитии земледелия повысит пронзводство зсрна и государство сможет содержать огромную армию чнновннков.

Ратуя за отмену системы наследования должностей, ॥lан Ян стремился создать совершенно новый упранленческий апларат, подвластный правителю. Однако новая система управления неизбежно должна была породить и новую оласность трону в лице нарождавшейся бюрократии. Поскольку бюрократия привлекалась к руководству политической п хозяиственной жнзнью страны, она наделялась и определенной властью. ІІан Яя., видимо, понимал, что со временем новое чиновничестно может перерасти в самостоятельную политическую силу и подняться даже против самого государя, если его политика станет угрожать ее интересам. Іредвидя это, он совстует правителю практиковать среди чиновников взаимную слежку и доносы, дабы дсржать должностных лиц в постоянном страхе. В качестве поощрительюой меры он предлагал награждать тех инновников, которые станут доносить на своих коллег. «Независимо от того, ивляегся ли сообиивний знатным или человеком низкого проислождения, - говорит ІШаи Яı, - он полностью пас.лелует должность, ранг знатностн, поля и жалованье того старышего чиновника (о проступке которого сообщит правителю)» [114, с. 207]. Это прелтожснне lІаи Яна, как и многие аругне, оказало определенное влияние на формирование мето,ов јправлсния государственным аппаратом.

По замыслу lІан Яна, новая система назначсния и предоставленяя рангов знатности позволяла правителю панравить усилия людей в нужное русло, т. с. сосредоточить их на землелелии и велении войны. Шан Ян ввел даже специальный термин и ( ддное) - для выражения идеи сосредоточсния уснлый народа на земледелии и ведении нойны. В трактате этому посвя川ена специальная глава «Рассужденис о Единоля». В политической программе Паи Яна учение о Едином связаио с концепинсй усиления государства. В отличие от многих фитософов, видсвших усиление государства в преимуцественном развитин сельского хозяйства, Шан Ян доказывал, что могущественным может быть лишь то госуларство, которое одновременно всячески поощряет агрессивную политику. Это была новая, рансе неизвестная концепция усиления государства.

В эпоху постоянных войн (не случайно китайская нсториография назвала V-III вв. периодом Сражающихся дарств), когда народы многих государств устали от сраженнй и мечтали о мирной жизни, все чаще начинали звучать призывы к миру. Мо цзы разработал концепцню «вссобщсй .юобви», выступия с опкрытым осужденисм межгосударствснных войи [173, гл. 1419]. В «Дао дз цзине», окончательное составление которого относится ко второй половине периода Сражающихся щарств ${ }^{6}$, такжс осуждаются правители, проводящие агресснвную политику. «Кто сэужит главе народа посредством пао,- говорится в ,,Дао дэ щзине",- не покоряет другие страны при помоши войск, нбо это может обратиться против него. Где побывали войска, там растут терновник и колючка. После больших войн наступают голодиые годы» (цит. по [118, с. 131-132]). В трактате ставится под сомнение само ве.личие победы над противником, который не стремился к войне: «Войско -- орудие несчастья, оно не яв.тяетея орудием благородного. Он употрсбляет его то.ъко тогда. когда к этому его вылуждают. Главное состоит в том, чтобы соблюдать спокойствие, а в случас победы себя не прославлять. Прославлять себя победой - это значит радоваться убийству люлей. Тот, кто радуется убийству людей, не может завоевать сочувствия в стране. Благополучяе создается уважением, несчастье лроисходит от насилия... Если убивают многих людей, то об этом нужно горько п.аакать. Победу следует отмечать похоронной перемонией» (иит. по [118, с. 132-133]).

Высказываиия Мо изы и миогие положення «Дао дэ цзина», сформированные намного раньше составллиня самого «Дао дэ изина», не могли быть нензвестны Шаи Яиу: Однако Шан Ян строит свою теорню успенного управлення госуцарством на кониепині агресснвной войны. Никто до Шан Яна не выступал в Кптас с такой страстной анологетикой войны. «Еели страна бедна ॥ в то же время направ.яяет свои усилия на войну,- проповедова.л Шан Ян.- то яя появляется в [стране] противника, [в такой стране] не будет шести паразитов (дословно: вщсй. Л. П. ${ }^{7}$, и она, несомненно, станет могуществениой. Если страна бюгата и в то же время [ни с ксм† не воюет, то ял появляется внутри [этой страны], рожлаются шесть паразитов, и [страна], несомиенно, ослабеет» [114, с. 192]. ЈЈан Ян, вндимо. выдвинул ндек о благе войны не случайно. Он понпмал, уто именно война создает нанболес благоириятные условия д.яя укрепления личной власти государя. Об этом свидетельствует следующее высказывание Шан Яна: «Государство может достичі спокойствия благодаря земледелию и войне, так же как м правитель будет в почете [лишь| благоларя земледелию и нойне" [114, с. 150], «Обычно добиваныцийся хорошего управления, - отмечает ІІан Ян,- беспокоится, как бы народ не оказалея рассеян, " тогда невозможно будет подчинить его какойто оцой [ндее). Вот почему совершенномудрый добняастся со-

средоточения [всех усилий народа] на Едином» [114, с. 154]. Поэтому IIIан Ян н называет совериенныя человеком того правителя, который может заставить «народ внутри государства заниматься земледелием, а вне царства помышлять о войне» [114, c. 170].

Нетрудно заметить, что совериенный человек [Jан Яна несколько отлнчается по свонм моральным качествам от благородного мужа Копфуцня. IШаньяновскому правителю ни к чему скромность, человсколюбне и стремление к знанням, главное уметь повелевать народом. В трактате воспевается война со всеми ее жестокостями. «Ежели войной можно уничтожить войну, то позволительна даже война; если убийством можно уннчтожить убийство, то разрешимы даже убийства» [114, с. 210]. В главе «Награды н наказання» говорится: «ІІуть к богатству и знатности должен идти только через ворота войны... и тогда... все станут говорить: "Самое тлавное, к чему надо стремиться,это война, и только. И тогда возмужавшие займутся войной, старые и слабые станут оборонять страну, умерших не будут оплакивать, а живые булут старатьяя изо всеч сил"» [114, c. 208-209].

В V-IV вв. п позднее в Китае был довольно широка рас. пространен обычай кровной местн, поэтому, если общиннни уби. вал человека, мстя за своего сородича, иикто не счита.т этот постулок аморальным. Шан Ян стремилея раснирить рамки дозволениого п приравнять государство к патронимии. Он пытался внушить общинннку, что убийство человека ради государстна - благо. «В могушественном госу:дарстве отец, отиравляя на войну сына, старший брат - младшего, а жена - мужа, напутствуют их опинаково: „Не возвращайся без победы"» [114, c. 211], - говорится в «Illан цзюнь шу». Шан Ян, вероятно, рассчитывал па то, что, если общинник станет не раздумывая поражать врагов пнозсмных, со временем его можно будет исполи. зовать и протнв врагов внутревних, против аристократни.

Для осуществления программы ШІан Яна необходимо было совершить ломку в психологии общинника, вырвать его из-под влияния патронимии с ее системой подчинення молодежи старшему поколенню, обычаямн взаимопомоии, кровной мести и т. п. Впоследствии Шан Ян выступнл за запрешение обычая кровной месги, иобо этот обынай силачнвал сородичей вокруг главы патронимии. Одновременно следовало нзомировать образованную часть населения от воздействня коифуциаиских идей. Поэтому Шан Ян так яростно выступал против конфуцианских норм поведения, воллощенных в учении о ли. Конфуцинская концепиия идеального государства была в большей степени построена с учетом норм обычного права, опредетявних всю совокупность отношений внутри патронимин. Шан Яну предстояло вести долгую и упорную борьбу против укоренввихея традиций.

Важыре место в политической ирограмме Шаи Яна занимает его учение о мстодах руководства народом, методах воздействия на массы в нужном правителю направ.ении. Правите.тю необходим был ограниченный, но прсданный подданный, щнтересуюшнйся зини, сельским хозяйством и войной. Чем меныше подданный знаст, тем лучше. «Если знания поощряются и не иресекаются. они увеличиваютея,- говорится в трактате,- но когда они увеничнватся, то невозможно управлять страной, ибо ноявыястея коварство. Когда Гзнания] пресекаются " не поощряются, тндй искренни и просты» [114, с. 182].

Шан Ян не стесняется поделиться своими соображениями о том, почсяу он симпатизирует именно пеобразованным. Так, он говорит: «Есля .июди глупы, их легко принудить к тяжкому труду, а если умпы. то принудить нелегко" [114, с. 172]. Он неоднократно возвращается к этой мысли, убеждая правителя. как хорошо и прнятно иметь лело с темным людом [114, с. 176].

Говоря о виеде об́разования, Шаи Ян имел в виду гуманнтарные знания. Он так спльно ненавидел учение Конфуиия именно потому, что оно формнрова.ло совсем иного человека с чуждыми сму моральными ценностями. Шан Ян объявия конфущнанство врагом номер один. Он поншма., ито до тех пор. пока в царстве Цинь будут иметь хождение подобные теорим, ему не удастся заставить пиньцев помышлять лишь о земледетии и войне.

В трактате (см, третью, нетвертую, нятую, тринадцатую " ссмнадцатую гадвы) много говорится о «паразитаж», которыс, по инснпо IНаи Яна, являются врагами государства, мешают нормалыному фунционированию общественной жизни н от которых надлежит очнстить государство. $К$ числу «наразитов» Шан Sौ॥ относи.т ли, музыку, «Ши цзии», «ШІу цзнн», добродетель, иочнтание старых порядков, почтительность к родителям, братский доіг, бескорыстие, человеколюбие, красноречне, острый ум. То. что он квалифицировал их как «паразитов", вполне закономерно, ноо такве понятня, как добростель, человеколюбие и т. п., были ччжды, если не вражлсоны, той моде.зи человека, которуч сконструировал ШЈан Яи. Отнесение коифушанских .и к «паразитам» не нуждается в поясненин. Нсобхоыимо лишь, объяснить, почему в число «паразитов» были вк.тючены музыка, «Ши изнн» 1 «Шу цзин».

Впол木е возможно, что по, музыкой подразумевалысь общинная ритуальная музыка и народные песенкн, нсиолняемые пол аккьмпавемент. Общинная ритуальная музыка могла вызвать опасения IIJан \{ीна прежде всего потому, что она сиособствовала сплочению родствсиных коллективов. В IV в. до н. э.-III в. н. э. в Кнтае был широко расиространсн жанр афористической песенки яо, как правило сатирической по сожржанию. Песенки от.ычались злободневностью тем; объектом их обличе:нй и насмсшек, нодиа беспощадно зіых, становились

знать и чиновничество, а в отдельных случаях даже «священная» особа императора (см. подробнее [62, с. 144-161]). В лирических песнях древности социальная направлснность была выражена значительно слабее, но н в них, по словам современников, зачастую содержалось «иредостережение правителю», слышался «ропот народа». Естественно, что такая музыка не могла не показаться Шан Яну «паразитом».
«Ши цзин» пользовался огромной популярностью в древности ${ }^{8}$. Он, как справелливо отметил Н. И. Конрад, являлся «мощным средством воздействия на людей, на их психику, на их вагляды, на нх чувства» (цит. по [116, с. 9]). Сложившаяся в Қитае к началу І тысячелетия до н. э. нравственная традиция нашла наиболес полное воплощение в «Ши цзине». В VIIIII нв. эта кннга стала играть большую воспитательную роль, влияя на духовнос формированне подрастающих поколений. «IÏ цзин» - это гнми свободных обцинннков их жиэни со всемн радостями и страданиями. В сборннке немало песен, порицающих жадность и жестокость сановников и правитслей. Достаточно напомнить о песне «Большая мышь», где в образе болышой мыши, съсвшей на корню весь урожай, осуждается вся правяшая прослойка. В песне звучит призыв осташить отчий дом и уйти в счастливую страну:

> Ты, большая мышь, жадна!
> Моего не ешь зерна.
> Мы трудились третий год -
> Нет твонх о нас $3 a \delta$ otl
> Оставайся ты одна -
> Есть съастливая страна,
> Да, счастлнвая страна,
> Да, счастливая страна! В той стране, в краю чужом, Правду мы свою найдем [1.16, с. 137]

Имсется немало грустных песен жены о муже, которого забрали на войну и угнали далеко, за много сотен ли от дома. В «Ши цзине» содержатся также песни самих воннов-общинников, тоскующих о мирной жнзни. Наиболее типнчные из ннх - «Думы солдата о доме» и «Жалоба воннов, слишком долго задержанных на службе государю» [116, с. 87, 235].

Пронизывает «لI口 цзин» и тема о́ратской люо́вн:
Пред смертным ужасом одна
Лишь братская любовь сильна!
И в грудах тел среди долин
Труп брата ищет брат один [116, с. 202].
Во времена составления памятника были еще очень прочны родственные узы, связывавшие членов патронимий фу сюк (отцов-стариих братьев) и цзы ди (сыновей-тладиих братьев).

Если оценнвать содержание «Ши цзина» с позиций учення Шан Яна, то он предстает средоточием многнх «паразитов» (критика правителей, нежелачие воевать, братская любовь

и т. п.), враждебных тому «идеальному» обществу, которое было им спросктировано в «Шан цзюнь шу». Совершенно естественно, что «Ши цзнн», так же как и «Шу цзнн», оказался в числе неугодных. Автор и составители трактата не скрывали своего отношения к этим памятникам н поэтому говорили: «Если на тысячу человек, посвятивших себя земледелию и войне, прнходится всего линь один, [знающий] „Ши цзин" и "Шу цзин" и являющийся умным оратором, вся тысяча станет лениться пахать и ноевать» [114, с. 150]. В стремлении создать нового человека Пан Ян впервые в исторни Китая выступил с призывом сжигать неугодную iитературу. «Правитель Шан, - чнтаем мы в "Хань Фэйџзы".- наставлял Сяо-гуна предать огню „Шп пзнн" и ,ШУу цзин"» [208, гл. 4, с. 67].

Шан Ян предложил правителю оградить общинников от воздействня всех идсй и учений, за исключением легистского. «Высшие государственные сановники и чнновники в раиге да фу,- говорил он,- не должны увлекаться пространиыми рассуждениями, оживленными спорами, а также странствовать и преданаться [праздной] жизни. Если они будут лишены возможности [праздно] жить на одном месте или разъезжать по всем уездам, то земледельцы не услышат о разных персменах и не будут взирать на них как на образец для подражания. Ести земледельцы оудут лишены возможности внимать их рассуждениям о переменах и взирать на ннх как на образец для подражания, то умные земледельны не покинут своих привычных занятий, а глупие земледельць не поймут, Гчто можио жить иначе]. Если люди не любят јченость, они считают, [что важнее всего усерлно заниматься земледелием» [114, с. 145-146]. Он советует наказывать тех, кто обладает «обшириыми знаниями, красноречнем... соблюлает обряды.. являет пример добродетельного поведення» и т. п. Речь при этом шла прежде всего о приверженцах конфуцианства. При наказании этих людей. настаивал ІІан Ян, не должно допускаться никакого снисхождения; необходимо запретить им обсуждать дела правителя. *[Из этнх людей] сильных надо сломить, красноречнвых заставить прикусить языки» [114, с. 208].

По теорин Шан Яна, нанболее эффективный метод воздействия иа массы - введение единой системы наказаний, награждения и «воспитания». Таков принцип, с помощью которого совериенный чедовек управляет государством [114, гл. 17]. Но чтобы этот принцип дал ощутнмые результаты, правитель должен хорошо разбираться в психологни челювека.

Изменення, происходившие в V-III вв. в китайской общине в связи с ростом частной земельной соб́ственности и имущественной днфферснинацией, не могли не оказать влияние и на общинника. Жажда обогащения подчас оказывалась сильнее любви к бедным сородичам. Шан Ян умело использовал происходившую в обществе переоценку моральных ценностей, про-

поведуя, что все люди от природы жадны и своекорыстны. Он был не одинок в такой оценке; аналогичных взглядов прндерживался н Конфуцнй, но ILан Ян более откровенен в свонх сужденнях. «Стремлення людей к богатству н знатностн,- говорнл он, - уасают ли䒑is тогда, когда захлопывается крыика тробы» $[114$, с. 209]. И еще: «Јюдям свойственно с.7едующее: когда онп голодны - стремиться к пише; когда утомлены стремиться к отдыху; когда тяжето и трулно - стремиться к радостям; когла унижены -- стремиться к славе... Стремясь к выгоде, люди забывают о ли; стремясь к славе, теряют основные качества человека» [ [14, с. 169]. «Полобно тому как поток воды устремляется лицьь вниз, а не в разные стороны, так і люди стремятся линь к богатству. Поэтому они пойдут на все, что скажет правнтель, коль это сулит им выгоду» [144, с. 228]. До.лг правителя - умело воздействовать на «ирнродные качества людей» н нспользовать их в свонх ннтересах. Правителю надлєжит перекрыть все ниые «нсточники славы и выгоды», оставнв :тюдям лины два - сельское лозяйство и военную с.1ソжоу.
«В земледелии пюди страдают от трудностей, а на войне -от опасностей. Однако, рассчнтывая [разбогатеть], люди забывают о грудностлх н совершают посгупки, когорых они раньие страпилысь, ибо прн жизни они все вјемя рассчитввали, где бы пзвлечь выгояу, а на пороге сморти - просяавить свое имя. Неои́лодимо уяснить, что явтяется нстоком славы н выгоды. Если земля прнносит выгоду, то нарол отдаст все свои снлы земледелию, а если па войню можно прославиться, то людн Gyдут сражаться не жался жнзнн» [114, с. 170].

IЈан Ян счнтал, что, умело пспо.льзуяя новую снстему назначсния на должностя и предоставленяя рангов знатності (всего в его снетсме (илл предусмотрено 20 рангов), можно будет не только удалить с политической арены арпстократию, но и привлечь на сторону правитсля многих свободных. Поэтому, развивая занмствованный у Мо цзы прининп равных возможностей, Шан Яи предлагал сделать систему раюгов знатности открытой д.าя любого члена общества. Он настаивал на допуске к алминистратнвным постам людсй нз любого сословия, незавнснмо от зианий (сравни с критерием Конфуция), достаточно, цтобы они былн преданиы правнтслю. Отиыне перед каждым свободным - а таких было больыинттво - теоретичеокн открыва.лись дово.льно ралужные перспективы. Человек, получившнй ранг знатности, освобождался от трудовой повинности. Шан Ян советовал ввестн специальное поощрение для носнтелей рангов знатності, отличнвннхся в боях: «Е.пи обладатели пятого ранга знатпости пожелают стать чнновниками, они назначаются начальннками войск језда; одновременно им жа.туетея по шесть рабов-военнопленных и по 5600 монет» [114, с. 217].

Шан Ян был неплохим психологом - јчитывая веру свогт

современников в загробный мнр и культ предков, он разработал спецпальную процедуру похорон, па которую могли претендовать лнШь обладатели рангов знатности. Более того, качество гроба, количество и вид деревьев на могнле завнсели от величины ранга знатности [114, с. 218]. Олнако и ранги знатности, и должности можно было получить прежде всего за воннекую доблесть: *[Bсе] привилегии и жалования, чпнов. ничьн должности н ранги знатности должны даваться лишь за службу в войске; иных путей ие должно быть» [114, с. 203]. А кан жє быгь с богатыми общниниками, не желавпним проливать кровь на нолях сражений? Стремясь приобщить богатых обиинников-землевладельцев к новой знати, Шан Ян разрешил продажу рангов знатности после слачи государству излишков зерна, что он !! приравнял к проявленито воинской доблести [114, с. 192]. Ранги знатности предоставлялись также тем, кто доносил властям о нарјшенни государственных законов. Такнм пбразом донос приравнивался к воннской доблести.

Одинм из панӧолее эффективных методов улравления народом Шан Ян считаи наказания. «Хоронлего управлення добиваютея путем наказаний», - говорит он в главе «Сделать строгими прнказы». L!ан Ян выдвигает новую, нензвестную ранее в Kıтае концепцию о наказанняд: он отказывается прнзнать нанине какой-пибо связи между мерой наказания и тяжестью , ндеянноно престулления. Он считает, что необходимо жестоко карать даже за малейшее нарушенис приказов государя; в противном сьучае невозможно јправлять пародом. Для ботьшей ソо́едительности Шан Ян приводит развернутос оо́основание своей концепции: «Там, где людей сурово карают за тяжкие преступ.ления и мягко наказывают за мелкие проступки, не то.7ько нельзя булет пресечь тяжкие преступления, но невозможно будет даже предотвратить мелкие проступки» [114, с. 164]. \'чеине о наказаниях встретило, по-вндимому, решительное противодействие конфуцианских советников правителя, прнзывавпих его вернуться на путь гумаиного правлення. Обрупиваясв на сноих противников, Шан Я̆н обвинил их в разложении народа, ослабдщнин верховной власти и т. л.

Сгремясь повысить эффектнвность метода наград и наказа* ний, Шаи Ян прсдлагал ввести в стране систему круговой пк. рјки, разбнв население на грулпы семей, обязанных постоянно наблюдать друг за другом 1 доносить властям о всевозможных нарџшешях закона н об инакомыслящих, Ндея эта, влсрвые выдвцнугая в VI в. до н. э. предшественником лелизма IЗзы Џанем, получнла в политической программе Шана законченное воптощенне. Он разработал серню мер, охватывавших все с.тои населения. Система круговой поруки создавала благоприятные условия для установлення пепосредственных контактов межлу царской адмннистрацией н общннником; прн этом государство разрывало и патронимическис узы.

Круговой порукой связывались не только родственники (отец отвечал за сына, жена - за мужа и т. п.) и соседи, но и люди, занятые в течение какого-то времени общим делом. Шан Ян предложил, в частности, использовать эту систему и в армин, предварительно разбив воинов на пятки. Он уверяя правителя, что введенне круговой поруки н армии поможет покончить с дезертирством.

Широкое расиространенне системы круговой поруки позволяло правитслю держать всем жнтелей царства в постоянном страхе н нолном подчнненни. По замыслу ее творца, снстема круговой поруки создавала благоприятные предносылки и для воспитания «хороших подданных».

Ндея такоюо сквозного контроля над мыслями и поступками людей была одной из «лучших» находок Шан Яна, его существенным вкладом в теорию управления деспотическим государством.

Та непосредственность, доходящая порой до пинизма. с которой Шан Ян излагал свою тсорию управления и будущего государствснного устройства, шокыронала некоторых современннков ॥ потомков. Но нельзя забывать, что высказывання Шана, собранные его последователями в «Кииге правителя области Шаи», были расситаыы на узкнй крут лиц. То был дикл іесед с правителем, хотя на некоторых нз них присутствовали и высіиие сановники царства 1 Lинь [208, гл. 14, с. 67]. Претендент на пост первого советннка должен был ие только продемонстрировать высокую профессипнальную квалификацню, но и убедить главу государства в необходимостн принятия именно его системы управлення. Снстема эта, ориентированная на максимальную концснтрацию политической, экономической и духовной власти в руках главы государства должна была вызвать и, как свидетельствуют нсторичсские факты, действительно вызвала благоприятное отношенне со стороны правителя.

Подытожпвая пзложенне основных положений политической и экономической программы Шан Яна, нсобходимо ирежле всего отметить, что Шан Ян одним из первых в мировой истории, задолго до Макнавелли, создал законченную модель деспотического государства.

Шан Ян не признавал за народом никаких политических прав на управление государством. Именно сму иринадлежит идея ограничения политических ирав народа, установления "разумного" соотношения государственных и народных интерссов. В главе «Как ослабить народ» эта идея выражена предельно четко: «Когда парод слаб - государство снльное, когда госуларство снльное - народ слаб. ІІоэтому государство, идущее истинным путем, стремится ослабить народ» [114, с. 219].

Законодательство, метод наград н наказаний, система круговой поруки и всеобщей слежки - все это было направлено на абсолютизацик царской власти и установление полного кон-

тро．тя над деятелыностью личности．Стремясь превратить инди． видујм в слепое орудие правнтеля，山ан Ян возвел унификацию мыmления и всєобиес оглуллсние парода в ранг государствен－ ной лолитики．

Офицна，тьно основными н нанболсе почитаемыми сословня－ ми обнества были об́ъявлены земледельцы н нонны．Однаћя山ан Ян понимал，что без исполнительного апиарата вся его строїная система может повиснуть в воздухе．Поэтому он уде． лял больнюе внимание служнлому сословию，пытался создать новый тип чиновинка，обязанного всем свонм благопо．тучнем госуларству，а слсдовательно，заиитересованного в улрочении новгй системы управления．Одним нз нанболее действенных средств была отмена состовной ограниченности при выдвнжении на администратнвные посты п провозглашенне принципа равных возможностей，Это позволяло создать жнзнесшосооньй госу－ дарсгвенный органнзм，ибо создавались благопрнятные услония дая постоянного обновления оюрократии．Таким образом，имен－ но эчение IIIан Яна открывато иироклй простор для соиналь－ ной мобытьности．В этом отношеныи оно выгодно отличалось от учення Конфјцня，который был противником больших сопиаль． ных перемецєний．Шан Ян заложил основы бюрократнческой системы управлення．

Прнзывая к борьбе со злостными чиновинками и введению строгого надзора за действнями аяминнстрации，Шан Ян стре－
 занимасмых $\quad$ ни постов，исполнительскими фјикциями．

В внстуая против сословной огранитенносты，山ан Ян в то же время сам с помонью своей снстемы рангов знатностн создава． новый привилегированный слой，который должен был сцемен－ тнровать государство Illaн Gнa．

Но в модети IIlан Яна нмсьтя серьезный теоретический про－ счет－он недооцсннвал возможность и роль чнновничества в жнзни деспотического государства．Шан Ян полагал，что с по－ моиьь разлитных превентивных мер ему удастся удержать чи• новничество на положении статистов всесильного правителя． Oднако борократия могла мириться с лоложением второстепен－ ной полититеской силы ．ышш до тех пор，пока она была слаба． По мере же укреплення позыий бюрократин и превранения ее в правящее сословне возрастала ；ее роль，особенно ро．ть ее высниего звсна，в решении разтичных государственных де．д． Поскольюу llaн Я Я псключа．п всякую возможность псредачи иравителем хотя бы некоторык своих функцнй высшему чинов． ничеству，его кониепиня управлення страдала пзвестной ограни－ ченностью и могла быть использована ．тниь на отдельных эта－ пах китайской нстория，чаие всего в переходные периоды．Кон－ фуцианцы впослетствин пспользовали этот просчет и укрели， свое положение，разраоотав концепцию добродетельных санов－ нпкив，улрав．тяюших государством．

Создавая свое учение, Шан Ян учитывал пронессы, происходившне в политической н экономической жизни страны, поэтому в его высказываниях можно найтя отраженне интересов вполне опрсделенных сопиатьных слоев. В. Н. Ленин подчеркивал: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за тюбыми иравственными, религнозными, политическими. соцнальными фразами, заявленнямн, обешаниями разыскивать интересы тех или иных классов» [7, с. 47]. Политические и иравовые взгляды Шаи Яна отражали прежде всего нитересы новой имущественной зиати - богатых обиинников и нарождавшейся бюрократин, ибо они, а не рядоные обиннники могли нзвлечь наибольшую выгоду из принципа равных возможностей; именно в их интересах была выдвинута ндея свободной продажи рангов знатности. Приобретая раиг знатиости, богатве об́щинныки переходили в новый, привилегированный слой общества. Лишь ограниченнос џисло земледельцев, доказавших свою отвагу в боях, могло рассяитывать на рангі знатностл. при этом, как правило, онн могли стать лишь обладателями самых низшния рангов.

Забота IIан Яна п земледельцах объясняется прежде всего заннтересованностьш в сохранения основного класса налогоплательщнков, способных нести и воинскун повинность. Fак и прежде, все тяготы налогового бремени и военной службы иерекладывалнсь на плечн простого народа. Лоэтому вряд ли можно согласиться с Э. Р. Хьюсом, булто учение Щаи Яна представляло собой «фнлософию простых людей» [281, с. 77] ${ }^{9}$, оно могло лишь временно облегчить положение земледельцев.

Реалистическое в целом учение МІан Яна не было лииено некоторых элсментов утопии. Прсжде всего это касается иден нравственного перевоспитания человска, динения сго ку:зьтуриых и духовных ценностей, которые накопил к тому времены китайский народ за свою более чем полуторатысячелетнюю псторию. Илея превранцння человека в сушество, помышляюпее линь о зємледелни и войне, была бесплодна уже с самого зарождения. Ближайшн события локазали, что даже в пернод наивысией концентрации власти, которая была лостнгнута ири Цинь ШІхуане, государству не удалось установыть полный контроль нал общннннками: общины, сохраннвыние органы самоуппавления, продолжали жить своей духовной жизнью.

## Глава 5

## ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗ3РЕНИЯ КОНФУЦИАНЦЕВ И ЛЕГИСТОВ В VI-III вв. до н. э.

## Первые представления китайцев о своих соседях возникновение китаецентристской модели мира

Для кулытјры политнческого мышления древнекитайской админястрацин, основы которой закладывались уже в период IШан - Јиь, характерно переносить представ.тения и институты внутрнпо.титнческих, внутрнгосу;дартвенных связей на сферу внешнепо.итических отношений. Cпециалисты отмечают, что вся снстема внсшисполитнческих связей иньского Китая в какой-то мере копировала порядок внутренних связей пентральной власти с периферней. Конеино, были отдсльные разлиюия, но общие принцлпы (обязанности н права, формы и ритуал связей) в основном были одни п те же (см. [34, с. 21]). Уже в начале прав.тення иньскои дннастни было установлено, что подношения двору должны состоять только из предметов і товаров, пронзводдимых в данной местности.
«Тан (Чэн Таи.- Л. Д.), расспросив М Ння (первый советник основатетя нньского государства.- Л. Д.), сказал: "При прелстав.тении дани правители влалений иногда, не имея у себя лощадей и скота, представляют |в качествс даниך предметы да.теких стран. Факт действительно противосетествениый, неблагопинятный. Ныне я же.таю, чтобы представ.тя.ти [.тань] в соответствии с тем, что имеют. чтобя обязательно легко иолучить и не дорого. Таков приказ о представлении дани для всех владений (дословно: четырех сторон свста,- Л. Д.)"» (цит. по [43, с. 18]). Впоследствин на протяженин 3,5 тыс. лет правители Китая, особенно в императорский период (III в. (0) н. э.- 1911 г.), нензменио придержнвались этоюо принципа.

Возвранаяся к реальной практнке взанмоотношений инвскик ізанов с правнтелями пожалованных нін завнснмых, полузавнсимых илы самостоятельных владений и пыемен, следует обратить внимание на три существениых оо́стоятельства.

Во-первых, в этот период еще не было резкого противопоставления «міц - они», известного впоследствни как «Китай варвары». Параллельно с начальным этапом развития государ-

ственности шел процесс этнообразования самих китайцев. В пернод Мнь возинкзют зачатки государственности, зачатки письменностн, т. е. компоненты этнической общности, но предкн китайцев еще сами ие осознали своей этнигеской общности, еще не возникло этинческос самоназванне китайиев - хуа ся.

Должны былы пройти столетия, прежде чем у дрсвних китайцев, находивнихея в постоянных взаимосвязях с другими этносами, появнлись этнические самосознание н самоназванне; процесс этот заверннлся прнблнаительно к VII--VI вв. до н. э., к началу эпохн Чуиьцю (см. подробнее [57, с. 267-295]). Поскольку отсутствовало четкос деление иа «мы - они», то иньские ваны очень легко пли па предоставление почетных титулов $x о y$, бо, цзы правителям соседних племен и владений, не обращая внимання на их этническую прннадлежность.

Во-вторых, уже в иньокий период установлсние с соседними племенами системь даннических связей определялосв прежде вссго неэкономическими интсрссами. Прав Л. Н. Думан, когда он отмечает, что личное засвидетельствование своего уважения нньскому вану (т. е. прибытне ко двору с подарками) со стороны правителей союзных или подчнненных владений и стариин племен, хотя и носило чнсто символическнй характер, име. 10 в то же время глубокий политнческий смыст: оно подчеркивало иреланность правителей как нньокой периферии, так и отда, тенных народов свосму верховному вождю - главе иньско'л государства $\cdots$ вану [43, с. 21$].$

В-третьих, практнка общения с вождями соседних п.темен научила иньских правнтелей и высших сановников умело использовать одних вождей иротив другнх во имя соб́ственных нитересов. Вот текст одной 13 гадательных надинсей того времени: «Галая, спрашивали: [если† ириказать ,до изы цзу" вместе с хоу (племен.- Л. Д.) цкань напасть на Чжоу, выпотнят ли они дело вана?» [43, с. 15-16]. Впоследствии этот принцип, получивший наименованне «и и чжи и» («руками варваров подавлять варваров»), войдет в арсеиал внешнеполитическнх методов и кониепиий китайских правителей.

Чрезвычайно важно озиакомить чнтателей с первыми преаставлениями предков китайцев об устройстве мира. М. В. Крюков, ссылаясь на исследование А. Леруа-Гурана, отмечает, что для дрсвнего человека характерны две различные модели восприятия окружаюшего пространства [294, т. 2, с. 139]. Бро.яячне и кочевые народы видят мир таким, каким он предстает перед ними в двнжении; отсюда им свойственно пинейное, или маршрутное, представление об обитаемом мире. Иную каргнну мира представляют оседлые, земледельческне народы. Для них ойкумена - это крут, в центре которого расположены они сами. У многих земледельческих народов сформировалась именно такая эгоцентрическая картина мира. Эллинам их страна прелставлялась лежащей «на полпути между восходом н заходом

сонна», т. е. посередине ойкумены; религиозный центр Дельфы был расположен в центре Эллады (см. [57, с. 267]). Аналогичное представление об оикумене сложитось и у иньцев. Аналнзнруя данные гадательных налписей, М. В. Крюков реконструировал следующую картнну жОоитаемого мира» в представлении иныцев (см. [57, с. 269]). Как видим, вокруг столицы иньцев великого города Шан - расположены «земли», различавшиеся по сторонам света: западные, северные, востогные, южные. Территория «четырех земель» складывалась из большого числа
 власть иньского вана '[57, с. 268]. Это и был тот конгломерат, который образовывал государство Инь. За ними располагались поясом враждебные иньцам племена, но, как правильно отмечает М. В. Крюков, несмотря на известное противопоставление «земель» и «племен», межлу ними не было четкой гранн [57, c. 269]. На протяжении полутысячелетнего существования Ниь они то входили, то выходнлти пз состава иньского государственного образовання. Причнной такой «неразборчивости» иньскнх правителей, когда прежде враждебные племена становились вновь дружественными и даже принимались в состав иньского государства, является, по нашему мнению, отсутствие в тот период детення мира на «мы - они». Как иньцы, так и их соседи находнлюсь на начальной стадии этнообразовання, жогда еще не поянилось ни самоназвания, ні самосознания. Поэтому попттическне мотивы главенствовали еще над этническими. В то же время именно в перио, $\mathrm{H}_{\text {н, }}$ и на это следует обратить особое вниманне, у прабюрократии, т. е. высшей ииьской знати ! админнстрации, りже возникает представление о верховенстве Ннь пад соседними территориями - ближними и весьма отдаленными.

Правнук Чэн-тана. У-дны наш, воинственно смел:
Јету страны, чтобы он победнть не сумел
Тякутся пнощади собственной царской земли,
Вплоть до морей рубежн его царства дошли,
Міногое множестяо к нам с поберсжий морей
Ныне является чтить своих шаяских царей [16, с. 461].
Картниа, которую передает древнекитайский элический памятник «Ши цзин» ( ККнига песен»), дололняет данные иньскнх гадательных костей. Иньцы действительно осознавали свое центральное месторасиоложение в обитаемом мире, но они уже вполне четко представляли себе и иерархичность соподчинення земель и племен.

Весьма симптоматично, ито в «Ши цзине» п у Сыма Цяня в цеитре стоит не государства Инь, или Ся, не этиическая общность, а верховный правнтель древних китайнев. Именно модель иравителя, представление о его мироустроительных функциях легли в основу китаецентристской концепции мира задолго до появления этнической отчужденности, членекия по схеме «мы -

оны». Поэтому для болсе глубокого понимания истоков этой концепции, формировавней вноследствии в течение многих столетий внешнсполитическую доктрину императорского Китая, необходимо ностараться восстановнть обыик правитетя в представленнн нньцев.

Судя по текстам гадательных надписей и более поздним письменным памятникам («Ши цзину» и др.) у иньцев уже сложилось четкое представление о существовании верховного божества, которое они называли шан ди - Верховный владыка. Шан ди ведал всеми делами: от него зависело, будет ли урожайный год, окончится ли успешно военный поход иньцев, не случится ли мора н т. п. Составной частью культа щан ди было прсдставление о тесной связн Верховного владьки с нньскими правнтелямі: если Верховный владыка (иан ди) являлся хозянном всего обитасмого мира, то и их правитель как наместник шан ди на земле автоматически получал такое же право. Поэтому внолие естественно, что сами иньокие цари считали на этом основании всех правителей окружавших их племен и народов свонмя вассалами (см. подроонес [35, с. 30-31]). Завоевание иньцев чжоусцами и создание в бассейне р. Хуанхэ государства (XI-VIII вв. до н. э.) не внесло существенных измепеннй ни в социально-экономичгскую, ни в по.литиескуи структуру и тем более в прєдставленне о рамках власти правителей. Чжоусцы, стоявшне ко времени завоевання иньцев на более низкой стушени развития, заимствовали и развили иньские икституты государетвенность, их культ Верховного владыки, которого они стали именовать термином тянь (небо), и, естественно, представление о власти своего правнтеля, получнвшето нанменованые тяно $4 з$ (Сын Неба).

У чжоусцев сохраиилось то же представлеине об окружающем мире, что и у ницев (см. подробнее [43, с. 22-30]). Чжоускне правнтели придавали большое значение регулярности лоступления дани с зависимых территорий. Нарушенне этого принципа рассматрнвалось как умышленное ушемление нх верховных пран. Известно, что чжоуский Му-ван ( $947-928$ гл. до н. э.) выступил в поход иротив цюаньжунов за то, что они вовремя не представили двору свонх традиннониых даров: четырех белых волков н четырех белых олней (см. [43, с. $30 ; 128$. c. 3-4]).

Ко времены Чуаьцю - Чжаньго (VII--III вв. до н. э.) власть жжоуского дома стала постепенно ослабевать; на политической карте тогдашнего Китая пронзошли сушественные сдвигн. Џз некогда слабых, зависимых от центра владевий выделились круппные соперничакиие царства, правители которых лишь номинально и временно признавали главенство Чжоу.

Перноя Чуньцю, особенно эпома Чжаньго занимаюот особое место во внсшнеполитической истории Китая. Сокрацаются активны二 контакты с виенния миром. Среднныс царства, насе-

ленне которых осознало уже свою принадлежность к хуа с．я， ветупают в перио：затяжиых конф，тнктов н междоусобных войн． Правители крушных царств целнком поглоиены внутренними дешами，онн ведут борьбу за гегемонию в бассейне р．Хуанхэ． Времениые союзы сменяются войнами，активизируется дипыо－ iaтія．Нменно в этот пернод，особенно в V －III вв．до н．э．， чоздаются и отрабатываются на практике многие доктрины н методы межгосударственных контактов（за．т）жничестно сыно－ вей иравнтелей союзных царств；«союзы по вертика．тн» и ксою－ зぬ по горизонтали»，«союзы с далььними царствами против б．тиж－ него»；подкупы адмннистрацин，обман，шантаж и т．п．），которые впоследствни войдут в арсенал ，ипломатичеоких средств импе． раторского Китая．Пока все это отраиатывалось в пределах одной моноэтнической обшности－хуа ся，разделенной на ряд враждукицих государетв．

Однако сам факт завериения процесса формнровання этни－ ческого самосознания，появленне этнического самоназвання xya ся，в основе которого лежало уже сложивाисеся представ－ ление об общности культуры，появление понятия $Ј ж у л г о ~(С р е . ~$ динные царства．нлт Государстеа центра），которое затем стало самоназванием Китая，－все это не могло не внести качествеи－ ные изменения в уже сложнвшееся представление об обитаемом мире．Если раньше，в пернол Џнь и начале Чжоу，ндея главен－ ства，сюзєренитета над соседними племенами и народностями нсходила из представления о божественном характере власти свонх правнтетей，то отныне эта ндея подкрепляется уже пред－ ставлением о прннадлежности к более высокоорганизованной культуре．Ойкумена делится по схеме «мы－они»（мы－это хуа ся，живущие в щентре Поднебесной，а они－это «варвары»， обитаюине на ее окраннах）．«Варваров» стали именовать тер－ минами $u$ ，нань，жуя，ди н－как собнратедьный термин — сы и （варвары четырех сторон света）．Эта эгоцентрическая картина мира，где земли «варваров» орнентированы по четырем сторо－ нам света，довольно четко зафнкснрована в трактате «лицзн»：
＊Народы пяти сторон света，а именно живушне в roсудар－ ствах иентра，варвары жчн，и и другне－все имеют присущуюо им природу，котодую невозможно пзменить．Жнвущис на восточ－ ной стороне называются 〔варвары〕 $u$ ；они не расчесывают во－ лос и разрисовывают тело；среди тих встречаются такне，кото－ рые не готовят пищи на огне．

Живуине на южной стороне называются［варвары】 манв； они делают надрезы на лбу и сндят скрестив ногн；средн них встречаются такие，которые не готовят пнци на огне．

Жнвущие па западной стороне называются［варвары］жун； онн носят волосы распущеннымн，одеваются в шкуры；среди них встречаются такие，которне не едят зерна．

Живущне ла северной стороне называются 〔варварыך ди； они одеваются в перья и шерсть，живут в землянках；среди них

встрешаются такне, которые нс едят зерна» [57, с. 275; 155 , c. 15].

Нетрудно заметить, что олним нз гтавных признаков иринадтежности к категорни «онн» было то, что многие $u$, мань, жук н $\partial и$ не употребляли в пишу хлебных злаков. Земледелыцы противопостав.яяют себя кочевннкам и охотннам. Противопоставтение по схеме «мы - они» прос.тжжвается и в положенни о том, что каждый нароп, включая и хуа ся. живущих в центре всетенной, имеет свою «природу», характерную этниескую особснность, которую невозможно нзменнть. Так зарожда.тась китаецентристская модєть, мира.

Представления о различиял в образе жнзни и поведении хуа ся и «варваров» перві:чно формнрова.лись на уровне прабюрократни и нителлектуаяниой элыты, особенио тех ес представителей, которые оказали немалое влиянне на формированис различных этико-политических и фнтософских школ.

## Внешнеполитические воззрения Конфуция

Приступая к апа.тизу висшнеполитических воззрений Кон. фуция, автор останови.т свой выоор па тексте «'Іуньюйя», Первым социальным слоем, воспринявшнм «Јуньюй», была бюрократия; ее внешнеполитическне воззрения формировались по, влияннем этого памятника. В течение мпогих веков китайские днпломаты руководствовалнсь сужденнями Конфуция о принципах отношения Китая к своим соседям.

Высказываний Конфуцня о взаимоотношения хуа ся с соседями немного. Они, как правило, лаконпиы, некоторые трулны для восириятня, ноэтому трактуютея перево.тнкаии по-разному. Наша задача - попытаться реконструировать, неріоначальный смысл, представить себе, что и как воспринимали сами древнне, чему учил и наставлял их Конфуций. Поэтому необходимо предельнюе внимание и уважение к каждому иероглифу, к каждому термнну. Собственную трактовку текста автор будет давать в сопоставленин с переводами Дж. Легга, Яя Боцзюня и В. А. Кривцова. Перевод Дж. Легга необходим, ибо на Западе он сиитается классичсским; именно он открыл Конфуция европейцам, и его трактовка пользуется в мировой синологии вполне заслуженным уважением и по сей день. Очсн, многие ученые смотрят па Конфуцня глазами Дж. Легга. Персвод проф. Ян Боцзлоня, выполненный до «культурной революшин», интересен для нас тем, как воспринимает данный текст образованиый китаец, еще свободный от воздействий «культурной революиия» и кампанин «критнки Линь Бяо и Коифуиия» ${ }^{\text {. }}$.

Перевод В. А. Кривцова издаи в серин «Философское наследие» в двухтомнике «Древнекитайская фитософня» [32]. В настоящее время это единствениыіи доступный советскому читателю перевод «Луньюйя», хотя и далеко не полный.

В третьей главе «јЈуньюйя» приводится слсдующее высказывание Конфупия, дакщее четкое представленис об отношенни философа к варварам:
«Учитель сказал: „Если даже у [варваров] $и$ и ди и ппявятся [свои] правители, им никогда не сравниться со всемн ся, лищеннымн правителей» $[157,35$, с. 26].

Эта же фраза в переводе Дж. Легга: «Учитель сказал: . Дикне племсна, обитаюшие на востоке и севере, имеют свонх правителей, но нм не сравниться с государствами нашсй ветикой страны, которые лишены их (правителей.- Л. П.)"» [293, т. 1, c. 156].

Ян Боцзюнь предлагает своим читателям следуюшес толкование:
«Хотя у отсталых государств н есть правнтели, им не подняться до уровня Китая, лнненного правнтетя» [157, 3.5, с. 26].

Думается, что в переводе Дж. Легга допущена одна сушест. венная неточность. Он переводит термин чжу ся (все ся) как «государства нашей ветлікой страны», Конфупий же вкладываст в свос высказыванне иной смысл. Конфуций сравннвает два, точнее, три этноса: варваров $u$, живущнх на востоке, варваров ди, жнвущнх на севере, н всех ся, т. с. хуа ся, кнтайцев, Конфуний поучает, что хуа ся - ؛ю.ии иного, болес организованного !ровня; оии могут спокойно жить и без лравителя. По крайней мере их обществл лаже без правителя и его администрации само будет жить п функционировать гораздо лучпе, гармоничнее, нежели об́шество варваров, управляемых госуларем. Проводится доступная китайцу, особеино бюрократу, мысль о том, что $u$ и ди никогда не уподобятся чжу ся, им никогда не дорасті до их уровня, нбо хуа ся - это высокоорганнзованный, в целом этиџески ооразованный народ. Не случайно Хо Янь, один из комментаторов «Луньюйя», трактует анализируемое высказывание Конфуция следующим образом: «Диким племенам с их правителями все равно не сравннться с Китаем, охваченным даже аиархией» (иит. по [293. т. 1, с. 156]). С такой трактовкой нельзя не согласнться, хотя Хо Янь н отошел от буквы текста, но сумед перетать сго суть.

Заменив «варваров и и ди» на «отсталые государства», а «всех ся» на «Китай», Ян Боцзюнь также неточно передал своим менее начитанным современннкам мысль Конфуцня. Конфуцианское представление об обособлениости хуа ся, этническом противопоставленни $и$ схеме «мы - онн» Ян свел к противопоставленню на јровне государств, что не отражает полностью взглядов Коифуция, а главное, степень восприятия этого высказывання древнимн китайскими администраторами и политиками.

В четырнадцатой главе «Луньюйя» описывается один небольшой эпнзод из жизни Конфуцня, нмеющий нетосредственnое отношение к нсследуемой проблеме:
«Юань Жан, сидя в позе [варвара〕 $и$, ожндал как-то 〔Конфуция]. Учитель, увидев его, [возмущенно] воскликнул: „В молодости Вы не соблюдали правит прнтнчия, хотя и повзрослели, но так и не сотворили ничего, стоянего записи, дожили так до старости, но не помираете- поистине разбойник". Затем он поднял посох и стукнулл им [Юань Жака] по голени» [157, 14.43, с. 166-167].

Дж, Легг:
«Юань Жан сидел на корточках, опираясь на пятки, ожндая прнближения Конфуцня, который сказал ему: „В молодостн не были скромны, как подобаст младшему; в зрелом возрасте не делалл ничего, стоящего записи; и продолжаете так жить в старости: понстине паразит". С этнми словами он удария его по голени снонм посохом» [293, т. 1, с. 293].

Ян Боцзюнь:
«Юань Жан сидел на земле [на корточках], раздвинув ноги в форме иерсглифа "восемь" (ба), и ожидал Конфуиия. Конфуций, увидев его, разразнлся бранью: „В молодости ты не соблюдал правил прияичия, хотя и повзрослел, не сделал ничего путного; состарнлся, а все зря ешь хлеб, вонстнну вредный человечншко". Затем он подиял посох и стукнул сго но голени» [157, 14.43, c. 167].

Несмотря на различную трактовку отдельных терминов, и Дж. Легг и Ян Боизюнь переводят в данном случас иероглф и как «сндеть на корточках, опираясь на пятки», «сндеть на корточках, раздвинув ноги в форме нероглифа „восемь" (ба)». Bсе это правильно, но иероглиф $и$ имеет п лругое значение «Гварварьт и». $И$ именно в этом значснии он неоднократно встретается в текете «Луннююйя».

Перед исследователем и переводчиком дрсвнекитайского эти-ко-политического ламятника, каким является в данном случае «Луньюй», очень часто встаст с.тожная ироблема: какое $1 з$ многочисленных значений нсроглифа отобрать для перевода? Тем более, если твоя трактовка несколько от.знается, как, например, в данном случае, от понимания таких именитых перенодчиков, как Дж. Легг и Яи Боцзюнь. Теоретиіескн каждая из двух трактовок имеет ираво на сјществование, во долт исслсдователя - попытаться найти наиболсе адекватный варнант. Для настоящей работы вссьма важно реконструировать то воснриятие цнтируемого отрывка, которое испытывали сами древине. Это и будет единственно правильный вариант перевода иероглифа $и$, ибо трактовать его надо, исходя не только из смыс.та данного текста, но и учитывая систему взглядов Конфуция, характер отношений с Юань Жаном.

То была не первая встреча Конфуиня с Иаи, Жаном; в a. Лицзи» описываютея несколько их встреч. Дж. Легг называст его «старым знакомым Конфуция» [293, т. 1, с. 293], Ян Боцзюнь - «старым прнятелем Конфуция» [57, с. 167]. Юапь

Жаи был весьма пожилым четовеком, и необычное поведенне Конфуция, ударившего старика палкой, не могло не остаться необъяснимым. В комментарин к ланному отрывку Дж. Jегг отмечает, что здесь речь идет о поведении Конфуцня по отнопеник ц невоспитанному, грубому стариу нз числа его знакомых. Хотя Юань Жан, отмечаст Дж. Легг, и был старым знакомым Конфуция, но он увлекался даосизмом (счнтался последователсм Лао цзы), поэтому вел себя экстравагантно н допускал нзлнинне вольностн. По миснню Дж. Легта, раз.тичные случап, происходившие с Юань Жаном н описаниые в «Лицзн», свндстельствуют о его слабоумин. Конфуций жалел своего старого знакомого, но нногда, как было в данном случае, тот выводил его из себя [293, т. 1, с. 293]. Смысл рассуждений Дж. Легга - встреча Конфуция со слабоумным, который не ведает, что творит, и нарушает устанавинаемые Коифупием правила этикета.

Ян Боизюиь также сче. необходимым прокомментировать данный отрывок. Он прнводит один эпизод из жнзни Конфуция, связанньй с $\mathrm{O}_{\text {ань }}$ Каном. В बЛицзн» рассказывается о том, что, узнав о смерти матери Юань Жана, Конфуций поспешнл к нему домой, чтобы выразить соболезнование и помочь провясти траурнье церемоннн. Когда Конфуфнй вошел в дом Юани, Жана, то застал сго стоящнм на гробе матери и распевающнм песни. Конфуцпй слелат вид, что ничего не видел и не слышал, и молча удалился (см. [157, с. 167$]$ ). Приведя содержание этого элизода, Ян Боцзюнь заключает: «Но-видимому, этот чсловек придержива.тся ниых воззрений и продемонстрировал свое враждебное отиошение к Коифуцию»[157, с. 167].

Можно согласиться с Дж. Леггом и Ян Боцзюнем, что в данном стучас мы имеем дсло с нарушением, может быть даже умыпленным, норм повстення, внедряемых Конфуцием. Но остается непонтной реакция Учителя. Почему в одном случае он ударил Юань Жана, а в лругом, где был брошен прямой вызов святая снятым конфущианской мора.эн - почнтанню родитетей, он молча удалился, оставив проступок безнаказанным? И почему из разнообразных проступков Юань Жана лишь именно этот был внесен в «Луиьюй»?

Текст «ЈТньюйя» составляли ближайшие ученики и последователи Конфущня - они тпательно записали беседы Учителя и внесли в памятник только те эпизоды, которые счнтали наиболее значнтельными, помогаюшими понять как взгляды, так и характер Учителя.

Думается, что данный эпизод поиал не стучайно. Составителям «Луньюйя» необходимо было показать, какое значение прилавал Конфуций тому, что связано с этнической прннадлежностью к ху/а ся. Когда кто-то из хуа ся, пусть даже пожилой человек и старый знакомый самого Конфуцня, умышленно или невольно уподобляется варвару, то его ждет немедленная рас-

плата. Вссьма характерен перечень об́ннений, вытвинутых Кон-фуцием,- они сроднн тем, которые знатиые хуа ся здресовали варварам. Закавчнвая свою гневную тираду, Конфуций обозва.т Юань Жана разбойникои (цзэй) ; пмснно этнм ругательным термином именовали варваров древнекитайские бюрократы.

Анализируемый энизод с Юань Жаном должеп был иа на глядном примере иоказать негативное отношение Конфуиня к варварам; хуа ся, кем бы он ни был, даосом нти слабоумным, не должен уподобляться варвару. По-видимому, именно так и восприниаани этот энизод сами древние китайџы, нрежле всего администрацня, тем более что он шет в русле рассужлениї Конфуция о варварах и отноиении к ним. Поэтому при переводе нероглифа $и$ на русский язык уместнее трактовать его как «сндя в позе [варвара] $u »$, что более точно соответствует и внзтреннему смыслу отрывка, и взглядам самого Конфуция. Китайскому питателю «Јуньюйя» как бы внупалось, что но шкале «престулеший» против морали и иравнл поведения, установленных п отстаивасмых Коифуцием, уполобление хуа ся варвару - более тяжкое иреступление, нежели надруате.ььство над памятьо матери, Это был п:нн 113 памятных уроков восприятия чувства этинеской обособленюостн хуа ся, возвынения нх над своими этитески ненолноценими соседями.

Мотивы бурного иегодования Конфуция, увидевшего Юань Жана сидящим «на корточках в нозс |варварар и», так же как н его отношение к варварам, станут лля нас более очевидными ни отвста Уч;теля на вопрос ІІы Гуна, помещенный песколько ранее в той же четыриадцатой главе «Луныюйя»:
«Цзы Гуи спросия: „Вряд ли можно отвести Гуани, Чжуна к чстпвеко.тконым (т. с. к тем, кто обладает жэнь.-- Л. П.)? Всдь когда Хуань-гун убня Гего братаך Гун-цзы Цю, он не смог јмсреть вместе с ним. Болсе того, он стал у пего первым советником". Конфуций ответид: „Гань Чжуи, будучи первым советником Хуань-гуна, сделал сго гегемоном среди правителей царств, нвсл единые нацала и упорядочнл Поднебесную. Народ до сегодняииего дия пользуется его благодеяниями. Не будь Гуань Чжуна, все мы были бы выиуждены ходить с растрепанными во.осами ॥ запахивать одежду на левую сторону. Разве можно оценивать его поступки с познций той малой предан. ности, что сушествует между простым мужчнной и простой женщнной, которые 〔зачастую] кончают жнзны, самоубийтвом н канавăх, п никто лаже не знает об этом"» [157, 14.17, с. 159].

Перевод Дж. Легга:
«Цзы-гун сказал: „Гуаия, Чжуну, я полагаю, недостава:о доородетели. Когда ио приказу киязя был убит сго брат цю, Гуани, Чжун не смог умереть, вместе с ним. Более того, он стал псрвым министром у Хуаня". Учитель сказал: „Гуань Чжун был первым мнннстром у князя Хуаня, $\lceil о н\rceil$ сдела.т сго гегемоном среди всех правитедсй и объедиини и упорядочи. вск Моднебег.

ную. І до сегодияннего дия народ пользуется его благодеяния. ми. Не будь Гуань Чкупа, мы бы сейчас ходилн простоволосьми н застегнали нану одежду иа левую сторону. Разве можно требовать от него тривнальной всрности простых мужчин и простых женщнн, которые зачастую кончают жнзнь самоубнйством в реке или канаве, и никто ничето не знает о иих"» [293, т. $]$, c. 281-283],

Ян Боцзююь предтагает следующий вариант:
«Цзы Гун пронзнес: „Гуань Ӵжна нельзя отнести к категорин гуманных пюдеи? Когда Хуань-гун убил Гун-цзы Цю, он не то.тько не пожертвовал жизнью ради него, но еще стал первым советником". Конфупий ответнл: „Гуань Чжун, будучн первым советником Хуань-эуа, провозгласнл его гегемоном среди всех царей, во вссм навсл лорядок в Поднебесной, н народ до сегоднямнего дня пользуется его дарами. Если бы не оыло Гуань Чжупа, то мы бы все ходили с распущенными волосами и застегивали одежду на левую сторопу (полверглись варваризанин). Разве можно сравнивать сго поступки с позиний той ма.ой душевной тистоты п малой преданностн, что свойственны простому народу, тем, кто кончает жнзнь самоубийством в канавах, и никто даже не знает об этом?"» [157, с. 158-159].

Перевод В. А. Кривцона:
"Цзы-Рун сказал: „Был ли Гуань Чжун человеколюбив? Kогла $X_{\text {уань-гун убпл Гун-цзы Lю, то не только ие покончил с }}$ собою, но и стал у него первым министром". Учитель сказал: . Гуань Чжуџ, являясь первым министром у Хуаны-гуна, стал г.завой всех правителей, навел порядок в Похнебеспий, и народ to сегодняниего тия пользуется его благодеян!ями. Если бы не Гуань Чжун, мы бы ходили с растрепанными волосами и одеждй, застегнутой па левую сторону. Разве он обладает такой же прсданностью, как и простолюдины, которые кончают жызнь самоубийством в канавах, и никто о них не знает?"» [32, т. 1, с. 165].

Нетрудно уоедиться, что, несмотря на нскоторые разночтения, все переводчнки трактуют текст одинаково. Вряд ли можио соптаситься с тем, будто Гуань Чжун стал «главой всех правнтетей»; Гуаи, Чжуи выше первоюо советннка не поднимался, но бтагодаря сго реформам циский правитель Хуань-гун действитетио возвыснля до положения гегемоиа. Об этом как раз и говорит Коифущии. Но нас в данном случае интересует другое: все варианты персвода в равной степени передают ту тревогу, которую пережй Конфуций только при о, ной мысли о возможнои «варваризацни» хуа ся. Весьма симптоматично, что пменно Яи Боцзюнь, который обытно переводил словосочетаине иди ([варвары] $u$ иди) как «иностранные государства». здесь в переводе текста «Луньюйя» на современный китайский язык вставнл в скобках: «подверглись варваризацин» (дословно «были бы оккупнрованы варварамн $\boldsymbol{u}$ и $\partial u »)$.

Однако, для того чтобы полностью осознать смыс. чение данного отрывка и то влечатление, воспитательное во.здействые, которое должны были пронзводить слова Конфуиия на самих древних, необходнмо знать, хотя бы в такой стенени, как это сеое представляли китайскне оюрократь, реальное от. нонение Конфуция к раиннм легистам. Конфуций был противннком социально-политических рефирм, особенно такнх, которые заграгнвали сложьвииеся формы управления народом. Он выступнл против ученнка родоначальннка легизма Цзы Чаня Фань Сюаньцзы, когда тот пытался ввести в царстве Цзинь снстему управлтения, основанную на законе. По мнению Конфуция. введенне еднных для всех законов сотрет разлитне между знатью п простым народом п приведет к беспорядкам в царстве Цзинь [251, с. 6-7]. Ему было хороно известно крьлатое высказывание Гуань Чжуна о том, что «законы - это отед ॥ sать народа»; он также не мог не знать, что его иерархия ценностей отлична от гуаньчжуновской. В ученни Гуань Чжуна закон стоял над правителем, что также протнворечюло монархическим пастроениям Конфуиия. Все это было известно нителлектуальной элыте древности. Как представители интеллектуаиьной элиты, так п все читавине «Луньюйя» не моглю не обратить внимание на протнворешивость сужлений Учитсля о великом реформаторе. В самом пачале памятника, в главе третьей, приведена следующая характеристика Гуань Чжуна:
«Учнтель сказал: "Слосооности Гуань Чжуна чрезвычайно примитнвны", Кто-то сыросит: „Гуань Чжун был бережтив?" Учитель сказал: „У Гуаны, Чжуна оыло три жены. Слуг у него было много. Мз чего же можно заключить, что он береж.лив?" Тот снова спроснл: „В таком слуцае, знал ли Гуань Чжун ритуал?" Учитель ответил: „Ставить [в воротах] деревяниую шир. му лопустнмо лишь правителю, однако Гуань, Чжуи †тем не ме. нее] поставил $[$ [все же у себя в воротах| деревянную ширму. Пишь правителям полагается (по ритуалу.... Л. I.) ставить, чаши для вина на земляную горку, โтем не менееך Гуань Чжуи все же соорудил у себя такую горку. Если [Вы думаете], что Гуань Чжун знал ритуал, то что же сказать о тех, нто епо не 3нает?"» (пит. по [32, т. 1, с. 147]).

Этой риторнческой фразой, нниенной альтернативы, Конфуций заканчивает развернутую характеристику Гуань Чжуна. Мтак, Гуань Чжуи не обладал лаже пормальными способно. стями, был расточителен и, гтавное, абсолютно не знал и не соблюдал правнл поведения (ли-ритуала). По всем конфуцианскнм параметрам речь ндет об отрицательной, заурядиой личности. Coгласно конфуннанской шкале оценок личности, Гуань Чжун никак не мог быть ни цзонь цзы, ни обладателем жэнв (суланности), нбо жэнь подразумевает знанне и соб.подение ли; скорее всего, его следовало отнссты к категории сяо ээнь (маленьких лодей).

ل1 вдруг в четырнадшатой главе читатель встречает абсолютно протноположную оценку той же самой линности. В ответ на законный вопрос своего ученнка Цзы Лу, можно ли считать Гуань Чжуна обладателем жэнь, Конфуций дважды отве. чает положнтельно: «Да, он обладатель, жэнь», ибо с его помощью Хуань-гун мирным путем объеянни, правителей [157, 14.16, с. 158|. И далее, когда уже Цзы Гун, один из любимых ученнков Конфуція, тут же задает вопрос о том, что «вряд ли можно отнести Гуань Чжуна все же к категорин лии, обладаюиих гуманностью?», Учитель решнтельно отстаивает свою точку зрення н обтляняет, в чем засяуга Гуань Чжуна ${ }^{2}$. Он сиас хуа ся от «варваризации», поэтому ему можно иростить и его реформы, и несоблюдение ли, выразившсеся в том, что он фактическн иредал брата - не только не отомстил за него, но еше носгуии на службу к его уо́нйце. Дж. Јегг иравнъьно вскрывает один из мотивов такой оценки: Қонфуцнй в этом отрывке как бы говорит, что на людей типа Гуань Чжуна не распространяются те нормы морали, по которым должны жнть «простые Аюдн» [293, т. 1, с. 283]. Но ои не говорит, почему Конфуций เает здесь такую высокую оценку Гуань Чжуну, возвысив его до положения цзюнь цзб, чьи поступки также не вссгда должны сковываться пбщечеловеческой моралью. На примере анализируемого нами высказывания Конфуций хотел показать своим носледователям н щитателям, что 月ля $x$ уа ся нет большей обя. ванности, нежсли соблюдение свосй обособленности. Всякоюо, . よаже нз числа наиболее опасных идейных противннков, кто отстаивает концепиню «мы - они», он не только прощает, но и прославляєт. Именно поэтому, исходя нз эффекта контрастностл, и вставнли үценнки Конфуция в текст «Луньюйя» эти по.ярныс оцени. Разноречивые характеристики Гуань Чжуна солжны быи также нести и большой нравоучительный смысл. - чнтель па примере свосто отношения к :деолопическому проtивнику как бы шоутал современных ему и всех буауиих правителей, адмннистраторов и идеодогов, что противоречнвость, сужденнй не только не умаляет престиж рассужлаюиєего, но и спосибствует его величию. То быт еще один наглядный урок прагматизма, но уже в сфере, имсощей прямое отнонение к внешнсй по.питике.

В тексте «Луньюйя» содержатея еце :два логическы связанных ответа Конфуция, помогающих нам понять суть его внешнеполитических воззрений.
«Фань ЧІ сироснт, как понимать человеколюбие. Учнтель ответнл: „Наедине с самим собол будь ночтителеи [к себе]. Занимаясь делом, проявляй уважение [к нему]. В отнонениях е людьми соблюдай верность. Дажс когда отправляешься к [варварам] $и$ и ди, [эти добродетели] необходимы [тебе]".

Цзы Гуи спроснл: .,Какими качествами необходимо обладать, чтобы о тебе сказали, что ты ии?" Учитель ответил: „То-

го, кто способен ощущать стыд за свои поступки и, будучн отправлен [в страны], расположенные в направленни четырех сторон света (от срединных царств. - Л. П.), не опозорит наказа правителя, можно наэвать ии"'» $[157,13.19-13.20$, с. 147].

Перевод Дж. Легга:
«Фань Чи спроснл о совершенной доородетели. Учитель ответил: „Это значит в уедннении быть уравновешенным. Занимаясь делом, быть подобаююце вимательным. В общении с другими быть чрезвычайно искрснинм. И даже когда человек отправляется к дикнм, невежественным пиеменам, он не должен пренеорегать этими качествами".

Цзы Гун спроснл: „Какими качествами должен обладать человек, чтобы его моглн назвать чиновником? Учнтель ответил: ..Тот, кто в своем поведении сохраняет чувство стыда и, будучи послан в любую часть света, не онозорит своего правителя, заслужнвает быть названиы чнновннком"» $[293$, т. 1, с. 271].

Перевод Ян Ђоцзюня:
«Фани, Чи слроспт о человеколюбни. Конфупий сказал: „Оолик должен выражать почтение. Запнаясь работой, проявляй уважсние. Когда служнин друпим людям, оули преданным и искренним. Эти лобродетели также необхотимы, даже тогди. когда отправиясинся в нностранные государетва'.

Цзы Гун спроснл: „Каким надо стать, чтобы тебя называли пи?" Қонфуцнй ответил: „Тот, кто в свонх действиях спосо́̆и стыдиться [сволх простутков], кто, буаучи отправлен в иностраннье государства, вынолннт задачу, тот может быть назван щи"» [157, 13.19-13.20, с. 147].

Перевод В. А. Кривцова:
«Фань Чи спросніл о человеколюбию. Учитель сказалт: , В Веегда буды почтителен. Џсполияя работу, проявляй уважение. В отношенияк с людьми проявляй преданность. Когда отправляе!нься к варварам, не отказывайся [от этнх правил]".

Цзы-гун спросил: „Какой человек может быть назван сановником?" Учитель ответнл: „Того, кто может чувствовать стыя за свои постунки и, будучи направлснным в другие страны, не подведет свосго государя, можно назвать сановником"» [32, т. 1. с. 163].

Человеку, незнакомому с текстом «Луньюйя» и внениеполитнческими воззреннями Конфуция, при чтении ответа на вопрос Фань Чи может показаться, будто Учитель расиространяет свос понятие человеколиобия и на варваров. Однако такое прсдставление может возникнуть лишь ири поверхностном чтенин текста. Известно, что жэнв (гунанность, человеколюбие) является одной нз основополагаюних концепций в учении Конфуцня. Не всякому дано постичь и удержнвать жэнь; тот, кто ностоянно придерживается жәнь, возвышается до высыего эталона личностн: совершенного, благородиого человека - цзюнь цзыt.

Разъясняя своему ученнку Фань Чи, какой смысл он вклафываст в понятис жэнь (человенонюбие), Конфуций вычленяет три разновидности состояння человека: 1) когда он находится насдине с самим собой; 2) когла ои занят каким-то делом и, наконец, 3) когла он общается с другими людьми. Каждому состоянню соответствует своя норма поведения: 1) уважай самого себя; 2) цен то дело, которым ты занят; 3) соблюдай вериость и будь искреяним в отношеннях с людьми. Казалось оы, все ясно. Зачем же Конфунию потребовалось вводить в ответ ситуацию с «варварами»? Прежде всего, чтобы подчеркнуть незыблемость этих норм повеления для обладателя жэнь. Даже если хуа ся отправляется к варварам, он не должен даже на время отказываться от этих трех приниилов. Именно строгое соблюденне этих иринципов и отличат обладатетя жэнь от нарваров, которые не в состоянии постичь прннинпы жэнь, а посему находятся на иной, более низкой ступсны нравственного развитня, н на них, естествеино, эти приниипы не распространяются. В ответе Конфуиня заложено зерно будущей концелини великоханьского шовиннзма, основанного на идее этической неноияоденности варваров.

Трактовка первого состояния - «всенда будь почтитетен» [32, т. 1, с. 163] - не точна, ио́о может сложиться впечат:яение, будто Учитель расиространяет этот принини поведения и на отношсння с «варварами», что не соответствует мысли Конфуция.

При переводе ответа Цзы Гуиу между переводчиками возникли разночтения. Дж. Легг п В. А. Кривцов трактуют термин шии соответственно как чиновник и сановник. Правда, Дж, Легг в комментарии отмечает, что термин ии имеет еще одво значение - уиеный, но для данного отрывка уместнее переводить !ии как чиновник $\{293$, т. 1, с. 113]. Ян Боцзюнь оставил этют термни без перевода, и мы думаем, что он поступия правильно. Пятнадцать раз встречается термин ши в тексте «Луньюйя», из mих в двенадцати случаях, как отмечает Яи Боцзюнь, этот термин выступает в значении «занимающий определснное положеннс п.ли воспитанный человек» [157, с. 223]. Можно уточнить разъяснение Яна и добавить, что Конфуций, как правлло, использовал этот термин діяя обозначения человека не только грамотного, вослитанного, но и этически образованного: «щи стремится к постижснию Дао (Правнльного пути.- Л. П.)» [157, 4.9, c. 40].

То, что Конфуций в данном случае вкладывает в понятне ши этнчсский, а не сощиальный смысл, подтверждается его лальнейшими отвстами на вопросы того же Цзы Гуна. Когда Цзы Гум спросил его, какими качествами должен обладать тот, кто стоит несколько ниже ии, то Учитель ответил, что к следующей катетории іюдей надлежит отнести тех, кото в патронімиях (цзун цзу) «называют обладаюиций сыновней почтитель-

ностью (сяо)», а в селениях, где проживают родственники (сяндан), «называют обладающий чувствон братсной любви (ди)». К следующей за ними категории людей надлежит отнести тех, кто «всегда правдив в свонх словах и всегда доводит до конца начатое дело». Это «ограниченные и !ирямье маленькие люди» (нэн кэн жань сяо жэнь) [157, 13.20, с. 147]. Итак, Конфуций как бы рисует перед взором своих учеников этическую картнну нерархического соподннения: внизу находятся сяо жэнв (маленькие люди), над ними те, кто обладает $\partial и$ и сяо. Кстатл. очень важно признание Конфуцня: зачисляют в эту категорию морально полноценных июдей не адмннистращия, а сами люди, точнее, соинадьньic организадии, не связанные еще тесно с государством. В категорню ди зачислякт сами жители, точнее, главы деревенской обинны, а кому быть удостоснным звания сяо, решается на более высоком уровне - руководством патронимин, объединяющей сотни, а то и тысячи человек, связаниых кровнородственными узами и проживавшими в нескольких расноложенных рядом селенняк. Выше тех, кто обладает $\partial и$ и сяо, уже стоят шии.

Когла же назойливый Lцыл Гуи задал тут же еще один, последний вопрос о том, к какой же катеторни людей можно отнести тех, кто управляет ныне государством, «Учитель тяжело вздохнул и молвил: „Не стоит говорить об этих людинках, чьн способности не умсшаются даже в бамбуковую корзинку"» [157, 13.20, с. 147]. Другими словами, Конфуций не захотел высших эправителей царства уподобить не тоиіко ши нли оо́ладаюцин сяо и ди, но и даже маленьким людям, которые хоть н !ырямы, но все же доводят начатое дело до конца.

Поэтому несомненно, что в ланном сыучае термии ии употробяяется в этнческом, а не в соцнальном знацснин.

Будучи человеком начнтанным и конфущански образованным, ши, естественно, является и обладатетем жэнн. Ои может состоять и на сыужбс у правителя, но в таком случае это не обычный, рядовой сановннк, а нстинный сановник, сановник об. разованный. И когда Цзы Гун спроснл Конфуция, кто может быть удостоен звачия ши, Учитель, развивая мысль, заложенную уже в отвсте Фань ЧІ о сущности человеколюбия, поясняет, что если человек, носланный правнтелем к иноземцам, «не опозорит его распоряження», то он может удостоиться этого высокого звания. Нельзя согласиться с переводом Ян Боцзюня («еслн он выполнит задачу, то может быть назван ии»), ибо здесь стирается главное в ответе Конфуцня - этнческая сторона поручення. Для Конфуиня важнсе не выполнение поручения, которое может быть и гыуым, а та форма, ритуал, который сопровождает этот акт, иоо посланец является представителем хуа ся за границей. Он как бы наставляет булущих дипломатов обращать особое внимание на форму осуществления поручений правителя эа границей, у варваров, и помнить, что ты - посла-

нец хуа ся. Поэтому лаже близкий к тексту перевод «не опозорит своего правителя» [293, т. 1, с. 271] нли «не подведет своего государя» [32, т. 1, с. 163] не совсем точен, нбо речь пдет не о самом правнтеле, а о его порученни, дословно «прнказе» правителя. Сановник должен уважать поручюное дело, а когда он находится за границей, то должен псобое внимание.уде.яять форме его выполнення. Если он ни в чем «не опозорит порученное дело» за границей, покажет «варварам» достоннство и превосходство свосй страны, если он способен «опущать стыд за свон ностунки», то может быть занесен в категорню "ии.

Весьма симптоматично, что высиим критерием проверки лияностн на право прнчастностн к категории тех, кто обладает жээнь нли ии, Конфуций считает не заннмаемый государственный пост, а поведение человека за пределами «средннных царств», т. е., но сго мнению, в экстремальных условнях. Выдвигая такой критерий, он вновь как бы исходит нз своей главной ндеи - обособленности хуа ся, т. е. действует по схеме «мыони».

Подводя нтог анализу различных, рассеянных в тексте «Луныюйя» высказываний Конфуцня по интересующей нас теме, можно впотне определенно утверждать, что у Конфуция уже сложитасв своя, вио.тне определенная виешнеполитнческая концепция. В основс ее лежала идея противопоставления хуа ся, всех ся. «варварам». Можно согласиться с мненнем акал. В. М. Алексеева, который совершенно правильно утверждал, что для Конфуция «„Срединное царство" есть нечто е.ииноє по своей культуре, которая ни в чем не напоминает и не должна напомянать варваров-соседей» [12, с. 127-128]. Именно сознание иравственного, культурного превосходства хуа ся над своимн соседямн и являлось моральным оправданнем, а также обоснованием идеи обособленности $x y a$ ся, их права на духовное превосходство над всей окружавшей их оикуменой. Тому были и вполне объективные причиыы: китайцев возмущали об́ычаи левирата, многожснства, нсупорядоченность половых связей, но они забывали (или не знали?), что сами в своем социальном развитии проили через эти стадии. Реально сущест. вуюцие различя в уровнях социально-экономического и государствснного развития они объясняли не объективными причинами (тогда это о́ыло н невозможно), а этическимн. И Конфуций в эти раннне представления китайской интелтектуалыноі̆ элнты внес влолне весомый «вклад» - все его этические категории, такне, как жэнь (человеколюбие), сяо (сыновняя почтнтельность), ди (братская любовь), ци (этически образованньй. высоконравственньй человек) и др., раслространялись только на хуа ся. «Варвары» как бы вычленялись из этого морального процесса становления личности; нормы ловедсния, обязательные для «людей», т. е. хуа ся, на них не распространялись, да они и не способны были их понять. Общество высокоои́разованных
xya ся могло спокойно фушкиюннровать даже без управителей, цто никак не мыслимо для общества «варваров». Так родилась ндея этического превосходства хуа ся, идея этяческой неполноиенности окружаюыцх «срединные царства» народов. Логическим следствнем этой идеи явнлась доктрнна о месснанской роти Китая, его духовной обязанности просвещения своих соседей. Теоретики конфуцианства не долускали н мыс.ти о возможности обратного процесса, процссса взаимообогаиения разных культур. Развнвая пден своего Јчителя, Мэн пзы вполие определенно заявил: «я слышал, что ся нзменяли [варваров] и, но не слышал никогда о том, чтобы [сами ся] моглы измениться под воздействисм [варваров] $\quad$ » [174, с. 238].

По существу, именно Конфуций и заложил теоретические основы будуцей концелции ве.тикоханьского шовинизма, которая на многие столетня стала опрелелять виешнюю политику китайской бюрократии, особенно в нериюы центра.пизованных нмперий.

Слодуст обратить внимание читателей епе на олнн аспект внешнеполитических воззрений Конфуция, которому обычно не уеляют должного внимания. Рассжжая о «варварах», Конфуций употребляет, как правито, тншь два термина: $и$ (варвары и) нли $\partial и$ (варвары $\partial u$ ) ; зачастую онн ислользуются вместе. Но ведь при жизни Конфуцня китайцам были известны и иные термины для обозначения понятия «варвар» - мань, жун и др. Іочему Конфуций чаще ныбирал только и и ди? Думастся, что такой выбор не был случайным. «Варвары» монь жн.тн на юге or «срединных царств», варвары жун-- заладнее, а варвары $и$ і ди -к востоку и ссверу от хиа ся. Қитайцы чаще страдали от нападення северных кочевников, какими были прежде всего ди, вндммо, поэтому у Конфуцня образ варвара сфокусировался на $\partial и$ и бинзким им $u$. Десятки поколений чнтателей «Јуньюйя», которые шгудировали этот текст нанзусть в течение почти 2 тыс. лет, смогли убедиться на примере собственной жизни и истории страны, что Север представлял бо́льшую угрозу Kитаю, нежели Юг, Запад нли Восток. С Севера пили сюнну и киланы, чжурчжэнн и монголы, нменно с севсро-востока прннли маньшжуры.

Идея ненужности, опасности контактов с Севсром, заложенная уже в тексте «Луньюйя», и внешнеполитнческой концепини Коифушия оказала большое в.тняние на становленне стереотипиых форм сознания и поведения китайцев. Впоследствии этот стерсотип вненшенолитнческого мышления мог быть использован п был использонан политнками во вполне определенных провокационных, антисоветских целя. Мы до.лжны себе представить степени, воздействия учения Конфуция на массовое сознание китайцев, иначе трудно будет осознать эначимость выдвинутой Мао Цзэдуном пресловутой доктрины об «нзвечной угрозе Китаю с Севера».

## Внешнеполитические воззрения легистов

В трактаге «Чунын цзочжуань», в записи событий под 1 -м тодом правления луского Минь-гуна ( 661 г. до н. э.), лривелены следџюие слова сановника Гуань чжуна в беседе с ниским царем:
«[Варвары] жуны и ди-это шакалы и волки, ни в коем стуае нелизн уступать им. Все ся - это близкве роаствениики, ми в коем случае нельзя бросать их в беде. Бездеятельность [и багодушне в отношеняи варваров] подобны [принятик] яда. такое [поведснис] ни в коем стучае нельзя не менять» [251. т. 28, с. 451~452].

На это высказывание надлежит обратить, особое внимание, ибо оно еринадажнт не рядовому сановнику однюго зз «сре.инных нарств», а одному из родонача:ьникив легизма, известному рсформатору, автору одноименного трактата «Гуаньцзы». Здесь мы уже встречаемся не только с противопостав:еннем чуа ся «варварам», но н с четко выраженным чувством префрення. Гуань Чжун исключаст "варваров» из категории людей, . нишат нх всяких моральных норм и щенностей " внчшает правителю прияерживаться виоэне определениой позиции в отношении жунов и ди. Думается, что это высказывание реформатра, помешенное в намятник, отредактированный самим Конфупием, оказалось злесь не с.тучайно. Мюжно прелположить, что, иесмотря на по,яярно притивоиотожный полход в решении кар.инальных внутриполитических щроблем, в ооласти выработки внешнеполитяческой позниня .легист и конфунианеи оказались еднвотуны.

Қак вижи, раннне легисты, в частности Гуань Чжуя, придерживатньв в отношенин «варваров» тех же взглядов, уто и ранние кинфуцианцы. Можно сказать, что они разделя:ти кон-
 девиях о вненнеполитической деятельности они псходили из уже сложнвшейся схемы «мы - они», за что п получили похвалу со стороны самого Конфуция. Но время шло, активизировались и расшнрятись контакты «средннных царств» со своими соседямы. Правители п борократия китайских царств, особенно окраинным, начннали чу'вствовать и понимать, что соседи обладают некоторыми достиженнями, которые были бы небесполезны и им самим. Жнзнь поставыла перел ипми пробтему заимствования: особенно остро она чувствова.тась в военном деле.

Жители «срединных царств», как традицинные земледельцы, восвали обычно в пешем строю, хотя им были известны и колеснніы (см. [46, с. 35-42; 47, с. 278-287]). Но главную боевую свду составлялы шехотинцы; все ойстояло более или менее благополэчно, пока царства хуа ся восвали друг с другом, заключая разнообразные союзы то с ближними, то с дальними царствами Кюгла же с севера начали наседать кочевники,

гуа ся практичсскн оказалиеь бесеильными н не могли эффективно отражать неожидаиные набеги конницы, нс говоря уже о наступательных, босвых действиях. Особенно страдали от набегов северные пограничныс царства Чжао и Янь. В лериод Чжаньго оба эти царства построили вдоль ссвериых рубежей оборонительныт стены, но и это не спасло их от неожнданны: вторжений вражеской конницы. Необходнмо было создавать новый род войск и сажать земледельца на коня. Мскусство.верховой езды, так жс как и искусство стрельбы из лука с седла, было нзвестно хуа ся, прежде вссто знати, увлекавнейся охотой (см. [21, с. $15-16 ; 229$, с. $291 ; 287$, с. $50-53])^{3}$. Теперь же нообходимо было овладевать искусством массового ведения конного боя, а для этого необходимо было заимствовать у «варваров» шх одежду - штаны и укороченный халат, которые до этого хуа ся ннкогда не носили, заимствовать «варварекое» оружне, технику боя и т. п.

И здесь временный союз двух этнко-подитическнх школ вновь и надолго распалля: сказались кардннальные различья основополагающих токтрин. Если д.эя ранних конфуцнанцев главным блло слепое следование древности, где рсшающее значение отводилось соблюдению правнл повсдения (ли), а отсюда чисто внешним атрибутам (всломним, как Конфуций болття занмствовання «варварской» одежды и манеры сндеть), то у легистов во главе угла всегда стояла выгода. Они полагали, что челювек от природы алчен, завистлив и властолюбив. поэтому ири управлении обществом правитель должен уметь воздействовать на эти качества, направляя усилия людей на два «полезных занятня» - земледелие и войну. Государство, согласно их учснню, так же как н правитель, должно стремнться «к выгоде», т. е. к уснленню и могуществу, развивая как земледелие, так и военный потенциа.л (см. подробнее [81; 82; 114, с. 59-135]). Поскольку ведушей кониепией легистов было создание моцного государства, то ради этого они лровели множсство кардннальных реформ как в социально-экономической, так н в нолитической области. Будучи прагматикамн, они легие шли на заимствование, если это было выгодно их государству, Когла же рець пошла о военном усиленны, то они, в отлнчпе от конфуцнанцев, решительно выстулили за заимствовачие более прогрессивной военной техники. В 307 г. до н. э. чжаоскнй Улин-ван (325-298 гг. до н. э.) провел свои знамснитые реформы, модерннзировав армию и создав конницу наподобие «варварской». Реформам предшествовала ожесточеная полемика между высшими сановникамн - конфуцнанцами и легистами. Первых было большинство. В их число входили такие высокопоставтенные чнновникн, как Чжао Вэнь, Чжао Цзао, Чжоу Шао и Чжао Цзюнь (см. [237, с. 55-65]). Все они встретнли в штыки предстояную реформу, мотивируя свою познцню ссылкамн на нарушение Улнн-ваном не только траднционой

одеждыг хуа ся, но и всех устоявпиихся норм жизни. Особенно -отчетлино возражения опиозыиия прозвучали в выступлешии сына У.тнн-вана принша Чэня, заявивнего, что заммствование «одеждн варваров $x y \ldots$ не будет снособствовать прогрессу», ибо праните» пытается сломать ужс сложившуюся систему взанмюотношений, согласно которой «жнтели далеких окранн» всетда взнрали на «срединные царства» как образец для подражания, где «варвары мань и и †учнлись| добродетельному новсденню» [237, с. 60-61]. Заимствование варварской одеждь, н это весьма показательно, расценивалось принцем Чэнем как «॥зменение наставленнй древних, отказ от пути, [которому] следовали древнис... отказ от [самих] срединных царств» [237, c. 61].

Ссора между легистом-отиом н конфуцнанцем-сыном законнилась, как н следовало ожидать, іобедой правителя, однако раногласня между Чэнем и Улин-ваном сохранились. Когда в 299 г. до н. э. уже после провепения военной реформы Улинван передал ведение дел и управленне царством своему сыну, то руководство внешней политикой он оставил в свонх руках (см. [21, с. 93]). По-видимому, он оласался, как бы часть, высшей администрацни, пастроенной проконфуциански, 'не добнлась отмены реформы, наруынвыеї одну нз основных внешнеподнтическюх доктрин Конфуцня.

Весьма знаменательно, что текст полемнкı, проходнвней ири дворе џжаоского царя блин-вана, весьма наноминает, вилоть до текстуальных совпалений, полемнжу прн ляоре циньского царя Сяо-өуна, которая происходила пятьюдесятью года ми ранес н наила отражение в тексте основного легнстского ламятннка - в «Кннге правнтеля области Шан» ${ }^{4}$. Авторов
 составлен позднее «Книти правителя области Шан", виднмо, привлекала развернутал и убедительная снстема доказательств. нзложенияя в легистском каноне. Полемика межлу циньским цапем Сяо-гуном, Illaн Яном и нх оппонентами развернулась уже на лервых страницах трактата, где говорится о неооходимости реформ. Памятник этот был широко язвестен в кругах интеллектуальной элнты, наследственной знати и бюрократии. Мнтерес к нему, вероятно, подкрепдялся теми реальными усюехами в зкономнческой, политнеской и военной областях, которык до-
 усптит!, теоретическое обоснование необходимости заимствования у «варваров» одежды и техннки ведения конного обоя, взяли снстему доказательств у легистов, ясно ноказав тем самым, к какому лагерю они принадлежат. Следует обратить внимание чнтателей также и на то, что в глазах древннх пдея заимствовання чего-то у «варваров» но своей значимости ириравнивалась к серии реформ Шан Яна, преобразовавшнх не только царство Цинь, но впоследствии и социально-экономическую

п политіческую структуру вссго Китая. Так же как ц циньский Сяо-гун накануне реформ, чжаоский Улин-ван произносит сакраментальную фразу о том, что, собираясь заимствовать «одежду варваров $x$ у и их коннос воорјжсние, дабы \{по-иному] наставлять народ, [боится], что ньнешнес поколение иепременно осудит меня» ${ }^{5}$. Еғо сторонники Лоу Хуань и Фэй 11 говорят устами Цан Яна: «Тот, кто рассуждает о высшей добродетели, не стаиет согласовывать [своего мнения] с ходячнми представденнями; тот, кто добнвается великого успеха, не должен советоваться с то.пой... Г.тупый не понимает [сутиך дела, даже когда оно уже выполнено, умный же постигаст [суть дела] еше до того, как появятся сго первые признаки» ${ }^{6}$. Фэі̆ И тут же добавляет: «Правитель! Осуществляйте свои намерения» [237, c. 60]. Г одобно Шан Яну, Улин-ван не отрицает пачисто древ. ность и устойчивые правила поведения ( ли) ; ои дает им лишь иное толкование, объясняя необходимость заимствования сооственным пониманнем основных принципов ли. Так, он говорит: «Главное в одежде - быть полезной в употрсблении, главное в зи - быть полезными в осуиествлении Дела, поэтому совершеннье люди прошлого... учреждалл ли, нсходя из 〔их $\rceil$ необходимости Делу, поэтому они приноснти выгоду своему народу п обогащали государство» [237, с. 61].

Содержание этой полемики со временсм расширялось. вводинась новая аргументапия. Џселедователи, учнтывая юолее поздние инкориорации, по.лагают, что конечный варнант полемики, как п всего текста памятника, сложилея к концу правления династни Цинь-началу Хань, (см. [21, с. 103: 143, с. 74-76]). Именно в таком виде эта полемика была зафиксирована Сыма Цянсм в его «Нсторических записках» [94, г.1. 43, c. 2674-2684]. Современнки Сыма Цяня и десятки поколений китайцев, ирежде всего лодей грамотных, изучали «Историю дома Чжао» нз «Нсторических записок», где было помещено изложение этой знаменитой полемики. Древиекитайякие дип.ломаты и те, кто снециализировался во внешнеполитической деятельности, естествсино, сравнивали текст Сыма Цяня с подлинником - главой «Ізменение законов» нз «Книги правителя оо́дасти Шан» - и не могли не ооратить внимание на некоторые пзменения, внесенные всликим китайским историографом.

Глава «Шзменение законов» заканчивается последней полемнческой схваткой между конфуцианцем-саюовником Ду Чжи н легистом Шан Яном (Гуньсунь Яном).
«Ду Чжи сказал: „Я слынал, что, еслн выгода не будет стократной, законов не меняют; если успех не будет десятикратным, не меняют орудня. SI слышал, что, когда полражают древностн, не совсриают ошибок; когда придерживаются $л и$, не оывает нарушениі̆. Государь должен стремиться к этому".

Гуньсунь Ян отвстил: „Проплые поколения [правителей] на. ставяяли [народ] по-разному, какой же древности [онн] подра-

жали? Императоры и пари ${ }^{7}$ не повторяли друг друга, какнх же [старых] .и они ирндерживались? Фу Си ${ }^{8}$ и ІІІнь Іун ${ }^{9}$ настав.าяли, но не карали; Хуан-ди, Яо п Шунь карали, но не многих. Что же касаетея Тан-вана и У'вана, то каждый нз них устанавлнвал свои законы, учитывая [нужды] времени, и определял ли, сообразуясь с обстоятеіьствамю. Так как ли и законы создавали, исходя из [нужд] времени, расноряжения и приказы соответствовали тому, что было нужно: оружие и орудия труда отвччаіи свосму назначению. Гоэтому я заявляю: чтобы достичь хороиего управления 〔людьми своего] века, существует не одни Путь; для того чтоо́ы принести пользу государству, не обязательно подражать [одной] древности"» [114, c. 141].

Сыма Цянь ири работе над гекстом полемики использовал также и вариант, который бьл изложен в «Чжаньюо цэ». Какие же измененыя были внесены в тот варыант, что донел до пас в «Џсторичеснк записках»? Вместо одного Ду Чжи у Сыма Цяня выступают четыре конфуцнанския сановника.
"Чжао Вэнь, Чжао Цзао, Чжоу LIао и Чжао Цзюнь - все увешевали лравителя воздержаться, не заимствовать одежду варваров $x y$, ибо пучше подражаті, древности» [94, гл. 43, с. 2ьв2]. Как правнльно отметил K. В. Васнльев, выступления опшонентов Ујн-вана у Сыма Цяня сведены всего к одной фразе, кратко и во́обиенно характеризэюшей их по.титиескую позиник) [21, c, 16].

Ответ же Улин-вана даи более подробно; здесь Сыма Цянь целиком заимствует речь Шан Яна. Іравда, вместо Тан-вана ॥ Х'-вана он вставляст «три вана»: мифического героя сказаний Юя. Чэн Тана и ${ }^{\text {Ю }}$-вана. Волее сушествениа и весьма показательна слелюиая замена: термин «оружие» Сыма Цянь заменяст на термин «отежда». В его трактовке ответ Улин-вана ирнобретает иное звучанне: "Так как ли и законы созлавали, исходя из [нужд] времени, распоряжения и ириказы соответства.ти тому, ито было нужно; одежла и орудня труда отвечали своему назначснню» [94, гл. 43, с. 2682]. Заканчивает же он выступтение џжаоского царя отмеменой выне фразой lㅢ Яна. - Прелставляется, что, пронзвольно заменяя «оружие» на нодежду», Сыма Цянь тем самым подчеркива. значение реформы Ґлин-вана, где, по сути дела, в центре стояла не проблема изменения виешнего вида хуа ся, чего так опасались коифунианцы, а проблсма военного могушества китайского государства, его способности противостоять коннице кочевников. Древним было хорошо известио, что Сыма ЦКиь не был .тегистом: обраццние к легистскому канону, хотя Сыма Цянь прямо ои этом не говорит, также отражало его политическую позицию он признава. целесообразность заимствования достнжений «варваров», если это полезно самим хуа ся.

Ытак, к конну эпохи Сражаюмихся царетв октадывающая-

ся внешнсполитическая доктрина китайской бюрократии развлвалась главным образом под влияннем двух крупиых этико-тюлитических школ: конфуцнанской и легистокой. Конфуцианиы сформулировали кощцпщию обособленности хуа сл, настанвая на жссткой познцин по отношенпю к «варварам», признавая лишь возможность влняния одной, этически полноценной стороны. Легисты же, признавая действующую внепнеполитическую схему «мы - они», фактически были сторонниками болсе гибкого и рационального толкования этой схемы-концепцни. Оин привносили в ее толкование элементы прагматизма, нсходя нз нужд страны; принцил «выгодности, полезностн» должен был шрать активную роль во внешней политике «срединных нарств», особенно в общении с «варварами».

Следует остановиться еще на одной легистской конщепиин, оказавшей сушсствснное влияние на формирование госутарственной внешнеполитической доктрныы не только царства Цинь, но и всего имнераторского Китая. Мы имеем в виду теорию прямо пропорииональной зависимостн могущества государства от военных успехов. Јегнсты были сторонниками агрессивиых войн.
«С древнейшнх времен вплоть до пимениего, дия ни разу не случилось, чтобы кто-либо достиг владычества в Поднебссной, не одержав побед... Совериенномулрый правите. $\quad$, понимает, что владычества в Поднебесиой он может , хостичь .тшьь с помощью своих воинов, поэтому он подннает [весь наро;д] страны и обязывает его служить в армни.

Когда посещаешь какую-либо страну и знакомишься, как Управляют ею, то видишь, что могущественно то госуларство, в котором вонны нспользуются. Откуда известно, что люди используются? Если люди смотрят на войну, как голодные во.лки на мясо, значит, люди нспользуются. Обычно народ ненавнтит войну; тот кто сумест привить народу любовь к войнс, добьется господства в Поднебесной» [114, с. 211].

Оо́раиаю внимание читателя на спстему доказательств неизбежности войны: «Если войной можно уничтожить войну, то позволительна даже война: если убийством можно уничтожить убийство, то разрешимы ааже убийства» [114, с. 210]. Пройдет более 2 тыс. лст, и цывылизованный мнр содрогнется, устышав подобный софистический метод доказателиства неизбежностн войны из уст цругого человека, также стоявшего во главе государства, ио уже в $50-\mathrm{x}$ годах XX в.

И» Чжэн (будущнй император Цинь Шихуан) и его ближайшее окруженис, вдохновленные идеями Шаи Япа, уделяли боль-山ое вниманне войне.

Многолетнне кровопролитные сражешия, которыс вели между собой «средннные царства», закончнлись в 221 г. до н. э. победой легпстского нарства Цинь, объединившего под своей эгн;ой тогдаиний Китай и основавшего пмперию Цинь. Китай на шесть

сто.стий вступил в период иентрализованных деспотий ЦиньХань (III в. до н. э.- III в. и. э.). Џменно в этот период китайское государство начннаст нграть активную роль в Дальневосточном и Юго-Восточном регионе мира, именно в этот период кигайская бюрократия смогла осуиествить и осуществи.та конфуゅинские и легистскле выешнеполитические доктрины уже в процессе военных, но.титилеских, культуриых 11 торгово-эко. номическіл конт்актов со своими соседями.

## Глава 6

## ВЛИЯНИЕ ЛЕГИЗМА И РЕФОРМ ЊАН ЯНА НА РАЗВНТНЕ ДРЕВНЕКНТАПСКОИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Иитересно проследить воплощение теоретическнх положений Шан Яна в законы и систему управления госуларством. В 356 350 гг. до н. э. Шан Яяу удалось провести в царстве Цинь целый комплекс реформ ${ }^{1}$.

Одинм из раиннх нсточников, упомняающих о реформах [lан Яна, являются «Ши цзи» («Исторнческие запискп») Сыма Цяня. Сведения эти весьма лаконичны (к сожаленню, мы так и ве знаем, сообщнл ли Сыма Цянь о всех реформах). Приводим нх в той последовательности, в которой они изложены в «Ши। иии».

В 356 г. Шан Ян провел следующие преобразовання:

1. «Приказал народу разделиться на \{групны] по пять в десять [семей], установнл [снстему] взаимного наблодения и ответственности [за лрестулэения]. Тот, кто не донесет о престунннке, будет разрублен пололам; тот, кто донесет о преступнике, будет награжден так же, как [вонн], отрубивний го.тову врагу²; скрывший преступника будет наказан так же, как и [вонн], сдавшнйся врагу ${ }^{3}$.
2. «Те из народа, кто, имея [в семье двух и бо:тее мужинн, не разделили [с ними хозяйства], платят двойной палог".
3. «Имеющий воинские заслуги получаст от иравителя раиг знатности в соответствии с [установленным поря:кком. Тот. кто сражается [с другими] из-за личных интересов, шюввргастся суровым или легким наказаниям, в зависимости от тяжести преступления».
4. «Большие п малые-те, кто, уснленно трудясь [на ниве] основного занятия, пашут, ткут и пронзводят много зерна и шелка, освобождаются от несения трудовых повинностей. Извлекающия выгоду нз второстепенных занятнй (торговля ॥ ре месло.- 7. П.), а также бедные из-за [собственной] .еены должны быть превращены в рабов».
5. «[Члены] знатных домов, не имеющих воинских заслуг. рассматриваются как не имеющие права быть внссенными в слиски знати. Для [обладателя] кажлого [ранга] устанав.тивается четкое деление в [размереך частных полей, [количестве] домов, слуг, служанок и в [виде] одежды. Имсюшнм заслети оказынать почести, не имеющим оных не разренать роокоии даже при богатстве» [185, гл. 6, с. 7-9] ${ }^{4}$.

Реформы 356 г. явились конкретным воплощением ословных замыслон Шан Яна, нзложенных в «Шан цзюнь пу», и в первую очередь сго стремления ограничить интересы циньцев войной и землсделием. Об этом свндетельствует новый порядок предоставления рангов знатности и освобождения от трудовых повнннстей - одной из самых тяжелых форм эксплуатаини, Этим стремленнем объясняется н наказание тех, кто не занят в сельском хозяйстве и.วи прояв. эяет воинственность не на полях сражсний с армией противннка, а в о́орьбе за свои личные интерссы. В послелнем случае, ло-видимому, пмелся в виду обычай кровной месті.
 зультате реформ в корис менялся сам принцип получения рангов знатности. Арнстократия понадала в ирямую зависнмость от правителя, который отныне определял, наско.тько военная лоблесть того или иного иретендента засыуживаст быть отмеченной рангом знатностн. Фактически правитель по.туча. право лишать раноов знатности неугодных ему иредставителей аристократни.

Система круговой пируки быта введена для укрепления центральной власти, ограннчения влияния аристократии на патронимюю и одновременно ослабления ролия органов шбщинного самоуправления. Обшиннки попадали под прямой контроль царских чнновникв. Обложение земледельцев двойным налогом было направлено на принудтельное дробленне больших патриархальных семеіі. В разделенни бо.льних семей могли быть запнтересованы прежде всего богатыс общинняки, нуждавыпеся в райочих рукак. Насколько успешно была проведена эта реформа, ответить трудно. Невозможно представить себе насильственное разделение больших семей, да еще в такой короткий срок. Однако В. Эберхард полагает, будто в результате этой реформы Ilаи Яна большая семья была все же уничтожена. Правда, он отметает, что в III в. до н. э.- III в. І. э. она возродиась вновь, но уже на иной основе: больними семьями жи.ти богатыс зем.тевладельцы [286, с. 34]. В данном воиросе бо.лее близок к пстине Мория Миюуо, отрицающнй влияние имущественого положсня на формирование больних семей [172, с. 1]. Мисиие Мория Мицуо подтвсржлается и исследованиями Хэ Чаникня, показавшего, что и в III в. до н. э.- III в. н. э. состав больших семей был также пеоднороден: они объеднняли ॥ зажиточные п бедные малые семьи [220, с. 91]. Многие данпые свидетельствуют о том, что Шаи Яну не удалось разделить больние семьн. Достаточно сослаться на указ 117 г. н. э., который официатын отменни закои Шан Яна о принудительном выдслеини взрослых сыновей [172, с. 3-5].

Следут специально остановиться на характеристике той реформы Шап Япа, в которой говорится о пораєінении лиц, нзвлекаюцих выгоду из торговли и ремесла, а также «бе.тных из-за лснн». Нсследователи, переводивыне текст этой реформы

нз «Ши цзи» (гл. 68), не сомневались в ее реалыностн [33. c. 122; 112, с. 474]. Болсе того, отдельные ученые, в частности Яи Хиншун, использовали сведения об этой реформе в качестве доказателыства массового порабощення общинников в V-III вв. [118, c. 23].

Изданне указа о массовом пораи́өщении лиц, не занятых в сетьском хозяйстве и войне, а также «бсдных из-за лсни», в गнсто которых должны были, естествснно, входить и обедневши фӧщинники, невольно заставляет усомниться в его подлинности. Оиределеннук помощь в изучсния характера указа, перекочсвавшего во все послсдующие историческис сочпнения, может оказать «ІІаш цзюнь шу».

Сыма Цлиь во время работы над шестьдесят восьмой главой своего соиинсния изучал тогдашний вариант трактата, заимствовав из него ряд пояожений, и перенес в эту главу часть текста из первой главы «ШІан изюнь пу". Излагая учение легистов, и Щан Яна в частности, Сыма Цянь старался сохранить их лексику и терминологию. В «Шан цзюнь шу» термин лентяй (дай чжэ) носит специфическую смысловую нагрузку: земледельцсв исзависимо от ия имуществениого положения редко относнли к категории лентяев, если они продолжали жить у себя в деревне. Лентяй для ПІан Яна чаше всего тот, кто не трудится в земледслни, но это отнюдь не озпачает, будто лентяй синоним бездельннка. Во второй главе памятника приводится следующая рекомендаияя ПІаи Яна: «Если сосрелоточнть в ояних руках [право собствснности] на горы и водоемы, то людям, ненавидяшим земледелие, лентяям и стремящимся извлечь двойную [приоылл] нечем будет кормиться. А сс.й им нечем будет кормиться, то они непременно \{обратятся] к земледелию» [114. c. 144]. Здесь переинсляются различные категорни паселения, занятые разработкой н реализацией горных и водных богатств: солевары п продавпы соли (те, кто стремится извлечь двойную ирибыль), рулокопы л железоплавитьники; могли быть и купиы, торговавшие железными изделиями, «Леитяи» в этом перечне рассматриваются наравне с «иенавианщнмя землсделие» и «стремяцимися извлечь двойную โпрнбыль|». ІІо все это трудящийся п торговый люд. Нзлагая содержанпе реформы " стараясь быть иредельно точным, Сыма Цянь, вероятнее всего. оперировал терминами Шан Яна: «белные ॥з-за зенн», о котюрых говоритея в тексте знаменитой реформы, могии означаты, оедисйшую часть паселения, занятую не в основной отрасли иронзводства.

Ко второй катсгории населения, которую, по словам Сыма Дяня, собирался иоработить МЈан Ян, относилнсь «все те, кто извлекает выгоду из занятия второстененным делом». т. е. все торговиы " ремесленники, как богатые, так и бедные. Следует отметить, что ІІан Ян не мог иойти на порабоиение всех торговцев и ремесленннков, ибо тогда замерла бы вся жизнь в го-

суларстве. Экономнческая программа Шан Яна сводилась к ограниченню и коиролю деятельности купцов, но отнюдь не к пресечению се. ІІрактика легистских правителей показывает, что богатыс купцы и владельцы ремесленных мастерских, как правило, не подвсртались суровым наказаниям. Порабошению могла подвергиться лишь какая-то часть бсдных торговцев, бедных ремесленников, наемных работников, занятых в раз.тичных промыслах, а также бродячих людей. Впотне возможно, что в результате этой реформы было порабощено и некоторос чне;о общинииков. Однако в то время этот ироцесс еще ие принял массового характера, он усилился позднес, во lI--I вв., по мере роста крупной частной земельной соб́ственности ${ }^{5}$.

Реформы 356 г. встретили ожесточенное сопротивлєние предгвителей аристократии и торговиев. По-видимому, оии вызва॥ также протест и бедных общинннков, недовольных приказом , принудительном разделе больших семей. Однако Шан Яну удалось подавить протест -- недовольные были сосланы в пограничные районы. После этого, как сообщает Сыма Цянь, «уже никто нз народа не осмеливался осуждать законы» [185, гл. 68, c. 10].

350 год до н. э. ознаменовался новым, более решительным наступ.тением на познции аристократии и патронимии. Бы. 7 издан указ, запрешающий отцам, сыновьям и братьям жить в одном доме. Шан Ян, как отмечает Сыма Цянь, «объединн, в уезды маленькие города, волости, поссления и деревушки, где прожнвали кровныс родственннки. Bсего был учрежден 31 уезд» [185, гл. 68, с. 11]. Раздел царства на уезды означал, что отныне власть на местах до.жна была перейти в руки государственных чнновников. Реформы 350 г. подрывали власть аристократии.

В том же году Цаи Я॥ осуществил ряд преобразований, в результате которых было узаконсно право частной собственности на пахотиые земли. «Чтобы [разграничнть] поля, [Шан Ян приказал] провести продольные и поперечыые межи, насыпать, земли на границах [владений]. Уравнял налоги и полати» [185, г.т. 68, с. 11] ${ }^{6}$.

Вслел за этим в царстве Цинь были введены также законы об охране некоторых видов частной собственности. В частності. был издан закон о смергной казни за кражу тяглового скота. Основными в.тадельцами тяглового скота могли быть только богатые обцинники, ибо лошадь и вол стоили в то время довольно дорого. Мероприятия, направленные на признание и защиту собственносты, были выгодны прежде всего новой пмущественной миати.

Шан Яном быіи унифпцированы меры длины, веса, объема н т. п. На зтом исчерпываются наши сведеиня о реформах UIаи Яна.

В современой историографии, особенно в китайской, распро-

странено мнение, будто в связи с реформами Шан Яна и развитнем частной собственностн обшина нсчезла уже к концу III в. до н. Э. $[124$, с. $14-15 ; 151$, с. $108 ; 186$, с. $43 ; 207$, с. 3 ; 268 , с. 61]. Однако на самом деле все эти изменения не привели к исчезновению общины, они повлияли только на ее характер (см. подробнсе [76, с. 66-.99]). Нз собственннка земли к кониу III в. до н. э. обшина превратнлась в самоуправляюшееся объсдиненне свободных земельных собственников.

Последовательное осупествление преобазовампй Шаи Яна позволнио царю сосредоточить в свонх руках всю полноту властн. В связи с новым адмннистративно-территориальным делением были созданы благопрнятные возможности для назначения на должности лиц, доказавшнх личную пре:анность, царю. ІШан Ян как советник царя и нницнатор реформ смог, видимо, претворить в жизнь свою систему назначення на адмнистративные посты. Постепенно возникает новый слой бюрократии и устанавливается тот тип связей между иравитслем и чиновниками, о котором мечтал ІІаи Ян. Трудно было найтл иравителя, стремящегося к неограниченной власть, которыї пренебрег бы доктриной ІІан Яна.

Мменно после реформ LIаи Sta в царетве Цинь была создана новая структура власти.

Осуществляются замьклы Шан Яна и во вненней политлке - иарство I Lинь вступает в полосу венрсрывных войн и начннаст побеждать армии своих соседей. Оно превращается в одно из могушественных китайскнх государств [267, с. 169-182].

Усиление царства Цинь явилось, наглядной демонстрацией результативносты учення Шан Яна. В этих условнях конфуцианцам становн:ось все труднее бороться с легизмом. Тем не менее один из выдаюцихся последователей Коифуция, фиософ Мэн нзы, выступл с критикой основных положенніі !чешия 山аи Яна.

Если рассматривать исторню раннего конфунанства в нлане борьбы с легизмом, то Мэн цзы находился в более выгодных устовнях, нежели Конфуций, ибо он имел перея сойой противника, развернувнего всю свою аргументаиню.

Одним из важных положений ІІІан Яна была его пдея о врожденном корыстолюбии человека. Мэн изы же считал, что человек от природы добр и бескорыстен. «Склонность человеческой природы к добру подобна стремлению воды вниз. Среди людей нет такнх, которые не стремнлись бы к добру, как нет воды, которая бы не стремилась, вииз», - говорил Мэн цзы [174, c. 433-434]. Хотя в тексте памятника и говорится, что он высказал это положение в беседе с фнлософом Го щзы, объективно оно налравлено против кониепиии Шан Яна.

Мэн цзы выступал за јкрепление кровнородственных связей п восстановление ранних форм общины, когда земля еще не превратилась в частную собственность отдельных лиц: Ои про-

повсдова.т восстановление системы щзинь тянь, и это епе один, уже открытый протест протнв идей IIаи Яна. Мэн пзы был активным протввником разработкн пустующих земель.

Стремясь удержать ои́щиников в рамках традиционной мора.и, Мэн цзы, в отличие от IIIан Яна, призывал их почитать старнее ноко.ление: «Есть нять вещей, которые по мирским ойычаям считаются (непочтитсльностью]: 1) когда, ленясь работать, не заботятся о пролитании родитедей; 2) когда, предаваясь азартным играм [в шашки] и пьянству, не заботятся о пропитанин ро„ителей; 3) когда, иитая страсть к деньгам и богатству и сосредоточнвая свою любовь на жене и детях, не заботятся о пронтанин роднтелей; 4) когда, предаваясь похоти слуха и очсй, срамяя родителей; 5) когда питают страсть к храорости, дракам и озорству и тем ставят родителей в опасное по.тожение» (цнт. по [90, с. 154]).

ІШанъяновскому идеалу Мэн цзы противопоставляет образ очиденного от мирской скверны человека, стремяшегося к внутреннему усонершенствованию. Болышое внимание Мэн цзы уделяя совериенствованню доо́родетельных начал, заложенных в чсивеке самой ириродой [174, с. 555].

Подойно Illaи Яну, Мэн цзы ие представлял себе пикакой ннои системы управления, кроме монархической. Не случайно он нитирует высказыванне Конфуция: «Как на небе не может быть двух солнц, так и у парода не может быть двух правителеї: $[174$, с. 376$]$. Hо, в отличие or ШІан Яна, Мэн цзы, так же как : Конфуций, был яростным сторонником ограничения власти правителя. Он особенно подчсркивал карающую роль Iléа, а вместе с ней и роль конфуцианских сановников. «Если правитель соверини проступок,- говорнл он,-- [сановники] должны увещевать его, но если он не прислушивается к их многочнс.тенным увецеваниям, то они должны сместить его» [174. c. 4:0]. В его трактате довольно много подоо́ных высказываннй о насильетвенном свержении провинивииесося правителя. Невольно возннкает вопрос: не быт ли Мэн пзы поо́орником демократических методов управления? На этот вопрос хороно отвечает В. М. Штєйи: «Было бы, однако, крайне опрометннво выводить 113 подобных суждений Мэн цзы, что он был поборником демократии и что народ играет в его политическом мировоззрении какую-нибуль серьезную роль. Прежде всего в глазах Мэн цзы в понятне ,народ" входнл лишь верхупечный слой, т. е. господствуюшие классы... стремление Мэн цзы пзобразить государя несамостоятельным, слабым в нравственном отношении существом, которое дотжно шметь возле сео́я умного советника, одаренного всеми нравственными качествами, проистекало из намерения тсоретически локазать прноритет ученого-конфуиианца наュ государем» [117, с. 137].

Мэн щзы, видимо, выступал против шанъяновской пдеи равных возможностей, отстанвал конепцию Конфуция о незыбле-

ทости соцнального делення, сделав ее более жесткой: «Одню заняты нитеплектуальным трудом, другие - фнзическим. Занятые ннтеллектуа.льным трудом управляют людьми, а занятые фнзнческим трулом улравляются людьми. Улравляемыс кормят людей, а управляющих кормят люди» '[174, с. 219].

Таково вкрагые основное содержание полемикн Мэн цзы е Іан Яном.

Резко критикуя основные положения учения Шан Яиа. Мэн цзы выдвинул собственную политическую программу управления государетвом н народом, программу так называемого гу манного щравлення. Суть се своднлась к следуюцему. Правнтель должен: 1) выполнять по отношенню к свонм лодданным роль отца семсйства, рассматривая государство как семью правителя и прнбегая к принужденню лишь в крайнем с.эучая; 2) наделить крестьян землей путем восстановления системы цзинв тянь, согласно которой все земледельцы получали равные ьли размером $100 \mathrm{my;}$ 3) отказаться от военных авантюр; 1) провести уменьшение наказаний; ј) добиться сннження налоruв п податеи; 6) отказаться от правнтельстненных моноподий на шспользованне гор, болот н озер; 7) зроявлять заботу о вдовах, сиротах и бездетных; 8) обеспечить чнновников наследствснным окладом. К перечысленным восьми пунктам следует добавнть еще один, о́зз которого по.литнческая программа Мэн щзы выглядела бы нелолной: правитель должен передать управ. леные государством мулрым сановнцкам ${ }^{7}$.

Судьба любой полнтической программю определялась в то время прежде всего тем, насколько ее творец сумел учесть нзменения, пронсходнвиие в жизни Китая, и какие реальные пソ̣ти намечал он для укрепления ноложения правителя и государства в целом. Не следует забывать, что основными потребителями н, деологческого товара являлись правитсли и именно нм суждено быдо решать спор легистов с конфуцианиамы. Многие пункты программы $\mathrm{M}_{\text {эн }}$ цзы оказались утонней.

В эпоху повсеместной замены норм обычного права госvдарственными законамн н создання регулярной армин эже невозможно быдо щравить по-старому - ни одно государство не могло єтказаться от функинй прннуждения. Введение уравнительной снстемы земленользования в пернод развития частной соо̆ственностн па землю п усиления нмущественной дифференциации в общнне практически также было невозможно. Правитель встретия бы решительное соиротив.тение со стороны богатык ооцинннков.

Прнзыв «к отказу от военных авантюр» вряд ли мог встретить поддержку. В период непрочных военных союзов if лостоянных вооруженных столкновеннй разтичных царств, когда каждое государство стремилось укрепить свою свободу, именно усленные воениые действня слособствовали усиленио личной власти правителя. Спижение налогов и податей было также не-

реа．тьно：административно－территориальное деление，проводив－ шееся во всех китайских царствах，соировождалось раснирени－ （мы управтенческого апиаата．В этих условиях в каждом нарстве резко возрастала лотребность в зерне，так как чиновнн－ чество находлось на натуралыном довольствии．«Правитетьст． венные монополии на лопо．тьзование гор，болот н озер» означа． iп монопольное право двора на добычу соли п железа，и вряд ．ІІ кто－лио́о из правителей отказывалтяя от него，нбо это подо－ рвасо бы экономическое могущество правяшей семын．Что ка－ сается двух последних пунктов программы，то они оыыл вы－ іодны как арнстократин，так и новой бюрократии．Об́еснемение чнновнков наследственными окладамн н нередача некоторых фソнкций правигеля чиновничьей верхушке сыграли в дальней－ пем нематую роль в утвержденин именно конфуцианства в ка－ честве оффциальной ндеотюни господствующего класса，и ирєжде всего бюрократии．

Отдавая должное граждаискому мужеству Мэн цзи，кото－ рый пыта．тся создать идеальное общество，очненное от вся－ ного насилия над личностью，все же необходимо отметить，что川и завел конфуцианскле политическое учение в тупик，ибо не сэмел учесть тех больших изменений，которые произоили в жизни китайского обиества со временя смерти Конфуцля．Кон－中упианству грозила опасность превращення в ординарную фн－ шсофскую школу，которая уже не могла бы оказывать какого－ іпбо определенного влияния иа по．итическую жизнь страны．
 щую оценку его деятетнностн：«Мэн Кэ（т．е．Мэн цзы．－Л．П．） нроповедовал добродететь．．．и те，к кому он приходил，его не ＂乡ушали＂$[185$, гл．74，с．4\}.

Значительную роль в исходе многолетней дискуссии конфу． шаниев и легистов суждено было сыграть Сюнь цзы（ок．289－ 238）．который сумел вывестı конфуцнанство нз тупнка．Он был первым жонфуцианцем，попытанинмся синтезировать легизм п ьонфуцианств в еднное ！чение，заложив тем самым иредиосыл－ ни для создания качественно вового конфуцианства（см．по－ ：tpoйнее［109］）．

Сюнь изы был хороно знаком с ученнем Шlан Яна и с ре－ вльтатами его реформ．Царство Цинь，которое он посетил в 266 г．до н．э．，покорило моіодого философа свосй ешстемой управления，тинилинированностью и органнзованностью насе－ тения［187，с．202］，тем более что пронсхонвиие в то время ぃоытия（в 241 г．до н．э．циньцы нанесли сокрушительное по－ ражение объединенной армин четырех крупных тосударств： Хань，Вэй，Чжао и Чу）подтверждали жизненность многих нанъяновских идей．

В от．лниие от Конфуция и Мэн цзы，Сюнь цзы не стремился ＊возрождению и сохранению традиционных отношеннй и ме－ тодов уиравления，суцествовавинх в древности．Более того，так

же как н Шан Яи, он счнтал немыслимым восстановление этых методов управления в эпоху бурных социальных изменений. «Отвергать современных правителей и почнтать [лорядки]. сущсствовавние в глубокой древности,-- писал Сюнь цзы- все равно что отвергать своего правителя п переходить на с.тэжбу к другому».[187, с. 51].

Большое влняние на Сюнь цзы оказала концпиия ІШан Яна об использованки метода наград и наказаннй при управ.тенни народом. Достаточно прявести лишь одну выдержку из его трактата: «Когда чаграды обилыны, [государство] могущественное; когда же награды скудны, 〔государствоך слабое. Когда наказания паволят страх, 〔государствоך могущественное; когда жс наказання презирают, [государство] слабое» [187, с. 179]. Награды п паказания у Шан Яна быти тем ннструментом, с номошью которого правитель мог «воспитывать» жителей Поднебссной в угодном ему лухс. Такую жс роль придавал этому методу и Сюнь цзы, считая его основой управления: он называл метод наград и наказаннї «небссной добродетелью» [187. с. 94]. Сюнь изы советова, правителям ввести этот метод и в армии, награжлая воинон деньгамı за каждого убитого врага [187, с. 180]. Одпий из высних наград были рабы. Воинам, униттоживним в бою пятерых противников, жаловалось, пять семей райов [187, c. 181].

Учытывая стремление нсзнатных имушнх слоев к участню в управленин, тем более что это желание встречало понимание в правителей, Сюнь цзы занмствовал у Шаи Яна кониепиию равных возможностсй. Но это не было слепым подражанием. В концепцни Сюнь цзы роль закона играет переосмысленное конфуцианское учсние о ли. Излагая своп взгляды об ооразцовых методах управления народом, Сюнь цзы отмечал: «Следует вьдвигать [на должности] мудрых и способных, независнмо от их положения: следует лишать [должностсй] неслисобных, не тратя времени на дополните:ьные расследования: следуст умеривлять злостиых прсступников, не тратя времени на их перевоспитание... Если сын илі внук царя, аристократа, јченого или сановннка перестанет слетовать ли (прави.ами. Л. П.) п чувству долга, то его надлежит низвести до по.1ожсния простолюдина. І если сы" или впук простолюдина накапливает знання, совсриенствует поступки и следует ли и чұвству долга, то его надлежит возвысить ло положения аристократа, первого совстника, ученого, сановннка» $[187, \text { с. } 94]^{8}$.

Заимствул идею IIIа Яна о возможности перехода тюдей из одного сословия в другое, Сюни, Цзы допускал мобильность социальных слоев и переход людсй нз одного сословия в друroe. В то жс время Сюнь цзы ратовал за сохранение типично конфуцнанских прав и привилегнй, связанных с сословным делением. Особенио огчетливо это проявляется там, ғдс речь заходит о наказаниях: «Всех, кто относится к ученым и находится


Хань Фэїцзы

выше ॥х, слелует направлять в должное русло с помощью ли и музыкн; простой люд следует приводить к порядку с помощью законов и уложений» $[187$, с. 15$]$.

Сюни цзы стремился сблизить легистский закон (фа) с конФуцианским ли. Поэтому он наполнит ли новым содержанием: «〔Благодаря ли〕 ограничнвается хорошее и скверное и проявляются в нужное время радость и гнев. [Благодаря ли] повинуются низы и прояв.тяют мудрость верхи. [Благодаря ли] удается избежать беспорядка в этом бсспрерывно меняющемся мире. Горе тому, кто парушит [ли]. Не является ли ли высшим [прнинипом вселенной]?» [187, с. 236].

В этом новом определении нет и намека на незыблсмость соцвальных градацнй - основного зџачсння ли в учении Конфуция. Можно согласиться с мнением Ян Юнго, что в теории Сюнь щзы ли приоо́ретает значенне закона (фа) [119, с. 398399]. Кстати, об этом вполне определенно говорит и сам Сюнь цзы: «Нарушение ли означает нарушенне закоиа» $[187$, с. 20$]$.

Многочнстєнные рассуждения Сюнь цзы об общности ли и фа на практике могли привести к известной конфуцианнзации закона, внссенню в законодательство отдельных конфуцианских

нормативов. Именно в этом направленни! и развернулась в да.тьнейисм вся дсятетнность ханьских коифуцианцев.

Авгор специально остановілся на краткой характеристнке этико-политического јчения Сюнь цзы пменно потому, что он был первым, кто понытался синтезировать конфуцианетво л легизм ${ }^{9}$.

Дтя нашего псстедования важнп, что взгтяды Сюнь цзы о методах упрявления народом и государством формировались под воздействием учення Шан Яна; начиная с Сюнь цзы, происходят качественные изменения в самом коифуцианстве. Поэтому весьма симптоматично, что имено из иколы Сюнь цзы вышли два выдающихся представитеня легизма -- известный теоретик Хань Фэйцзы п Лп Сы ${ }^{10}$, первый советннк императора Цинь Шихуана, который на пракпике осуществлял идеи легистов уже в иределах всей страны.

Хань Фэйцзы родился в 288 г. до н. э. в знатной семье иарства Хань, родственной правяцему дому. Уже в молодости он интересовался илями Шаи Яна и Шэнь Бухая ${ }^{1 " . ~ С ы м а ~ Ц я н ь ~}$ в бнографии Хань Фэйцзы отмечает, что он интересоватся үчениями о контроле над чнновниками, о законе и нскусстве управлення [185, гл. 63, с. 14]. Он также изучал произведения даосов. Обучение у Сюнь цзы, видимо, усилило увлечение легизмом. Хань Фэйцзы выделялся среды учеников свонми слособностями, но, будучи с детства занкой, не мог рассчнтывать на какие-либо успехи на ораторском поприце. Поэтому всн силу своего таланта Хань Фэйцзы посвятии налисанню трактатов, в которых нзложнл свои взгтяды об улиав.тения государством и народом.

Ісследователи древнскитайской ндсологии единолушо отмечают большую роль Хань Фэйцзы в развитии легпзма. Ему удалось соедннть две параллельно функцнонировавине коииепцин , легистской школы - Шаи Яна н Ї॥энь Бухая. Хаин Фэйцзы многое занмствовал у Шан Яна: ирежде всего учение о всеснльности закона; кониению наград „ наказаний как основной метод џправлсиия народом; учение о примате земледелия и войны над всеми другими занятиямн. Хань Фэйцзы выступал за разрушение патронимическшх связей (ио̃о сохраненне патронимиями автономных органов самоуправлення сужало рамки деспотической властн), отстаивал теорню равных возможностей и ратова.т за допуцение к государственой службе всякого способного претендента, независимо от его соцнального происхождения [208, г.л. 44, с. 310].

Хань Фэйцзы не только разнил ученне Шак Япа и Шэнь Бухая, но н создал свою соб̆ственную теорню управления государством.

Столетнее функцнонирование бюрократического алпарата, созданного Шан Яном, породило новую проблему - правителю становилось все труднее управлять чнновниками. Некоторые го-

эударственные чнновникн, призванныс осуществлять волю правитетя, стремнынсs превратнться 113 управляемых в управляющлх; в царстве Цинь уъастились случан злоупотребления в.тастью [208, гл. 43 , с. 305]. Мменно этого опасались раннне легнсты. Недаром Шэнь Бухай удслял такое большое внимание юскусству управ.лення чнновниками. Олна из основных заповеєей Шэнь Бухая, котојый в теченне 15 лет был первым советником ханьбкого пранителя, сводилась к тому, чтобы правитель решал все вопросы единолично, не советуясы с тиновниками. «[Государь], јмеющий видеть сам, - разумен, — писал он, — умеюший слушать сам - умен, умеющџй принимать едино.тичные решения - сможет стать правнтетем По,тебесной» [208, гл. 34, с. 241$]$. Однако Џэнь Бухай, по мнению Хань Фэйцзы, не уделял должного внимання законам, в частности законам о наказаниях чиновннков [208, гл. 43, с. 304-305].

В теории Хани, Фэйцзы наблюдается удачное сочетание по.ожений, которые до него существовали раздельно в учениях山ан Яна н Щэнь Бухая. Хань Фэйцзы, в отличне от Шан Яна, делает основным объектом своего исслсдования не весь нарол, а ляшь чнновннков, поскольку нменно от них завнснт эффектнвность меронрнятий царя.

Помимо тщательно разработанного метода наград н наказаний Хань Фэйцзы предтожил ряд сиособов воздействня на чиновннков с учетом пснлологнческих особенностей б́юрократии: предоставлять чиновникам высокые должности и оклалы, но держать их в страхе за свою судьбу; постоянно напоминать чиновннкам, кому они обязаны своим благополучнсм и как с.ледует себя вести, чтобы не лишиться всех благ; держать в руках добродетсльных чнновииков, угрожая им уничтожением семьн ы всей патроннмин; ввести шанъяновскую систему слежки и поонрения доносов и т. л. [208, г.т. 48, с. 330-332].

Важной составной частью концепцни нскусства јправлення яв.эяется ученис о мудром правителе. «Правнтель,- отмечается в трактате, - ни в коем случае не должен делить ни с кем свою власть. Еслн он уступнт чнновннкам хотя бы крупицу в.тасти, онн тут же... превратят эту крупицу в сто крупнц» $[208$, гл. 31 , ©. 179]. Особенно следчет оберегать право правителя награжцать и наказнвать чнновннков ${ }^{12}$.

Сконцснтрировав всю власть в одннх руках, правитель должен умето примснять законы; если нужно, он может быть неразборчив в средствах их осуиествтения; необходимо проявлять жестокость и проводить политику оглупления народа ${ }^{13}$. Cкрытность - одно из основных качеств мудрого правителя: разумнее нногда прикннутьгя глулым, чтобы понаблюдать, как поведут себя тнновннки. «Он (мудрый правитель.- 7 . $П$.) скрывает свон следы, утанвает прнчнны своих [постулков], дабы чиновннки не восполизовались ими; уда.ляет свою мудрость, принижает свон способностн, дабы низшие не могли разобраться в

них... лишаєт чиновников шадеждыі и пепользует их так, чтобы они не желали власти [правителя]» [208, гл. 1, с. 19].

Хорошо зная иравы служнлой бюрократни, Хань Фэйцзы советовал царю постолнно поддержнвать в чпновиичьей среде атмосфсру подозрительности и взаимного недоверия, умынленно раскалывать сановников на противоборствующие группировки, тайно ноддерживать нх и тсм самым добнваться ослабления влняния бюрократии [208, с. 290]. Хань Фэйцзы считал необходимым удерживать бюрократию в опредстениых рамках, не давая сй возможиости по,менять правптеля. Весь этот арсенали средств и составлял, по его убеждснню, так называемое искусство управлення.

В свосм трактате Хань Фэйцзы отмечал, что тот, кто овладел искусством управления, может сиокойно сндеть на троне, не опасаясь никаких нсожыданностей [208, гл. 34, с. 184192].

Қак видим, он не исправил тсоретичсского просчета Шан Яıа, наоб́орот, усугубил его, пытаясь установить бопее жесткнй контроль над деятельностью администрацни. Вполне естествснно, что в этих условиях борократня начннает лроявлять все больший интерес к конфуцнанству.

На первых порах, пока бюрократия была еще слаба, идеи Хань Фэйцзы находили свое применение. С особ́енным восторгом трактат Хань Фэйцзы быт встречен в царствс Цинь, где легизм утвердился в качестве офнциальной ндеологни. Сыма Цянь сообцает, что, ознакомивнись с текстом, циньскнй правитель Ин Чжэн (будущий император Цинь ІШихуак) восклнкнул: «Ради того, чтобы встретиться с этим человеком и побеседовать с ним, я умер бы без сожаления!» [185, гл. 63, c. 27].

Однако после прио́ытня Хань Фэйцзы в Цинь судьба сго сложилась трагнчески: он был оклеветан своим бывшим соученнком и брошен в тюрьму, где ему приитось выпить яд. Отравил его Лі Сы, советник Ин Чжэна, нспугавиийся соперннчества талаитивого политика. Ли Сы, мнением которого очеиь дорожили Ин Чжэн и другне циньскне сановиики, руководствоваляя в своих депствиях учениями Шан Яна и самого Хань Фэйцзы.

О влиянни ндей Шан Яна и Хань, Фэйцзы свндетельствует и конкретная деятельность щиньских правытелей и сановников в IV-III вв.

Нтак, влнянне легизма и реформ ІІан Яна на развнтне китайской государственности IV-III вв. до н. э. прослеживается в двух основных направленнях - территориальном и ндеологическом.

Одержав победу в царстве Цинь и создав там качественно иную структуру власти - авторнтарную форму правлення, легнзи закрепится на занаде Китая.

Влияние легизма как политического учения оказалось более значитсльным - к концу III в. до н. э. он начинаст домннировать среди других идеологическнх течсний, оказывая все большее влияние на эволюцию самого конфуцианства. Наиболее наглядным примером этого являстся учсние Сюнь цзы, пытавшегося синтезировать конфуианство и лсгизм.

Военное уснленис царства Цинь и возросшнй авторитет легизма слособствовали развитию китайской государственности по лини все большего восприятия основных концепиий учения ІШан Яна.

## Глава 7

## Империя цинь (221-207 гг. до н. э.) РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЕГИСТСКОИ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА В ПРЕДЕЛАХ ВСЕГО КИТАЯ

## Объединение страны под эгидой династии Цинь

Последовательное осуиествлснне прсойразований Щаи Яна〕крепито экономическое, потитиеское и военное могущество наретва Цинь, выдвнуув его в число ситвнейитл государетв тогданинето Китая.

В 246 г. до н. э. после смерти Чжуан Сянвана на цнньскиі̆ престол вступин его сын Ји Чжэн, известный в нстории под лменсм Цлнь Шихуана.

К середине IlI в. до н. э. парство Іинь, заннмало довольно потирную территорию. Судя по соойщепню Сыма Цлня, циньцы к тому времени присоедннли к свонм владениям земли современной провннин Сычуань, заладную часть провннции X бэй, юг l!lanьси, на востоке доили до ныненнего Чжэнчжоу в провиннии Хэпань (см. [185, г.л. 6, с. 3]). Все эти земли были захвачсны у царств Хань. Вэй, Чжао, Чу и госутарств Ба и IIy, расположенных на территории современной Сычуани. Приwединни богатьх землсдсльческих районов с развитым ремес.ынным производством (крутиые железонлавиыные мастерские на севере Сычуани) усилнло экономическую и восннук монь иіньского царства.

Ко времепи вступления на престол Ы" Чжэ॥у псполнилось дииь 13 лет; , то его совершсннолетия (до 21 года) государством фактнески улравлял его псрвый советннк Люй Бувэй - крупный торговец нз царетва Вэй (см. [185, гл. 6, с. 3]). Вопарение In Чжэна на первых порах не привело ни к каким пзменениям !ии во внутренисй, ни во виешней политике паретва Цинь. Как и ирежде, острие его виепией политики быто направлено на захват чужих земель. В 244 r , до н, э. циньскне войска под командованнем полководыа Мэн Aо вторглись во владения ханьского царства и замватныи 13 городов; в 242 г. до н. э. после неоиократных нападений на царство Вэй инньская армия заня:та 20 вэйских городов (см. [185, гл. 6, с. 4-5]).

Стремясь отразить наступление циньских войск, царства

Хань, Вэй, Чжао и Чу объедини.эи свон снлы и в 241 г. до н. э. напали на Цинь, захвати.ли Шоу:ин, по были разбиты подоспевнеї циньской армией [185, гл. 6, с. 5]. После этих событий царство Цинь прекращает на время активиые боевые действия. что, вероятно, объясняется обострением бпрьбы внутри правящей грушнровки щньского государства. Приближалось совершеннолстпе Ин Чжэна (в 238 г. до н. э.), п вершивиему всеми государственными делами Люй Бувэю предстояло отойти на второе место и лово'اьетвоваться простым исполненнем приказов сверху. Настойчивый и свосиравный Ии Чжэн стремнлся к сосредоточснаю в свонх руках вссй по.тноты власти и отнюдь не собирался идти на поводу у свосго-первого советника. Имеюпийся нсторический матернал сяидетельствует о том, что Люй Бувэй пыталяя сместить нечгодного ему правытеля. Еще за неоколько .лет до упомянутого события ои приблизи.т Јао Ая, олного из своих надежных помощинков, к матери Ин Чжэна, пожаловав ему почстный титу:т н владение (см. [185, г.т. 6, c. 7])'. Очень скоро Лао Ай добилтяя расположения вдовствуюпей царнцы, став ее .пюбовннком и начал по.тьзоваться неограниченной властью [185, гл. 6, с. 7].

В 238 г. то н. э. Лао Аі̆ похития царскую печать ॥ петать вдовствующей царнцы и вместе с группой свонх приверженцев пытался захватнть дворец Цинянь, где в то время находился Иı Чжэн [185, гл. 6, с. 8]. Олнако юному правителю уда.тось подавить заговор. Лао Дй и $^{\text {и }} 9$ крупных тиновников, руково,днтелей заговора, были казнены вместе со всеми членами свонх патронимий. Свыне 4 тыс, семей, замешаных в заговоре, были линены рангов п сосланы в отдатенные районы Сысани [185. гл. 6, с. 10]. Все вонны, участвовавшие в подавлснии мятежа dао Ая, были повымены на отни ранг [185, гл. 6, с. 9]. В 237 г. до н. э. Ип Чжэн отстранил от то.тжности Люй Бувэя - тайного подстрекателя заговорщнков. Очсвидно, страшась да.пьнейших разоблаченй н надвнгвнейся казнн, Люй Бувэй в 234 г. до н.э. покончн.т жнзиь самоуӧийством [185, г.л. 85, с. 14].

Жестоко расправнншись с мятежинками н наведя порядок внутри шарства, Нн Чжэн ириступит к активным военным действиям. В это время большую роль при циньском дворе начинает играть легист ли Сы, уроженец царства Чу, который принוмает непосредственное участие в разработке внсшних и внутренних мероприятиіі, проводимых Ин Чжэном.

В 230 г. до н. э. Ии Чкэн по совету ЛІй Со отиавил огромнук армню против соседнего царства Хань. Циньцы разбили ханьские войска, захватили в птен ханьского Ань-вана и, заняв всю территорию парства, объяви.тн ее циньским округом $[185$, г.т. 6, с. 16]. Это быно первое царство, завоеваннос Цинь. В 229 г. до І. э. цнньская армия под командованнем полководца Ван Цзяня напала на царство Чжао н после упорной борьбын в 228 г. до н. э. окончательно локорита его $[185$, гя. 6, с. 16].

В 225 г. до н. э. им удадось захватить Вэй [185, гл. 6, с. 18]. В следующем году цнньская армия под руководством Ван Цзяня разбила чуские войска и в 223 г. до н. э. завпевала царетво Чу [185, гл. 6, с. 18]. В 222 г. до І. э. цнньские войска захватывают царство Янь, а в 221 г, завоевывают Ци - последнее : шести враждебных царств [185, гл. 6, с. 19].

Таким оо́разом в 221 г. до н. э. царстно Цінь победоносно закончило длительную борьбу за объедннение страны. На месте разрознениых царств создастся еднная империя с централизованной властью ${ }^{2}$.

## Политические воззрения Цинь Шихуана

Џзложить политические взгляды первого китайского пмператора - задача чрезвычайно трудная, но не невозможная. Уже ко врсмени пачала политической деятельности Ии Чжэна в Кнтае не только сиожилось нескоиьо разтииыд этико-политииеских школ с их четко вираженными программами и концепциямн, но и, что очень важно для настоящего нсследования, функционировала своя культура политичсокого мы山лення. Пока на этом рангем эгале к ней был приобшен в основном правящий ктасе - пастедственная аристократия и оо́стуживавыне ее политнческие советннки, фнлософы н бюрократия.

Управлять царетвом уже было невозможно без усвосння хотя бы миннмалыного уровня суммы политическік знаннй. Именно этим определяется все растущий спрос на сиецнаынстов как в области управления, так н в обдасти ведения войны, ио́о царства вели постоянные междоусойные войны, Как отмечал Н. Н. Конрад, «сама историческая обстановка вызвалта к жизни этот стой. Царства древнсто Китая велн между сооой непрекращающуюся борьбу, часто - восннзю, ночтя постоянно - политическую. Нужны были совстиики - специалисты н в той н в другой области. И таковые находились, причем выдвигало нх не лроисхождение, ие положение, а таланты. В нсточниках того времени даже встречается выражение, получнвшее значение формулы-характеристики общего ноложеняя: „таланты из Чу на службе у І Ізинь". Нз этой формулы видно, что к службе в каком-лио́о царстве привлекапись люди способине, талантіивые, незавнсимо от принадлежности нх к населенню данного царства, иначе говоря, инте.лигенция того времени была не "4уская" ныи ,„энньокая", а общекитайская» [49, с. 424]. Замеиание акад. Н. И. Конрада о существованин уже «общекитайской интеллигенция нмеет весьма важнос зиачеиие: китайский этнос осознавал свое единство, крепли духовные и интеллектуальние связи между различиыми, хотя п воююцими, царствами. Существовал определенный уровснь развития политической науки. Наследствеиная аристократия, бюрократля, нако-

нещ. царская семья должкны были воспитывать своих детей в духе реальных политическнх требований. Нменно этим оо́ъясняется одна из причнн все возрастающего числа советников и «гостей», которые подолгу Жили при дворах правитетей

Сульба не баловала будущего пмператора Цинь Шихуана. Он рано потерял отца. В назначенни Люй Бувэя на должность сго лервого советника решающее слово принадлежало вдовствуощей правитсльнние -- матери Іи Чжэна. Опа была многим обязана Јюй Бувэю. Нменно ои познакомил ее с Чжуан Сянваном - отцом Ilt Чжэна, когда тот был заложником в царстве Чжао. Богатый купец часто бывая у царевича, ссужал его деньтами и сосватал ему одну нз свонх красавиц наложниц. Нсторики до сих нор сиорят о том, кто же был подіинным отцом $\Lambda_{н}$ Чжэна, ибо во время женитьйы певеста была «немножко ш́еременна» (см. [185, гл. 85, с. 7]). Поскольку о беременности наложницы Люй Бунэя говорится лишь в одном месте «Исторических записок», а именно в бнографин Јюй Бјвэя, и эта версия не подтверждается другими, более ранними нсточинками, а также учытывая тот факт, что о ней не сообщается в биографни Цинь Шихуана из тех же «Историческлх залисок», мы склонны согласиться с мнением Д. Бодде -- Р. В. Вяткина, что эта версия- позднейшая пнтерполяция ханьских конфуиианцев (см. [94, т. 2, с. 333]). «Нстория рождения первого императора, пинет Д. Бодде,- вероятно, остроумная выдумка какого-то ханьского конфуцианца, который использова.л ее для того, чтобы опорочить Цихуана, представив его незаконным сыном хитрого, и́ссовестного н пеобразованного торговца н матери, которая была немногим лучше проститутки» [279, с. 18]. Мать Ни Чжэна действительно была жеищиной легкомысленной и, конечно, не занималась воспитанисм сына. Но вряд ли Люй Бувэя можно назвать «необразованным торговцем». Именно तююи предюжжн своим «гостям» - странствуюцим ученым (а пх ири дноре первого ссветника насчнтывалось более 3 тыс. человек) - составить энциклопедический труд, в котором были бы отражены идеи самых различных школ и наиравлений: даосской, конфуцнанской, легистской, натурфнлософской, аграрной, моистской и др. Многолетнее творческое содружество предста. вителей самых разнообразных школ, имевших возможность свооодного изложения взглядов, дало хорошне плоды - в итоге появнлся великолепиый труд, назваиный, естественно, по имени заказчика и главного редактора-составителя «Люйши чуньцю» («Весна и осень господнна Люйя»). По-вндимому, плавный редактор хотел противолоставить своюо работу «Чуньцю» («Весне и осени») Кснфуция. Іерный совстник царства Іинь прндавал своему детицу очень большое значение. Окраннное царство, снитавшееся его недрутами как нечо «полуварварское», издало трактат, воплотивший все лучшие достиження тогдашней философской и нолитиеской мысли. Нменно Люй, возвысившийся

над многолетними спорами различных противоборствующия пкол, сумел создать такой коллектив авторов. По распоряжению Јюй Буеэя в 241 г. до н. э., когда был составлен окончательный варнант текста, «Люйши чуньцю» был выставлен у городских ворот Сяньяна, столицы царства Цинь, на всеобщее ббозрение. Современники, по-внимому, с интересом вчитываднсь в трактат. Многих поражали его размеры - на бамбуковых планках, что виселн у ворот, было начертано 200 тыс. иерогінфов. Таков был объем текста. Грсданне гласит, что здесь же была выставлена тысяча золотых монет для награждсния того, кто бы смог убавить или прибавить хоть один иероглиф в "іюйши чуньцю» [32, т. 2, с. 284].

Есгествсняо, Ин Чжэн знал об этой работе п, по всей вероятности, беседовал при дворе своего лервого советника с авторами и, несомненно, читал трактат. Пытливого восемнадиати:七тнего юношу, страдающего ранним честолюбием, но пока еще не имевшего реальной власти, должны были интересовать прежде вссто те части трактата, где говорилось о технике и нскусстве управлсния пюдьми, причннах и нутях создания могущественного государства, оо́цей концепцни верховной власти и т. п. Он хотел пополнить знання, почерпнутыс из «Қнюги правителя $^{\text {по }}$ области Шан» -- настольной кннги цнньских правителей. Даосское влияние на Нн Чжэна нзвестно, оно особенно возросло в последиие годы жизнн, когда утомленный император посылал экспедиции в поисках элнксира бессмертия. Первое же знакомство с даосскими текстами состоялось, по-видимому, при чтенин «Люйши чуньцю». После «Книги правителя области Шан» даосская концепция власти могла показаться несколько необичной. Простую человеческую жизнь даосы ценили намного выше властн, и это отіосилось не только к чнновннкам, но н к правнтеиям. «Совершенномудрый,- говорилось в главе „Ценить жнзнь",-глубоко анализнруя [вещи и явления] Поднебесной, [приходит к выводу], что самой ценной ; [на свстс] является жизнь... Яо [хотел] уступить Поднебесную Цзычжоу Чжифу ${ }^{3}$. Последний ему ответил: „Можно сделать меня иравителем Поднебесной. Одиако я страдаю болезиью душсвного беспокойства и нуждаюсь в леченни. У меня [пока] нет времени, чтобы управлять Поднебесной". Подиебесная - это вещь [ирезвычайно] важная. Но из-за нее он не хотел причинять ущерб своей жизии, из-за других всшсй тем более. Поднебесную можно доверить только тому, кто не считается с тем, џто Поднебесная погубит его жизнь. В Юе люди на протяжении трех поколенй убивали своих государей. Ыз-за боязни [быть убитым] сын правите.яя Ван-цзы Соу скрытся в [пещере] Даньсюе. В царстве Юе не быдо государя. Найти Ван-изы Соу не удавалось. Наконец его нацлн в Даньсюе. Но он отказался выходить [нз пещеры]. Люди нз царства Юе зажгли полынь и, выкурив сына цравителя огтуда, повели его к экипажу. Когда Ван-цзы Соу, держась

за веревочные поручни, поднимался на колесницу, он, обра.щаясь к небу; воскликиул: „О владыка! Разве не можешь обойтись без меня?" Ван-цзы Соу не боялся стать государем, а боялся бед, [сопровождающих] государя. Того, кто похож на Ванизы Соу, действительно можно назвать не желающим из-за государства губить свою жизнь. Именно такюго человека в Юе хотели иметь и сделать своим государем» [32, т. 2, с. 291].

Вчитываясь в даосские главы «Люйщн чунышю», Ин Чжэн узнавал, что даосы подразделяют жнзнь на несколько видов «це.ыостную жнзнь», «ущербную жизнь» и «жнзнь под гнетом». Первый вид означает, что человек может осуществить «все шесть желаний», второй - лишь часть этих желаний, а третוй - это когда шесть желаный» удовлетворить невозможно. Шесть желаний» означали «желания слуха, зрения, обоняния, осязания и духовные потребности человека» (см. \{32, т. 2. c. 368]). Даосы не тсрпели насилия над личностью. Если они ॥ соглашались на какое-то управление свыше, то только со стороны правителя справедливого и человеколюбивого, идушего по пути истинного вана. Они осуждали тиранию: «Желание постоянно пьянствующего быть опрятным, корыстолюбивого - справедиивым, деспота - ваном не может быть осушествлено даже Hувем» [32, т. 2, с. 290]. Их конценция верховной властю в корнс расходилась с той, что вычитал Ин Чжэн у Шан Яна. -Поднебесная,-читал Ин Чжэн в главе ,Ценить справедли-вость",- не принадлежит одному человеку, она принадлежит всем» [32, т. 2, с. 290]. Думается, что взгляды даосов, нзложенные в «Люйши чуньцю», врял ли могли удовлетворить пытливого юношу, он буквально счнтал днн, когда наконец сможет сесть на престол и насладиться всей полнотой власти.

Конфуцианские главы «Люйши чуныцю» располагали к раздумью, а некоторые новые позожения, родившиеся не без влияния легизма, вызывали даже сомнсния. Из главы «Һспользование народа» Нн Чжэн узнает, что люди независимо от этнического происхождения равны и в людях важно лишь воспитание.
«Жуны рождаются $\{н а$ землях] жунов, вырастают среди жунов и [говорят] на языке жупов, нс ведая того, как они ему научились. Чусцы рождаются в Чу, вырастают в Чу и [говорят] на языке Чу; не ведая того, как они сму научнлись. Если сейчас чусца вырастить среди жунов, а человека из жунов вырастить среди чусцев, то человек из Чу будет говорить на языке жунов, а тот, кто из жунов, будет говорить на языке чусцев» [32, т. 2, c. 296].

Іроблеме воспнтания народа конфуцнанцы отводилн доминирующую роль; правитель был обязан постоянно учиться и не тояько ориснтируясь на мудреңов прошлого, но " учитывая ошнбкн неспособных государей, прнвединх свои царства к гыбели.
*Каждая вещь, по сути дела, вмеет свои достоинства и свои

недостаткн, точно так же и лоди. Поэтому искусный в учении человек использует достоинства других людей, чтобы восполнить этим свои недостатки. А нспользующий 〔достоинства] цругих может прнобрести всю Поднебесную. Не с.тедует презнрать неспособных и не следует гнушаться незнающих» [32. т. 2, c. 295].

Это положенис заслуживало внимания.
Плодотворна была н ндея об́язательных дискуссиї средпи чиновников накануне иринятия важного решения. Конфуцианские мужи наставляли правителя: «Споры и обсуждения нужно обязательно провоити. Если удается ировести споры и обсуждения, то это учит оонини суждениям. Если же не удается провести такне сторы и обсуждения, то это [похоже на то, что] вы падеваете сермягу, чтобы идти в гости, нли, надев парадное парчовое платье, остаетесь дома» [32, т. 2, с. 296].

Что же касается конфуџанской копцепции власти, представленной в трактате, то она отлнчалась от привычных легистских взглядов, «У'твержденне власти каждого правнтеля, - говорнлось, в главе "Нспользование народа", - псходит от народа [дословно масс.… Л. П.)]. Если, утвердив свою власть, โправите.ть] бросает свой народ, это означает, что он хватается за ветки и забывает про ствол. А когда добиваются побочного и геряют основное, то нс было стучая, чтобы можно было спокойно жнть» [32, т. 2, с. 296].

Конфуцианщы учили уважать интересы народа, советовали умело ислользовать «мужество народа», «снлу народа», «зоркость народа», «мудрость народа», «ибо иснользованне народа - это великос сокровищс правителя» [32, т. 2, с. 296].

Действительность же учнла юношу совсем другому - народ был далеко и не мог оказать какого-либо влияния на развитие событнй при дворе. Да он тогда н сам еще вряд ли иредстав.тял себе реальные нужды своих подданных. Его больше всего беспокоила собственная судьба. Интерссы царевича не только не уважали, а наоборот, н мать, и ее ближайшее и весьма влиятельное окружение прилагали все силы, ттобы не допустить Нн Чжэна к реальной властн. 239-237 годы были наибодее драмдтичсскими в жизни Ин Чжэна: ему удалось раскрыть заговор тай хоу (вдовствующей царниы) и Лао Ая, сместить и фактически упичтожить самого Люй Бувэя, выслать пришлых советников и взять в руки всю полноту власти в царстве Цинь. Эти годы не прошли бесследно: именно в этот период закалился характер и сформировалась личность. Предательство родни и части высших сановников неминуемо усииили и без того болезненную подозрительность молодого царя, активизировали понски путей н методов эффективной ликвидацин новых заговоров. $H_{\text {н }}$ Ӵкэн по-прежнему много читает II, как прежде, настойчиво ищет ответы на мучающие сго вопросы. И, наконец, находіт то, יто так долго нскал.


Цинь Шихуан
читает трактат Хань Фэйцзы

Сыма Цянь в «Бнографии Лао цзы и Хань Фэйцзы» сооб́щает: «Кто-то доставил эти книги в царетво Цинь. Циньский шарь [Нн Чжэн], прочитав книги "Ропот одинокого" и "Пять паразптов", воскликнул: „Вот что мне нужно! Я готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы встретиться п побеседовать с автором!" Ли Сы ответнл: „Эти кннгн написал Хань Фэй"» [185, [рл. 63, с. 27-28].

Фактически это первое достоверное псторическое сообщение, зафиксировавшее непосредственную реакцию [1н Чжэна на прочнтанное. Поэтому для лучшего понимания процесса формпрования потитнческих взглядов будущего нмператора необходимо уделить самое тщательное внимание анализу основыых идсй, постараться не упустить ни малейшей детали. Сыма Цянь называет «Ропот одинокого» и «Пять паразитов» кннгами ( $\quad$ у $)$. По-видимому, в то время произведения Хань Фэя еще не были сведены в сднный трактат и распространялись в виде отлстьных книг. Сейчас неясно, все ли «книги» Хань Фэя были доставлены盾 царство Цииь или только два названных произведения. Нз. вестно лишь, что они появнлись в Цннь как раз в то время,
 Хань Фэя [185, гл. 63, с. 28]. Ии Чжэн, которому нслолннлось 25 лет, был уже достаточно зрелым по тому времени политическим деятелем, а главное, что важно для ланной главы, он интересовался всеми новинками по.итической литературы. «Ропот одинокого» и «Пять паразитов» были закончены Хань Фэем в 235-234 гг., т. е. незадолго ло его приезла в царетво Цинь. И имепно к этому времени нх успел прочитать, Ин Чжэн. По это-
 хорошо налажсно: поставинки литературы знали, чем интересуется молодой пиньскнй царь.

Сам текст «Ропота одинокого» невелик (представляет собой одинналцатую главу современного издания «Хань Фэйпзы»), но весьма насыцен советами и идеями, так необходммыми в то время Ин Чжэну в его практической деятельностн.

В центре - проблема сохранення власти на самом высшем уровне. Қак удержать первого советника от посягательств на прерогативы правителя? Іревратить его в послушяос и в то же время акоивное орудие государя ! не оказаться самому игруикой в руках умного царедворца?

Хань Фэй выводит два типа сановников. Первый - это мудрый чиновннк, преланный правителю, отдающий все свои помыслы сдужснню госздарю, ндеальный сановник, первый помощдник н друг правитеия.
«Человек умный и сведуинй в искусстве управлення непременно должен быть дальновндным и ясно разбираться в делах; а ес.ти он не разбирается ясно в детах, ои не может распознать своекорыстие [других]. Человек способный и сведущий в законах непременно должен быть решительным и непреклонным; а єс,ти он не иепреклонен, он не сможет иреодолеть коварство других. Годдаиный следует повелениям [государя] и поступает в соответствии с нимя, смотрит на закон и нсполняет службу в соответствии с ним» $[32$, т. 2, с. 228-229].

Другой - советник совсем иного типа, который помышляет лишь о личной выгоде. Такого типа сановников Хань Фэй называет «самовластными».
«Самовластный - это тот, кто не о́раидает винмания на поне.тення [государя] и свосвольннчает, преступает законы ради соб́ственной потьзы, вредит государству ради выгоды своего дома, оказывается в состоянин снлой влиять на своего государя; вот кто действительно самовластный» [32, т. 2, с. 229].

Правитель должен уметь разбнраться в людях, отдиџать истинного саловинка от ложного. Одннм из критернев отбора Хань Фэйцэы считает профессионаиизм. Қак правыло, сановннки первого тни обладают более высокнми професснональными навыками, нежели «самовластные», ноо у тех все снлы уходят на ннтриги.
«Человек умный и сведуиий в лекусстве управления ясно

разбирастся д делах, и если прислушиваться [к нему] п использовать [его на службс], то можно раслозиать затаенные 'увства самовластного... еслли использовать людей умных и свеіущих в искусстве управления, способных и сведуших в законах, то чиновники знатиые и самовластиые непремекно окажутся вне рамок [закона]» [32, т. 2, с. 229].

Автор «Ропота одинокого» даст еще один совет своим пменитым читателям -- учиться учитывать псохологическую несовмеетимос1ь «профессноналов» и «самовластных»: «Умные и сведущне в законах люди и распоряжающиеся властью узурпаторы яв.тяются непримирнмыми врагамн» [32, т. 2, с. 229]. Јмный правитель, сам овладсвший искусством управления, должеи мисть играть па этих противоречнях п продвигать гех, кто бо:ее нсобходим и ему и царству. Но это трудная задача, решить ьторую может лишь правитель с большнм политическим опь. ом и ситьнмм характсром. Нбо распознать истинные намерения «сановняка-узурпатора» весьма трудно: внешне он угодлив и послушен, никогда не спорит и всегда поддакивает, нсполняет :нобые прихоти правителя, а поэтому пользуется его доверием :; любовью.
«Редко бывает так, чтобы узурпировавщнй втасть не пользоваллся бы доверием и любовью государя, который к тому же давно знаком с ним. Доходит по того, что такой человек подлаживается к настроениям государя, поддакивая ему п в хорощем, и в ниохом. Нспользуя все это, он и делаєт карьеру. Должности н звания [такого человека] почетны и важны, сообпннков у нето толпы, и все государство востевает его» [ 32 , т. 2, с. 230 ј.

Сановник такого тнпа оказывает пагубное воздействие на вск систему управлзния, и прежде всего на бюрократию - она выходит из повиновсния п ориентнруется уже на нового хозяина. В самом обществе леформируются моральные устон.
«Когда самовластный узурнатоן захватывает в свои руки二разды правления, то вис двора и внутрн его все служит ему... слл чнновникн не следукт за ним, то нх карьера не двнжется, поэтому массы чниовников пппользуются нм; если придворные не еледуют за ним, то им невозможно связаться с государем, поэтому все окружающие скрывают его [злие деяния]; если ученые не следуют за ним, то щх жаловаиье становится ничтож. ным и они не нахоият должного почета [от государя], ноэтому и ученые прославляют сго.. Поэтому государь все стабеет, а крупные чнновники становятся все могуцественнее» $\{32$, т. 2 , c. 229].

Естественно, что «самовластный будет крепко держаться за власть и чинить всяческие препитствия «профессионалу», поо в его лице он видит опасного иротивника. Самое ныдежное в этнх условиях - это наглухо блокпровать государя от нежелательных контактов, а в случас реа.тьной опасностн - оклеве-

тать соперника. Хань Фэйцзы рисует яркую картину неудач «професснонала», стремящегося наладить снстему управления в стране в ннтересах самого правнтеля: «А когда к государю хочет обратиться человек, сведуций в законах и в искусстве УПравления, то ои пе находит у государя ни доверчивого и ло. бовного отношення, нн давнего прочного знакомства. Когда он дочет речами о закопе и об искусстве управления выиравить заб.ужддния государя, то оказывастся, ито его [взгляды] противиречат [насгроеняя ] госуларя. [Такой человек] занимает шнзное положсиие, вінянне его ничтожно, у него нет сторонников, и он одинок... он может ждать долгие годы, но так и ие нрофиться к очам государя; а узурпнрованший власть... может обращаться к государю хоть каждый день» [32, т. 2, с. 230]. Нменно поэтому н назвал Хань Фэйцзы свое произведенне «Ропот одинокого». Но «одинокий» не только ропщет на превратности судьбы и собственную беспомоииость, он указывает иравитетю реальный выход из создавыегося положсния. Ои вновь возвращается к нзлюбленной легистской теме, поставленної впервыс сще Шlаи Яном, - о несовместимости интересов правите.тя ио купных чиновников.
«Buroда государя в том, чтобы нметь способных [поддаиных] и назначать нх на должиости, а выгода чиновннкон в том. धтобы, ие имея способностей, распоряжаться делами; выгола гоударя в том, итобы иметь заслуженных [подданных] и вознаграждать их; выгода чнновннков в том, чтобы, не имея заєтуг, б́ыть богатыми и आатньми; выгода тосударя в том, чтоб́ы вынаюниеся люди служнын ему по своим снособностям; выгода यиновников в том, чтобы использовать в личных целях свонх , рузей и сторонннков... Такнм образом государь теряет силу, а мпновнни завладевают rоударством; государь опускаетея до по.тожения подчиненного чнновника, а первый министр начннает распоряжаться [раздачеї\} чннонничьнх верительных бирок» [32, т. 2, с. 232].

Қаков же выход и возможно ли вообие одному человску, ссли даже ои стоит во главе парства, одолеть иеуправляяемую массу чиновников? Возможно, если иравитель будет строго придерживаться легистских принципов управления и ужесточит наказания. Хань Фэйцзы вводит новую категорию преступлений, пменуемых «тяжкими преступлениями». Всякий, даже малеймий обман государя следует квалифицировать как «тяжкюе преступленне», и оно «заслуживает смерти». Начинать казни с.Тедуст с высиих чиновникьв, призвав к ответу самого «самов.тастного». Тогда положение в парстве в корне пзменится 11 правитель вновь обретет власть над администрацией, ибо «разумный челонек, который дальновиден и боится смерт», ни за что не пойдст за самовластным узурпатором; мудрец, который соверненствуется в бескорыстии и стыдится обманывать своего государя заодно е коварными чиновннкамн, зи за что

не пойдет за самовластным узурпатором．Что же касается тех， кто пиетется за узурпатором，то коли это не глупцы，не пони－ наюшие оџасности，так это пепременно низменные \｛личности\},山е удерживаюциеся от коварных［деяный］»［32，т．2，с．232］． А такых лाчностей правителю жалеть негоже，да к тому же н проку от них в делах управления немного．

Ecaн же иравитсль не последует советам «одинокого» и бу－ ет беспомошно взирать иа иронсходящее нли изыскивать какие－ （t）нные пути，то он совершит ккрупиую йиику＂．Поглбнет не fo．7bко он сам，но 1 ero llapctвo．

кЕс，ти позволять，чтобы наверху крупиые оинбки допуृска． 3 ；жударь，вннзу тяжкне престун．тення совершали чниовникн，－ говорится в коніне трактата，－да еще требовать при всем этом， чгоб̆ государство не погнбно，то это недостнжимо» $[32, \tau$ ，2， （．239］．

Таково краткое содержанне одиой из «кннг»，так поразив－ आня ЈН Чжэна．Он，вероятно，вспомннал при этом всех чэнся－ нов и сялбанов－первых советников царства Цинь д других китайскнд царств，их путь к властн，вечную грызню прн дворах правителей．Можно с большой долсй достоверностн заключить．
 тие по．тнтнцеских взглядов $\mathrm{K}_{\text {н }}$ Чжэна．Ero собственный，пока еще неботатвй опыт подитической деятельности－борьба с
 ，Hвостл н мудрости рассуждений «одннокого»．Вся постедуо－ ная деятельность．Jин Чжэиа，особенио иа посту нмиератора， свидете．ыьствует о том，＇то он уме．я цеиить людей знаюиルл． профессноналов в оитасти «нскусства управления»，актнвно ис－ Hользовал וх ॥ не скулнлея на награды．Ilo как только он нa－ чнна．т чувствовать，ято тот нли иной чнновник превьшал рамки ぃзво．тепногя нли создавал собствениую груиниовку，следова－ ：а неминуемая расплата．Il чем оо＇лее вьсокий ност занимал привинившнйся，тем суровее было наказание．Чериая моральное
 шать «крјпиых онибок»．

Книга «I了ять паразнтов» в неско．七ьки раз превыша．та объъем книги «Ролот о．дннокого»，но ралница заключалась не только в превышенни обвема．В ней полнимапись уже не частные，а обиия проблемы үправления．Фактически она представляла со－ бой сокраицнный курс лекций ло теорни государства п права， во многом напомпнаюиий пзвестный IIн Чжэну курс Ilaн Sна， ни в ти же время н or тичный or hero．

Вначале Хань Фэйнзы расезждает о «путн» совернинно．нид－
 терныс черты，делаюшие государя совериенномидрыл：заботу о пужлах наро；а и уменне перестранвать методы управ．пения страной в зависимости от изменяюцихся ои́стоятельств，Если хочеши етагь совершеннонудрыл－не будь догматнком it не

придерживайся слепо установивиихся норм. Это положение оп пллюстрируст притчей, которая впоследствии вопнла в основной фонд китайской политнческой культуры.
«В царстве Сук был земленелеп, на поле которого тормал пень. Заяц бежал, наткнулся на пень, сломал себе шею ॥ окоте.т. Тогда земледелец заброии свою соху и ста.т ожилать у иня, надеясь снова добыть, зайца. Но снова добыть зайиа оказалось невозможным, и ои сам стал посменишем в Сун. Те, которые ныне желают мстодами дрсвних правителей управлять соврсмениы народом, занимаются таким же „ожнданнем у пня"» [32, т. 2, с. 261].

Далее он иодробно рассуждает о причинах нзменения моралыыых норм, показывая, что в настоящее время правитетям приходится иметь дело совсем с иным народом, чем раньше. Теперь кпропитаиня на всех не хватает. Поэтому в народе [идет] борьба... [ибо] бедность и богатство - это не одно и то же» [32, т. 2, с. 261]. Отсюда он делает вывод, что такне конфуинанскне понятия, как человеколюбие, лилосероие, јобро п зло, уже нсчерпали себя. Опи нсчериали сео́я не только в жизни, когда люди ныне «в голодиый год не накормят н младдшего брата», но и в политике, ибо народ сам стал ниы. В этих условиях меняются и функции соверпенномудрого - он не об̆язан уже заботиться о всем народе н руководствоваться принцнаа:и человсколюбия.
«Совсриснномудрый осуиествляет управ.тение, принимая во вимание обнлие и нехватку [в имуцествах], разбираясь в недостатке нли полноте [власти]. Поэтому, когда ero наказання незначительны, это не являстся милосердием, а когда его кари строгі, это не являстся жестокостию. [Он] просто действует в спответствни с существуюиими нравами. ІІээтому \{егоך деяте.тьность исходит из 〈задач| времени, а [егоך средства соответствуют †задачамך деятепьности» [32, т. 2, с. 263].

За всеми этими рассуждсниями довольно четко прослежи. валась одна мысль: лолитнка несовместима с моралью. Это было одно нз основыых легистских положеннї. сформулироваиных еще Шан Яном. Ј. «Kииги правителя области IIlан» Ји Чжэн ソже усвоил, что ныне в нолитике супествуют свои, осоо́ениые закопомерностн, отличные от общепринятых норм человеческого обшения, которые в древности еше распространялися, и на потитнку. В этой сфере деятельности вероломство, коваретво и сила всегда ставылись выне человеколюбня, мнтосерлия 1 долга. Правителю надлежит стремиться к иеограниченной власти » усилснию собственного государства за счет соседей, постоянно помня, что политика ориентирована на реальность, а не на духовные ценности. Автор «Пятн паразитов» принимает эту концепиию Шан Яна и развзвает се в традицнонном духе, насыщая аргументами из отечсствсиной нстории: «В древности Вэнь-ван ${ }^{4}$.жил между Фэн и Хаоя, земли [у нено было] сто ли,

он следовал человеколюбню и чувству долга и снискал привя． заиность у западиых жунов ${ }^{\epsilon}$ ，когла правил ІІоднебесной．Сюй－ скиы Я！ь－ван жил к востоку пт โреки† Хань，земли โу нето бы－ ло］пятьсот ли，он следовал человеколюбию н чувству долга， ［пранители］тридцати шести госуларетв уступили［ему свон］ територин н нанесли визит \｛его］двору．Цэиньский Вэнь－ван иепугался，ито тот нанесет ему вред，нодня，войско，двинулся на Сюй и уничтожил его．Итак，Вэнь－ван，следуя человеколю－ бню и чувству долга，правил Ыодиебесной，а Янь－ван，следуя челювеколюбию и чувству долга，погубил свое госуларство．Это значит，что гуманность \＆чувство долга можно было испоіьзи． вать，в превиости，ни нельзя их нспользовать сейчас»［32，т．2， c．263］．

Врял ли Ии Чжэн，читая эти строки，обратил вниманне на некоторую петочность．Цзнньскиї Вэнь－ван никак не мог захва－ тить земли у сюйского Янь－вана，ибо первый правил в 689－ 671 гг．до н．э．，а Янь－ваи находился на ирестоле с 1001 до 946 г． до н．э．При Вэнь－ване чжоусцы еще не в состоянии были раг－ иространить свою власть на всю IІоднебесную．Можно простить Хань Фэю и анахронизм，з вполне объективную ограниченность знаний＂реальном сотношении сил на политическої карте ظитая XII в．до н．э．Для него было важным доказать，что че－ ловсколюбне и чувство долга не должны опрсделять поведение ирантеля，поэтому он и нснользивал магическук снлу истори－ ческиго примера．

Хани，Фэйцзы внопь и вннвя возвращастся к прои́леме соот－ ношения гуманноти и закона в сфере управления．В «Пяти па－ разитах» मн $^{\text {Ч }}$ жн снова сталкиваетяя с этой ироблемой，во－ круг которой уже целые столетия щлут неутихающие，напря－ женныс споры，шобснно между конфуиианцами и легистами． Логиа рассуждсний Хань Фэйцзы не могла не приввтечь его вннмания．
«Цыне и конфуианиы и монсты прсвозносят прежник пра－ иителей，Гкоторыеך ироявля，пи всеобщую ．июбовь ко［всем\} в Поднобесной，относнлысь к народу，как родители $\mid \mathrm{k}$ детям｜． Otкуда видно，уто это так？［Іа это они］отвечают：„Когда сыкоу ${ }^{7}$ налагал наказание，госу：ары нереставая веселиться： конда โемуך докладывали о смертной казнн，государь лил сле－ дя＂．Вот за это и восхваляют лревних правителей．Но ведь утвсрждать，что есзи［отноиения между）государем и подан－ ным 〔буаут〕 подобны 〔отноненням между〉 отцом и сыном，то ноиременно будет порядок，－значит［исхолить］из того，что［в отнинения между］отнами и сыновьями не бывает［никаких］ нарушений．В чувствах человека нет ничего ситьнее родитель－ ской любви，все ироявляют［такую］любовь，но далеко не ！ всех порядок．Хотя［родительская］любовь цедра，но разве［в семьях］обходятся без беспоряаков？．．ГЕли закон требовал на－ ложения наканання，а государи при этом лил слезы，то этнм

он выражал свое человеколюбие, а не осуществлял управленне. Проливать слезы и не желать [прнбегать к] наказаниям - это человеколобне; однако пельзя не прибегать к наказаиням - таков закоп... чс.товеколюбисм нельзя управлять, K тому же народ прочно подчнняется силе и мало может поминть о [чувствс] до.ıга» [32, т. 2, с. 265].

Доводы Хань Фэйизы јбеждали Ин Чжэна в жизненностн легистских принципов, зиании психологии людей. Можно прелположить, что он понпмал несовместнмость норм и правил повсдсния в семье с теми задачами н поязанностями, которые воз.тагались па четовска как житеяя даниого царства і подданного государя. Об этом неоднократит говорияось в «Пяти наразитах». Если Хань Фэйизы и не оперирова.я такнми современиыми нам терминами, как «семейное право», «обычное ираво», то это отиюдь не означает, что он нс поииалт и не прннимал во вннмание значимость этих институтов. Вся жизнь древнего китайна с момента рождения и до смерти оиеделяласн, і регламентировалась ссмьей п патронимней (цзуном). Џитересы личиости были тесно связаны с интересами семыи н патронимии. чедовек еще не ощушал своей проной связи с государством " правнтелем. Влняние парской адмнннстрации распространялось, до уровия уезда п лишь в исключительыых случаях домоинло до обмины, не далыне. Да и самы редкие контакты с общиной осуществлялись лышь через ее органы самоуправ.ления - ф! .лао и сань лао, Хань, Фэйцзы вслед за Шан Яиои подямает и пытается решить оиснь важную для того врсмени проблему . 10 тех пор, пока правитель не вырвет четовска пз общины " семьн " не перевосиитает его, ои фактически не сможет управлять пародом " проводить политику, нужную госуарству. \о́о, какие бы прнказы он нн нздавал, люди будут прололжать придерживаться давно соожнвиихся оо́ычасв, а это не может не в.тиять и на поведенис чиновннков, вынужденных сиитатьея с сушествуюшими нормами поведения. Эту мыс.ть, Хашь Фэйцзы нолюстрирует двумя разнохарактериыми, но пдентичными по суті примерами.
«В Чу быт โчсловек ли имени〉 Чжи-гун, его отец украл барана, и (сын) донес па него властям. 才ининв ${ }^{\text {® }}$ приказал: „Казнить его!" [Ибо хотя он] постулил правитьно [ио отношсиию к] государю, но измения отиу, [потому-то] его обвининии и наказалі. Отсюда видно, что подданный, честный перед государем, [может оказаться] жестоким сыном [по отношенно] к отцу: [Один] лусец ходил со своим государем на нойну и в трех сражениях трижды показывал спину. Чжун-ни (Конфучий.-7. П.) сиросия о причине этого, и тот ответил: „У меня старый отсц, ссли я умру, некому будет его содержать". Чжун-ин счел это сыновией почтителыостью, превозносил его н возвеличивал. Отсюта видно, что сын, почтительный [по птношению к] отщу, может оказаться подданным, изменнвшим [своему] государю.
[Іоэтому наказанис, па.ожкенное лининем, |иривело к тому], что в Чу до верков пе доходят сведения о злодеях ${ }^{9}$, а похвала Чжуи-ни [привела к тому], что в dу народ легко сдается в ліен п ноказывает спины» [32, т. 2, с. 267-268].

В первом с:учае сын поступил, руководствуясь легнстским аконом и легистской моралью,- он сообщил властям о пресупленин, совершениом одии нз членов семьи, в данном слуlate cro othom.

Во втором случае сын слсдоватт нормам, фупкцлонировавшим в семье, об́шине п патронимии, т. е. прндсржнвался порм обычного права, вамятуяя все время о судьбе пресгарелого чтца.

Казалось оы, в первом случае чиновыяк должен был, следуя строго закопу, наградить сына, однако при нынесении приговора он, видимо, руководствовался нормами ои́ыниого права, ио́о они в то время были сизьнсе закона. Чиновнику не хотелось ссориться с г.авамя общин н патронимий, его единственное отстунтние от общенрияятых норм заключалось в том, что он взя:т на себя одну из функций оощщны.

Второй с.учай ие менее интересєю. Соо́ытие, но-видимому,
 »раввения луского царя Дин-гуна, т. е. в 496 г. до н. э., Конфуций был назначен на должность дасыкоу - руководителя судесиного ведомства (см. [185, гл. 47, с. $32 \cdots 33]$ ). В его обязанности входнло вести дозиание и выносить ириговоры по всем нарунненям существовавшего в те времена в царстве Лу закоподительства. Вони, струсивший в бою, поллжал суровому наказанию, и асло, всроятно, попало к самому дасыкоу. Однакю, полибно чускому лининю, Конфуций шарушшл закон, и причина этого кроется не только в его привсжженности к сяо (сынонней почиительности), ио и в учсте им сложивинхся норм поведения. При вынссснии рсшения по делу струснвшего вонна в Конфу. ции, вероятно, боролись два человека: чиновник и мыслитель: поб́салл мыслигель. Нн Чжэн мог и пе зать, но Хань Фэйцзы быт хорошо освсдомлен о том, что Коифуший оы:я прилежным чи!ивником. Пменно Конфуцнй приговорил к смертной казни луского да фу Шаочжэн Мао за выступаение против главыл государства (см. [185, га. 47, с. 93]). Однако Хань Фэйцзы прмвеал стучай с воином. И не случайно. Ему неоххолмо было показать на примере Қонфуция, к каким шагуоиым для государства послстствимм может привести воэведение в закои конфу иианскшх приицнов.

Весьма любопытны бызи далынейшие рассуждения Хань Фэя. По-ви_имому, в бытность свок учеником Сюны цзы, он слышал о стремлнии своего учителя объединить вместе в одну теорию управ.тения государством конфуцианские ". легистские начала. Продолжая как бы давно начатую дискуссюю, о которой Ин Чжэи мог подробно рассказать Ли Сы, еше одии бывший ученик Скнь, изы, Хань Фэй, доказывает нежииненность

такой ндеи: «Если поступать так: выдавать награду отрубившему голову врага и [в то же время] высоко ставить доброе и мнлосердиое поведение; давать ранги энатности и жалованье взявшему [вражеский] город и [в то же время] верить в учение о всеобней дюбви... обогащать госуларство [с помоиью] земтеделия и отражать врага, опираясь на воннов, и (в то же время] ценить людей, [отличающися] культурой и ученостью; отстранять людей, уважающих государя п боящихся закона, и [в то же время] воспітывать толпы удалыиов, самовольно орудующих мечами (т. е. поощрять межобиинные вооруженные конфликты, вызванные обычаем кровной мести и третировать службу в царской армии.- Л. П.), то нельзя достичь [того, чтобы государство стало] сильным н [хороно] јправляемым» $\{32$, т. 2, c. 268 ].

Хань Фэй постоянно проводит одну и ту же мысль: сильное н хорюшо управляемое государство должно базироваться на.легистских началах, и прежде всего на едином дыя всех законе. Ндея вссобщности закона проходит красюой нитью через всю главу: «Іуть просвещенного правителя [состонт в том, чтобы] создать еднный закон... крелко [овладеть] искуеством управления» [32, т. 2, с. 269-270].
$\mathrm{OH}_{\text {ноучаст своих именитвх титателей, что сам факт изда- }}$ ния закона или распространения необходимой литературы еще не ренает проблемы.
«Ныне в стране весь народ рассуждает об управлении, иаждая семья хранит у себя дома законы Шана и Гуаня (речь ндет о «Книге правителя области Шан» и «Гјаньцзы».-7. П.), а государство все беднеет. Рассуждаюших о земледслин масса, а соху держат в руках пемногне» [32, т. 2, с. 270].

Необхо, пмо проводить планомернук легнстекую по.титику сокращення общего количества рассуждающнх об управления пли «пугн» древних правителей, учит Хань Фэй, ибо «утончепные и таянственные рсчи ни к чему для народа» 〔32. т. 2, с. 269]. Нужкно, чтобы в государетве преоблалал простой тюд и как можно мениые было тех, кто «совсриннствуется в культуре и учености и упражняется в речах и словопрениях». Слишком высокнй культурный уровснь затрудняет введение и усвоение нужных правителк законов; необходимо «разумное» соотноыение «раб́отающих оловой» н «работающих рукамн».

Термины конфуцнапские в взяты, вероятно, бы.ти у Мэн цзы, но соотношение, а главное, трактовка их иная, чем у конфуцианцев: «Когда работающих головой масса, то закон рушится; когда работающнх руками немного, то государство беднеет. Оттого и пронсходят в нашу эпоху смуты» [32, т. 2, с. 271].

Для того чтобы избежать смуту и создать прочный государственный порядок и спокойствие в стране, существует дишь одна возможность - неуклонное и последовательное внедрение легистской системы управления. Яркими мазками Хань Фэй

носсоздает модель такой системы：«В государстве просвешен－ ного правителя нет письмен на бамбуковых дощечках，а обу－ чают закону；не［передаются］заветы прежннх правителей，а учитель является чиновником；нет наглецов，самовольно оруду－ киих мечами，а доблестью считастся отрубить голову врага ［на войне］．Оттого в народе［такой］страны，кто говорят，тот непременно держится закона；кто действует，тот добивается за－ с．туг；кто храбр，гот целиком отдается военной［службе］．Поэ－ тому в спокойное время государство богато，а в напряженное вречя войско оказывается сильыым．Это н называется достоя－ нием правитсляя＂［32，т．2，с．271］．

Laтее Халь Фай нереходит к воиросам внешней политики． В то время в чнновничьсй среде（да и не только чиновничьей） разыпчных щарств шли споры о том，к какому типу союза，в какую коатнцию царств выгоднее вступать их государетвам． Сушсствовалі два тнпа коалицнй：цэун и хэж，основанные на разных принципах，но преследовавшие внолне оирететенную иель－захват территорнй несоюзных китайских государств． Состав членов этив коалиций был непостоянен；допускался и даже поощрялся переход из одного союза в другой．Правнтелы царств буквально охотились за новыми членами таких союзов． В этнх условиях возрастала роль высшего звена прндворной бюрократии；используя свое влияние，оно воздействовало на свонх правителей，призывая вступить в тот или нной союз． При этом чиновники отнюдя ие руководствова⿱䒑⿻二丨匕刂 чудством местного патриотизма．Хань Фэй четко и весьма популярио объясняет на страницах трактата，что «выгода» правнтеля и чн－ новников различна．Чиновннки всегда будут в вынгыше，даже если ни нарство будет захвачено，ибо за время торгов они успеют обогатиться за счет взяток от заинтересованных прави－ тетей других государств．

Хань Фэй развивает копепцию ПТан Яна об органической связи внешней политнки с внутреннсй и о прноритете внутрен－ ных дел．Не решив проблем внутренних，ие наведя порядок внутри страны и не подчинив чнновничество－не берись за ре－ шение виених дел．Основная цель внешней политики мысли． лась привычно，по－легистски：захват чужнх территорий．
«Упорядоченности и силы нельзя прнобрести извне，они кроются во внутренней политике．Ныне，〔кто】 не следует за－ кону и искусству управлення во внутренних［де．тах］，а нацели：т свой ум на［дела］внешние，［у того государство］не станет сильным і упорядоченным．Поговорка гласит：„С длинными ру－ кавами хорошо танцевать，с большнми деньгамн хорошо поку－ нать＂．Это о том，что добнваться успеха легко，†когда для это－ го есть］все условия．Поэтому［государству］упорядоченному и сильному тегко строить замыслы，［а государству］слабому и расстроенному трудно［что－тнбо］планировать»［32，т． 2. c． 2731 ．

Завершая свон рассуждения п как бы подытоживая основные положения, нзложениые в «Пяти паразитах», Хань Фэйнзы вновь возвращается к проблеме, больне всего волновавпей теоретвков легизма: государь и народ. Как добиться того. чтобы народ помышлял лишь о Едином, т. е. о земледелии п войне? Анализируя обстановку в стране, он отмечает, что во всех китайских царствах наблюдается обшая тенденция - народ стремится нзбежать и земледелия и вой"ы. Войны страшат опасностью, а занятне сельским хозяйством не приносит необходимой выгоды. Гораздо прибыльнее и спокойнес для людей грамотных стать странствующими учеными и домогаться приличной адмннистративной доוтности или доходного места при дворе какого-нибудь землевладельца или влиятельного сановника. Бурыый рост городов и развитие ремесленных промыс.лов открывали широкне возможности для тех, ктп был склонен к коммерческой и хозяйственной деятельностн. В стране наблодался отток населення нз сельских районов в города, мснялись ненностные ориенгации. Хань Фэйцзы паблюдал, что, несмотря на коифуцнаиские п легпстскне проповеди, возникла реа.эьная опасность, того, что земледелие перестанет счнтаться почетным занятием. А о службе в армии не стонло и эаикаться. Происходил рост новых категорнй населсния, сосредотоџенных главным ои́разом в городах. Хань Фэй, подобно Шан Яну, вычленяет из «народа» те категории населения, которые не заняты в Едином, и ои́ъявляет нх «ларазитамн». Всего он вычленнт пять типов «паразитов», потенцшально опасных как правителю, так и государству, К ним ои отнес следующие категорни «народа»:

1) «Ученые, которые расхваливают путь прежннх правителей под предлогом [их] гуманности и [следования] чувству долга, пынно украшают свои одежды п изощряются в нзысканных речах, вызывая сомнення в существующих законах и раздвоенность в душе правителя».
2) «Болтуны, которые несут всякнй вздор. опраются иа внешние силы, чтобы устроить свон личные 〔делаן и ото́росить [дела], полезные для алтаря зсмли п злаков (в данном с.лучае ,алтарь земли и злаков" - сммвол государства, государственной святыни- - Л. П.)».
3) «Tе. кто носит мечи, собирактся тотиами, выстав.яяют напоказ свон качества, чтоб́ы прославить свое нмя и нарушить запреты [всех] пяти [высших] чнновников».
4) «Tе, кто странится повинностей, собираются в частных домах, употребляют всс свое добро ва взятки, чгоб́ы упросить самовластиых чиновников и уклоииться от тяжких трудов (здесь имеются в внду земледельцы-общинннки, уклонявниеся от несення трудоных и воннскнх повннностей и перешедшия под покровительство круппых землевладельнев. - Л. П.)».
5) «Торговый и ремесленный люд, который пзощряется в изготовлении груӧых подслок, собираст у себя несметные запасы,

а сои́рав [их], выжидает время, чтобы посягнуть на выгоды зсмледельцев (обычно торговцы в периол сбора урожаев ску. пали по дешевке зерно у общинников, с тем чтобы зимой или в неурожайныс годы продать ло высокой цене.- Л. П.)» [32, เ. 2, c. 274-275].

Четвертая н пятая категории представляти довольно значительный процент населения. Bсе возраставние налоги, изнурительные трудовые и воинские государственные повинности вынуждали зем.тедельцев скрываться от царской атминистраини. Существова.ли самые различные формы протеста: одни бежати пз деревень; другие, и таких было больше, переходили пол покровительство крупных земтевладельцев. Хотя они и теряти свободу, попадая в катсгорию личнозависимых зем.ледельцев, зато избавлялись от несения госуларственных повинностей. Сокращенне списков налогоптательщиков ущемляло интересы правнтетя и администрации в целом, поэтому-то в Китае $ж$ се эпохл Сражающихся царств начннается длительная борьба между центром и местными земельными магнатами, борьб́а не столько за землю, сколько за земледельцев. Чнтая про «паразитов», Ин Чжэн, по-вндимому, не мог не вспомнить Шаи Яна, предлагавыего его делу еще свыше ста лет назад пронвести нодробную перепись людей, попавних в зависимость к частным домам и крупным торговцам, чтоби они не уклонялись от повинностей (см. [114. с. 145]). Налоговые поступления сокраща.тись не только за счет роста четвертой категорин насе.тення; пятая также предетавляла реальную угрозу государственной казне. Как уже отмечалось, еще Шаи Ян разрабатыват птею надетення государства экономическими фуикинями. Царская адмнннетрация должна была регулировать частнопредирннимасльскую деятельность, घтобы все доходы стекались в одно мею. Хань Фэй разделяет эту идею. Он также протестует против ;резмсрного обогащения торговцев и реместенннков и как бы напутствует Ін Чжэна не выпускать пз рソূ рычаги экономической в.тасти.

Хань Фэйцзы заканчиваст свою гтаву с тревогой за о́удソ・ нее государства: «Этн пять [категорий людей] - паразиты для государства. [Если] правитети не искоренят этих пяти паразитов и не займутся воспитанием порядочных людей. то что же удивительного, что н мире еше будут разрушающиеся государства п гио́нушне дннастин?» [32, т. 2, с. 275]. Дальнейшая практическая деятельность $H_{\text {н }}$ Чжэна, особенно на посту императора, покажет нам, насколько птодотворно усвонл он оснонные ноложения трактата Хань Фэйцзы. I1 «Ропот одннокюо», и особенно «Пять паразитов» оказали большое влиянне на формирование политических воззрений Ни Чжэна; многие положения Хань Фэя он успеет осуществить за время своего динтльного правлення.

Нам бы хотелось, заканчнвая разбор двух глав «Хань Фэй-

цзы:, так понравивнихся Ии Чжэну, обратить вннмание читате.яя на те новые оттенки в отношении к конфущианству, которыс ноявились у последователя Шан Япа. Подобно всем ранним .тегистам, Хань Фэйцзы выступает против конфуцнанских концепиий. Исходя из своего поннмания окружающего мнра и прдроды человека, он, видимо, вполне искренне полагал, что оня не могут «работать» на правителя и поэтому конфуинанская модеть управления не только враждебна легпстской, но и нежизнеспособна. Не случайио сторонники конфуцианскнх взглядов зачислены им в перную категорию «иаразитов». Но что интересно: оценнвая негативно копфуцнанство как учение, Хань Фэйцзы как бы отделяет самого Коифуиия от коифуцнанства. Он отдаст должное личности Конфуцня и относится к нему' с большим јважснисм. «Чжун-ни (Конфуций.- Л. П.),- писал он,- о́ыл в Поднебесной совершенномудрым, [он] совершенствовал [свое] новслсние и поняя [сущность] дао, объехав вор страну, и вся страна радовалась его чсловеколюбию, восхищалась его [чувством] долга; но за пим пошло лини, семь,есят четовек, ибо ценящне ченвеко.ююие [встречаются] редко, а следовать 〔чувству〉 долга трудно. Потому-то хотя ІІоднебесная и ветика, но за ним посленонало линь семьдесят человек, а [на самом деле] следовал иеловеколюбию и [чувству] долга [:инь] один человек» [32, т. 2, с. 265].

Сейчас трудно объяснить причнны такой трансформацин в отноменни главного ндеологического противника легистов, Не исключено, что здесь на Хань Фэйцзы могли оказать влияние взгляды и проповеди его учителя - Сюнь цзы. Да и сам Хань Фэй, вероятио, понимал всю привлекательность идей Конфушия; ведь многое бралось из жнзни, хотя и не укладывалось в дегістские схемы. Нельзя оыло не счнтаться и с растуцим авторнтетом Коифуция. Думается, что одна из причин такой трансформации в оценке Копфуцня - прагматизм Хань Фэйнзы. Как политик, он поннмал значенне и привлекате.тьность в г.тазах народа и общества таких духовиых ценностей, как чувство долга, сыновняя почтительность, человеколюбие и т. п. 10о община ужс давно культивировала эти ценностו, задолго до того, как Конфуций обогатил нми свое учсние. ІІ если легистский правитеть также станет подчеркивать свое личное уважение к Конфуцик н его доктринам, заведомо не веря в их повсеместное висдрение и даже протнводействуяя этому, он сможет извлечь немалую пользу.

Такое изменение отнопения к Конфуцию не могло не привлечь внимание Ин Чжэна. Его мудрый наставник преподал еще один наг.тядный урок глубнны эбкости политического мышления: можно даже и отойти на время от устоявшихся взглядов и объявить себя приверженцем идей своего противника, если это нсобходимо ради достижения твоих политчческих целей.

Анализируя деятельность Ин Чжэна после объе.пинения - траны, мы сможем проверить, в какой степеня он усвонт нанавления своего политического наставника и как отразиось ло на его, тальнейшей деятельности.

## Внутриполитическая деятельность Щинь Шихуана и расправа с конфуцианцами

Ана.тиз исторвческого материала показывает, что вся деятельность Цинь Шихуана в первые годы правления империяій в области внутренней и внеиней политики была сосредоточена на укреплении завоеванных позиций и осуществтялась легистскими методами. В этот исторически весьма короткий и напряженный пернод ( $221-216$ гг. до н. э.) все силы молодой вм перии были брошены на устройство внзтренних дел. В 221 r . до н. э. 山инь Шихуан издает приказ о конфискации оружия у всего насетения страны, разюружив таким образом остаткп разбитых армий нести царств [185, гл. 6, с. 28]. Все конфискованное оружие было доставлено в Сяньян (столица Цинь) и перелито на колокола и статуи. По сооиценио Сыма Цяня, сыло от.ито 12 человеческих фигур, каждая весом в 1000 даней (29960 кг) [185, г.1. G, с. 28]. В том же году Цинь Шихуаи осуществил еще одно, не менес грандвозное мероприятие 120 тыс. семей наследственной аристократии, крупного чиновничества и богатых купиов шести покоренных царств были наспльственно пересетены в Сяньян [185, г.. 6, с. 30]. Переселение, по-видшмому, было провсдено снламя возвращавшихся на родяну регу:ярных частей циньской армин. Знакомство с деятельностью одного богатого купеческого рода - Тянь, перевезенного в Сяньян из царства Ци [185, гл. 129, с. 42 ; 210, с. 1] п заннмавнегося ростовшичеством и ссудными юлерациями, а также соноставление этих данных с политикой Цинь Шихуаиа в отношении к купечеству в целом позволяют сделать следчющес предположение: значнте.зьная часть персселенных купцов. по-видимому, занималась ростовиичеством, ибо торговиев и купиов, связанных с процессом ремесленного) пронзводства (в древнем Китае купеи и хозяин ремсс.тенной мастерской представлялись в одном лице), Цинь Шихуан, как правило, не трогал, а если и переселял, то только на льготных условияк и в районы, богатые сырьем ${ }^{10}$.

Применяя репрессивные меры по отношению к наследственной аристократии шести царств н связанного с ней чиновничества, Цинь Шихуан в то же время отнисніся с благосклонным вниманием к чиновничеству царства Цинь и командному составу циньской армии. На все руконодящие должности местного админисгративного аппарата, функционировавшего на территории бывших шести царств, назначали, по-видимому, то.тько

вымодцев из царства Цинь [185, гл. 6, с. 32]. Таким ои́разом, объедииение страны под эгпдой Цинь принесло его чпновничеству вполне осязаемыс выгоды и открыло богатые возможности для карьеры.

В интересах богатых землевладельцев Циь Шихуан в 220 г. до л. э. издает эдикт о повышснии на один ранг всех имеющих рангы знатностн [185, г.л. 6, с. 32].

В том же году Цииь Шихуан приступия к широкому дорожному строительству [185, гл. 6, с. 32]. Необходимо было в кратчайшнй срок связать Сяньян сетьк хороннк дорог с важнейшими районамн имиерии '". Наличис удобных путей способствовало бы развитию торговлн, а кроме того, позволияо бы нмператору оперативно маневрировать войсками, срочно перебрасывая нх в районы возможных восстаннй. На стронтельстве дорог трудились десятки тысяч общинннков, мобнлиэованных в порялке тру.довой повинности, а также заключенные. Сколько времени нотрео́овалось на строитетьство этих дорог и когда оно бы.七о завершено, нам, к сожалению, неизвсстно. С уверенностью можно сказать одно - Цин, Шихуан приложил все усилия к тому; чтобы закончить их стронтельство в максимально короткнй срок.

В «Цянь Ханьшу» отмечастся, что чидао были построены первоначально в двух направления от Сяньяна - к востоку и к кгу [120, гл. 51, с. 2(1)]. Восточная магистральная дорога была доведена до восточных пограничных районов страны, распо.токенных на территории бывших царств Янь и Ци \{120. гл. 5І, с. 2(1)], южная проходлла лерез бывшне царства у' " Чу, пересекала реки Янцзы и Чжэцзян, шла по берегам больших озер н далее вдоль морского нобсрежья. Судя по данным «Цяни Ханьну», ширина чидио равнялась 50 пагам. Hосереェине этой магыстрали ироходила более узкая дорога, шириной 3 чжана, г. е. в среднем около 6,9 м, несколько возвышавнаяся над остальной частью. По этой дороге разрешалось ездить только императору со снитой. Поэтому пекоторые кигайскне псторики, в частности Ин Шао п Ваю Саньиэн, называли чидао императорской дорогой (см. [120, гл. 51, с. 2(1)]; Ј85. гл. 6, c. 32]).

В конце 220 г. до н. э. Цинь Шихуаи рения ировсрить, сколь успешио идет осуцествление его меропрнятиі на местах. Он совершил посзіку в западные районы страны, иоеттв округа Лунси и Бэйди [185, гл. 6, с. 31]. Оба округа находинись в восточной части совремеиной провиицин Ганьсу п были отвоеваны циньцами у жунских племен незадолго до объединения страны.

Ознакомнвинись с положением в округах Лунсп п Бэйдн. Цинь Шихуаи через Цзитоушань и Хуйчжун вернулея в столицу империи. Первая поездка дала, по-вндимому, положительные результаты: убеднвнись в благонадежности занадных ногранич-

иыл окрутов, Lинь Lихуан реши, приступить к ботее далеким и длительным путешествиям.

В 219 г. ло н. э. нмператор в сопровожденин многочисленной свиты высоконостав.тенных чнновннков отправился в сво первое путешествне на восток страны. Он побывал на территории бывших царств Западное Чжоу. Восточное Чжоу, Хань, Вэй. Лу и Іи, просхая в общей сложности несколько тысяч кнлмметров. В чсторическіх источниках содержится слииком мало сведений об этом периоде его деяте.тьности. K счастью, сохранились знаменитые стелы Цинь Шихуана, которые как нельзя лучие помогают разобраться в причинах н целях этого путешествия. За время первой поездки на восток Іинь Шихуан поставил три стелы- Ншаньскую, Тайшаньскую и Ланъятайскую, причем в каждом сдучае выбор места был не слччаен. Первая, Ишаньская стела б́ыла поставлена па горе Ншань на территорин бывиего царетва Лу, роднне Конфуцняя и Мэн цзы ${ }^{12}$.

Весь текст стеды иронизан одной идеей: ІІны Пиихан миротворед; это он, а не кто иной положия конец бесконечным войнам. Виновниками смут в пернод Чжаньго были объявлены правитети нести разгромленных царств; войны, которые вела протнв них династия Цинь, были войнами справелливыми, ибо престетовали благоролую цель - установтение мира в Полнебесной.

Ндеояогиеское обосноваиие нооходимости объединения страны играло в то время очень большую роль. Нельзя зао́ывать. что об́ъединение шестו иарств проводияось иемирными средствами. Императору неоиходимо было убедить иирокие слои нассления шесті покоренных царств в правильности его политики. Зная торнчее стрем.тенне народа к мярной жизни, он обеmatet длителинй мир - «выгола [от мира] бу:дет длиться вечно».

Вместе с тем в тексте лодиеркивается .ыиное достоинство "миератора, его сяо (сыновнял почтитеаьность), один из основных столпов конфучианской морали, и опять не случайно: ведь стела стояла на территории бывшего царства "Iу.

Текст первой стелы позвояяет выясиить одиу из причин этой поездки на восток-моральное оправ.танне захвата шести царств и повышение личного престижа императора.

Вторая стела была воздвигнута на горе Тайшань. По сообщенню Сыма Цяня, Цинь Шихуан обсуждал с лускими конфуиинњами, где лучше всего совериить жертвориношения Небу п поставить надпись, воспевавную добродетель династии Цинь '[185, гл. 6, с. 33]. Конфуинанцы указали ему на священную гору Тайшань. В период Чжаньго, согласно верован!ям конфуцнанцев $1 з$ царств Лу н Ди, все императоры древности. назначаемые верховным божеством, после восшествня на иресто. 7 обязатсльно поднимались на самฺ̣ю высокую гору, чтобы

оказаться поблнже к Небу（а такой горой была Тайшань），и там совершати жертвоприношения в честь верховиого правите－ ля［185，гл．28，с．1］．Цинь Шихуан со всей своей многочислен－ ной свитой также поднялся на гору Тайшань，совериил жертво－ приношення Небу и на самой вершине горы поставвл стелу． Текст этої стелы отличался от لшаньской，здесь пмператор до－ кладывал верховному божеству о всех свонх демных достиже－ ниях．
«С тех пор как［циньский парь］стал императором，－тово－ рнлось в тексте стелы，－［ои］ввел｜иовую］систему управле－ ння［страной］и сделал ясными законы；все подданныс строго иридерживаютея постановлений и законов，［ввесеннык LLини Шихуаном］．На лвадцать шестом году โиравления Цинь，Ши－ хуан］впервые объединил Поднббесную，все подчинялось［ему］． ［На этот раз］сам выехал в далекое ннспекиионное путенест－ вие［посмотреть，как живет］чериый народ，ноднялся на гору Тайиань，осмотрет восточныс границы［империн］．Сопровож－ давшие 〔императора чнновиики вспомннли о былых зас чгах ［ммператорар，говорили о иричниа［его］велнких дел，с биль－ пим полтением воспевали Һегоך заслуги н добродетель．После того как было осуиествлено основное дао（принини Цинь Ши－ хуана．．7．П．）управлення страной，все живое нсиользова．оось по прямому назнзчсник，〔каждый занимался тем，чем до．тжен был заниматься］，для всего быт установлен определенный об－ разен（речь ндет о введении еднного законодательства＂уни－ фикации едини измерения．－Л．П．）．Великнй прннцип（управ－ лення сграної прекрасен и ясен，его можно перелать потом－ кам［Цинь Шихуана］，и они могут следовать［ему］，не внося ［н！какнх］изменений．Нмператор сам управля．всеми делами †государства］，а после объсаннсния［lоднебесной 〔он† прило－ жил еше больше усилий в управленни страной．Встает［он］ очень рано，тожится спать ноздно，все это ：делает ради того， чтобы прннсст｜государетву］как можно больне пользы на очень долгне времена，уделяет большое внимание наставленню народа［иа путь нстннньй］．Iринини управления，которому ［Lннь［Іихуан］наставлял［народ］，расиросграияется на да－ лекне л блнзкне［районы］，и всюду оыл восстановлен поряяок． Это［пронзоило］потому，что［народ］дооровольно восприняя указания мудрейшего［императора］．Была установлена четкая разница между высшими н низними，мужгинами＂женшинами． ［Bсе］с почтеннем восириня，〔каждый строго выполнял то，что был обязан делать согласно занимаемому посту．［Народ］как внутри Гиаретва Цинь！，так ＂вне его（т．е．иа территории шесгн царств．－Л．П．）живет спокойно и дружно．Все это（т．е．такую систему правлення．－ ．7．П．）надо передавать потомкам до бесконечности и расиро－ странить безгранинно［территорию нмперии］．［Потомки］долж－ ны с большнм уваженнем относнться ко вссму，ито перейдет
［им］по наследству；\｛они］до．тжны навечно воспринять［эти］ важнейшие установления（законы и систему правления Ціннь II世хvана．－П．П．）» $\{185$, г．т．6，с． $33-34\}$ ．

Тайшаньская стела не простое перечисление заслуг Иинь IIихуана；длесь содержитоя просьба к Небу благословить ди－ настию Цинь на вечное правлсние－«великий принцип โуправ－ ления страной］прекрасен п ясен，его можно перелать потомкам ［Циви，［Шихуава］，и они могут следовать［ему］，не виося［ни－ каких｜измененнй»．Более того．Цинь Шихуан впервыс после объединння страяь вылвигает требование о территорна．иьном јвы．ичении своих влацений：«распространить безграничнп［тер－ риторик империи］»．Впослелствии это камло подтверждение в пракгических мероприятиях：походы против сюнну（прелков монголов）и наряаности нэ（предков вьетнамцев）．

Нз Тайшаня Цинъ，Щихуан направиляя на сенеро－восток со－ времсннлиі провининй Шаньдун；в начале апреля он достиг берега Бохайского затива и подиядся на гору Чжифу．

Мз Чжифу Lини，山имуан продолжал свое путешествие уже по морю；императорские корабнн ззлли курс на восток，обогну－ ли 山аньдунский полуостров и вдоль побережья направились на юг．Через нскоторое время они прибыли в Ланъя，расио七ожен－ ный в юго－запалной част！Illаньдуна．Здесь Lинь ІШихуан про－ жиэ гри месяиа．За это время，по сообщенню Сыма Цяня，он пересети．в ланъя «30 тыс．семей черноголовых»，т．е．семей
 селенцы были освобождены от несення государственных повин－ ностей на двенадыать лет［185，г．т．6，с．36］．Такие льготы оо́ыч－ но прсдоставлялись，в империи Цинь лицам，переселениым на целинные или вновь завоеванные земли для дальнейшей коло－ низацин．Нечто подобное пронзошло и в даином случае．Ланъ－ ятайский райов，расположенньй на восточной границе цинь－ ской пмперии，был малонаселен，и．следовательно，там имелись больние массивы невозделанных земель．Этими пограныиными зем．тями имтератор как глава государства мог распоряжаться． по всей вндимосты，совериенно бесконтрольно．

Колонизация пограничных территорий была выгодна госу－ дарству в ислом，пбо это повышало обороноспособность страны и уоыстряло процесс освоення новых террнторий．Предоставле－ ние переселенцам таких бо．льших льгот，как офиинальное осво－ бож．іение от повинностей，свидетельствует также и о тим，что переселтни проводилось，вероятно，на добровольных началах． Цинь LІихуан и его совстняки осуществляли на практике сове－ ты Illан Яна，изложенные в «Кннге правителя области Шан»． Государство стремнлось，по－видимому，как－то приостановить нроиесс массового разорення общинников，наблюдавшийся в центральных густонаселенных районах страны．Руками пересе－ ленцев－обицнников Цинь Шихуан воздвнн в Ланъя нромную землянук баннк（тай）．Как сообшает Сыма Цянь，бання была

готова еще до отьезда императора [185, гл. 6, с. 36]. На ее вершине установнли знаменитую Ланъятайскую стелу, послсднюю из поставленных в 219 г. до н. э.

Ланъятайская стела содержит пелыї ряд повых, ннтересных материалов, отсутствующих в исторнческих источниках, поэтому целесообразно проананизровать весь текст надини.

Что нового добавляет Јанъятайская стела к уже нзвестным нам свсдениям о внутренней политике Цинь Шихуана? Iррежде всего выяснлтся сще одна причина, почему Цинь Шихуан отправится а євн мервое восточное путешествие: «Отправался на Восток и [сам] успоконл [тех, кто жил] па восточных землях, [поехал\} для того, чтобы проверить |свои] войска».

По-вндимому, после завоевания шести царств местное население вело себя неспокойно, волнуясь за свою дальнейшую судьбу в предслах империн. Имнератору приилось выехать и лично успокоить население, заверив его в соблюдении порядка. Одновременно он соверинл осмотр своих войск, расквартированных на восточных землях. Обычно жители царства Цииь словами «восток», «восточные землн» называли землл «иести царств, расноложенных к востоку от гор». В 219 г. до н. э. Цниь Шихуан побывал только на территории трех бывшнх восточных царств . Хань, Вэй и Іи. Гlоэтому, когда в тексте сте.ты говоритея о «восточных землял", подразумеваются пменно эти три царства. Провсрка боевого состояния цнньскых войск, распоножснных на территорин трех покорснных царств, озиачала, что император не очень-то верил в одобрение местным населепием его внутренней политики, если это нс подкрептя.зось снлой оружня.

Привлекают внимание и слсдующне два отрывка из текста стелы: «Установип епные обычаи [для имлсрии], с этой целью нмпсратор изъездил โочснь много мсст] по воде и суше» и «Уннчтожия неясные, [сомнительные] обычаи и законы шести царств» и ввел [еднное] законоположение, новсю,ду [теперь] знали, чего нельзя было ;елать».

В центральном государственном аппарате цпшьской нмперии была учреждена специальная категория чиновннков, призванных наблюдать за тем, чтобы крупные культовые обрялы ॥ ритуалы совершались по еднному образцу. Установленне сдиных религнозных обычаев для различных царств давало в руки правителя реальиую власть 'над подданाьми Поднебссной.

Текст стелы позводяет сделать сще один, весьма важныї вывод: в своей внутренней политике Цинь IIпхуан шел по стопам Шаи Яна, распространяя его осповные положения на населеине всей страны. Так же как ॥ Шан Ян, ІЦньь ІШиуан особос внимание удслял земледелию. Государство относилось к землетелию и всему, что было связано с ним, с должным уважением, называя его «основным делом» в отличие от торговли - «второстепенного дела». Еще в серсдине IV в. до н. э. Шан

Ян проводи.т в царстве Цинь свою известную политпку поошрения тех, кто занят основным вндом хозяйства - земледеллем, и ограннчєния прав торговцев и ремеслснников (см. [185, гл. 68, c. 8]). Об этом довольно подробно говорится в «Шан цзюнь my".

В 219 г. до н. э. в тексте Ланъятайской стелы впервые в исторни циньской имперни была офнциально зарегистрирована следующая великая заслуга Цинь IIпхуана: «Заслуга императора состонт в том, что [он] заставил [население] заниматься осиовным делом. Поощрял земледелие и нскоренял второстепенное (главным образом ростовдичество.- Л. П.), черного.товые стали богатеть».

Мы наблюдаем здесь явную пресмственность Цинь 山ихуаном основного напавления внутренней по.литики Шан Яна и его концешии шренмушественного развития сельского хозяйства.

Цинь Шихуан проводил, по-виднмому, четкую грань между ростовцнкамн, кунцами и владельцами ремесленнык мастерских. Еслн большннство крупных торговцсв пользовалось јваженнем императора и приравниваиось им к лицам, имевшим ранги, то срелние и молкне торговцы нспытывали еще определенное ущемленне своих гражданских прав. В правовом отношенин купиы находилнсь в более низком положенни, чем свободные общннники-зсмледельцы. Достаточно сослаться на существовавшее и широко функционировавшее в пернод имлерии положенн, согласно которому во время мобилизации на выполненне государственных повинностей сначала брали купцов, затем лиц купеческого иронсхождения и лниь после этого паступа.та очерсдь земледельцев ${ }^{13}$.

Однако купечество конца Ill в. до н. э. обладало гораздо большим весом, нежели во времена Шаи Яна. Это, вндимо, объясняется даль,нейшим ростом товарно-денежных отношений. В нернод империн состоятельные купцы всегда могли огкупиться от повинностей и нанять вместо себя какого-ннбудь бедного земледельца. Они могли также купить ранг знатности, освобождавший их от несения повннностей. Легистская практика купли-продажи рангов знатности отражала интересы миуимстнснной знати.

Токст Ланъятайской стслы свидетельствует о проведении Цинь Шихуаном четкой социальной градацин населения: «Почитаемые н низкие. знатные н нячтожныс-все находнлисв в определенных рамках и не должны переходить [сами] из одного [ранга] в друтне».

Уетановление строгой имуцественной градации весьма сходио с законоположеннем Џан Яна, введенным им в середине [V в. до н. э. на территорни царетва Цинь: «[Шан Ян] установил четкую грань между знатными и низкими, \{ввелт табель о ранrах, кажлая семья в зависимости от присвоенного [ее главе]

ранга владела определенным [количсством] полей, жилиы, рабов, жен (по-вндимому, речь пдет о женах главы семьи.Л. П.), одежды» [185, гл. 68, с. 9].

Таким образом, анализ данных Ланъятайской стелы и сопоставление их с практической деятельностью Цинь Шыхуана позвочяют сделать вполне определенный вывол: в своей внутренитй шюлитнке первый император цнньской династин следовал ошнныли иножениям учения легистов, претворял п развивал н вредсіах пмперни то, что осуществил в общнх чертал Шап Ян в середине IV в. до н. э. на территории царства Цинь. Черел восемь лет. в 211 г. до н, э., в тексте стелы, воздвигнутой на гори Kソайиз, I!ия, IInхуан вновь подтвердил свою вер-
 Цинь Шихуан. - П. П.), приступив к [управленню] государством. первым делом установил син мин» [185, гл. 6, с. 62]. Уче-

 нения и контроля над деятельностью чнновииков. Принятие -этого учения Цинь Шихуаном означало, что ои офнцнально выступал притів конфуциаиской доктрины вмешательства сановников в реш"•্য. государственных дел (см. [282, с. 620]). Суть, учення о снн :ни заключалась в сведении роли бюрократов до голоженпя: с'аинсов, слепо выполняющих повеления нмператора. Высекзя на стсле свою приверженность син мик, Нинь Шихуан показывал тем самым, что он возвел эту концепцию легистов в ранг государственной политнки.

Перел тем как отпраниться из Ланъятая, Цинь Шихуан снарядил большую экспедицно в составе нсскольких тысяч юных рабов и рабынь, возглав.яяемую Сюй Фу, уроженцем бывшего царства Ци. Перед экспеднией была поставлена задача - найти и привезти императору лекарство б́ессмертия, которое, по преданию, находилось у святыг старцев, живших па островах Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу. Вскоре послс отбытия экспедиции Сюй Фу Цинь Шихуан покинуп Ланъя. Проехав через современные провннции Цзянсу, Аньхой и Хэнань, он вернулся в столицу империн.

В следующем, 218 г. до н. э. Цннь Щпхуан совсршил еше одну инспекционную поездку по восточиым районам страны. В Боланьша, в юго-восточной части современного уезда Даиьян провинцин Хэнань, на императора было совершено покушение, окончнвиееся нсудачей - убийна промахнулся. В течение десяти дней по всей Поднебесной проводились массовые поиски преступнкка, но ему удалось скрыться [185, гл. 6, с. 42]. Прибыв на север Шаньдунского полуострова, Цинь Шихуан постанил там :ве стелы в районе горы Чжнфу Чжифускјю и Дунгуаньскую. Текст этих стел во многом совпадает с текстом трех предыдущих - Ишаньской, Тайшаньской и Ланъятайской. В них вновь восхваляются заслуги императора в преобразовании стра-

ны и навеленин порядка. Іннь Шихуан выступает в роли жспасите.1я нерноголовых» от «злодеев» (иравителей шести царств), "навсегда прекратившего |междоусобные] войны» [185, гл. 6, c. 42-43]. За время поездки Цинь Шихуаи побывал также в центральных районах империи (основная часть территорин современных провинций Хэнань, Шаньдун, Хэбэй и ІІІаньсн).

Вторая восточная инспекшионная поездка Цинь Цихуана рреследовала, по всей видимости, примерно ту же цсль, что и первая, а именно способствовать болес эффективному осуцествлению реформ $221-220$ гг. до н. э. в центральной части ммперин.

В связи с продолжавнимся сопротивлением аристократии Цинь Шихуан издал в 215 г. до н. э. указ об уничтожении креНостных стен и городкких оборонительных сооружений на территории шести царств. В теченне года были ра:рушены крепостные стены, отделявшие одно царство от другого. Учелели лишь оборонительные линии, расположенные вдоль внешних границ нмперии, в частиости северные пограничные сооружсыия щарств Нжао и Янь.

Это мероириятие Цинь Шихуана, несомненно, усизнто позиции централиной втасти и способствовало укреплению единства нмперии.

Активная внепияя политика циньской империи " грандиозные мероприятия, проводимые Цинь Шихуаном внутри страны, были бы нсвозможиы без постоянного, все возраставшего притока новых людских сил и новых материальных средств. Возросине государственные расходы покрывалнсь за счет о́опее интенсивной экспоуатаиии непосреаственных пронзводителей, и в первую очередь земледельиев. В последние годы империи, ейе при жпзни Цинь Шихуана, поземельный налог возрос до $2 / 3$ урожая общннинка; үвелияились и сроки трудовой и воинской новинностн [120, гл. 24(1), с. 100]. Участились случаи обращения земледельцев в государственных рабов; не остались в стороне н рабовладельцы-обшинники - госуларство стало мобнлизовать
 всеми силами старалось уктиниюся от несения повинностей. Скрываясь от чиновников, люди уобегали из селений, оставляя поля и жилнца. Нередки были случаи, когда снимались с насиженных мест и уходили в горы п болотистые районы делые общины во главе с советом старейшин. Гаким образом появилась целая категория людей, нменуемых буванжяня (скрывающиеся люди) [185, гл. 6, с. 48].

В знамянтия нкооти Лю Бана, нзданном в связи с его
 [в периюд имиерин, нарог бежал целымл родственнымі группами и селился [компактн], ираняя [свои селения] в горах и болотистий местиости, дишь бы не быть занссенным в подвор-


казываю каждиму [нз бежавших], кто возвратился в свой уезд, вернуть, прежние [его] ранг, поля и жнлина» [120, гл. 1(2), c. 4 (2)].

При анализе приведенного отрывка следует обратить особое вниманне на лиц, имевних рангн. В нмперии Цинь ранги не только давались за военные заслуги, но п продавались, поэтому большннство крушных землевладетьцев, как правило, имели ранги знатности. Правда, в империи Цинь существовала еще одна катсгория лип, имевших ранги,-- главы переселенных семей, но пм незачем было бежать в горы и болота, так как они н их семьи освоб́ождатись от всех повннностей на довольно дтительные сроки. Трудно представить, чтобы Цинь Шихуан нарушпл свое законололожение о переселенцах, нбо, как пранило, последних селили в наиболее уязвимых для государства местах - на граннцах в районе внов, завоеванных зсмель. зачастую вместе с аборигенами, как это было на юге Китая. Ber.лые, имевине ранги, " которых ушоминается в указе Јю Бана, могли быть только нз центразьных районов. Несомненно, это быти зажиточные обиинникн. Больыниство из них являлоч', по-внднмому, общининками-рабовладсльими, не желавшими расставаться с внонь прнобетеннымн рабамн, которых государство забирало на стронтельные работы и военную слт"жбу:

Если насетение иентральных районов окрывалось в болотистых краях, то часть жнтелей пограничных областей бежала уже за пределы империн - на север, тула, где обитали племена сюнну (см. [16, т. 1, с. 78]), нлі на севсро-восток, во влаления корейского государства Чосои, расположенного на севсре Корейского полуострова ${ }^{15}$.

Массовое бегство обциннниов, спасавыихся от јштаты чрезмерных налонов и несения повинностей, было одной нз форм протеста протнв правнвшей дннастни.

В этой крнзнной обстановкс активизировала свою леятельность и наследственная арнстократня шыссти покоренных царств. Необходимо отметить, что объеднненне страны отнюль не означало окончання борьбы. 耼: обе озовдния нмиерии борьба приняла иные формы: уцелевини представители наследственной арнстократин сталн на путь террора. В 218 и 216 гг. до н. э. па Цины Цихуана были организованы покунения, оконинвиниеся нсудачами. По-видммому, неудачи толкн'ли наследственную аристократню на понски каких-то иных форм борыбы. В носледние годы жизни Llинь Шихуана борьиа принимает ндеологический характер. Конфуцианцы, ндейные руководители наслелственной аристократии п противники легизма, государственной ндеологии щнньской нмперни, начинают проноведовать скорую гибель циньской дннасти, сеять среди нассления недоверие к новым реформам и законопо,тоженням, «подстрекая черноголовых к выстулленно иротнв [Цини Шихуана]» [185, гл. 6. c. 42.51 ].

Весьма знаменательно то, что на этом этапе борьбы нитересы наслесттвенной аристократни шестн царств в оиредетенной степени совиддаяи с ннтересами части правящего класса нмперии, вклкяая ближайшнх роаственников Цин, Шихуана и высшее чиновничетво. Бюрократическая верхуика стремитась " расширенню свонх прав, однако в рамках ииньской государственной модели, да епе при жнзни Цинь Цихуана, это было невозможно. Вслед за ШІан Яном сводя положение чнновников 20 положения статистив, император повторил ошио́ку основоположиика дегизма. Правда, он сумел на время погасить недовольство, но оно зреля и нскало вымода. Высшее чиновничество, так же как и ближайнне родствениики Цинь Шихуана, стремилось к прнобретенню земельных богатств. Еше в 221 г. дон. э., сразу же носяе объеднония страны, наследственная аристократия циньского царства от имени Ван Гуаня, первого советника имдератора, вытвинуа предложенне о надесенни земельными владениями сыноней Цинь Шихуана н знатных чиновников. Однако Цинь Шихуан отклонил его. Через семь лет, в 213 r. до н. э., Чунь Кйкэ, однн из семидесяти советннков (боии) Цинь llихуана из !аретва Ци, вновь ставит вопрос о разделении страны на рял зависшмых от двора земельных вла,тенй. По сообщєнно Сыма Lяня. Чунь Юйюэ, ссылаясь на пример иньской и чжоуской династий, просил императора пожаловать земельными влалниями сыновей и оратьев императора, а также заслуженыы пиновинков [185, г.т. 6, с. 50]. [दини Ныхуан нередал эту просьбу на рассмотренне высшего чиновниества, и опять, так же как семь лет назад, императора подлержал только ІІ Сы, не связанный някакими родственнымы узамл с циньской аристократией. ІІо предложенню Ји Сы все частные лица, именшие «Ши цзин». «ШІу цзин» и различные сочинения конфуцьанекого толка, должыь были в месяиный срок слать эти книни начальннкам округов нын командуюним войсками округа. Последним приказывалось немедленно сжитать ноступавшук литературу [185, гл. 6, с. 51-52]. В целях более деїственного осуществлення этого мероприятия был нздан приказ следукщего содержаия: «Казнить на площади тех, кто осмелился передавать устно тексты „Ши[цзина]" " „Шу[цзина]". $\checkmark$ ничтожить вместе со всем родом того, кто во имя древности отрицает настоящес. Чнновнки, знавшие Го случаях нарушения данного приказа] и не сообшивине [об этомך высиим начальннкам, по,ұвергаются такому жс наказанню, [как и нарунитель !рнказа]. Клеймить и сослать на четыре года на строительство Всликой кштайсой стены тех, кто в тридиатидевный срок [с момента издания приказа] не сожжет [!казанную .литературу]» [185, г!. 6. с. $51 \cdots-52]$.

Сжная «конфуинанскую литературу». Цинь IШихуан стремился уничтожити, ндеологическое оружне своих противинов. Судя по соиоисиню Сыма Цяня, сжнгалась только конфушан-

ская литература, хранивинаяся в иастных собраниях; экземлляры же «Ши цзнна», так же как и сочннения разлнчных мыслите.теі̆ пернода Чуньцю - Чжаньго, нзходившнеся в rосударственных бнблнотеках и кннгохранилищах, остались в похной со. хралности ${ }^{16}$.

Согласно приказу Цинь Шихуана пз списка книт, нодлежав ших сожженню, нсключались кннги по меднцине, фармакояо-
 с. $52 ; 120$, гл. 30 , с. $2(2)-83(2)$ ].

Уцелели также государственныс летоинси по нстории цар ства Цинь: все же летонисн оста, тьных џарств, больиинетво кои торых храннлось в дворцовом архнве чжоуского царства, были уипитожепы [185, гл. 15, с. 5], что объясняется, по всей нероятности, стремленнем Цинь Шихуана к идеологнчесому оооснованин законности суццествования еднной циньской импе pllis.

Уничтоженис частн бманитарной ,титературы являлосв о.л. нни нз методов борьбы тегнстов с конфущнаниами. Ente в сереtние IV в. ло н. э. Шан Ян предлагал сжечь все экземияяри «Wı цзина» ін «Шу цзнна», нмевшиеся на террнторнн цнньекого царства. По мнению Хань Фэйизы, униттожение конфуцианской литературы сиособ́твова.оо болсе усиешныму внедрению единого законодательства (см. [208, гл. 4]). В 213 г. до н. э. э мероприятие было проведено уже в маситабе всей странья Непосредствениым поводом к этому послужнла антиравители сгвенная деятельность колфуцианцев, олиако прниниа была скрыта гораздо глубже. Уничтожая гуманитарную литературу:
 действыя, дабы можно было оолее эффектнвно внедрять легистскне иден (ведь казнили даже тех, кто пытался пересказать, содержаннс «Ши цзнна» и «Шу цзина» - этих «паразитов» и терминологни Шан Яна, которые мешали! «нормальному» управленню народом).

После событнй 213 г. до н. э. в.тасть Цины llилуана прннимала все более десиотический характер. Iイмпратор уже не советовался со свонми ближайшимн помоцинками и офнциа.71, ными государствениыми советныками (бониы) сведя функцни послсдннх к слепому выполнению приказов свыџе. Судя но сообнению Сыма Цяня, Цинь IIихуаю обладал болишой работо. способностью, просматривая ежедневня не менєе 30 кг разлию иой документацин н дикла;ов $\left[185\right.$, ィл. 6, с. 57] ${ }^{17}$. Теперь все более нли менее значителыње дела решались одним императором. «[Император] выслуннвал доклады о [состоянын] различных дел, многочисленные чинивныки шолучали уже готовыс решения... Все лела в По;небесной, незавнснмя от того. большне или мальк, решаются императором..." [185. гл. 6, с. 56-57).


болезненно настороженным, не доверяя почти никому из свонх б.лнжайних шнмоцинков. В ще.яях предосторожности с 212 г. до \%. э. он, как правнло, никогла не живет пололгу в одном дворие, а пистоянно пересзжает с места на место, не уведом. тяя заранее никого нз прнближенных. На территории в радиусе 200 км от столицы в разлниных местах спецнаяьно было поетроено 270 двориов. Кажлый нз них был готов к прнему им
 монольно переставяять веши нли менять обстановку в затах [185. гл. 6, с. 55]. О месте нахожления ILин, IIlıхуана не должен был знать, ннкто нз всего насслсния пмперии, даже чиновникн. Тех же. кто знал и невоыьно проговаривался, өжида.ла смертная казнь $\{185$, гл. 6, с. 55$\}$. Все это свндететьетвова.то о росте оппозиции внутри самой правящей верхушкк. Долросы чнновников (212 г. до н. э.) показали, что многие чиновники конфуцианского толка бы.тн недонольны действиями Цинь ІШи. хуана н не только критиковали императора, но и полстрека.ли жнтелей столины к прямому выступлению протнв него 〔185, гл. 6, с. 55]. Свыше 460 конфуцианцев, признаиных виновными, былн зажнво закопаны в землю, оста.льных состали на охрану чрании [185, г.я. 6, с. 58].

Антициньекне выступления были отмечены н на периферии. Согласно сооыиения Сыма Няия, в 211 г. до н. у. кто-то из жителей окрута Ауинзонь, располонкнного на территорин бывнего царетва Вэй, выгравнровал на куске улавнего метеорита надинсь: «Kогда імператор [Lцинь] IIInxyan умрет, то зем.ля булет разделена» [185, гл. 6, с. 59].

Несомнсино, налияв могла оыть слелана только представнтелями васледственной арнстократии вэйского пли какого-либо другого нокоренного царетва, ноюо речь ш.та о разделе терри-
 хуан срочно посла. л пверенных чиновников (юйии) расследонать дело. Однако найти виновников так и не удалось; метсорит был раз.роблсн в порошок, а все окрестные жители казнены [185, гл. 6, с. 59].

Массовос бегствы иішининив, сожжение коифуцианской литературы, зверская расправа с конфуцнанцами н, наконец, надпись-воззванне 211 г. до н. э. . все это свидетельствовазо об обоетренни противореинй внутри циньекого обпества. Это быд нензбежньй результат политики циньского двора, ставыей в конце ирав.тени Цинь Шихјапа тормозом экономического развития страны.

Пэтем жестоких расирав с нспокорными Цинь Шихуану удалось на время отсрочнть разва. $\boldsymbol{1}$ империи, но не в его ситах оыло предотвратить во.тнения. В 209 г. до н. э., через год пос.те смерти Цинь Шихуана. в стране всиыхнуло моиное народное восстание, в результате которого империя Цинь была уничтожена. В восстании приннали активное участие и конфуциан-

цы. На стороне повстанцев сражалея восьмой потомок Конфуция - Кун Цзя, служивший совстником у Чэнь Шэна, одного из руководителей антициньского выступления [185, гл. 121, c. 5].

Легистская империя просуществовала всего лишь 14 лет, сменившая ее пмиерия Хань - более 500 лет. И это явилось заслугой не только конфуцнанцев, но и легистов. Жизненну стойкость имперни иридал как раз «сплав» легнзма с конфу цианством, который оказывал стабилнзирующес втиянне на функинонированне государственных институтов, общественную 1 полигическую жизнь Китая.

## Глава 8

## СЛИЯНИЕ КОНФУЦНАНСТЗА С ЛҒГИЗМОМ В ЭПОХу ХАНЬ И ИХ РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКОП ИСТОРИИ КИТАЯ (JIвв. до н. э.- XX в.)

Ханьекне пмператоры занмствовайи богатый оиыт своих предиествснннов. Многие циньские порядки быты без какихдибо существенных изменений перенесешы в общественную п политическую жизнь Хань. Снстема управления ханьской им пернн во мноном строилась на основанин концепций, разработаниых Шан Яном, Іэнь Бухаем и Хань Фэйцзы. Об этом свидететьствует Бань Гy (39-92), автор «Цянь Ханьшу» («Ранняя нстория дннастни Хань»), сооощающнй, что вся снстема должностных лиц (т. е. методы тправлсния государственным аппаратом) была заимствовайа ц Цннь без всяких изменений [120, гл. $19(1)$, с. 41]. Ряд конкретных даниых полтверждает правдтвость сообщения Бань Г弓. Азвестно, тто во II в. до н. э. суиествовад закон о взанмной ответетвснносто. В случае совериения престулення все лица, связаиные крутовой порукой с преступннком, … отен, мать, жена, дети, старший н младшне братья, т. е. все члены большюй семьн, становнлись государственными рабами [185, гл. 10, с. 13]. И несмотря на эдикт пмператора, Вэнь-ди (Лю Хуаня, 179-157) от 179 г. до н. э. об отмене этого закона, он продолжал действовать, принимая иногда несколько иную форму. Так, в период Ван Мана поручительской епииией являлось объединение нз ияти семей $[120$. r.3. $99(3)$, с. $10(2)]$.

Подобно Цинь. в империи Хань система взаимной ответствснности распространятась также на служащих государственного аппарата. Если чежовек, рекомендованный в качестве честного сына яля сдачп экзаменов на должность, проваливался на государственных экзаменах, то оба -- и кандидат и рекомендовавший (зачастую им был чнновник) - обязаны были понести 1яженое наказание [284, с. 156]. При Хань, так же как н при Цинь, сунествовал закон о наказанни за критику императора («за лукавые речи и порицание») [252, с. 101-102]. Но в начале Хань ни легизм, ни коифуцианство ие были офнцальной ндеотогней. В этот пернод, именуемый в китайской нсторнографн: «пернодом умиротворения народа», при дворе процветало
. аосскос учение. Однако легизм не теряет иритягательной силы -- его преподакт даже в коифупианскнх школах. Haпример, пзвестный политическнй деятель 11 в. до н. э. Чао Ци пюанакомилея с трактатами $\mathrm{H}_{\text {аи }}$ Яна и ІІэнь, Бухая в школя конфу-



 тл. 121, с. 6—7]. К середине жс 11 в. до н. э. по мере усиления бюрократии при лворе вновь возрождается интерес к конфуцианству. Бюрократии была нужна идеология, которая обосновывала бы ее право на власть в страие. 11 легнзм. постоянно

 пистым степком учения Конфуция; оно заиметвовало многие ас питси! положения, осоденно те, что воплотились в законах п быти связаны с систсмой управления государством.

Формирование так называемого ортодоксального конфуцпантва, ставпего на многне сотни лет офнциальной пдеоло-户:"ll फゅюдствуюшего класса бюрократического государства, связіно с именем Дуи Чжуншу (187-120). Синтезиривав и развив учение Копфуини, Мэн пзы, Сюнь цзы и других иредставителей этой школы, Дун Чжуншу создал новое ученис (см. нодробнсе [211, т. 2, с. 84-115; 240; 271, с. 157-165]). Канонизацня конфуцианства должна бшла неизбежно сопровождаться нисировсржением его извечных идейных протнвинов -- легистов. Поэтому вполне естественно, что ири иворе У'ди (Лю Чэ, $140-87$ ) вновь усилился интерес к ученню Шан Яна.

Стремясь опорочнть своего идейного противннка, Дун Чжуншу обвнняет Шан Яна в нарупении многих традниионных норм. Следуст привести нолностию ту часть доклада Дун Чжуниу императору У'-ди, которая касастся оценки деятедьності Пlан Яна: «Іри династии L Lниь все стало по-другому, ввели законь Шан Яна, изменили снстему |упрәвлення аревних| импејаторов и царей, отменили цзин тянь. Народ получил [ираво свободнор покупать и продавать [землю]. Поля богачей тяну.пись межа за межой, а у бедного люда не осталось зсмли, куда можно было бы воткнуть даже шило. K тому же в одних руках сосредоточндись богатства рск и озер, гор и лесов. В свием разврате люлн перешли все границь, они сопернияали в расточительстве. В городах ${ }^{\prime}$ встреча.лнсь лоди, которые пользовались таким же ночетом, что н правители; в обшинах встреча.иись люди, обладавние богатствами гунов и хоу. Как мог малый люд не страдать! Он отбывает месячную воинскую повинность в уезде, затем службу в регулярных войсках ${ }^{2}$. Воснные и трудовые повннности в тридцать раз больше, чем в древности. Земельный и подушный палоги, сборы на соль и железо в двадцать раз больне, чем в древности. Некоторые обрабатывают ноля бога-

чей, платя за это половину урожая. Поэтому бедный люд постоянно одсвается в такие же одежды, которыми покрывают волов и лошадей ${ }^{3}$, ест пищу собак и свиней. Все это усиливается ене и тем, что алчные и жестокие чиновники своеводьно наказывают их и убивают. Люди страдают и не имеют опоры, поэтому они скрываются в горах н десах и становятся разбойниками. Осужденных толпы; за год число нх достигает тысяч и десятков тысяг. Когда воцарнлась династия Хань, она следовала этому и ничего не нзменила. Хотя древнюю снстему колодезных полей и трудно ввести, но надо понемногу приближаться к древности. Следует ограничить частное владение землей, дабы уравнять с теми, у кого [земли] не хватает. Следуст закрывать дорогу тем, кто занимается поглощеннем земель. Следует возвратить народу н соль и железо. Следует отменить рабство, отменить право на убийство рабов. Следует снизить налиги и сократить иовннности, дабы расковать силы народа. И только тогда можно будет добиться хорошего управления» [120, г.л. $24(1)$, с. $16(2)-17(1) ; 112$, с. 487].

Связывая все беды народа с отменой традиционной снстемы цзин тянь, Дун Чжуншу обвиняет в этом прежде всего Шан Яна. В действитсльности же эта система перестала функционировал, в паротве Цинь задолго до Шан Яна. Характерно, тто в :11зн изюньшу» отсутствуют какие-либо упоминания об этой снстеме. Из доклада Дун Чжуишу следует, будто Шан Ян повинен и в массовом разорении земледельцев, которым, по образному выражению Ду'н Чжуншу, «некуда быпо воткнуть шнло» ${ }^{4}$. Но ведь учсние Шан Яна, как и его конкрстные мероприятня, быно нанравлено на всемерное увеличенне числа мелких н средних земледельцев, представлявшнх, по мнснию ШІан Яна, основной щропзводящий стой общества. И Дун Чжунщу не мог не знать этого ${ }^{5}$.

Оцеинвая деятельность Шан Яна, Дун Чжуншу освсиает лишь отрицательые последствия сго преобразований, По-вндимому, не без помощн конфушнаниев в 140 г. до н. э. был нздан спецнальный императорский эдикт, запрешавинй прннимать на государственную службу стороиников легизма
«Еелн среди тех, кого выдвигают в чнсло муцрых ұченых, наїдутся люди, которые станут мешать улраввянни етраной, нспользуя учение Шэнь Бухая, Хань, Фэйцзь, Су Циня и Чжаи 119. то проснм всеу их оставить с.мжоу [ири лворе]» |120. 1a. 6, c. (2)-- $\left.\because(1)\right|^{-}$

В период правления ${ }^{\text {d.ди }}$ был проведен ряд обнегосударственных мероириятий, направленных на восстановление конфущанских культов и ритуалов [271, с. 160-161; 129, с. 49].

Однако, несмотря на столь строгие указы н критнку деяний Шан Яна, ленетеко учние не แензло бесллдно. Оно оказало
 ства.

И это быно виолне естественно: многне ханьские законы, вся система органнзации государственной властн н управления народом были заємствованы у легистов. Тогдаиняя государственная машина могла быть эффективна лииь н том случве, если она иривоитась в двнжение уже испытанными, привынными ей методами управлення, основанными на паситин, шо, чиненни закону и т. 11. \& ханьское конфуцианство совершает «аморальный» по отношению к памяти своего основоноложника поступок - оно потихоньку восприннмает эти методы, поо только с их помощью господствующий класс мог держать в узде жителей Подиебесной.

Нсследователн уже отмечали, что политическая программа Дун Чжупшу иепытала сильное влияние идсоиогов летистской щколы [271, с. 160, 164]. Он заиметвовал многое из концении山энь Бухая об нскусстве управлення государственным аппаря том [282, с. 626]. В отличие от Конфуиия и Мэн цзы, ироповед довавших гуманные методы иравленыя, основанные на моральном воздсйствию, Дун Чжуншу, продолжая линню Сюнь Цзы, уже не осуждаст наснлие. Он выступает за примененне легист. ского метола наград и наказаний, считая его наиоллес эффек тивным средством управления народом. В своем трактате «Чуньню фань.ту" («Обнтьная роса высказываний, рожденная .. Летоннськ весны и осены"») он советует правителю придеркиваться следкщего иравнла: кСовериенномудрый, уиравляя государством... стремится заставить народ подюбить что.то; когда народ полюбит, то на него можно воздействовать. Поэтому учреждают награды, дабы воздсйствовать на народ. Когда любят, то и неиременно и ненави'ᄂят что-то, и можно устрашать народ с помощью того, что он ненавидит. Поэтому учреждают наказання, дабы устранить народ. А когда есть то, чем воздействукт и устрашают, то можно управлять народом. Џправ ляя, пепользуют то, "то народ люӧнт, поэтому воздействуш: наградами, но их не должно быть много» $\mid 135$, ri. 6, с. $10 \mid$. Как видим, взгляды Д!़н Чжуншу, которого называли «ланьским Конфуцием», существенно отличались от воззреннй Ј'иятетя. Ірннеденный отрывок наноминает аналогичные места пз «ILан 山зюнь my». Ханьское копфуцнанство заиметвова.то у ІІІан Яна и ндею соцнаиьной мобильности, замения линь предан-я ность правителю, лежащую в осиове летистского прннципа равных возможностей, слепой всрой во всемогуиество своего учения, которую конфуцнанцы утверждали с помонньк снстемы экзаменов ${ }^{8}$.

Јегпзм оказал влияние но тотнко на формирование ланьской идсологы, но и на экономичсскую политику двора. Легистская коннепиия сосредоточения всех рычагов экономниеской власти в руках государства нанла свонх сторонников и в империи Хаиь. Особенно отчетливо проявилось это ири вве.тении государственнй монополии на соль ॥ железо. В начале прав-
'ння дннастии Хань, в связџ с тем что щентральная власть nta еще неирочна, дооыча соли и железа, равно как н их реа. मлация, перешла в руки частных лиц. В 158 г. до н. э. Вэнь-ди нже издал указ, отменявший какие-либо ограничсння в отноиении добычи железа и соли. Однако по мере усиления императорской власти при дворе неминуемо должен был встать вопрос о восстановлении былой монопплин, ибо монополия - один ия богатсйшня нсточникив фннансирования государственной казны.

Нсточники свияетельствуют, что ханьские конфуцианиы отрицательно ол ниснлись к введению государственной монополии на соль и железо. Из текста јпомянутого доклада Дуя Чжуншу видно, что он, подобио Mэи изы, выступал протів монополия, предлагая правителю «возвратить धароду и соль и железо» [120, гл. 24(1), с. 17(1) §. Олико но настоянню Саи Хунъяна і сго сторонников в 119 г. до н. э. в Китае вновь быиа введена госуыарственная монололия на соль н железо. Эта реформа сыграла шиснь большук роль в усиленин позииий императорской н.тасты и укреплении ее экономического могущества (см. по(робнее $\left\{58\right.$, с. 114-124\}) ${ }^{9}$.

После смерти У-ди та часть господствующего класса, кото. ая оыяа связана с торговым каниталом, усилила оорьбу за , мену казенной монополин. По се настоянию в 81 г. до н. э.
 на котором дюіжны были обсуждаться вопросы экономической политики и где развернулась общегосударственная полемика конфунанцев и легистов. Эта общегосуларственная полемика вон:на в нстория под названием «Дискуссия о соли н жетезе» (тогда pemaлась судьба государетвенной монополии на соль $и$ железо) "'. Вскоре после смерти $\grave{y}$-ди при его прсемнике имнератире 4 жао-2и $(86-74$ гг. 20 н. э.) в 81 г. до н. э. в сто:ниу импеции, Чанань, оыли пригтанены 60 сановников н нз-
 исуждения проблем внутренней и внешней потнтик.

В центре полсмики стоя.וи важные проблемы, євязанные с судьоой государственных монополий иа соль, железо и вино. Конфуцианцы, отражавине ннгересы торгового капитала, потретвали отмены государствепной моноиолия; сторонники же ле, истской иколы настаивали на укреплении регулируюией роли государства в экономнческой жизни страны и на сохранении в силе указов 119 г. о госуаротвенных монополиях. введенных "ри императоре $y^{\prime}$-ди. Дискусеняя шла в традииноном духе: । конфуцианы и легисты, от мнения которых зависело приняlие нового курса в опласти внутреиней и внепней полнтики, артуменгировали свон положения ссылками на примеры нз феснсй исторыи страны. Эга полемика является паглядюй ил. нострацией функционировання института «нсторня - политнка» в по.титической культуре н нолитияеской жизнл ханьского Кл-

тая. Весьма характерно, что поскольку именно Шан Ян внес мноно повиго в концепцию тосударственных монополнй, то дискттирующне ооращались к Шан Яну гораздо чаще, нежели к другим нделинам легнстской школы. В трактате Хуани, Куаня «Яньте лунь» («Дискуссия о соли " железе») имепа Џэнь Бу. хая и Хань Фэйцзы упоминаютея всего тишь по 2 раза, в то время как ния ІІан Яна упомннаетея 29 раз. Такое вннмание к ІІан Яну ои́ъясняется еще и тем, что оба лагеря дискутирук-
 пменем. Пытаясь опорочнть преооразпвания Шан Яна, конфуцианцы обвиняли его в том, что он сониел с пути совериенномуддох, нарушнл старые цнньскне обычаи, ввел жестокие законы н т. п. [121а, с. 50-54; 249], т. с. прнпомнили духовному отиу своих противников все его прегренения, особенно перед коифуцианством.

Известный хаиьский государственный деятелы, один из ближайших совстииков У-ди, тегист Саи Хунъян, сохраннвииіі свой ност и при императоре Чжао-ди ( $86-74 \mathrm{it}$. до н. э.), доказывал конфуинанцам, что именно б.лагодаря преобразованням Шан Яна царетво Цинь сумело в короткий срок превра итьея в мопуществеиное государство и нокорито все соседние паретва [12іа, с. 50--54]. Вьступлсния Сан Хунъяна свыдетельствовали о том, что он был хороио знаком не только с иреооразованиями Шаи Яна, но н с основньм тегистским каноном - «Книгой правителя обтасты [IIан» (см. пооровнес [114, с. 130]) ${ }^{11}$.
$\mathrm{H}_{3}$ чнс.та витренних проблем иомнмо экономияеских существенное вннанне уделялось также вопросам наказаний и мерам морального воспитання народа (см. [295, с. 91-113]).

В нешнеполитические вопросы скоицентрировались иа проблеме взаммоотношсний с сюнну, причем противоречия между конфуцнанцами и легнстами не касалыеь стратениеского курса кытайского двора и основных внешнеполитическых функций нмлератора, а разгорелись по чнсто тактическим вопросам: как iучше прибрать к рукам сюнну - военным путем, на чем настанвали летыеты, нли мириыми ередствами, на которых настаивали коифуциацы. Провннинаяьные конфуцнаниы, возглавдяемые сановником Хо Гуаном, выступали за мирные переговоры, мотнвируя это истоиением люлских " материальных ресурсов (см. [121 а, с. 262-268]).

Не вдаваясь в подробности этой полемнки, отметим лишь, что и конфушнанцы п легнсты прнтержнвалисв в основном единых взглядов на характер висшнеполитическпх функций кигайского императора. Уже сложилась общегосударственная внешнеполитическая доктрина о мироустроительных функıиях г.тавы кнтайского государетва. Нанболсе џетко она была няложена копфунианским сановником, выступаюшим в тексте «Яните луня» («Дискуссия о соли п железе») как «знаток пнсаний» (вэньсюе). «1стиниый цары,- поучает ,.знаток писаннй".- стоя

в центре，внемлет 〔деяам〕 По．тнебесной；благодеяния，исходя－ цие от сюо внутренней снль，распространяются на †область］ за［пределами четьрех］сторон Поднебесной；посольства 113 от－ резанных от нас，［отдаленных］государств н［от народов，со． блюнанщнх］чуждые нам обычаи，собнраютея при дворе за башнями двојиовых ворот；птнцы фэя и хуан находятся на тоящих рядами деревьях，единороти иииин находятся на 60 － ：，tах за предместьями［столииы］．Все жнвыє，все существа без ルключсния，удостаиваются быть орошенными благодеяниями ［rосударя］»（дит．по［51，с．28］）．Весьма характерно．что．ар－ гументруя ноободимоть карательноно нохода против сюнну， летнст Сан Хунъя оперирует конфуцианоким иредтавлением об этнческой неполноиенностн «варваров»，которые не соблюда－ ют конфуциаиских ирнниниов справедливоетн：«Ведь，полагаясь на ум，строить планы протнв гляното，оиираясь на справедли－ вость．ндти карательным походом на не соблюданщето сиравед－ дивость подобно тому，чтобы，воспользовавиись инеем，помочь листоиаду＂（цит．по［51，с．37］）：см．также［121а，с．326］）．Это высказывание свндетельствует о продолжаюшемся солижении некоторых тсоретических основ некогда полярных этнко－политн－ ческих школ．Дискуссня окоичитась победой стороиннков Сан Хунъяна в решении как внешнеполитически，так и внутриполи－ тических ироблем，в частности конфуцнандам так н не удалось тонться отмены моношяяии на соль и железо，была отменена


Впоследстнии легизм продижает окадывать в．тняние на кон－ фуцианство，происходнт ллительный проиесе сннтезирования не－ когда противобиретвуюших иасологий． 11 вотя временамы борьба межау ними шбостряется и порой отдельные конфуцнанцы прн－ зывают даже сжечь «IIан цэюнь шу» и «Хань Фэйизы» ${ }^{12}$ ，одна－ ко ови не в состояини прностановить этот процесс，воо бюро－ кратия быяа заннтересована в новом конфуиианстве，обоганен－ ном ндеями llан Я月а，Ханьккне конфупианиы все чаще начн－ нают открыто пронагандировать насилие в качестве одвого 183 легальных методов управлелия народом．«Моральное воздейст－ вие．－－писал конфуцнанен Лю Сян，－－это средство уиравления： наказания же ॥ законы помогают управлению»［120．гл．22， c． 6 （а）］．Ему вторит другой коифуцнанский ученый，Сюнь Юэ （148 209）：«То，4то добродетель н наказание сопутствуют друг ＇ругу，есть явление втолне оо́ычное＂（цит．по［303，с．272］）．

Ханьскіе конфуцнаниы уже не ведут борьбы протнв законов； многие из них твержлают，что хорошее правление возможно тиин там，гые имеютея законы（см．［303，с．272－273］）．Ставит－ ся под сомненне основная концепция ранннх конфуинаниев об нзвечной іпфференцнации людей на этически потноиенных и ，пиески неполнонниых ${ }^{13}$ ．«Вовсе не обязательно，－писал кин－ фуцнанец Ваи Фу（I－Iן вв．），－чтобы так называсмый добро－ детельный чсловек，нлин цзюнь цзь，всен，та занимал высокое по－
.ожение и получал высокос жалованье, чтобы он всегда был богат. знатен и пользовался славой. Bсе это цзюнь цзы может и иметь, но это совсем не значит, что цзюнь цзы должен непременно обладать всем этим. Bовсе не обязательно, чтобы маленький человек всегда был беден и обречен на холод и голод, уннження н страдання. Все это маленькнй человек может испытывать, но это совсем не значит, что маленький человек непременно обязан довольствоваться всем этнм» [122. гл. 1. с. $10(\mathrm{a})]$. Подчаこ современникам было трудно отличить конфуцианца от легиста. Видимо, не случайно известыый ханьский фнлософ Ван Чун ( $27-100$ ) как-то заметил, что в его время уже нсчезла какая-либо существенная разница между легистами н конфуцнанцами (см. [303, с. 275]).

Нтак, легизм сыграл большую роль в формнрованни ортодоксального конфуцианства, став одной из его основных частей. Обогатив конфуцианство, это учение не исчезло. В разные перноды истории, в средние века и в новое время, государственные и политическне деятели Китая не раз оо́рапались к легизму в поисках рецепта для вывода страны нз критическоги положеиия. Јегнзм прнвлекал многих госуларственных и полнтнческих деятллей, мечтавиих о создании ситьной централизованной империи ${ }^{14}$.

Извсстый средневековый государственный деятель и поэт Ван Аньшн (1021-1085), осуиествивший серию реформ, направленных на зкрепление тосуларствснной органнзации в ослабление власти крупных феодалов. был хорошо знаком с учением IIIаи Яна. Боле того, он пытался провести в жизнь нскоторые положения Шан Я॥а и предлагал императору припять новую систему наказаний, суть которой сводилась, к «суровым наказанням за малые проступки [152, с. 411-422]. Ему удалось ввести в стране снстему взанмной ответствснностн ит. д. (см. [169, т. 2, с. 119-120]). При введении системы взаимой ответственности Ван Аньыи ссылался на реформы ІІан Яна (см. [60, с. 237]). В XI в., в щериод расцвета конфуцианства, Ван Аньин открыто заявнл о свонх сямпатиях к автору «Шап цзонь п1у» и написал стихи в честь ІІІан Яна, вос. певая его методы управллння народом [152, с. 355].

Шаи Ян пользовался известностью у средневековых кристов. Судя по сообщению Хуан Чжэня, живыего в середине XIII в., в те времена юристы неоднократно обращалиси, к Шан цзюнь, шу» при решении какнх-либо спорных вопросов. Согласно сунествовавшему тогда правилу от чиновников, претендовавших
 трактата (см. [302, с. 355]).

В конце XIX в., в пернод двнжения за рсформы (18951898) (см. [96]), к ученню ІІІаи Яна обранакт свои взоры некоторые теоретики движення. Если Кан Ювэй (1858-1927) считал крайне чеобходимым дать новую оценку конфуцианства,

дабы использовать его в своих интересах (см. [96, с. 72-98]). то еги б.ижайннй ученик и активный последователь Май Мэнхуа (1875-1916) приступил к лереоценке легизма. Легизм мог и должен был иривлечь рерорматоров сще и потому, что то ндеатьное государственное јстройство, которое они стремились џстановить в Китае, имети, ио их мненяю, видимо, свой прообраз в учении Шан Яна об управлении государством. Им казалось, уто в учеяни Шан Яна закон ограничнвает деяте.льность нмператора определенными рамками. Такая трактовка доктрины [1]ан Яна соответствивала стремленню реформаторов к конститצцонной монархии - монархин. огргниченной законом и пар.таменгом. Поэтому-то, видимо, Јян Цичао и особенно Май Мэнууа обратили свои взоры на легистов, ॥ прежде всего на Іаи Яна: он был реформатором, притом утач, эивым; несмотря на трагическую смерть ШІан Яна (преемник Сяо-гуна приказал разюрвать его повозками на части), реформы были осјществлены н не отменялись.

В течсине многих стодетнй (начнная со ІІ в. до н. э. и до конца XIX в.) Шан Ян осуждался конфушнанскими ндеологамн за разрушенис системы цзин тянь, за критику конфуинанцев, за то, что его ученне способствова.то созданию циньской государственчой иапины, за то, что Ли Сы ц Цинь ІІихуан, сжигая на кострах «кинфуцнанскую литературу" и заживо хороня конфуиинских ученых, вдохновлялись идеями того же Шан Яна. Организованное гонение на ІІІан Яна нача,тось с Дун Чжуниழ, «ханьекого Коифуиия», как называти его современникл.

Nай Мэнхуа ваял на себя задачу реабиситировать llaн Яна. Реабинитаця IDаи Яна была немыслима без переоценки «дела об уничтожснии системы цзин тянө». В книге «山ссть великим политических деятелей Китая», вышедшей под редакиией Лян Мичао, Май Мэнхуа написал главу о Шан Яне. Ои отмечает. "то Illaи Ян не мог причниить все то зло, которое конфуцианцы приииывают ему в связи с разрушением системы цзин тянь. нбо это протнворечн, оо основной ндее легистов о развитии земледс.ияя. Он иризывал разобраться в обвинениях, выдвинутых конфуцианиами. Поставив по.д сомнение версню об уннчтожении цзин тянь, Май Мянхуа попытатея снять с ШШаи Яна вгорое тяжкое оывинение - в уничтожении им конфуцнанских норм поведения ( $л и$ ). Он пытался доказать, что у' циньцев, живних во времена ІІан Яна где-то между гор, по соседству с кочевыми племенами. не бы. оо никаких установившихся норм поведения. В качестве подтверждения приводилось нзвестное высказывание Чжао Ляяд об отсутствии у ииныцен различия между отцом и детьми, о том, что все они жнли под одной крышей. «Поэто-му,- писал Май Мэнхуа.-- обвинения конфуинаниев в уничто-
 то. чегоне было» [169. т. 1, с. 33].

Iо мненик Май Мэнхуа, основная причина вековой отств .1ости Китая заключалась в том, что страной управляли не स основании закона. Май Мэнхуа призывал учиться у ІШан Яна называя его «ветичайшим представителем древнекитайской юри* дической науки и мужественным политическим деятелем» [169, t. I, c. I].

После подавления движения за реформы интерес к легистам нременно ослабсвает. Он нснымивает в Китае с новой снлой во второй четвертл нашего столетия - во время второй гражданской войны в в период антияпонской борьбы. На этот раз пропонедниками .тензма ныстуают уже китайские буржуазнья нащнна.писты, сторонннки группировки за созданне мощнод нанонального государства (соцзя чжуи пай - этатистыт). Один
 та Чэнь Цитянь, занимавыий после 1949 г. крупный пост на Тайване, опубликовал в 1936 г. специальную рапоту - «Очерк исторни легизма в Китае». В иредисловии к этий кииге Чэнь Цитянь отмечал, что современная международная обста"овка весьма схожа с обстановкой Сражаюшнхся царств (V-II вв. (1) н. э.) : если Китай «в эту новую эпоху Сражаюиихся царетв сочет превратиться из слабого государства в могущественную державу, покононть с хаосом в стране, навести порянок и дооиться полннй победы, он должен суметь применить в современной обстановке учсине легистов» [25t, с. 1].

Не следует забывагь, что это высказыванне оыло напечатано в то время, когда в стране, несмотря на щроводимую Чан Кайши политику «нскоренення коммунистов» ॥ жестокого иодавлтия !ннакомыслящих, ширитось и росло наиионально-освободителыие движение, руководмос коммунистами. Il в этой обстановке, осложненной наступленнем ялонского пмлериализма па северо-востоке, когда даже национальная буржуазия ста.1а требовать создания еднного антияионского наииона.тьного фронта, призыв к легязму, к укреплению государства на базе создания крепкой сянноличной втасти мон быть на руку то.эько сторонннкам Чан Кайши. Правда, Чэнь Цнтянь намеревался елегка модсрнизировать старый легизм. «Неои́ходимо нз старого лепистского учения, - писал он,- заимствовать ту џасть, которая подходит к нынешнему Китаю... затем. соопразуясь с ннутренней обстановкой в Китае и его международным положением, надлежит создать новую легистскую теорню. День успешного завершения этой новой теорни лениза станет днем сnасення Китая» [254, с. 120].

Чэнь Цитянь не пишет о том, какне именно пдеи он дител заимствовать у теоретиков легизма. Однако из его рассужлений видно, чго ему импонировати идеи сильной власти, си.тноюо правителя, круговой порукн. Учение Шан Яна не случайно привлекато внимание китайских националистов - в «Шан цэюнь шу" представлен богатый арсенал идей " конкрстных

предложений, направленных на абсолютнзацію власти правитеАя н созддние моцнного государства, главенствџющего пад свонми соседями.

Оцсннвая легизм в широком псторическом плане, следует ятметить, что внедрение легистских доктрин в структуру госу: арственного !иравлення императорского Китая шло по с.тедуюним основным направленням:

1) кониепция систематического обновления государственного аппарата путем выдвиження чнновников;
2) концепция равных возможностсй;
3) концепция четкой гралањин внџ়три самогя праняшего класса;
4) кониепиня унификации мышления чнновничества;
5) коншенин неняороского надзора;
 Hoвнlika.

Эти легистския доктрины способствовали стаиовленио и функциянировавню традицнонных ннститутов, определявиих каракт‘р самой структуры управления.

Jегистскне концепции оказали значнтельное в.тняние на формированне ортодоксального конфуцианства н бюрократнческої системы управления, системы, функционировавлией в Китае без какчх-либо супцственных изменений с кониа [ тысячелет॥я до н. э. вп.тоть до начала ХХ в.

Cушествен вклад легизма и в развнтие политической культуры Кнтая. Џменно легисты, в гораз. бо бо.тьшей степени, нежели ранние конфэцианщы, ратовали за прноритет прагматнзма в по.тнтике. ॥к ниен сыграли свою роль: китайская бюрократня носприняла ирагматизм, превратив его в одну из составных частей политическої ку:иьтуры.
†е менее важен вклая легязма п в развитне экономической теории. Кониспини Гэани Чжуна " IIан Яна о наделении государетыа ннрюкими экономическими функциями, осуицествленные при Ццнь Цихуане в масштабе всей нмперни, оказа:ы огромное влыsине на становление и развитие экономинеской мысли Кнтая. He только превние и срелневековые имиераторы, но и политнкю XX в., в частностн Чан Кайши, неоднократно обраиалнсь к этой живой тралнцин, доказывая, что нменно легнстская доктрнна вмешательства государства в экономическую жнзнь положнла начало экономнческому планнрованню и политнке народного благоденетвия (см, подпобнее $[70$. с. 167-170; 101, c. $232-243\}$ ).

Отнюдь нс все и не всегна дегистскне концепцин функцнонировали изолированно: легистская концепция закона, особюнно в области јголовного права, испытала сильное влияние конфу ннанской концепинн сяо (почитания родите.ясй). Уже в эпоху Хань кнтайские юристы инкорпорнровали сяо в уголовное законодателістьо. И хотя легистская концепция крјговой порукн

II Iоонреныя доносов прнобрепа си.ту закона, о.днако лири вынесенни решсний о мерах нақазаний юристы всегда руководствовались высказываннем Конфуиия, осужлавшего доносы на родителей и родственников. Это выоказыванне оорело силу закона. Чем ближе была степень родства между доносителем и преступником, тем выше мсра лаказания. Іриведсм нескотько статей из «Танского колскса занонов»: «За лонос на старшего родственника первой степени, мужа и родителей мужа, даже в случає, если сообщение подтвердится,-- два года каторгн»; «за донос на младыего родственника четвертой или третьей степени, даже в случае, если сообщение подтвердится, - восемьдесят ударов палкой»; «за донос на прямых родственннков в первом нли во втором поколениях - смертная казыь» (иит. по [56, c. 252]). Что же касается обычных уголовных преступлений воровства, мошенничества и т. п., - то здесь действовало оо́ратнюе иравнло: чем ближе родствсннье отношения между сторонами, тем мягче наказанне: «За кражу нмуцества, прннад ежащего родственннку четвертой или третьей степени, мера накгзания сннжастся на один пункт, родственнику второй степени - на два пункта, родетвениику первой стеленн - на три пункта» (цит. по [56, с. 252]). Бюрократня воступнла мудро, поставив закон на страже конфуцианской морали: во-лервых, нементировались родствения и сомейные связи н, во-вторых, возвеличнвалась роль Конфуиия. Однако кардннальное воздействие на развнгне китайского государства, нолитнчсской мысли
 циаские концепцин или даже нх синтез, скольно сам факт почтн сннхронного появлення двух различных моделей уирав.тения государством, созданвых Конфуцнем и ІІан Яном: управтения посредством иравия (ли) и управления посрелством законов ( фа). точнее - иосрелством права. На протяженин 23 веиов кнтайскис политики в меру свонх способностей мог:и воспрннимать их через живую традицню, а нри желанин и непосрелствснно, оорашаясь к первонсточннам. Политическая история Китая показала, что на практике ни одна из упомянутых моделей в чнстом виде долго не функщинировала, хотя, начиная с Цинь Шихуана и вилоть до Мао Цээдуна, такие поиытки и иредпринимались. Здееь мы подошли к проблеме влняния легизма и раниего коифуинаиства на формирование по.интниеских воззрениї Мао. Трудно сказать, какое из этих ученнй оказало оолишее воздействне. Главное, что заимствовал Мао у легистов, - это не столько антыннтеллектуализм, культ войны п т. п., сколько кулиг прагматнзма ${ }^{15}$. И к самому легнзму, и к конфушнанству Мао подходил прагматически, заимствуя из теорни и практики этих учений то, что подходило ему в каждой конкретной ситуацнн. Нанболее нанядно прослеживается это на его отноиннин к проблеме управления государством, извеиной снорной проблеме китайской политической мысли: править

носредством аи нли посредством $\phi \alpha$. Выступая на закрытом sаседанни 2-ї ссссии носьмого созыва КПК в 1958 г. и говоря, 'тто никто не в состоянии запомнить все законы ы статыи конститцин, Мао заявил: «Мы, как правило, ими не руковоаствуемся. а опирасмся главным образом на решення, на совешання, которын ироводим четыре раза в год. Поллерживаем порядок, He ирибегая к гражданскому и уголовному законодательству

Собрання пароднык представителей, у Государственного совета свон порядкн, а мы прелпочнтаем руководствоваться нашими». H далее: «Не:льзя придержнваться только демократии, нужно сочетать Маркса и [инь Illвхуана» (цит. по [81, с. 131]). Как внднм, отношение к ираву сутуо конфуиианское - Мао предпочнтает управлять посредством $л и$ (в данном случае реиекий) , но обосновываст свое положение ссылкой на правление Цинь Illихуана. Каким бы деспогом ни быя Lинь Ilихуан, он јважа. $\boldsymbol{з}$ зкоіы, Мао же ионирал их. Мао умышяенно представтяет легистского императора в выгодном ему свете, поскольку - иу нонадобнлись обосновать целесообразность управления посредством ли (через 22 года китайские юристы назовут это «управ.тсним посредством людей») ссылкй именно ва практику легнзма. О том, как конкретно осуиеествлялось јправление носредетвом рененнй и какова была доля ЦК КПК, Госсовета и ВСНІІ в проведенни правовых актов, свидетепьствуют слесуюшие иифры. В 1954-1955 гг. $77 \%$ законодательных актов быдыо выдвнуто Госсоветом, $10 \%-$ ВСНП, $11 \%-$ Постояиным комитетом ВСНПП полько $0.6 \%$--- ЦК КПК. В 196i-1967 гг. 81\% законодательных актов было выдвинуто ЦК КПК, 8\% Госсовстом, а ВСНП совсем не оставило слела в законах. Такוм образом, соотношенне в количествс «изданных» законов Госсовета ! ЦК равняяось в 1954-1955 гг. 77:0,6 соответст. венно, а 12 лет спустя --8:81 (см. [292, с. 10-11]). 1954 и 1955 годы прилодятся на первое десятилетне К KP , когда страна шла по сониалистияескому путн; 1966 и 1967 годы - па время госпотста маоистской трупировки.

Однако вернемся вновв к конфущианству " Конфуцию.
В отличне от легизма, конфушнанство оказало гораздо большее влияние на разнитие Китая, ибо оно охватывало более обиириые сферы жизни нащия, и прежде всего духовную. Учение Коифушия во многом определило параметры формиронания мышления и нацонаяьного характера китайиев. Олнако при оценке роли конфуианства пеоиходимо всегда учитывать, что конфущанство в своем развнтии ирошло через несколько этапов: раннес, доханьское, сунественио, как в этом смог убедиться читатель, отіичалось от ханьского, нитерпретированного Дун Чжуншу, а оно, н свою очередь, оттияалось, напрпмер, от сунского ( X - XII вв.) , который развил Чжу Сн.

Что касается самого Қонфуция, то его авторитет был непрепекасм. Ја протяженин мнони вскон в период император-

ского Китая в среде китайской интеллигенции п оюрократии алleдтяння к авторнтету Конфуция при решенин каких-либо ©тожных политических задач всегда являлась нанболее веским и неоспорнмым аргументом. Цитировали Мэн цзы и легистов, Мо цзы, Лао цзы, но в центре всей древности непременно остарался Конфуций, пбо его суждення всегда воспринимались как истина. Эта традиция со временем превратилась в неотъемлемую часть полытияеского мышления китайиев и оказала существенное влияние на формированне политической культуры государственных деятелей. Она сохраннлась и в XX в. Когда Сунь Ятсену, ндохновленному Великой Октябрьской революиией, понадобидось выразить свое восхиисние социальными переменами в Россни, ои сказал, что «в СССР построено оо́щество, о котором мечтал Конфуций» [183а, с. 471].

Традиционное уважение к Конфуцию разде.яяии н китайские коммунисты. Весьма знаменательно, что даже в период резкой и вполне обоснованной критики конфуцианства передовые мысдитсли Китая пожодили с дифферениированной оценкой Конфушия н конфушнанства. ذместно напомнить высказывание известного воммуписта-нитернационалиста Ли Дачжао, одного из основателсй КПК: «Конфуций действятельно был стержнем обнества, в котором он жил. был мудрым гением своей эпохи... Отвергая Конфуцня, я обрушнваюсь не на него лияно, а на авторитет ндла, вылелтенного из Конфуция монархами. Я посягаю не на Конфущия, а на саму суть деспотнзма, на его душу» [61, c. 54-55].

Јю Шаоци сяон лекции я «Самовоспитанни коммуниста», проитанвые виервые в нюле 1939 г. в Янаньском институте маркслзма-лениннзма, в основном строил на конфуиианской концепции личности, обильно интируяя «Луньюй» и «Мэн цзы». Впоследствии прогивники Лю Шаоци, и прежде всего Мая, занесли эти лекции в разряд «черных книт».

Усиление культа Мао Цээлуна, а такжс стремление маинстской группировки навязать политику «большого скачка», пагубно отразившуюся на развитии страны, вызвали недовольетво в партии. В конце $50-x$-- начале $60-x$ годов оппозиция повела наступление на линью Maо, справедливо обвинив председателя в нарушении основной доктрнны Конфуцня - о заботе правителя о благе народа. 16 нюня 1959 г. в «Жэньминь жнбао» появилась статья заместителя мэра Пекнна У Ханя «Хай Жуй ругает императора». Крупнейшнй специалист по нсторни минскоги пернода (1368--1644) проф. У' Хань в основу статьн положн, доклая чиновника Хай Жуя, поданный им в 1566 г. минскому нмператору LІицзуну. Хай Жуй, основываясь на доктрине Мэн цзы о праве сановннков критиковать правителя за неправиынные поступки, выступнл с резкой критикой императора. Нисколько не искажая доклад Хай Жуя, У Хань иитировал те места, которые ассонировались с политикой Мао п положением в стране
(провалл «болыного скачка» привел к жестокому голоду): «Ныне натоги и повннности тяжелее, чем было в обычае, и так повсемсстно.. народ Поднебесной недоволсн уже давно, прн дворе и в ировынинях чиновннки и простолюдины поняли все. Помыслами Вы погрузились в мистику, в мечтах о бессмертни в вечной володости помутнлся ум. Себя одного считаете правым. отвериаете критнку. Ваиих ошибок слииком много...» [307. 16.V.1959]. В 1961 г. У Хань опубликова.л драму «Разжаловаァне Хай Жуя». Критикуя нмператора, Хай Жуй говорил ему:
Раньше ты сще делал кое-что хороиее, а что ты делаешь те"ерь? 【сиравь ошибки, дай народу жить в счастье. Ты совершн, много оннбок, а считаень, что во всем прав, и потому отнергасшь критику». Многие в Китас усматрива.ти в пьесе прямой намек на письмо Мао Цзэдуну члена Iилитоюо ЦК КПК министра обороны Пэн Дэхуая от 14 нюля 1959 г., в котором он да.т пространную критнку маонстского курса. Позднее, на X пленуяе ЦК К ПТК в сентябре 1962 г. Пэн Дэхуай открыто заявил: «Я не буду больне молчать. Я хочу быть Хай Жуем». Критика «неправедного правителя» продо.тжа.та распространяться. 25 ноября 1961 r . один из работников пекинского горкома КПК. Пяо Моша, опубликовал статью. в которой, апеллируя к Конфуцию, писал: «Конфуций придерживался весьма ..демократическы" взглядов и приветствовал критыку своего гтения со стороны других». Bпос.естствии актинный сторонннк Мао. член Потитб́юро ЦК КПК Яо Вэньюань обвннит Ляо Моша в стремленны создать такую обстановку, которая позволила реакцнонным элементам нападать на иіеи Мао Цзэдуна.

Среди членов КПК, выступавыих с критикой антимарксистского курса Мао Цээдуна, следеет особо отметить деятельность Дэн То, снятоюо а 1959 r . с поста главного редактора «Жэнь. минь жибао». В 1961-1962 гг, на странинах «Бэйцзнн ваньбао» («Пекннская вечерняя газета») он опубликовал 153 фельстона под рубрикой «Всчерние беседы в Яньшаии». Bсе они обращены в проилие и воскрешают эпизоды из истории страны, но параллели с настояшей жизнью и по.титнкой маоистского руковлдства столь очевидны, что быти понятны читателю. В этих фельетонах дренность прсвращалась в боевое оружне политнцескої сатиры. В статье «Просвсщенная монархия н деснотнческая т!рания», знакомя читателя со взглядами основоположнна тегизма ІІан Яна, нлейного вдохновителя жесткой авторитарной систсмы, Дэн То протнвопостав.тяет ей просвещенную монархню, основанную на лучших канонах ранни конфущианцев. Автор неско.тько идеализировал модель Коифуция - Мэн цзы, когдя пнсал. что «просвененнук монархню можно толковать как честность, реалистичность и линюю масс». Но ему было необходпмо подчеркнуть пагубность военно-бюрократического режнма Мап: «Деспотическая тирания может быть ойъснена как пустопорожняя крикливость, субъективизм " своеволие».

Совершенио ясно, что симпатии китайского коммуннста на стороне жопфуцнанской, а не легистской моделн управления страной.

Дэн То прннадлежал к той груиле китайских коммунистов, которые болезненно пережнвали последствия авантюристической подрывной деятельности маоистов на международной арене. В свонх фельетонах Дэ То выступал за восстановление дружбы с СССР, за изучсние опыта КПСС в области строитсльства соинаязма. Он опсрирует конфуцнанскнми ценноттми, оказавшими втияние на формнрование национального характера кигайцен. Уважение к Учитслю, культ знаний вошли в духовную сокровнцнину нации. В образе Учителя и друга выступает Советский Союз. В одном из свонх фельетонов Дэн То преспреждал маонстов: «Еслн же учащийся станет зазнаваться и, сочтя начало легким, сразу отмахнется ог Учителя, он ничсму не научится». Маоисты увидели в этнх словах крамолу и обвиинли Дэн То в симпатиях к Советскому Союзу. Илсолог «левых» Яо Вэиьюапь охарактеризова.я приветенные выше выдсржки из фельетонов Дэн То как «злобные выиады протия нашей борьоы с современиьт ревизионнзмом, зазывание ревнзноністов и требованне впустить волка в дом».

В пернод «культурной революиин» У Хань, Дэн То, как и многие другне коммунисты, подвсрглись ןепресеиям и погибли в ткрьмах. Послс «культурной революцин» обращение к Конфуцию и конфуцнанству в целях критнки маоизма в открытой печати стало невозможиым. Тогда противннки Мао стали тайно распространять отдельные высказьвания древнесо философа. Весьма знаменатсльно, "то движенне это возглавия официальный иресмннк Мао - Линь Бяо, один из активных руководителей «кујьтурной революции».

# КОНФУЦИАНСТВО И ЛЕГИЗМ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КНР 70-80-х ГОДОВ 

## Глава 1 <br> ДИРЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕ,ТЕНИЕ ЖУРНАЛОМ «ХУНЦИ* (июль 1972 г.) <br> НАЧАЛА ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМА В КИТАЕ - ПЕРВЫИ ХОД МАО В ОРГАНИЗАЦИИ КАМПАНИИ «КРИТИКИ ЛИНЬ БЯО И КОНФУЦИЯ»

Несмотря на бодрые завсрения кытайской псчати конца 60-х годов об́ успешном завериепни «великой пролетарекой культурной революции», се главные цели (сосредоточение вссй полноты власти в руках Мао Цзэдуна и утверждение маоиза в качестве сдиной, определяющей итологии китайского общества) так и не были достигнуты. Отсутствовало единство и внутри правяшей элиты. Каждая нз группировок (Мао - Цзян Цин, Линь Бяо и Чжоу Эньлая) придерживалась разных взгляяов на решение вопросов внутренней и внешней политиюи. В отаичие от Мао и Чжоу Эньлая, например, Линь Бяо оыл иротив резкого обострения отношений с Советским Союзом. Еще в октябре 1960 г., в тот пернод, когда китайское руководство приступило к развергыванию ндеплогиеской борьбы против КПСС, Линь Бяо, ссылаясь на Конфуция, заявил, что «если двое вражџюют, они ненавидят друг друга, а если между ними царит соriасие, то они становятся друзьями" (цит. по $[48$, с. $184-185]$ ). В 1961-1964 гг. Линь Бяо, как впоследствни стало извсстно, нєоднокрапно осуждал антисоветские выступления представителей пекинского руководства, называя их «крайним»", «чрезмернымн» и даже «ошнбочными» $\{307$, 14.IV.1974: 48, с. 185]. Јинь Гяо категоричсски возражал протнв сближения с Соединенными Штатами Америки.

Maо Цзэдун и Чжоу Эиьлай пытались установить более тесные контакты с США, тщательно скрывая это даже от своего бднжайmего окружсния. В связи с рассекречиванием в августе 1978 г. госденартаментом ряда документов, хранянихся в его архивах, стало известно, что Чжоу Эньлай еще в 1949 г. секретно обратнлся к СШНА с просьбой помочь Кнтаю проводить политику, независимую от Запада и Советского Союза'.

Согласно документам, Чжоу Эньлай рекомендовал СIIIA исходить пря этом из того, что «Китай еще не является коммунистической страной, и если политика Мао Цзэдуна будет проводнться в жнзнь правильно. то не станет коммунистической страной еше долгое время... Китай мог бы в этом случае выполнять в международной жизыи роль посредннка между заПадными капाтаниттиескми державами и СССР; возннкнове-
 дало бы урезу э" ! $1 \cdots и$ и во всем мире».



 мое Р. Никсоном, заняло совериенно иную позниню - началась серия тайных переговоров с Чжоу Эньлаем. На II пленуме ЦК КПК. проходившем с 23 августа по 6 сентября 1970 г., члены Полито́юро, включая Линь Бяо, впервые были ноставлень в известность о тайных переговорах, которые велись в Вашингтоне китайскими представителями по указанию Мао Цзэдуна. Узвестно, что Линь Бяо и его сторонннки резко выступили иротив подобных контактов (см. [48, с. 183]). У хотя, по признапию Mao, II плснум «взя,т под защиту заместителя председате.яя Линя» (иит. по [111, с. 184]), судьба сго была решена. Грушнровкам Мао - Цзян Lин и Чжоу Эньлая удалось рас-
 Маи, виестител, предедателя ILK КПК, заместитель предсе-
 об́ороны КНР, министр обороны КНР маршал Линь Бяо был линен всех должностей и званий и вскоре убит по приказу «великого кормчего». Вслел за Линь Бяо стали «нсчсзать» и другне члены Голитбюро, входнншие в его группировку: жена . Пиия, начальник его личной канцелярии Е Хюнь, начальник Генштаба НОAK Хуан Юншэн и его заместители - командуюний ВВС У Фасянь, первый политкомиссар ВМС Ли І цопэн, начальник управлення служо́ы тыла НОАК Цю Хуэйпзо.

Все эти перемещения, равно как и убнйство Јинь Бяо, осуществлялись в глубокой тайне; широкая общественность ничего не знала о переменах в высцем руководствс. Была оповещена линь часть высних гаиьбу (кадровые раб́отники) и военных. В августе-- сентябре 1971 г., накануне смещсния Линь Бяо, Мао
 в ряды сторининкон знинятра обороны и заручиться поддержкой ряда нейтрадыных командующнх округами. В этот сложный лля Мао период ему пришлось пустить в ход весь свой опыт закулисной борьбы і авторитет (см. [111, с. 183-184]). Сентяорьскне события показали, что Мао улалось на время нейтрализовать часть командуюинх окрутамі. Однако он еще не решался открыто выступить против Линя в партийной печати:

слишком свежи были впечатлешия об их неразрывной дружбе.
Согласно установившейся в КНР традииии высокопоставтенное лицо, нахоляшееся $у$ власти либо недавно смешенное, (\%) обладанџеє в.тнятельными сторонниками на местах, ннкогtа в процессе публинной критнии не называется сразу по ниени. Ему по.2бнрают имя человска, уже закиейменного самой нсторией, извсстное народным массам, нли фамнлню кого-лнбо нз снятьх во время предыдуиих кампаний с добавлением оскороительных терминов. Линь Бяо произвели в «мошениика типа Лю Шаоци» и решили списать на него все эксцессы «культџрной революцни». В теченне .двурх лет (1971-август 1973 г.) китайская печать обвиняла «мошенннка типа Јю Шаоци» в ироведенин сначала «крайне левацкой», а затем «крайне правой» лнній, поголовном избиении партийных и государственных кадров, умьшлленном нзвращении указаний Мап Цзэдуна и т. п. (см. нодробнее [30, с. 155-160]). В стране развернулась чистка нентрапьных военных ведомств и армии. Маонстам удалось реиресспровать в армии около 34 тыс. человек. Однако в провннциях им ириходилось действовать крайне осторожно, так как существовало скрытое сопротнвление местных командующих: ведь под чистку могли попасть не только действительные стороиники Лини, Бяо, но ите, кто был не согласен с действиями объединенной фракцин Мао - Чжоу Энь.тая. Полито́юро после сентяб́рьского крнзнса обязало провинцнальные парткомы провесуи пленумы, посвянцнные критике «мошенянка типа Лю [lаоин», однако к нервой по.товяне 1973 г. ояи иропли дишю в семи провинцнях, причем в шестн из них в первом квартале 1973 г. \{см. (III, с. [84]).

Развернув одновременно с критикой жмошенника типа дlю Шаоци» ирлинарную кампанню «крнтнки ревнзионнзма и упорядочения стнляю, Мао сосредоточил все свои силы на подготовке новой массовой политической камлании, где бы мог соединить «дело Пинь Бяо» с «делом Конфуция». Мао Цзғдуна јже давно стала тревожить складывакюцаяся в КНР традиция мспользования Конфуиия н раннего конфуцнанства д.าя критикя єго учення, взглядов, полнтики. Ему казалось, что, разгромнв в ходе «культурной революинн» многих своих противников, он навсегда покончил с этой пагубной традицией, и, видимо, никак не мог себ́е предетавить, что его офнциальный иреемник, один из активных р乡ководителей «культурной революцин», тот, кто в предисловии к знаменитым «Выдержкам из произведений Мао Цзэдуна» (нзвестным за руоежом как «Цитатвик Мао») призывал нарол изучать изречения прелседателя ${ }^{2}$, одновременно поклонялся Конфуцию н чтил его больше председатепя! Vже после уо́нйства Линь Вяо, в коние 1971 г., Мао узнает о существования тайных дневникоя своего преемника, в которых содержались нзречення Конфуция, протнворечнвшие его основным концепциям $п$ установкам.

Впоследствин офицальная пропаганда окрестила дневники Линь छяо «черными записямн». Онн относились к перноду после IX съезда КПК (1969 г.) и велись вплоть до рокового дыя Линь, Бяо II пленума LК КПК девятого созыва (август - сентябрь 1970 г.). Одиовременно Јинь Бяо и его сторонники заносили на свитки различные высказывания Конфуиня и дариди их дру' другу. Это было свосго рода программным заявленнем членов грушыы Линь Бяо.

Приведем наиболее расиространеннье изречения:

1. «Сдержинать себ́я, с тем чтпбы вернуться к (старым) правилтам" [264, с. 20].
2. «Те, кто опирается на добродетель, проиветают, а те, кто опирается на насллие, гибнут» ${ }^{3}$.
3. «Восстановить погибшие нарства, возродить прерванные роды, вновь вылвинуть на дояжности отетраненный люฐ» [311, 1974, № 5, с. 20].
4. «Слсдуст прндерживаться , пириниита серелины"» โ311. 1974, № 5, c. 20$].$
5. «Если двое вступают в борьоу, все станут врагамл: если между двумял парит согласис, все будут друзьями» [307, 28.111.1974.

Как утверждала через четыре года китайская пронаганда. Линь Бяо превозносил конфуинанскую теорию гуманного правления, призывал придерживаться таких конфуцианских принпипов. как добродетель, ауланность и спринесливость, верность п снисходительность [149, с. 6]. Јинь Бяо обвини.ли в том, что он распространял стихотворение танского пэта Чжан Цзе (династия Тан, 618-907) «Сожжение книт и казни», превозносил следуюине изречения: «самое важное из всех дел это хорошо учиться»; «все булут равняться на Дун Чжуниу», «умственное развитие превыпе всего», «оиенки -. это главное», «необходимо. чтобы молодежь в учебе обрела дух Конфущия, у которого при изучснии „Кияги перемен" трижды перетира.тись •от улотреб. ления кожаные шнуры лереплета» ${ }^{4}$ н т. п. [149, с. $\left.20{ }^{-} 22\right]$.

В настоянее время трудно установить, какие именно высказывання принадлежат Линь Бяо, а какие приинсываются ему маоистами. Дія пас важно выяснить, что скрывалось за привеленными выне конфуциаскими изреченнями н какое впечат. ление они могли пронзвести на Maо в 1971 г.

Первое изреченне трактовали как прнзыв к восстановлению теории и практики стронтельетва социализма в первые годы KHP, воплотившийся в репеннях VIII съезда KIIK (15--27 сентяоря 1956 г.). Именно на VIII съезде был осужден культ личности Мао LЦзяуна; съезд изъял пз устава КПК всякое упоминанне об «идеях Мао Ilзэдуна» как теоретиеской основе партии (это положе!ис было внесено в Устав КПК на VII съезде в 1945 г.). В новом уставе КПК, ирннятом на VIII съезде, говорилось: «Коммуннстичесая партия Кнтая в своей деятельностн

руководствуется марксизмом-ленинизмом. Только марксизм-лениннзм правитьно об́ьясняет закономерности развития об́щества, цравнльно указывает пути построения социализма и коммуннзма» [68, с. 508]. Одннм из последетвий «культурной революцин» были принятие на IX съезде в апреле 1969 г. нового устава партиו. где ес теоретической основой были обьявлены «идеи Мао Цзэдуа».

Второе нзречение Конфуция Јинь Бяо занес в свои записи щечером 1 октября 1969 г., т. е. в разгар «культурной революни», когда сам всюду появяяяся с цитатником Мао. Это нспользовалось, и не без основання, как свидетельство отрицательной позиции Линь Бяо в отношении «культурной ревотюцин».

Третье нзреченне Конфуция вноследствии трактовалось как стремлсние раскототь партию, «перераспределить власть", созвать новый состав ЦК КПК. Ревизноннстская линыя динь Бяо, говорилось в популярной брошюре, рдзъяснявшей скрытый смыст изреченнй, как раз и была направлена на захват верховной в.дасти в партии : "исларстве с цетью коренного нзмененья парилйной основ....ii , и ии и политики всего нсторического пернода социализма, с цеінн превращения пзртии в ревизнонистскую партню, с целью свсрження диктатуры прояетариата н реставрацин капитализма.

Призыв ирндерживаться «принцииа середины» означал борьбу против лсвого и иравого уклона, нолитику сплочення большинства, которое «занимает неясюую познцию».

Пятое изречение было воспрннято маонстами как призыв к дружбе с «советскими ревнзнонистами» (см. [307, 28.111.1974]), Вполтедствыи огромная пропагандистская машнна была направтена на разоблачение «двурушничества» Линь Бяо. Многие радиостанции заявляли, что «линь Бяо и его сторонннки стремились положить конец справедливой борьбе между нашей партией и ревизнонизмом». Китайская печать утвержда.та, что этот конфуцианскнй тезнс понадобился Јинь Бяо для осуждения тех, кто ветет крайне жесткий курс в отношении СССР.

It:n!. Ґяи, нодобно Дэн То и У Ханю, не только обращался
 пронзволу и насилию конфуцианскую гуманность, Куи, знаний, т. е. вводй в бой с маонзмом те рацнонатыные ж小ммлы јчения Копфуция, которые прочно вошли в обыденное сознанне китайцев. Јинь Бяо как бы обращался непосредственно к массам. показывая несовместимость двух идеалов человека: коифуцианского и маоистского. Мао Цзэдун, узнав о записях своего офиинального преемннка тольк: в киние 1971 г., видимо, сразу осознал масштаб́ы грозящей онанны心: и реш!!: искореннть ран-
 латься с улын!eм Kонфуиия

Как опытный и товкнй политическнй деятены, . Ная репия

сыграты, на оплошностн своих противннков, которые, используя в политической борьбе отдельные изречения древнекитайского中нлософа, а следовательно, и осовременивая их, невольно ндеаынзировалн Конфуция, представляя его протнвником авторитар. ной снетемы ушравлення, что не соответствовало исторнџеской яейстительности. Дэн То, У Хань, Линь Бяо и тругие воскрешали нскоторые рациональные идеи Конфуция (прежде всего ндеи о б.ласороднол нуже, культ знаний ит. п.), не давая оценку ему как фплософу (тем более его ученню в щелом) в связи с той ролью, которую и он, п его ученне сыграли в историп Китая. Ндеологический статус конфуцианства противоречив; ученке Конфуыия отнюдь не ндентично конфуцианству, Разные слои китайского обццства на протяжении многих столетий бра.ти у Конфуция то, qто им подходило в тот или нной момент: правящий класс - идею покоюностн, соцнальной незыблемостн, право б.яагороднькх мужей на управление страной; ирогрессивные слон, и прежде всего деятели куиьтуры- элементы гуманизма, нравственний тнстоты. В эпоху (ун благодаря уси.лия Чжу Си (11.30-1200) древнее коифуцианство было реформировано и «чсоверитнствовано» в релнгнозио-фнлософском плане, более четко о́ы.пи выражены социальные концспцин, направленные на воспитаиие народа в духе полной покорности правнтелям страны. В цслом конфуцнанстно, особенно в трактовке Чжу Сн, сыграло реакцноннјю роль в исторни страны. Џменно поэтому все прогресснвные движения первой половнны $X X$ в., начиная с «движення 4 мая» 1919 г., проходили в Kитае под антнкоифуцнанскими лозунгамн.

Maо решил וспо.льзвать в своих целях эту антнконфуцнанскую прогрессивнчю траднцню, объявив себя продолжателем духовного раскрепоцення нацни. Ему было необходимо liскоренить нз сознания народа те конфуциднские ндеа.ты, которые были несовместимы с его ндеалом правителя и человека. Давно тревожила Мао традиционная прочность семейныл связей, определякแая роли семьн, стариего поколения в решенни многих вопросов. ІІІочтительности к родителям, уваженне к стариим по возрасту - одна из лучшнх лерт национального характера китайцев; нитересы семьи всегда ставиџнсы выцие лнчных стремлении. ل в этом немалая заслуга Конфуиия. Китайская семья (особенно объетиненне кровнородственных семей-- цзинизу патроннмия) на протяженнн многнл столетий являлась той ннзшсй сошиальной органнзацией, которая, следуя давно сложившимся траднциям, сохрапяла нзвсстную автономню от властей и свободу внутренней духовной жизни. В условиях маоистского режима, стремяцегося порвать траднционные семейные связн, нормы отношений д духовно поциннить целовска только вождю, национальные стереотилы поведення стали мешать «воспитанию» иового поколения. Eще в лериод «культурной революцнн» донос на ро.ттелей офыинально был объяв.тен похвальным де-

лом. Так маонсты формпровати новую мораль. Оьнако в то время понобныс призывы не полуили широкой полдержки, особенно срети крестьянства. Гоэтому-то Мао и решн.т потревожить тени, Конфуиия.

Поход протнв Конфуиия был задуман в несколько этапов: ні первом до.лжыи ¢ыли ноработать спсциалнсты - нсторнки и фитософы: на втором -- теорстики из народа ॥ широкие массы, которые шыжиц оыли завершить задуманную оиераию. Обранинне к массам, подотовленным и умело ваиравяяемым,-. пс• пытаный метод борьо́ы Мао со своими протнвннками, прослежнваемый но целому ряду политиеских кампаний, начнная с «чжэн фэна» - двнжения «за упорядочение стиля партийной рао́о1 lı" (1941-1945).

Такнм образом, на первом этале перед маоистами стояла задача теоретически «увязать» учсние Конфуиия с идеологией современного ему ниоущего раоовладельческого к.тасса. итооы с классовых позииий доказать реакцнонность, ранних конфуцпащев. Одновременно, поскольку Маи решил связать свое ученне с легизмом, дабы насытить его нацпональными истоками, необходимо было доказать прогрессивность легистов. Мао І!зздуну надо было отыскать такой период в истории Китая, гте борьба коифуианцев и легистов закончнаась бы в пользу последних, где бы легизм на фоне коифуциаиства выгдяде: исторически прогресивным јчением, а эксцессы легистов, в частностл казиь конфуцнанцев и сожжение гуманитарной литературы, - псторнцески оиравданными. Он остановил свой выбор на эпохе Чуньцю -- Чжаньго - Цини, (VII-III вв. до п. э.). Нменио в этот период или в аревием Китае миогочисление дискуссии о методах управлення пародом и государством, путях упрочення государства и власти правителя, проблем взаимоптношения п дележа власти между нарем, аристократией н нарождаюиимся чиновичеством, методах борьо́ы центрального аппарата с проявлениями местничества. Различные школы выража. 11 диаметрально противоположные взгляды. Именно на этот перияд падамт деятельность пмператора Цииь Шихуана - одного пз любимейแих героев Мао. Создание подоо̆ного исторического и ияеологического фона весьма удобно для подкрешјения разлнчных политицеских спекуяиий, особ́ено если первым выступает тот, кто разонрается л в лревнекитайской нсторин, и а древне-
 ключив чрезвычайно насыщенный «исторический пласт» к современюй иолитиеской борьбе, Мао нолуча.т по праву организатора возможность пронзво.וьного пстолкования конфуинаиства и легизма в пжжом аспекте. По замыслу Мао, коифуианны объввлялись сторонннками древности, легисты ... сторонниками современности и реформ. В щентре антиконфуцианской ритики на первых порах должна была стоять проо̆лема «о́орьры протни возврацення к древности" ${ }^{5}$. Под древностою, кото-

рую, должны были осуждать в ходе иредстоящей кампанин, подразуменались практика и тсория строительства соинайима до «культурной революцин». «Современность» и «реформы», по замыслу Мао,- это «культурная революция», т. е. курс «великого кормчего». Нзбрав такой завуалированыый метод борьбы со своими иротивниками, Мао Цзэдун пыталея не тоіько оправдать в глазах народа свои деяння в период «ку:тьтурной революшии», но и доказать нензбсжность на современном этапе «борьо̆ы двух линий» - конфуцнанской и легистской, уходящей свонми нстоками в глубокую древность.

Успех задуманноі Мао Цзэуном кампании во многом зави. сел от тоно, удастся ли аргументированно раздешть период Чуннию ... Чжаньго -.. Цннь на две формации: рабовладельческую и феоданьную. Конфуция надлсжало «ломестить» в умирающую формацию, «отсечь» со от легистов, и прежде всего от Шаи Яна, который должен был «жить и действовать» уже в другой, более прогресенвной общественно-экономической формацин. Такое формационое отделение легистов от Коифуция позволныо бы затем Maо Llзэдуну с «марксистских к.тассовых позиций» критиковать взгляды Коифуция, заклеймить раннее копфушнанство как ученнс сплонь рсакционине, а главное, навсегда разделаться с опасной для Мао тјадинией использования авторитета и взнлядов Конфуцня в борьбе иротнв е, учения.

По существу, речь щла о созданни тооретической птатформы будуией кампаннн «критики Јинь Ђяо и Конфүиня», поэтому Мао придавал проблеме смены раоовта, сния фсодализмом чрезвычайно важное значение. Требовался умный, опытный, авторитетный в научных кругах и лично преданный ученый, чья точка зрсния была бы близка к нужной Мао Цзэтуиу периодизаии. Перед самим Мао вставала еше одна щекотливая проблема - пересмотрсть свос прежлее определение псриодиза. ции, т. е. необходимо было отказатьея от формулировки, высказанной им в работе «Китайская революция и КГІК», где феодалнзм пачнналея уже в глубокой древності. Но это означало потерять свое лицо, на что политический деятель тии Мао Цзэдуна пойти не мог. Воспитанный в старых политическнх траднциях господствующего класса, Мао цействовал традидионно-менял содсржание своего высказывания через новос комментирование, которое должен был сделать призыанный учсный, спениалист в области древней истории. Н он быи найден - им стал президент АН КНР Го Можо.

В польским номсре органа ЦК КПК журнале «Хунни» за 1972 г. была опубликована статья Го Можо «Проблемы периодизации .ревней истории Китая» [127, с. 56-62]. Даже для китайцев, воспитанных на уваженни к древией псторин, но особенно для кадровых работннов (ганьбу), ноявлсние такой статьи быыо нсожиданным и неойычным. За всю нсторию свосго

сушестввания статей на подобную тему «Хунци» никогда не печатал. Настораживал сам факт ее появлсния - пменно в седьмом, а не в пятом нли шестом номере «Хунци». Седьмой номер - юбилейный: в июле испотнялась 51 -я годовщина со дня образованыя Коммунистической партии Китая. И если руководство партии решило опубликовать подобную статью в юбилейном номере, то за этим что-то єкрывалось. Но что?

В самом Китае о дневниках Јинь Бяо было пзвестно лишь немногнм. За рубежом никто не знал не только о «черных записях», но и достоверно о гибели Линь Бяо. Мао полагал, что время еще не наступилп. Необходимо было подготовить общественное мнение к критике как Конфуция, так и связанного тенерь с ним :Тинь Бяо. Пока же внимание ганьбу, интеллигенцыи и всей партни прнковывалось к проблеме смены рабов.тадення феодализмом, где гтавным было определить время становления феодальных отношений. Сам факт опубликования статьн в юонтейном номере «Хунии» должен был свидетельствовать о значимости этой проблемы для политической жнзни КНР. О Конфуцию пока не говорнлось.
«Развитие китайского обнества, - писал Го Можо в самом пачале статьи,- некогда прош.то через эталы первопытнооюыннного строя, рабов.та.дения и феодализма, что полностью соотеетствует марксистской периотизацни общественного развития. Это уже стало азбучной истиной. Давно неведомо гле сгинула, канув в Лету, абсурдная теория троиннстов, сорок тет назад шумевших о том, булто китайское общество миновало рабовладельческук формапию и бу:тто феота.лизм вырос здесь непосрественно на развалинах первобытных общин.

Однако преж,де существовази раз.тиные точки зрения и относительно конкрстиых хроноюонических рамок каждого из названных этанов, причем расхожления во взглядах были весьма солиднымн. Обиими усилиями постепенно удалось прнблизиться к знанню, л в нерноднзации древней нстории верешснным остался, по сушеству, всего один сравнительно важный вопрос: к какому же времени в конечном счете следуст отнссти смсну рабовладельческого строя феолальным?» [311, 1972, № 7, с. 56].

Злесь нам на некоторое время придется оставить разбор этой статьи и ознакомить, хотя бы вкратце, читателя с псторией решення данной проблемы в КНР. Это тем более необходимо, что еще задолто до «культурной революции» наблюдаляя процесс по.титизашни проблемы становлення феолальных отношений в Китае. Эта проблема стала уже проигрываться через институт «исторня - политика», где ей была отведена роль чрезмерного возвеличнвания истории китайской наиии, т. с. кулитивирование великоханьското новинизма. Iоскольку впоследствии предложения в седьмом номере «Хунци» периодизация древней нсторин Китая на многие годы станет официальной ${ }^{6}$, закрыв тем самым возможность каких-либо научных дискуссий, то тем бо-
dсе нообхидимо проанаинзировать состоянне кнтайской исторнческой тауки в канун ее пиявления, включнв в разбор и «старые» концспции Го Можо о времени перехода Китая от рабовладеняя к феодалнзму. Тог:та нам легче будет анализировать статью в «Хунци» и более аргумснтнрованно показать читателю. насколько продвинула она влеред (если действительно продвинлла) затянувшуюся в КНР с начала 50 х годов дискуссию о становтении феодальных отношений в Китас.

ГІроблема становления феодализма - одна из сложнейиих и недостаточно разработанных в марксистской нсториографии, Прежде всего трудно провести четкую грань мьжду ранним рабовладением и ранним феодалнзмом. Поэтому решение этого вопроса во многом зависит от выработки четких научных критернев, которые были бы приняты нодавляющим большинством историков-марксистов.

Для псториков КНР трудность этой проблемы усугублялась педостаточной разработкой конкретной историн древнего и :редиввкового Китая. К тому же они не могли не учитывать fочку зреия $\mathrm{Naо}$ Цзядуна на пернолиацию древней истории Китая, высказанаую им в 1940 г. «Со времен чжоуской и диньшой династьй в Китае,-- писал Мао. - существовало фсодальное общество: политнка была феодальной политикой, экономнка была феодалынй экономнкой, а госнодетвонавшая культура, как отражьние этой политики и экономикн, была феодальной культурой» [66, т. 3, с. 207]. Расплывчатос определение времени становления феодализма: Чжоу—Цинь, т. е. XI-III вв. до н. э., не сковывало еще научных поисков и давало некоторим автирам, в частность Шан Юэ, Туи Шуе, возможность для нирокой нсстедовательской работы.

В 50-х - начале 60-х годов в историографии KHP сосущест. нова.и, взаимно критнкуя друт друга, три основныс конценцин о времени становлсния феодальных отношений в Kитае, представыснныс ведушими учеными страиы.

Одна групна ученых считала, что феодализм в Китас возник в начале Западного Чжоу (XI в. до н. э.) в связи с разложенимм иньского рабовладельческого общества (XV-XI вв. дон. э.) и покојеняем Інь - Чжоу. Люї Чжэньюй, нанболее последовательный представитель этой концепции, придавал большое значение фактору вюенной победы: уиичтожение главой гжоусцев У-ваном иньского государства ои называл «революшией У-вана». По миению Люй Чжэньюя н сго послсдователей, после завоевания иньского государства рабы и свои́одные об́щинники эыти прсращень в крепостных, которых чжоускнй правитель роздал свним приолжениым вместе с землей. Так создались феодальные поместья (см. [160, с. 72-73]). XII--XI века дол. э. Люй Чжэн,юй сниал переходным периодом, когда наблюдалось сосуществование первобытноббщинного, рабовладельческого и федального укладов. Окончательное же становление феодализ-

ทа он относлл ко времени правлтения Сюань-вана (827-782 гг. . 10 н. э.). У' Люй Чжэньюя феодалнзм декретироваляся сверху и ннчего не говорилось о таких существенных процессах. как распад раюовладельческого и становление феодального сиособов производства. На сходных позициях стояли такие крупные ソченые как Фань Вэньлань и Цзянь Боцзань. Именно рао́оты Фань Вэньланя оказали в свое время в.тияние на Мао Цзэдуна, и можно предположить, что его датировка начала фсодализма чжоуским периодом не обошлась без воддействия концепиии Фаня. Главиым аргументом в системе доказательств Фань Вэнь.таня и Цзянь Боцзаня являлась раздача земельных владений 'жоуским ваном, так как факт дарения царским приближенным емли вместе с земледсльцами знаменова.т, по их мненню, наступление фсодализма (см. [106, с. 67-104; 227, с. 49-187]).

Вторая группа ученых, возглавляемая Го Можо, большинство которой составляли работники Первого института истории 11 КНР (Яи Сянкуй, Јинь Ганьцюань ॥ др.), относи.та возпикповение феода.тьных отношений к эпохе Чжаньго (V-II вв. 10 н. э.). Следует отметить, что глава этого направлення не"днократно менял свои взгляды - сначала он датировал переход к феодализму VIII в. до н. э., затем III в. до н. э., а в работе «Эпоха рабовладельческого строя» была даже названа точная дата перехода от рабовлатення к феода.изму - 474 г. до н. э. (см. [27, с. $38 \cdot 80]$ ). Переход от рабовладения к феоเализму Го Можо связывал с уннчтоженисм системы цзия тянь 1 станов.лєием частной земельной соб́ствснности. По мнению Го Можо, высказанному им в «Эпохе рабовладесьческого ‘троя», цзин тянв - это система учета рабского труда и пожаоваинй чнновникам, а не отраженис обшинной спстемы земле:1отьзования, как счнтали в то время многие китайские историкн. Отмена [lаи Яном снстемы цзин тянь означала, по его мнению, крах рабовлаляльческого строя, освобождение рабов и возникновение феодальных отнопений. Одии из основных аргументов в пользу существования феодализма в V в. до н. э.l в. н. э. Го Можо усматрива.т в том, что тру:д раюов уже не применя лся в земледелии - основной отрасли ироизводства (см. [27, с. 88-89]).

Особияком от первых двух групи стояла третья группа учеыых, иын взгляды на время п процссс становления феода.ььных "тношений отлиались от концепции Мао Цзэлуна. [Іоско.ьку именно представитеіи этой групь подверглись в начале 60-х годов открытой критнке (Шан Юэ) ${ }^{7}$ " скрытому давдению (Тун IIIye) за «укорачнвание» сроков существования китайского феодапизма, целесообразно остановиться более подробно на разборе их взгяядов. Представители этой группы (Тун Шуе, Шан Юэ. Ван Чжунло 1 др.) относнти возиикновенне фепдализма к II-IV вв. Доказываемая имн периолизация не уктадывалась во временные рамки, предложснные Мао Цзэдуном.

Ilo мере политизации этоли пробтсмы ес сторонники, как уже отмечалось выше, начали нспытывать давление; некоторым нз них пришлось пуоллично отказаться от своей точки зрення. В этом отношеннн весьма показательна эволюция взглядов Тун Шуе, высказанных им в 1954 л 1957 гг. В лернод свободных дискуссий о формацнонной прннадлежости древнекитайского общества Тун Шуе выступил в нояоре 1954 г. с докладом «K вопросу о пернодизацни древнекитайской исторнн», опублнкованным журналом «Вэньши чжэ», который прнвлек внимание многих сисцналистов как новизной постановки проблемы, так и стремнением использовать достижения советской исторической науки, уже давно заннавшейся генезисом рабовладеняя и феодалнзма. ГІернодзация. предтожснная Тун Шус, в корне отлича»ась от пернолизацин Мао Цзэдуна, и сму не могли позволить развнвать взгляды, отличные от концелиин «великого кормчего». Начались месяцы ॥ годы скрытого давления, и в 1957 г. в том же журнале «Вэньши чжэ» Тун Шуе публикует статыо «Патрнархально-феодальный строй Западного Чжоу Чкньию с точки зрения закона соответствия пронзводственных (וтношений производительным силам». Уже само название статьи полжно быш свидетельствовать о рожденин новой концеиции периодизаци: древней историн, и особенно об определении врсмени становления феодальных отношений. Тун Ilуе основательно пересмотрел свою црежиюю концепиню п отказался от всех свону взгзядов. Очевндно, это быто не так-то легко.

Сиажем сразу, вторая статья во многом уступает первой как в научном, так и в теоретическом отношении ${ }^{8}$.

Оо́ычно перед кажлым историком, утверждающим, нодобно Мао Цзэдуну, что фсоданизм в Китае существовал уже со времени Западного Чжоу, встает очень ковариая проблема - как соразмерить три последователыни периода развнтия китайского общества: Чжоу - Чуньию (XV-XI вв. дон.э.--V в. дон.э.), Чжаньго- Цинь -- Хань (V в. до н. э--III в. н. э.) и конси Хань-Вэй- Цзнь (111--V вв. н. э.), не искажая прн этом самой исторни?

Первый период с сго натуральным хозяйством, неразвытымы производительными силами и т. п. легко укладывастся в феодализм. Со вторым дело обстоит труднес--в это время происходит бурное развитие частной земельной собствеиности, pocr городов и торговли, разорение свободных общинннков и развитие как государственного, так и частного рабовладения. Третий период, для которого характерны иатурализация хозяйства, появтенне частиозависимых крестьян и т. п., вновь соответствует прннятым иредставлениям о феодализме.

Если принять периодизаиню Мао Цзэдјна и сторонников первой точки зрения, к которым примкнул Тун IIуе, то получается довольно странная картина: китайский феодализм, не успев развнться, дает «вспишку", весьма характерную для рабо-

виадення (второй период), и затем, «успоконвинсь», развивается дальше. Те, кому не под силу объяснения подооной коллизни, обходили, как правило, этот вопрос молчанием. Тун IШуе, видимо, понимал, что его новая коннепиня может рухнуть, селн он не объяснит причину явленнй, иоявившихся в Китае во втором нериоде. Нсобходимо разобраться в эпохе Чжаньго Lинь - Хань, отметая он, нначе будет поставлена пол сомненне наша характеристика пернода Западное Чжоу - Чуницо (см. [245, c. 324]).

Доводы Тун Іلуе заслуживают внимання. «В период Чжаньго - Цинь - Хань, - писал он, - в Китае не бы. 10 развнтой крепостнинеской снстемы... Она сложнтась в коние Хань, во времена Вэй и Цзинь. Однако фсодальное оицество в эпоху Чжаньго - Цинь - Хань в Китае мы оиределяем как более развитое, нежели в териот Западное Чжоу - Чуньцю. Дело в том, тто в этот пернод пронсходило становление крепостнической системы; в то время сушествовала государственная собственность на землю, бьли сильны роловые пережитки. Поэтому необходим о́ыл определенный, достаточно длительный переходный период, прежде чем сложилось классическое крепостничество... ироцесс перехода от раннего крепостничества к высшему занят период в 800 дет (с VI в. до н. э. до III в. н. э.). В теченые этих восьми веков основными пронзводственными отношеннями являлись антагоннтические ятношеня между помещиками и крестьянами, ноэтому общество носнио феодальный характер. Мы не можем отрицать феодальный характер этого общества, исходя лишь из toго, что в то время еще не окрепио крепостниество. В этот перияд подавляюнес бодьиннствп эксилуатиуемых составляти утнетаемые крестьяне, которыс постепснно превращались в крепостных, в экономнке ведущую ро.2в играла иомсиичья собст. венность; глава государства - пмператор был самым крупным помсщиком; власть находилась в руках помеииков. Разве это не феодальное обиество?» [245, с. 326].

Можно спорить с автором об этапах развнтия так называемой крепостничсской снстемы. Для нас главное --- как уктадывается эта новая нернодзаиня в реальное развитне китайского общества VI в. до н. э.- III в. н. э.? М оказывастся, что, говоря о становленин фсодальных отношений и процессе образования двух основных классов - помсщнков п феодальнозавнснмых кре-стьян,- Тун [Шуе по меныней мере сдвину:т этот процесс, действительно пронсходивинй в недрах древнекнтайского обшества, веков на пять-шесть назад. Те признаки, которые он выделяет, характерны отнюль не для Китая элохи Чжаньто - Цинь Хань, а итяя кониа Хань - Вэй и Цзннь, т. е. для II-V вв. (см. полробнее [79, с. 150-160]). Тун IIIуе опускает карднвальную пробтему эпохи Чжаньго - Цинь-- Хань: судьбу н эволюцию свободной общины; не поняв процессов, происходивших внутри этой обиины, невозможно представить истоки и масштабы

второй суццственной проблемы. Aвтор кмеет в виду все нарастающее развитне рабовладельческих отношений: для периода Чжаньго - Іинь - Хань велушими сторонами производства наряду с земледелнем были ремесло и торговля. Мменно в ремесленном пронзводстве и торговле преобладал труд рабов. Bce эын явыения, характеріые именно для VI в. до к. э. - II в. н. э., не получили ясного оббяснения в новой концепции Туи Шуе.

II, наконеш, выделение переходного периода протяженностью в 800 лст - явленне необычное в мировой пстории; в этот нсторическнй пернох уместилась бы пюбая докалиталистическая формацня.

Осснью 1958 г. автору довелось быть в Цзинани, центре провинции Шаньдун, и встретиться в Цзинаиьском университете с проф. Тун Шус. Пересматривая заново запись той беседы, автор яснее понимает сейчас причины поведения Тун Шуе - от ответяв па мингне вопросы ои ухотит ити отмалчивался. Короче
 ясняетея приеттстнсм представителя администрацин, который пунктуально фиксировал все вопросы автора и ответы Тун Џуе.

Публичный отказ Туп Шуе от старой концспиии пернодизации чкреиил положение сторонников двух оставшихся точек зренія. В концс $50-\mathrm{x}$ - начале $60-\mathrm{x}$ годов меняется состношение сил уже между двумя группами ученых в пользу школы Го Можо.

Идея седлообразного, скачкообразного развития китайского общества в эпоху феодализма, как теперь стало ясно, была выдвинута Го Можо вссной 1954 г. отнюдь не случайно. Го Можо пытался подвести псторическое обоснование под маоцзэдуновскиі̆ курс «большого скачка», пытался доказать закономерность такой политикн.

Старания Го Можо не прошли незамеченными - сму было поручено возглавить написанне многотомной псторин Китая с древности до нашнх дней. Естественно, что в этой «Істории Китая», которая пнсалась по заданию ЦК КПК, Го Можо проводнл свою периониацию.

В настоящей работс це.лесообразно ознакомить чнтателя с обсуждением проспекта периодизации на I Всекитайском съезде историков, иооо это было последнее открытое выступление противников точки зрения Го Можо, той точки зрения, которая потом нашла свое развитне в сельмом номере «Хунци» за 1972 г. Это тем более необходимо, поскольку материалы дискуссии, развернувшейся на съезяе, нице открыто не публиковались, в автор восстанавливает ее по свонм записям.

I Всекитайский съезд историков собрался в марте 1959 г. в Пекине для обсуждения проспекта первых томов «Истории Китая». Проспект составляли сотрудннки Второго ниститута историн АН КНР под руководством директора ниститута ирезн-

дента АН КНР Го Можо. ГІроф. Шнь Да, открывшнй первое заседанис, сообния, что проспект первых двух томов по древней истории составляли три месяца, за это время его четырсжды полностью перерабатыва,и. Уже сам этот факт свндетельствует, что конкретные исполнители ндеи Гп Можо столкнулись с серьезнымн трудностями. Весьма знаменательно, что в день официального открытия съезда представители первой точки зрения - Фань Вэньлань и Цзянь Боизань - формально поддержали периодизацию Гп Можо. хотя п отметили в выступлениях наличие многих спорныл ириі:я, нуждающихся в лальнсйшем исследованнн. Тем самым они как бы резервировали за соӧой окончательный ответ, отдав дань всжливости главиому редак. тору «Истории Китая».

Когла же съезд от офниатьных выстџплений перешел на птенарны заседаниях к конкретному обсужденню проспекта, in сри вылснилось, что нанбольшес внимание участников, а это Оыыи специалисты из всех научных п учебных центров КНР, привлекла проблема перехода от рабовладення к феодализму, т. е. та проблема, которая по иронин политической судьбы и в силу логики борьбы на верхннх этажах власти через 13-15 лет была доведена почтн до каждого гражданина КНР п в обсужтении которой в 1973-1976 гг. приняли участне шнрокне народные массы.

Согласно представлсниому проспекту, разложенне рабовла.дельческого оо́щества в Китае пронзошло в псриод Чуньцю начале Чжаньго (VI-IV вв. до н. э.), а становленис фсодализма связывалось с крахом системы щзин тянв в результате реформ Шlан Яна.

Период Чжаньго - Цинь - Хаиь был отнесен авторамн прослекта к эпохе раннего феодализма. Остановившись спецнально на этом периоде, они отмечати, что для китайского раннего феодалніма характерны следуюшнс особенн:тты:

1. В скязи с относительно низким уровнем развития производительных сил большое значение приобрело внеэкономическое принужденис.
2. «Си:ян. .има» н помсщикн контролировали значительное число завысимых крестьян, существовала тенденция к образованию замкнутых земледельческих хозяйств.
3. Постепенно уменьшалось число свободных крестьян, находившихся в непосредственном подчинении у государства, и возрастало котннество крестьян, попадавших в зависнмость к поменык:1 1.
4. Kулян ироижа земли была сравнительно неразвита.
5. Рост крупной земельной собоственности стімулировал наРрализаиик хозяйства, наблюдалась тендениия к свертыванию товарноти нитизводства.
6. Hocтенено уснливалась феодальная зависимость.

Подобная трактовка раннего феодализма, дающая искажен-

ное, надуманное представление о социально-экономнческих процессах нернода Чжаньго - Цинь - Хань, вызвала резкне возражения главным образом со стороны нсториков, работавшнх не в системе Академии иаук. Детегаты из раз.тниых научных цеитров страны, прежде всего преподаватети исторических факультетов, высказали цслый ряд критических замечаний.

Проф. Тан Цижан из Фуданьского университета и ироф. Тап Чанжу из Уханьского унивсрситета весьма аргументированно показали, что почти все «шесть особенностей раннего федализма» более характерны для пернода, последовавшего за Восточной Хань (г. е. после III в. и. э.), нежели для Чжаньго Цинь … Ха!ь. Периодизацня Го Можо о времени перехода от рабовладення к фсодализму была поставлена под сомнение. Чувствовалось, что взгляды Тан Цижана и Таи Чанжу близки старой концепшии Тун Шуе, от которой он впостедствни отказалтя.

Оживленно обсуждалась проблема так называемой натуралнзацин хозяйства. Многие нсторнки возражали против положения о патуралнзацни хозяйства в нериод Чжаньго - Цинь-Хань. Они отмечали, что составители проспекта искусственио навязывали этот необходимый признак раннего феодализма пернод Чжаньго - Цинь - Хань. На это указывал, в частностн, чжу IUaохоу из Кайфынского педагогицеского института. Он задал вполне законный нопрос: почему в период Хань так остро стояла проблема, связаиная с ограннчннем рабства? Не свндетельствовало ли это о рабовладельческом характере общества? Многих интересовал вопрос о мирном и немирном перехо,де от одной формации к другой. Тот же Чжу IUаохоу заявия, что студенть пишут дацзыбао на тех преподавателей, которые, как и Г'о Можо, пропагандируют мирный переход от рао́овладения к феодализму: Вызвала возражение и трактовка системы цзин тянь как системы рабовладельческих отношений.

Критическн замечания, прозвучавние на съезде псториков. возымели свое действне. Составитсии «Псрвоначалиного варнанта нстории Кıтая», впервые опубликованного в 1962 г., вылравиди отдельныс наио́олее јязвимыс положения, сгладили многне шероховатости в концешци Го Можо. Однако основной ее порок - трактонка системы цзин тянь как формы рабовладения так и не был исправлен.

Какие же изменения внесли анторы книги в прежнюю трактовку коицепин Го Можо?

Прежде всего, еслн в проспекте «Истории Китая» фгодализм начинали сразу же после реформ Шаи Яна, то тенерь появнлся переходный период протяженностью в 300 лет. «В псторин Китая, - утверждали авторы книги, -- пернод Чуньцю (770-476 гг. до н. э.) является переходным этапом от рабовладельческоно обшества к феодализму» (см, [246, с. 153]). Выделенне эпохи Чуньцю в кауестве перехонной формально укреп.тято позицни

сторонников концепции Го Можо, ибо этот период по своим внешним ланным в большей степени соответствовал этапу становления феола.тизма, нежели эпоха Чжаньго-Цинь-Хаиь.

इ'длинение периода феодализма должно было автоматически повлтечь за собой и јвсличенис сроков сушествования рабовладеиьческого общества. I1 действительно, в «Первоначальном варианте нстории Китая» эпоха Ся (XXI-XVIII вв. до н. э.) уже не время тегендариой династии с мифическими правителями, а период складывания рабовладельческого общества. Такая трактовка этого далекого периода позволила авторам книги утверждать: «Напа великая родина - одна 113 самых древних цивилизаций в мире».

Го сравнению с проспектом в данном издаяни произошти изменения и в характеристике системы цзин тянь, составлявшей ядро рабовладельческой концепции Го Можо. В прежних работах Го Можо, так же как и в проспекте, рабовладельческое обшество состояло лишь из двух классов - рабов, коллективно обрабатывавшіх квалратные участкн полей, и рабовладельцев. Подобная утрированная характеристика социальной структуры древнекнтайского общества подвергалась виолне обоснованной критике как советскими исследователями, так и китайскими учеными. Стремясь подправить первоначальную концепцню Го Можо, авторы «Первоначального варнанта истории Китая» допускают уже сущсствование прослойкн свободных, но определяют ее весьма своеобразно. Цля XVIII-Xll вв. до н. э. это сяо жзнь (малый люд), который трудился на клочках земли, полученных от аристократов. А в то же время, по мнению авторов книги, все сяо жэнь «экономически п политическн» принадлежали к классу аристократов. Для периола Чжоу это го жэнь (люди сосударства), живние в самой чжоуской столице и столицах отдевыных царств. В их число входило определенное количество аристократов, но подавляющее большшнство состав.тял простой люл (см. [246, с. 177]).

Допущение своболиых в китайское рабовладельческое обще©тво - большая уступка со стороны Го Можо: видимо, критика проспекта возымела свое действие, но, как увидым позднее, при разоооре статы в «Дунци», лишь па какое-то время. К тому же :аже в этой книге авторы не раскрывают роли и места своболиых в жнзни страны, да, вероятно, и не могут, ибо, согласно коннепции Го Можо о характере системы цзин тянь, все нелосредственные производнтели должны быть рабами. В таком общетве своболным пронзводителям просто не остается места. Слеуст отметить, что, вазывая непосредственных производителей (шу жэнь) райами, авторы книги не пытаются доказать это важное лоложение.

Как уже отмечалось выше, разложение рабовлаяе.льческого строя авторы относят к эпохе Чуньцю. Крах рабовладения они связывают с отменой системы цзиж тянь, когда стали появлять•

ся пахотные земли, перепедшие в частную собственность аристократов и чнновников (см. 246, с. 145-167]).

Методологически ошибочно увязывать вознинновение частной земельной собствснности только со становлением феодальных отношений, ибо это явленне характерно в равной степены и д.1я феодализма, и для рабовладения.

Стремясь подкрепить свою кониепиию, авторы книги ссылаются на многочнсленныс восстания рабов в эпоху Чуньцю, символизировавшне якобы крушенне рабовлалельческой системы и становление феодализма. Действительно, в перио.д Чуньцю были чародные волнения, но у нас нет достоверных танных об участнн рабов в этих выступлениях. Известно, например, о восстании в 520 г. до н. э. государственных ремесленников (суань байсун), которых авторы книги без каких-либо оснований объявляют рабами. В книге утверждается, что в этом восстании «участвовало немало и частных ремесленников -- рабов. Ненавидя аристократов-рабовладелыев, они примкнулн к государственным рсместенникам и вступили в борьбу с войсками вана... Поэтому вспыхнувшую в сголние борьбу против чжоуского правителя в нзвестном смисле можно рассматривать как классовую борьбу рабов с рабовладельцами» \{246, с. 147\}. Другое выступтение городских ремесленников в столице царства Вэй ( $478-470$ гг. . 10 н. э.), на стороне которых выступила часть рабовладельцев, авторы также выдают за восстанне рабов.

Многочнслениые выступлсния разбойннкля (дао цзэй) рассматриваются также как проявление классовой борьбы, движущей силой которой были рабы (см. 246, с. 174-176]. Все, кто знаком с древнскитайскнми источннками, знают, что офиниатьная историография распространяет термин дао цзэй на всякого. кто выступает протнв власть имущих. Для определения социальной принадлежности дао цззй веобходимо проделать ботьшую работу; срели них могли быть и обедневшне общинннки, и беглые солдаты, и, наконец, даже беглые рабы, но все это нуждается в доказательстве. Натяжки с восстаниями рабов не едииственное слабое место киигі нод редакиией Го Можо. Они встрецаются и срети нссущих конструкинй теоретических построеннй кииги. Известно, что основным производитетем в периол феолализма, особенно па раннем этапе, является мелкий земельный собствениик, попавиий в зависимость к более крупному землевладельцу. И вот такой земетьный собственник появляется неожицанно в конце Чуньюю. Авторы вводят его на страницы книги, не утруждая себя обтяснением иронсхождения этой новой сощнальной прослойки (см. [246, с. 181-186]).

Для авторов, так же как в свое время и для сторонников первой точки зрения на периодизацию Китая, характерно декларирование феодализма сверху - они связывают феодализм с измененнем характера пожалований, когда арнстократы вместо колодезных полей стали получать в награлу просто определен-

ную территорию без рабов. «Метод награждения за военные заслэги полями и жилищами, - пншут они, - быт одним нз важнейших методов развития феодализма» $[246$, с. 181186].

Ытак, несмотря на многочисленную редакцию и снятие шероховатостей, концепиия становления феодальных отношеннй, представленная в книге Го Можо, сохранила многие свои основные пороки, а главное, даже в улучшенном варианте, «обогатившись» переходным периодом в 300 лет (эпоха Чуньцю), она не вскрыла всей гаммы реальних процессов, происходивших в недрах китайского общества периода Чуньцю - Чжаньго Цинь - Хань. Многократное перенздание шеститомного «Пррво. начатьного варнанта истории Китая» ${ }^{9}$ и рекомендация его министерством образования в качестве зчебника истории для историческл факуиьтетов уннверситетов и педвузов означали официа.七нню поддержку школы Го Можо и укрепили ее положение в исторической науке КНР. По сушеству, начиная с 60-х годсн в китайской общественно-политической литературе исчезают ссылки на сторонников первой и третьей точек зрения, всюду утверждается коншепция Го Можо о путях и времени нерехода от рабовяадения к феодализму.

После столь подробного, но необходимого экскурса в нсторию развитня пробтемы периодизации мы можем приступить к аналнзу статьн Го Можо, опубликованной органом ЦК КПК журналом «Хуншы» в июле 1972 г. Хотелось бы, чтобы чнтатель обратни виимание на одно весьма существенное обстоятельство: если раньше проблема перехода китайского общества от рабовладения к фепдализму волнова.та прежле всего слециалистовисторнков и тюбознательных студентов, то отныне она уже прн"б́ретала политнческое звучание. Менялся контингент читате.;ей: сначала по пламам Мао ее должны были усвоить кадровые партнйиые работники, дабы потом нестн усвоснные «зиания» в широкие народные массы. Резко менялся н возрастал не то.тько социальный. во и ко.тичественный контингент познающих проблему пернодизацин. Если прежде их были десятки н сотни, то с июля 1972 г. эта цифра возросла до сотен тысяч и митлнонов человек. И это было лишь начало заранее планируемого процесса; впоследствии он должен был, опять же по вамысту Má, охватить уже десятки миллионов людей.

Кратко изложнв в начале статьн существующие в китайской историографні взгляды о формацнонной принадлежности Китая лериола Ииь - Западное Чжоу и отметив, что, по его мнению. рабовладельческое общество существовало уже в Инь и в Западном Чжоу, Го Можо знакомит читателей с историей изменения своих взглядов о начальных сроках становления феодалнзма. Говоря о времени перехода от рабовладення к феодатизму, он сразу же фиксирует внимание обиествечности на V в. до н. э. Так, ои пишет: «По вопросу о нижней грамице ра-

бовладельческой форманин я в разное время трижды высказывался неодннаково. В самом начале я считал, что смена этой феодальной формацни произонла на стыке периотов Западного и Восточного Чжоу, т. е. приблизитсльно в 770 г. ло н. э. Затем я изменил такую точку зрення н решил отнести эту схему к стыку периодов Цинь и Хань, т. е. примерно к 206 г. до н. э. Лишь в начале 1952 г., написав статью ,„Поха рабовладельческого строя", я наконец примел к выволу, что нижняя гранища рабовладення как формации должна датироваться стыком периолов Чуньцю и Чжаньго, что соответствует приблизительно 475 г. до н. э.» [127. с. 56-57].

Основную причину именно такого деления Го Можо обцясняет следующим образом: «Почему я смог в третий раз изменить свою точку зрения? Далп мне ключ, научи, ми меня шевелить мозгами и позволили уверенно разрубить этот горпиев узел древнскитайского обцества не что иное, как произведения председателя Мао» \{127, с. 56-57].

Здесь Го Можо по меньшей мере неточен. Специалистам было известно, что прежде президент АН КНР чаще менял свое мнение о времени перехода от рабовладения к феодализму. В проспекте «Истории Китая», представленном I Всекитайскому съезду историков, смена рабовладения феодализмом захватывала как пернод Чуньцю, так п период Чканьго, где в качестве узлового момента вылелялись реформы Шан Яна. В «Первоначальном варнапте историн Китая» вся эпоха Чуньцю ( $774-476$ гг. до н. э.) была выделена н качестве тереходной, т. е. смена формации была сдвинута в глубь веков на 300 лет и была представлена как длнтельный процесс, завершившийся уже в пернод Чжаньго в результате реформ Шан Яна (серешна IV в. до н. э.). Поэтому можно вполне обоснованно утверждать, что после 1952 г. Го Можо еще дважды менял свою точку зрения. Но это было известно только специатистам, внимание же постоянных читателей «Хунци» фнксировалось на стыке пернодов Чуньцю и Чжаньго, т. е. на V в. до п. э.

И это не было слџайным. По замыслу Мао Цзэууна, как ужс отмечалось выше, Коифуций должен был жить в иной, более отсталой социально-экономической формации, нежели легисты Шан Ян и Цинь Шихуан. Поскольку Конфуций жил в период Чуиьцю, то необходимо было формацномио оградить, Чуньцю от эпохи Чжаньго, времени деятельности Шан Яна и Цинь IUихуана. В этом заключалась осповная залача, поставленная перед Го Можо. Он должеи был убедить общественность КНР в существованни качественной разиниы между социальноэкономическим и политическим строем двух смежных периодов. Іоэтому Го Можо н выбрал точку зрения 1952 г., опустив свои взгляды 1959 и 1962 гг., поскольку и в проспекте, и в «Первоначальном варианте истории Китая» периоды Чуньцю и Чжаньго были связаны сдиным процессом трансформацни общества.

Но широкому читателю эта операция была иевсдома: ои јсванвал то, что излагалось в «Хунци».

Через всю стагью красной нитью проводится мысль о несхожести периояов Чуньцю н Чжаньго. «В обпем, межлу Чуньцю и Чжаньго, " писал Го Можо, - проходит гранина между двумя разлииными эпохами. Стык Чуньюю н Чжаньго-это как раз тот период, когда количественные изменения в развитии древнего обцества переросли в качественные, время, когда заклокотал весь Китай... Несходство периодов Чуиьцю и Чжаньго, --- продолжал он, - будь то в экономическом базисе, характере по.титичсской влтасти или н сфере оощественного сознания, всзле ногит характер эпохальных различий... Ученые прежних эпох обычно огульно рассматривали периоды Чуньцю и Чжаньго как нечто единомонолитное и по принципу ,,чем дальше, тем хуже* полагали. что пернод Чжаньго в чем-то уступал пернолу Чуиьцю. Это глубоко ошибочный, ндеалистический взгля:...》 †127. c. 58].

Го Можо, по-видимому, прекрасно осознавал, что все эти определення сохранят декларативность до тех пор, пока не будут подкреплены соответствующими положениями и фактическим матерналом нз набора критериев, характериых ирю переходе общества от рабовладения к феотализму. Свой выбор он останав,ливает (и приковывает виимание оишественности) на двух осиовных критернях: появлении в Чжаньго нового эксп.туататорского класса, класса помещиков, и широкой классовой борьбе, принимавшей порой «революционный характер».

Рассмотрим, как Го Можо осуществляет за.яачу, постав.тенную перел ним Мао Цзэдуном.

Становление класса помещиков ои связывает с уснлением независимости и классовой трансформацией чжоуских вассаловрабовладельцев, которые тайно использовали выделенных им чжоуским ваном рабов для обработки новых, неучтенных земе.іь (наряду с полученными от вана квадратными полями). Так, он пишет: «В дрсвнем Китас (т. е. в териоды Инь и Чжоу. Л. П.), вне всякого сомнення, осуществлялась система цзин тянь, при которой равниная поверхность земли разделялась на равыые квалратные поля определенной площади и распределялась ореди вассалов в виде пожалованных наделов... В ходе גлительного прнменения этой системы и с развитием производительных сил некоторые вассалы, чрезмерно эксплуатируя сельскохозяйственных рабов в щелях дополнительного присвоення прибавочного трула (т. е. заставляя их обрабатывать землю сверх положенниго). принялись за освоенне пустошей, не входиниих в систему колодезныя полеи. Такие освоенные земельные участки становились частными черныли (т. е. тайными. Л. П.) полями (хэй тянв. - Л. П.). Подобные частные черные поля отличались от колодезных уже тем, что не могли быть квадратными по форме и иметь определенную площадь; пона-

чалу хэй тянь не облагались налогами и представля.ли собой сугубо частную собственность. С течеиием времени освоение подобных, ранес не подлежавших обработке земель привело к тому, ито обшая площадь черньх полей нли площа, подобных полей у олного из вассалов превосходла площадь всех земельпых участков, входивших в систему цзин тянь и принадлежавших казне. Частные дворы становнлись богаче дворов, приписанных к казне; скпадывалась обстановка, когда закон прнходит в столкновенне с частными интересами, что фактически выливалось в один из видов классовой борьбы. В целях увеличения поступлений в казну правящий дом был вынужден в коние концов поломать различня между общнми и частными полямі и одннаково обложить налогами как те, так и другие. Тем самым быто признано, что общие по.ля, которыми прежде как веревкой правящий дом держал в подчннении вассалов, отныне становятся законной частной собственностью последних и что их частные хэй тянь теперь уже не будут освобождаться от налогов. Это привело к разр乡пению системы цзин тяни н к юибели рабовладельческого строя. В летописи „Чуньюю", в записк. датированной $15-\mathrm{m}$ годом правлтния луского Сюань-гуна (что соответствует 594 г. до н. э.). есть фраза о ,,первом взиманин налогов с му". Хотя эта фраза состоит всего из трех нероглифов, в ней скрыт глубокий историчсский смысл: она свидетельствует о том, что в Китае на арену общественной жизшн впервые выступил класс номеников и что такое явление впервые получило законное признанне. До сих пор ири рабовлалельчсском строе в Kитае не было так называемого класса зем.тевладельцев, т. е. помсщинов. А поскольку класса помещнков но сунествовало, постольку также еще не могло сложиться и главного противоречия между аитагонистическими классами крестьяи п помещиков. Такнм образом, должно быть, вряд ли можно как-то оспаривать тот факт, что до середины периода Чуньцю китайское общество было не феодальным, а рабовла. я.тьческим.

Существовалл и сще один важный фактор. ускоривший и усиливиий эти крупные перемены, - это появлсние в годы Чуньцю железных орудий, форсировавних развитие сепьскохозяйст. венного пронзволетва.

В период Чуньцю и Чжаньго гранниы Китая уже раскинулись достаточно широко, поэтому развитне общества было неравномерным. Судя по записям, содержащимся в летописи "Чуньцю", смена строя раинне всего пронзошла в государстве Лу. В Лу она происходила более 50 лет, начиная с 15 -го года правления луского Сюаньгуна (594 г. до н. э.) и вплоть до Б-го года правления луского Чжао-гуна ( 537 г. до н. э.), когда эта смена наконеи лолностью завершнлась. В других государствах рабовладение уступнло место феодализму сравнительпо позднсе, позже всего в государстве Цинь. Цинь отказалось пт
 ления шіньекого Сяо-гуна ( 350 г. . о н. э.), когда в результате реформ прав!теля области Шан (Шан Яна. - Л. ИІ.) были уничтожены колодезнье поля, залрещены продольные и поперечные межи и правители госутарства обратили внимание на земледелие и военную подотовку, етремясь к проиветанню и могуществу. Здесь смена формаиий начатася почтн на 200 .тет позже, чем в госуларстве Лу» [127, с. 59].

Мы умышленно привели здесь такую обширную выдержку из статьн Го Можо, дабы советский читатель смог получить исчерпываюшую ииформацию о логнке 1 системе . оказате.тьств автора статыи п прелставить степень ее воздействия на китай ского чнгателя, регулярно знакомяцегося с материатами, печатаюшимнся в «Хуннн». іІля грамотниго китайца, не специалиста в области .тевней истории, товоли, из.тженные Го Мсжо. должыы были звучать убедительно. Почему? Ilрежде всего мы должны учнтывать авторитет ирезидента АН КНР, перу которого принадлежит много ценных научных работ по дешифровке инвских н чжоуских надпнсей, а во-вторых, многне факты, ири. веденные вм в статье (а китайцы хорошо знают свою древнкю нсторию), соответствова:л исторической правде.

Действтельно, в период Чунью - Чжаньго в Китае появилась частная собстввнность на землю; нменно в этот период наблюдается процесс нспользонания в земледелин железных селькохозяйственных оруднй; Қытай того периола, разделенный на мелкне и крупные сонерннчаюине государства, развивалея неравномерно; действительно, в парстве Лу в 594 г. до н. э. был внервые в превнем Китае ввелен поземельный налог.

Все зто действительни было, с той лишь разницей, что Го Можо слегка сдвинул в пользу эпоки Чуньцю некоторые факты, а главное, его интерпрстация фактов не только не раскрывала. а, напротив, нскажала нх суть. Реннтериретировать эти факты мог только крупный спецналист-антнчник, а их в самом Китае насчитывалось не больие пяти человек, да к тому же доступ к широкому читателю. тем болес через партийный журнал, был для них закрыт.

Само ностроение даиной книги облегчает иашу задачу: чнтатель сам сможет ознакомныья с интерпретацией всех этих фактов в разделе о соцнально-экономическом строе Китая периода Чуньцю - Чжаньго. Здесь же ислесообразно проанализировать наиболее важные положения Го Можо, входяние в несущую конструкиню его схемы. Это тем ботее необходимо для постижения методологин Го Можо, ибо данная статья дает наглядный пример нспользовання крупным спецналистом-античником исторни н политниеских ие.тях. Го Можо, а вслед за ннм и Яи Юнго должны были дать, и они это сделали, каноническую тракговку периола Чуньию - Чжаньго - Цинь, которая впоследствин на протяжения ряда лет проигрывалась в отдельных

книгах, тысячах статей, десятках и сотнях тысяч выступлений рабочих, крестьян, воннов НОАК н т. п. Нанвысшего пика эти выступлення достигли в 1974--1976 гг.

Периодизацня Го Можо, основанная на специфической трактовке системы цзин тянь, сохраняется в КНР до сих пор, несмотря на пересмотр ряда положений, выдвинутых в пернод кампании «критики Јинь Бяо и Конфуция» и списанных впоследствии после смерти Мао на «банду четырех». Это принуждает нас вновь обратиться к характеристике этой системы. Ко временя написання своей статьы для «Хунци» Го Можо знал, что в китайской историческоі̆ наукс существуют иные, диаметрально противоположные взгляды на систему цзин тянв. Такие крупные исторнкн, как профессора Сюй Чжуншу, Ван Чжунло, Ян Куань и др., ужс давно связывали систему изин тянь с общинной системой зсмлепользовання. Го Можо же не признавал существования общины в древнем Kirtaе, и в этом основной порок его концепцни. Но как ппецналиет ои был обязан, хотя бы в сноске, оговорить сам факт существовання нной трактовки снстемия цзин тянв, нбо прекрасно понмал, что в противном случае публнкацня его статьн в «Хунци» закрывала возможность появ.теня толковання цзин тяяь как снстемы обшинного землепользования даже в специализированых журналах. Не исключено, что это было сделано нс без скрытого умысла, так как в противном случае рухнула бы н вся таная перио.яизаиня Го Можо.

Поскольку Го Можо не признавал обнины, хотя ее существование было доказано нсториками КНР, он был вынужден поставить весь процесс фсодализации с ног на го.лову. Нногс ныхода у чего не было, нбо он был связан свосй обновленной трактовкой системы цзин тянь. Поэтому феодализацию общества он начинает сверху, с образования класса помещиков. Говоря о расширении земельыых владений чжоуских вассалов и появленни хэй тянь, он нн словом ие обмолвился об изменении статуса непосредственных производителей -- рабов. По его схеме, воявление и увсличсние частных земельных владений автоматически должио было повлиять на положенне рабов. но он это нигде пе доказывает. И это невозможпо доказать, нбо даже ес.ти принять трактовку Го Можо за аксиому, то с появлением хэй тянь происходла лниь ннтенсификация труда рабов. В нсточниках периода Чуньню - Чжаньго нет материалов, свидетельствующих об освобожденни сельскохозяйствениых рабов или о каком-то облегчснии их положення. Да нх н нс могло быть, ибо основным непосредственным производителем в земледелии того периода по-прежнему оставался свободный общинник. В стране происходнл совсршенно пной процесс - община разлагалась, менялся ес характср, и общннник нз наследственного владелыца пдхотного участка постененно преврашается в мелкого частного собственинка. Появленне поземелыюго налога
(так называемого налога с му) означало закрепления наследственных надепов в обиине. Го Можо же трактует введение новой формы налогообложения как появление частной собственносты и возинкновение класса помещиков. По его схеме, лишь вассалы платили налоги; в действтельности же поземелыный налог взнмалея госуларственной а.министрацней с общинннка. В период Чуньцю в Китае еще не сушествовало частной собственности па землю, по крайпей мере у нас нет никаких доказательств в пользу ее реального существования. Первые сведения о куп.тепродаже землн, как было сказано выше, относятся к эпохе Чжаньго - второй ее половине. Что же касается соци-ально-экопомической направленности реформ Шан Яна. на которые Го Можо возлагал большие надсжлы и с которыми связыва.т коренной блнипереход от рабов.тадения к феолализму, то оны также не «работают» на его кониепин. ГІрежде всего, как это было доказано в части $\$ кииги, система цзин тянь в царствс Цинь перестала фуикциоировать за,длло до реформ山аи Яна. Что же касается «продольных и поперечных межей». то это были старые межи, разделявшне иекогла равноценые паслелственные налелы внутри общины, і трудились па них не р.бы. «Запрсщенис», точнее, уннчтожение старых межей. равно как и земляных насьпей, отдеяявиих поля о.иой сбипнья от другой, были осуцествлень в щелях крндического признания нового перераспрстеления наделов в обцине - признания права частной соб́твсюности на пахотные земли, но не за вассалами, а за общинниами. И, наконен. что самое главное, одна из реформ ІШан Яна была направлена на массовос порабошение обшинников. То был первый в истории Китая государственный декрет о массовом порабощении неносредствениых производителей. Но поскольку этот декрет нс «работал» в пользу концеииии Го Можо, то был опунен, благо что читатели журнала «Хуици» не штудировали Сыма Цяня в подлиниике.

Итак, мь вправе утвержтать, что концепиля Го Можо об образоваиии в пернод Чуньию на грани с эпохой Чжаньго класса помеников, а следовательно, и фсолализации общества сеталась недоказанной. ()на ше подтвержлаетея конкретным историлеским материалом указанных пернодов.

Рассмотрим тептрь второї основной довод Го Можо в поль: феодализа!ия древнекитайского общества - наличие широкой классовой борьбы на стыке периодов Чуньцю п Чжаиьго.
З.tесь нам вновь придется з.оупотребить вниманием и терпеныем читателя, дабы ана.тиз основыых по.тожений Го Можо пе выглядел голосльниым, ибо если мы скажем, что Го Можо подменяет политическую борьбу классовой, то кое-кто вправе н не поверить. Нтак, предоставим странииы книги автору статьи.
«В конце периода Чуньыю частные семьн в кажлом 113 государств, стараясь привлеть на свою сторону народ, нензменно применяли печто пронивиоложное тому', что называется „боль-

шой мерой и малым весом" (т. е. выступали против принятых методов обвеса и обсчета. - Л. ГІ.). Используя для завоевания людских сердец способ ,выдавать большой мерой, орать малой мерой, выдавать большнм несом, брать малим весом", частники в упорной борьбе переманили к себе всю рабочую силу гунского дома. Так они в конце концов поглотили гунский дом; при этом главной силой, на которую онн опиралнсь, фактически был народ, именно народные массы выполиили историческую миссию замены рабовладельческого строя феодализмом.

Историческим материапом, заслуживаюним самого пристального внимания, служит датируемый третьим годом правления луского Чжао-гуна ( 539 г. до н. э. - Л. П.) диалог между Янь Ином из шарства Ци и Шу Сяном из царства Цзннь диалог, повествующий о положении дел в этих государствах в этот пернод. Тот факт, что народ без конца бунтует, что многие в царстве подверглись наказанию (отсечение ног) и что это вызвало на всех рынках Ци падение цен на солоненные сандалии и повышение цен на протезы (.,соломенная оо̆увка денева, а культяпки-ходули дороаи'), говорит о том, наскплько ожесточенной была классовая борьба...

Речь Шу Сяна менее содержательна. Он говорит лншь о том, что гунский дом царства Цзинь в такой же мере прогинл и разложился н что частные семьи создали вокруг него пустоту: Шу Сян умалчивает, однако, о том, какне же методы использовали частникн для достнжения своих целей. Тем не менее в его речи мы все же можем, напрягая воображение, уловить мысль о том, что Шесть цинов (высиих чинон в сословной иерархии древнего Китая.- Л. П.) царетва Цзинь, впоследствии объединнвшиеся в три семьи, совершенно не могли пользоваться рабовладельгескими методами управления, которые продолжал применять, гунский дом этого государства... Царство Цзинь в конечном счете уснлнямн трех семей, урывавыих каждая себе по куску, расналось на три царства - Хань, Чжао и Вэй (оно же Лянь); так рабовлалельческое царство Цзинь в итоге после раскола превратвиось в три феодальных государства - Хань, Чжао, Вэй.

В Ци и Ізинь смена рабовладельческого строя феодальным ириняла форму революции; основной силой, составляющей армию этой революиии, был нарол. По-иному сложнлась обстаповка в Чу, Янь и Цинь. В Чу, Янь и Цинь обстановка напоминала ,,мирный переход", но фактиески отнюдь не была ,мирной"... Да и о каком „мирном переходе" можно говорить, если пока двенадшать владений чжухоу пернола Чуньцю сливались в семь Борющихся царств пернода Чжаньго и пока эти семь, Борющихся царств периода Чжаньго пли к великому объединенню под эгидой Цинь, на протяжении нескольких сот лет войны шли непрерывно, погибло более 100 тыс. нли несколько сот тысяч человск, если так называемые Борюциеся царства пол-

ностью оправдывали свое название? Фактнчески непрерывня, продолжалась кровопролитлая революцнонная классовая борьба.

В общем, между \{пернодами\} Чуньцю п Чжаньго проходит гранииа между двумя различными эпохами. Стык Чушьцю в Чжаньго - это как раз тот период, когда количественные пзме. нения в развитии древнего обцества переросли в качественные, время, когда заклокотал весь Китай» [311, 1972, № 7, с. 62].

При разборе довонов Го Можс, изложенных выше, мы сталкиваемся с той же проблемой. что и при анализе аргументов, подлверждающи появление класса помешиков на грани пернодов Чуньюю и Чжаньго. Действитетьно, в период Чуньцю во многих древненнтайских щарствах наблюдаются все усиливаюциеся процессы борьбы между наслелственной аристократней. именуемой Го Можо «частниками», и правителем царства. Более того, усиливается борьба и между самими нас.:сдственными арнстократами. И действительно, в этой борьбе крупнье сановники или представители наследственной аристократии шли на временное облегчение положення своих подопечных. Как прави.о, крупный сановннк или аристократ одновременно являлся :лавой могущественной патронимии; в его подчниенни находилось несколько тысяч родственников, и он обязан был ироявлять о них заботу. Именно патронимия поставлята ему воинсв, с которыми он в случае войны яв.тя.тся ко двору правите.пя. Иногда главы могущественных патроннмий, как, например, Цюэ Кэ из царства Цзнь периода Чуньию, могли самостоятельно выступать походом против соседнего царства (см. [106, с. 129]). Некоторые главы патронимий имели по сотне боевых колесниц. Онн играли видную роль в политических делах свсих царств. и если им удавалось объединиться, то они оказывались сильнее правителя парства. Так, наиример, в 562 г. ло н. э. главы трех патронимий царства Лу- Цзи, Мын и Шу - раздетили владения гуна на три частн; в 537 г. эти три аристократа вновь разде.или владення гуна, но уже на четыре части: Цзи по.уччлл две $\quad 13$ них, а Мыні н Шу - по одной. Количество латннков, прнадлежавшнх лнчно Цзи, достигало 7 тыс. (см. [106, с. 129]). Стремясь к усилению, главы богатых патронимий охотно сеужали зерном и продовольствием более слабые патронимии либо отделыиых обедневших общннников (вспомним о первой должности Конфуция), дабы получить побольше воннов. Эта практнка известна как «выдавать в долг большими мерами, а брать обратно малыми». Все это действительно было, но этот процесе не носил такого характера, какой ему ииталея придать а даиной статье Го Можо. В свое время самн китайские историки (Шан Юэ, Ян Куань, Фань Вэньлань и многне тругие) рассматрива.ти эти процессы как носящие по.интический характер [115, с. 38-48; 267, с. 82-96]. И это действительно так и было. Народ выступал здесь лишь в качестве объекта полити-

ческой борьбы и ннкакой «чсторической мисеии замены раб́овладельческого строя феодальным» не выполнял. Кстати, весьма знаменательно, что Го Можо и на этот раз подходит к историческим фактам вьборочно, опч़ская те, которые протнворечат его концепแни, Мзвестио, что не только «частники». «вылавая большой мерой», завоевывали «люлскне сер, ца». Так, например, в период Чуиьцю правнтель царства Чу, прежле чем напасть на царство Вэй, сннзн. полворный налог, отменил старые недонмкн населения, амнистировал прсступников, оказал материальную ломошь напболсе бедным и вдовам. Точно так же поступил н Дай-гун, правнтель царства Цзннь. Прежле чем начать борьбу за гегемонию в стране, он также отменит ста. рые долги, оказа.т народу помощь в защите от стнхийных бедствнй, снизнт налогн, амнистнровал преступннков. Го Mожо мог привести эти и многме аругые аналогичные примеры, но он их опустил, по́о в противном случае не смог бы утверж, Іать, что «частники в упорной борьбе переманили к себе всю рабочую силу гунского дома».

Го Можо обраюцет вннманне читателей «Хунци» на . ниа.лог Янь Мна н Шу Сяна (539г. до н. э.). Действите.тьно. в царстве
 почек, но это всего лишь дошедшее до нас свидетельство жестокости шнского правителя, который присванвая себе более двух третей налоговых постуллений. Никто до Го Можо не рассматривал этот факт в свсте «ожесточенной к.тассовой борыбы».

Многочисленные сражения межлу соперничавшими царствами пернола Чуиьию и особенно Чжаньго Го Можо рассматривает как докаэате.тьство «немнрного перехода», «кроволролнтной революиионной классовой борьбой». Здесь трудно спорить, пбо натяжкн, насилие над нсторией во пмя «полнтики» слишком очевицны. ©браиение к восстаниям Чэнь Іээа, У Гуана, Сян Юя и Лю Бана также понадобнтись, внднмо, автору статьн для уснления идеи «революционности», перехода от рабовладения к феодалнзму. Народная война 209-202 гг. до и. э., в когорой участвовали Чэнь Шэн, У Гуан, Сян Юй и Лю Бан, на первом этале была направлена против деслотии дннастни цинь, а вноследствни переросла в сонерничество Лю Бана с Сян Юем за господетво в стране и не нмеет инкакого отнонгння к «немирному переходу» (см. подробнее [76, с. 182--220]).

Ютак, мы вновь вынуждены констатировать, что и второй аргумент Го Можо в пользу перехоца Кютая от рабовладения к феодализму на грани пернодов Чуньцю и Чжаньго остался недоказанным. Древнекитайская исторня VI-V вв. до н. э. не дает нзм фактов резкого обострения классовой борьбы, иринимавшей порой «революциониый характер».

Ести для сотен тысяч и миллнонов постоянных чнтате.лей «Хунци» все доводы президента АН КНР выгля \{ели убедительными, то для нескольких узких специалистов, особенно из чис-

ла јпрямых сторонников третьей точки зрения, они могли показатвся не очснь вескими. Не иск.тючено, что некоторые из них не без чувства тайного злорадства заранее пре.вкушали «встречу» Го Можо с периодизацней Мао Цзэдуна. Им, видимо, было пнтересно, как Го Можо сможет выбратьея нз этого закольованного круга, в который он сам себя заве.т. Но онн просчита. лись. нбо были слишком узкими специалистами. Го Можо не только не опустил периодизацию Мао, но, наоборот, сумел превратить ее в свой самый всский аргумент.

В коние статьи Го Можо приво.ит следующее, уже известное большинству чнтателей «Хунии» высказыванне Мао Цзэдуна о времени становления феолализма из статьи «Китайская революция н КПК»: «Со времен чжоуской и цнньской линастий в Kıтае существова.7о феодальное общество...» $[311.1972$, № 7, c. 62]. Однако на зтот раз дает весьма необычное то.ткование зтому высказыванию.
«Здесь терминологически с.ловосочетаине „со времен чжоуской и циньской дннастий", - пишет Го Можо, - указывает на рубєж чжоуского $\lfloor$ цинь, подобно тому как соперничаюших ученых пернола Чжаньго мы пазываем , философами чжоу-цинь ской эпохи". Пару нероглифов нельзя разрывать. „Начиная со времени чжоуского Цинь в Китае существовало феодальное обшество". Iругими словами. это означает, что смена рабов.тадельческой формации фео.тализмом в древнем Китае пронзошла на стыке периотов Чуньцю н Чжаньго» $\{311,1972$, № 7, с. $56-$ 57]. Этой фразой заканчивается статья в «Ху'нци».

Нџ один из кнтайских историков, занимавьихся проилемой периодизашии древнего Китая, начнная с Фаиь Вэнь.таня и кончая Тун Wуе, никогда не покушался на по, добное комментированне текста Мао, ибо оно расхолится с азами китайской трам. матики. Мероглифы Чжоу и Цины выступают в тексте в равном значениы; если бы первый был определением ко второму, как толкэет в данной статье Го Можо, то он лолжен был бы получить соответствуюицее грамматическое оформление.

Европейцу могло показаться, что Го Можо произвольно исказит висказыванне Мао Цзэлуна. Но образованного китайиа, так же как н человека, знающего культуру политического мыщления китайиев, такая трактовка настораживала. Им было ясно, что без санкции Мао Цзэдуна Го Можо никогла не прелложил бы такой трактовкн, тем более что срок становления феддализма переноснлся с XI на V в. до н. э. Советскнй читатель может вспомнить, что было с теми, кто решался «отрезать гоشову или хвост» китайскому феодализму; здесь же история китайского феолализма укорачнвалаєь на целых 600 лет. Но јкорачивалаеь она по личиому указанию Мао Цзэдуна. Как было уже сказано выше, «великому кормчему» для теоретического обоснования планируемой им кампании необходимо было *поместнть» Конфуция в более отсталую по сравненню с леги*

стами формацию, но ему мешало его собственное определение, танное в работе «Китайская рево.пюция п КПК». Весьма любонытно, что, готовя крестовый поход против Конфуция, сам Мао лействовал по-конфуциански: текст, ставший каноническим, никогда в Kırae не нсправлялся, конфуцианцы, да н не только они один, добивались пзменения его смысла путем составления новых коммептариев. Такона одна $1 з$ основных культурных и по.титичекнх традиций Китая. Поскольку Мап счнтал свои труды каноническими, то он и действовал в традиционной манере. Необходимо было заново прокомментировать нзвестное многим высказывание, но при этом при,тать сму уже иной смысл. По сложившейся традицпи «класснков», тем более живым, имеет право комментировать только весьма авторитетный ученый. Им и стал Го Можо.

Поместив статью Го Можо в юбилсйном помсре «Хупии», Мао Цзэдун тем самым санкинонировал новое каноническое ви́дение политиескнх и сопианно-эжономнческих проиессов, пронсходивших в эпоху Чуньцю - Чжаньго - Цинь. Но это была лишь часть поставлениой залачн. Необхо.лмо было дагь понять читателям «Хуици», что проблемы периодизацин тесно связаны с актуа.льными процессами политической борьбы, что в КНР, оказывается, нахолятся людн, несогласные с такой трактовкой: «Мошенннкн тппа Лю Шаоци обрушнва.тнсь в .ожннмн паладками на щниького Шихуана с нелью нанести удар по рсволюиин. Подобные взгляды - реакционяые взгляды, направленнне на то, чтобы помешать поступательному холу истории»; «Мошенники тнпа Лю Шаои, не проводя классового анализа политической борьбы в истории н отрнцая, что история развития челонеческого общества - это нстория классовой борьб́ы, отрицали и то, что борьба, в ходе которой фсодализм олержал победу над рабовлалельческой формацией, являтась, по сути, бурной революиной. Подобнве взгляды реакцнониы" $\{311,1972$. No 7, c. 62j.

Итак, первое политическое обннненне оыло брошено. Некоторые кадровые работники уже знали, что в образе «мошенника типа Лю Шаоин» выступает Линь Бяо. С этого момента его политическая судьба на целый рял лет будет связана с элохой Чунь!ю - Чжаньго - Цинь.

Следует отметить, что схема перехола Китая от рабовладения к феодализму, данная в аналнзируемой статье, в отличие от целого ряда теоретических оценок и положеннй, высказанных впоследствин, в ходе кампанин «крнтикн Линь Бяо и Конфуция», не будет кардинально пересмотрена после смерти Мао в пернод борьбы с «бантой четырех», хотя нсторикам " разрешат высказывать иные мнения о пернодизации древнего и средвевевового Китая. Она сохранит в 1976-1977 тг. ту же политическую функцию, которой была наделена в пернод организации камланни. Отгремят бурные событня 1973-1976 гг., а которых

мы оууем рассказывать в последующих главах, и новое руководетво КНР обвинит активных участников камиани" «критики Линь Бяо ॥ Конфучия» - Ло Сыдина, Лян Сяо " Тан Сяовэня - в том. что они нзвращали пернодизацию Го Можо и выступали с «контрреволюционным мненисм». Как указыва.та «Жэньминь жибао». Таџ Сяовэнь заявил. будто «эпоха Чжаньго была эпохой перехода от рабовладельческого строя к феода.пьному», в то время как Го Можо чтверж.тал, «что перехо, этот лронзошел на грани Чуньню к Чжаньго» [307. 4.V1.1977]. Мы умышленно привети эту иитату из «Жэньминь жибао» 1977 г., дабы показать читателю, как формируются и функиионируют политнческие обвннения в институте «история - политика\%. Вначате вырабатывается каноннческое вйдение какойто нсторичсской проблемы нли исторического периола, затем оно с помощью органов массовой информацни внедряется в сознаиие масс, а потом руководство страны приписывает любому 113 своих противников или соперников извращение или отхо. от этого каноннзированного ви́.ения. В июле 1972 г. такнм «контрреволюиюнером» стал «мошенник типа Лю Шаоци», а в нюле 1977 г. аналогичнос политическое обвинение было предъявлено уже ислой группе «контрреволюинонеров».

В заключение данной главы хочется еце раз обратить внимани читателя на следующсе обстоятельство: такая, казалось бы. сугубо научная тема, как проблема перехода от рабовладення к феолатизму, стала теоретической основой огромной политической кампании, охватнвней мнллнонные массы народа и сотрясавшей Китай в течение нескольких тет. Автор вынуж. ден отметить. и совстский читатель, по-видимому. с ним согтасится. что соз, данная Го Можо кониепиня не соответствует нсторнчески реалиям пернода Чуньию - Чжаньго, а подчас дажс умышленно извращает их во имя поставленной перед Го Можо политіческой задачи. Мао Цээдун, автор в этом твердо уверен, явился вдохновнтелем и инициатором данной статьи. И нельзя согласиться с «Жэньминь жибао», утверждавией, будто Мао Цзэдун только в 1974 г. одобрил «как правитьную тошк зрения Го Можо о периодизацин древней нстории Китая» [307, 4. VI, 1977]. Даяные утверждення появились в центральной партийной прессе 1977 г. не случайно. В ходе переоценки многих положений кампании «критики Линь Бяо и Конфуиия» новос руководство КГІК и КНР стремится умалить степень участия Мао в этой кампании, чтобы хотя бы частично от:атить «великого кормчего» от той издевательской критики, которой подвергался в течение ряла лет Конфуций, и безудержного восхваления легистов, прежде всего Цинь Шихуана

Однако вновь вернемся к событиям 1972 г. Хотя статья Го Можо готови.тась как платформа для будущих напалок на Конфуция, о нем пока не говорилосв. По-видммму, это обьяснялось і тем, что китайской общественности было пзвестно отношенне

Го Можо к Конфуиюю, президент АН К KlP всегда неняменю высоко оценивал личность и учение Конфуиня. Он неоднократно утвержлал, что Конфуший «выступал как претставитель народных иитересов и активно стремился к нспользованию культуры на благо нарола» (см., например, [28, с. 117]). Для открытой критнки Конфуция Мао Цзэлуну нужен был ученый, нзвестный свонм негативным отношением к взглядам Конфуиия. и он остановил свой выбор на проф. Ян Юнго.

## 「. $\boldsymbol{1}$ ava 2 <br> КОНФУЦИАНСТВО $И$ ЛЕГИЗМ <br> В ПЕРИОД КАМПАНИИ «КРИТИКИ ЛИНb БЯО И КОНФУЦИЯ* (1972-1976)

Именно проф. Ян Юнго, в от:тичне от многнх китайских ученых (Го Можо, Ван Чжунло. Туभ Шуе и лр.), зоказывавших в период дискуссий 1957-1961 гг. прогрессивность учения Конфуиия, неизменно утверждал, что взглядь Конфуция носили реакцнонный характер (см. [19, с. 17; 309, № 1]). Он, как правило, обрушивалея с критикой на Конфуцня, нсходя из узкоклассовой опенки, сопнологизнруя все его суждения. Еще в октябре 1961 г. в докладе «Изучение взглядов Конфуция» Ян Юнго обосновывал реакционный характер учения тем, что Конфу: нй отражал идеологию рабов.тадельческого общества (см. [306. 4.XI.1961]). Такая оценка, и особенно сугубо «марксистскнй» классовый подход, не могла не нмпонировать, Мао. И он «выпустил» философа на нолитнескую арену, предоставив ему страницы «Хунци» и «Жэньмннь жибао», указав при этом направление крнтнки, которая и была изложена Ян Юиго в трех установочных статьях: «Борьб́а двух лниий в идеологин пернода Чуныцю - Чжаньго (О сопиальных сдвигах периода Чуньцю Чжаньго на основании полемики конфуцанцев с . легистами)» [311, 1972, № 12, с. 45-54]; «Конфуцнй - идеолог, упорно стоявший за рабовладельческнй строй» [307, 7.VIII.1973]: «Борьба материализма протнв идеализма и алрноризма в пернод обеих Хань» [307. 8.VIII.1973]. Именно в этых статьях, особенно в первой, были сформулированы основные теоретичсскне обоснования кампанин, которые повторялись затем в теченне пятн лет в десятках кннг н брошюр, сотнях и тысячах статей, десятках тысяч выступлений по радио, на митингах и коллективиых проработочных обсужденнях с критикой древнего «реакцнонсра».

Итак, о статье первой.
Статья начннается с экккурса в нсторию, г.к говоритея о борьбе лвух формаций: старой - рабовладельческой н новой, прогрессивной - феодальной. Исходя из концепцин Го Можо, признанной в качестве ортодоксальной, Ян Юлго локазывает, что в пернод Чуньцю - Чжаньго в Китае пронзошел переход от рабовладения к феодализму. Процесс этот сопровождался не только острой социатьной борьбой (восстания рабов), но и оже-

сточенной борьбой на пиеологлеском фронте. «В те времена, ... пишет Ян Юнго, - ндеологическим прелставителем обреченного класса рао́овладс.тьев быта группировка конфуинанской школы - Конфуций. Цзы Сы и Мэн изы. А плеологнчссцим представителем нового класса помещнков была легыстекая школа Шан Яна, Хань Фэя и др. На примере идеологической борьбы конфунианцев и легистов можно увитеть грандиозные соцнальные реформы того временн. Можно увидеть, кто способствовал развитню нового строя, а кто стремнлся зашнтить старый строй; чье учение соответствовало историческому развнтию, служило новому ктассу, а чье тяну:то его паза.»" '311, 1972, № 12. с. 46]. «Илологическая борьба конфуцпанцев и легн‘тов, утверждает Ян Юиго, -- отражала в то время борьбу (вуу классов; это была борьба двух линий (лу сянь. -. Л. П.)» [3!1, 1972, № 12, с. 47]. Закрепив каждое из ученнй за определенным классом и показав отринательное отношенис Копфушия к вводимым в его время законодательным снстемам, Ян Юнго перехолит к главному, к тому, ради чего была заказана статья. Oп обрушивается с резкой критикой па конфуцианство и веяческн восхваляет легистов (как теоретиков, так и практиков). Объектом критикн избраны конфуцианские концепини жэнь (человеколобие, гуманность), сяо (почитание родителей), ди (о́рагская любовь, яюо́овь к стартиии брагьям), и (справедливость). «Пропаганыировавниеся конфуинаньамі, - пннет Ян Юнго, - так называемые коннепции жэнь и (еуманность и долд), сяо ди (почитиние родителей и стариих боратьсв), чэн синь (искренность и верность), а также нзучение „Ши цзнна" (..Книги нсторин") сволились к зашите господства рабовладельческой знати» [311, 1972. № 12, с. 49].
«В то время, - утвсржлает Ян, -- и гуланность (жәнь - человеколюбие) и справедливость ( $и$ ), о которых говори.т Мэн цзы, также имели классовое солержание. Он считал, что относиться к родственникам по-родственнолу - это гуманность, уважать стариих - это справедливость, гуманность и сприведливость у него сводились, следовательно, к тому, чтобы относиться к роліственникам по-родственнолиу и уважать стариих. С помощью того н दругого он рассчітывал укрепить поножение правящих ролов. укрепить господетво родовой аристократыи.

И гуманность и справедлиость были направлены на зашнту правяиих рожов, и нз того факта, что ІІан Яџ выстуеал протнв гуманності и справедливости, против ,,отношения к родственннкам по-родственному п прогив любви к ближнему", также можно заметить, что он разглялел реакциониый характер гуманности и справедливости, за что ратовали тог;а конфуцианцы» [311. 1972, 스 12, с. 51].

Автор умышленно привел пространную вытержку, дао́ы при. темонстрировать логику Ян Юнго.

Итак, поскольку перетисленные выне концепции и кииги, по

замыслу Ян Юнго, связаны с интересами рабовлалельческой аристократии, то отныне они объявляются реакцнонными (см. [311, 1972, № 12, с. 47-49, 51, 53]).

Пегисты же, и прежде всего Шан Ян, выступавшие с резкой критикой конфущианских концепцый, отстаивали, по мнению Я Юнго, интересы растущего феолального класса, связанного с развитием ноных произволите.тьных сил и новых форм соб́ственности, прежде всего частиой собственности на землю.

Особенно Ян Юнго хвалит Шан Яна за тесную связь с действительностью. «ІІан Ян исхолил нз практики борьбы, - пишет он, - поэтому он воспевал земледелие и войну, и это ствечало социальным иреобразованиям эпохн» [311, 1972, № 12. c. 51].

Перебросив мостик от Шаи Яна к императору Цінь 山ихуану через Сюнь цзы и Хани, Фэя, Ян Юнго заключаст, что политика первого кнтайскоги имлсратора в отношении конфуцианцев и гуманитарной литературы (кШи изнна» и «Шу пзина») быта абсолютио правилывой. Цинь Шихуан, приказавшшй заживо законать 460 конфуцианиев и сжечь гуманитарную литературу, осуществлял, по слсвам Яна, курс «больше винмания современности и меньше древности (хуоцзинь богу - один нз маоистских лозунгов.- Л. П.); его деяния соответствовали требованню эпохи, он шел вперез по пути, проложенному легистами» $\{311,1972$, № 12, с. 54].

Вторая статья Ян Юнго в значительной степени иовторяет аргументы первой, но, по-впдимому, споры накануне $\chi$ съезда КПК о путях и методах государственного стронтельства, о судьбе партийных катров, пострадавшнх в периот «культурной револкцин», были настозько остры, что органнзаторы дискуссыи решили более твердо выразить свою позииню на странннах нартийного журнала. Их особую тревогу вызывала реабитнтацня пострадавших кадровых работннков. Поэтому иентра.льное место в ланной статье заняла проблема реабнтитаин.
«В эпоху Чуньцю в разчое время было уничтожено 52 раб́овладельческих государства, " рабовладение с кажтым днем быстро двигалось к полному краху: И в такое-то время Конфуиий выдвнгаст стедјюшие лозунги: ..Возродить погибшие государства, продолжить оборвавшиеся роды, выдвинуть на чиновничьи должности живущих отше.ыьнкпв " (,,Луньюй", гл. ХХ). Это значило: возродить унячтоженные раооввалельческне государства, восстановить права и власть рабовладельческой аристократии и дать возможность уже павшим рабов.ладельцам снова прийти к власти. Таков был насквозь прогннвшнй политическнй лозунг, звавший к реставраиии старой реакцин. Конфуций же хотел видеть в нем задачу своей жизин. Он решлл за него умсреть. Народным массам того времени ои был отвратителен. Один из привратннков обругал его, обвиняя в нелонимании современных залач: ,.Зная, что это не пройлст, ои все же

делает это" (.Луньюй", гл. XIV), и назвал сго реакиионером, пдуцим против эпохи. Конфуций и его ученики пропове.дова.ли свое учение повсюду, причем в некоторых местах массы их окружали и напалали на них. при этом они пугалнсь так, что бежа.ти ,как псы, потерявшне дом". Такова была заслтженная кара Қонфуиню, стоявшему на реакиионной п.татформе» ?207, 7.V[II..1973].

Зеесь перед нами полиый набор маоистской шолитичекой терминология. Это 11 «насквозь прогнивший реакцнонный лозунг», н «реакционер, ндуший протия эпохи», «лсы, потерявшие дом» и т. п. Критиковали Конфуция, конечно, народные массы, не только прекрасно разбиравшнеся в политических взглядах философа, но и ясно иредставлявыше политические заяачп, стоявцие перел китайским обнеством в VI в. до н. э. Автор сиециа.тьно сверил с источником материал, привеленный Ян Юнго из «Луньюйя» (гл. 14, 38), где солержится высказыванне прнвратника в адрес Копфуция. В «Луньюйе» веся приведенный отрывок выглядит следуюиим образом: «Как-то ноиью Цзы Лу проходнл через ворота Шимынь. Стражннк спроснт его: .От кого Вы следете?" [Цзы .Пуך ответия: „От человека по фамилии Кун". Стражник сказал: .,Зная, что это не пройдет, ои все же делает это"». Этой фразой заканчнвается повествование, и далее стедует лругое - о том, как Коифуций цграл на музыкальном ниструменте в парстве Вэй и что произон,оо в связи с этим [157, r.t. 14. 38, c. 165].

Итак, мы сталкиваемся с явным нскажением источннка. Bопервых, в тексте «Лунюйя» не говоритея о причиие недовольства стражннка Коифуием. Поэтому он никак не мог «обвинить Конфушия в нспониманин современных залач». Более того, в тексте нет и намека на то. бу.тто етражннк назвал Конфуиия «реакционером, идущим против эпохн». Думаетея, что. нападая на искусственно вылепленыый ими образ Конфуция, левые тогда еще не имели в виду какое-нибудь конкретное лицо. Скорее в этом образе объединены черты всех протестующих, несогтасных пии сомневаюшихся в «правильностн» линии Мао Цзэтуна. Прнчем в разрят активных нли потенциальных противннков Мао включепы не только ряловые члены, но и руководяшие кадры КПК'. На эту мысль наталкивает сам метод подачи основной иден второй статьи Яи Юиго -- изображение конф.лнкта. якобы происшелшего между Шаочжэн Мао и Конфуц!ем. Шаочжэи Мао и Коифуций дсйствуют в одно и то же время, в одном и том же царстве - Лу. Оба выстунают с проповедями, и оба набирают учеников. Цаочжэн Мао - человек прогрессивный, поскольку он выражает интересы «появившнхся ремесленннков п купцов» и возглавляет «групнировку реформаторов». Конфуций, естественно, реакционер. Весьма любопытно, что в данной статье политическая лииия Копфуция уже обозначасгся термином дао (путь), а линня «реформаторов»- иерог-

лифмм $а у$ (.иния). Читающему эту статью в «Жэньминь жибаа» гакая трактовка сразу бросается в глаза, ибо он видит ау на каждом лозуиге, где прославляется «генеральная линя» («цзун лусянь») Мао. И еще одна пюбопытная деталь: хотя у Шаочжэн Мао иероглиф Мао отличается от фами.тьного знака (Мао) Мао Цзэлуна, олнако звучат они одинаково, поэтому читателю петрудно догадаться, что под образом Шаочжэя Мао подразумьвается Мап Цзэдун. В чем же «провиннлся» такой прогрессывный деятель, как Наочжэн Мао, пере. Конфуинем? Ян Юнго утверждает, булто «Конфуший инкриминирова. $Ш$ Шочжэн Мао, что последиий упорствует в следованин нелраве.дными путями», за что фактически и приказа.т казнить Шаочжэн Mao. В изложении Ян Юиго, Коифуций выдвинул следующие обвниения Шаочжэн Мао перед его казнью:
«1) Концнтрация вокруг себя масс и создание группировок.
2) ІІроповедь порочного ученяя.
3) Хаотичное сменени истнны плжи».

* Шаочжэн Мао, - пишет Я. Юнго, - стоял за новшества, которые соответствовали историческому развитию и чаяниям народных масс того временн». О «новшествах» Шаочжэна чнтатель узнал нз 1 -й части книги; нсточники не подтверждают, будто Ilаочжэн Maо выражал «чаяния народных масс».

Создается впечатленн, что левыс умышленно раздували неприязнь между Мао Цзэлуном н теми, кто олицетворял Конфуция. Инцидент с казнью Шаочжэн Мао был вытащен на страницы массовой печати также не случайно - ведь в то время велось массовос обсужддение «дела Линь Бяо». Певые пуга.ти Мао Цзэмиа смертью Шаочжэн Мао, и это могло «сработать», нбо в памяти председателя бцли еще свежи воспоминания о «трех покушеняя, организованных Линь Бяо».

Третья статья Ян Юнго появилась через семь яней после второй, за 11 дней до открытия $X$ съезта КПК. В центре статьн - полемика материа.писта Ван Чуна против итеа.тистаконфуцианца Дун Чжуншу. Дун Чжуииу, последователь Конфуиия, многое сделавший в развитии раннсго конфуцианства, обвинялся в целом ряде грехов, и прежде всего в том, что подразделял людей иа три различныс категории, из которых две высшие слособны управлять, а низшне, т. е. рабы, обречены извечно на тяжкий труд. Они могут лишь воспринимать господст• во .юдей отаренных. Друтими с.товами, Дун Чжуниу обвннялся в стремленни как бы отделить народ от алминистративных кадров, противоноставнть одних пругим. Дун Чжуншу осуждают за ндеализм, за его веру в небесного правителя (ианди), в нєизменность доктрин ( $\partial a O$, $л u$ ), за стремление к возврату к старому, привычному. Скорее всего, под выраженнем «возврат к старому» подразумевался возврат к линнн VIIl съезда КПК.

Ван Чун предстает в статье как мыслитель, иризывающий

не следовать древностн («в древности люди не носнлп одежды; сейчас же все одеваются»), а идти влерел, «так как все развивается», т. е. звучат призывы к постоянным иеременам - к тем многократным революиням, о которых говоритось уже на Х съезде КПК.

Какие же выводы можно слелать из статей Ян Кнго, претендующих па теоретическос обоснование всей дальнейшей потнтической кампани?

Прежде всего следуст отметнть, что они были נаписаны на низком трофессиональном уровне. Ян Юиго упрошает и конфуцианство и легизм, рассматривая эти учения с позиций примитивного социологизма. Обтясияя конфуцианские н легнстскне токтрины пинь узкоклассовым пронсхожлением, что в корве неверно, Ян Юнго лаже здесь допускает перетержкн. Концепция Ян Юнго о реакционности раннего конфуцианства ін прогрессивності легизма стронтся на том, что конфушнанство выражало шитересы рабовлазельческой арнстократии, а легизм нового, феодального класса. В качестве тлавиого џ елинственного аргумента привопится текст о.тнй нз реформ Шан Яна нз «Исторических записок» Сыма Цяня: «Большие и малые - те, кто, усиленно трудясь [иа ниве] основного занятия, пашут, ткут и производят много зериа, - освобождаются от рабетва (фы! ци иэн. - J. ИІ.)» (311, 1972, № 12, с. 49]. Основной смысл заложен в трактовке словосочетания фу ци шэн. Как выдим, Ян Юнго переводит его как «освобождение от рабства» \{311, 1972. № 12, с. 49]. Однако он не может не знать, что в действительности фу ци шэн - это «освобождение от трудовых повниностей». И это мнение разтеляли многие нсторини КНР (см. $\{115$, с. $51 ; 235$, с. 107\}). К тому же Ян Юнго «забывает» сказать читателю о второй части цитированного выше текста реформы: «Извлекающие выгоду нз второстепенных занятий (горговля и ремссло. - Л. П.), а также бедные из-за [собственной] лени должны быть превращены в рабов» [185, гл. 68, с. 8]. Эту реформу провел все тот же «выразитель интересов класса феодалов» - Шаи Ян. Государстно в лице Шан Яна впервые в истории Китая излает эдикт о массовом порабощенни десятков тысяч людей. Реформа способствовала развитню рабов.тадения, поэтому ин о каком распространении феодальных отношений не можст быть и речн. Во времена Конфуция и Шан Яна наблюдалось лниь начало процесса становления рабовладельческих отнопений. Раб́ство как ведущая форма эксплуатации (особенно в ремеслах и торговле) получило широкое распространение гораздо позже - в III в. до н. э. - II в. н. э. Поэтому Коифуций при всем своем желанни не мог «выражать интересы отмнраюшего класса рабовладельцев». Итак, основной аргумент зачннателей дискуссии о Конфуции повисает в возлухе.

За статьями Ян Юнго постедовала цетая серия статей, авторы которых не являлись снециатистами в области древней

нсторин нли фниософин Кигая. Обрушнваясв на Коифушня, они в основном исхотнли из аргументанни затинателя дискуссин. В качестве иллюстраиии приведем следущую вылержку из статьі Тан Сяовэня «Был ли Конфуций ,наставником всего нирода"?»: «Видя свою задачу в том, чтобы реставрировать рабовладєльеский строй эюохи Западнос Чжоу, Конфуиий выдвину:л петую систему реакцнонных политнческих и этических воззрений, в основе которых тежало представление о гуланности, распространялся о необходимости возрождення уже отмернего государства рабов.талельцев-аристократов, с тем чтобы и впредь сохраиить наследственные иривилегии рабов.талетьцев и аристократин, лытался помочь уже сошедшнм со сцены рабов.ладетьиам и аристократии вновь прийти к в.тасти и заставить рабов во всей стране покорио склонить голову перед неизбежным» [189; 307, 23.IX.1973].

Печально, что в этой дискуссии принял участие н такой известныій фнлософ, как Фэн Юлань - крупнейннй специалист по древнекштайкой фннософин, чья работа благодаря переводу Д. Бид:я на английкнй язык получнла признание во всем мире (см. [289]).

В 1975 г., об́яясняя причииу участня Фэн Юланя в критике Конфуция, автор данной работы высказат предположенне о косвенном давленин Мао на восьмидесятилетнего профессора (см. [87, с. 67]). Мао был кравине заинтересовая в использовании авторитета Фэна, занимавшегося свыше 60 лет исследованием кітаиккой фнлософин, и прежде всего учения Конфуция. После смерт: Мао из прнзнания самого Фэн Юланя ста.то известно, что лредседатель несколько раз лрнгланал его и свок резнденцию для бесел о Конфуции и конфуцнанстве и «убедил» публично высту ить с самокритикой прежних оденок и воззрений. Опытный и хытрый политик знал, какое влечатление окажет на китайскую интелтигенцию самиразоблаченне почтенного Фэна, и не ышибся в свонх расчетах. Достаточно лишь отметить, что в Японни, исиытавшей в свое время ситьное влияние конфудианства (см. [91]), выступление Фэн Юланя было приравнено к «взрыву атомной бомбы» (см. [232]).

Фчи Юлань выстуинл через год после Ян Юнго, когда критнка Конфуния уже распространнлась среди шнроких слоев населения, но Мао Цээдун нока с山е оставался в тени. Лишь немногие в КІІР догадывалиеь о том, кто направляет эту камнанню. Фэн Юлаиь, должен был как бы завершить первый, теоретичсский этал. Известный кнтайский философ выступит на страниах газеть «Гуанмнн жибао» е : вууя статьями .-- «Критика Конфуиия и моя самокритика преклонения перед идеями коифунанства в прошлом» и «Споры о возврате к древности есть борьб́а двух линий», - в которых отказывался от свосй прежней концепцин. «Великая про.тетарская культурная революция и мои научные занятня пос, дедего времени, -- писал

он, - помогли мне разоб.раться в самом Конфуции, еистеме его взглядов и понять, что и для своего времени он был реакцнонен» [306, 4.XIL.1973]. По-вндимому, маонстам было недостаточно простого отречения; им было необходимо с помощью Фэн Юланя доказать массам реакиионный характер конфуцианского ученія о гуланности, о благородном муже как воплощении лучших .остоннтв человека. Рассмотрим более лодробно аргументацию Фэн Юланя, статьи которого транслировались по радио и зачнтынались на многочисленных митнигах.
«Высшей добродетелью, - писал Фэн Юлань, - Конфуций считал человеколюбие. В „Луғьюйе" очень много мест, где рассуждается о человеколюбии, причем не всегда абсолютно олинаково. Привелем несколько нанболее показательных примерон:

1) „Янь Юань спросил о человеколюб́ии. Учитель ответит: „Сдерживать себя, с тем чтобы вернуться к требованиям ритуала, - это и есть человеколюбие. Если кто-либо в течение одного дня будет сдержнвать себя, с тем чтобы вернуться к требованиям ритуала. все в Поннебесной назовут его человеколюбивым" (гл. „Янь, Кань").
2) „Чжуи Гуи спроси. о человеколюбии. Учитель ответит: „Вче своего лома относись к людям так, словно прннимаешь дорогих гостей. Используй народ так, словно соверигешь важное жертвопринопение. Не делай людям того, чего не желаешь себе".
3) „Фань Чи спросил о человеколюбии. Учитель ответнл: ,Это значит любить людей".
4) „Цзы Чжан спросил Конфуиия о человеколюб́ии. Коифуций ответил: , ТТот, кто способеи проявлять в Поднебесной пять качеств, является человеколюбивыля". Цзы Чжан спросил оо́ этих качествах. Конфуиий ответил: „Почтительность, обходительность, правдивость, сметлиость, доброта. Если человек, почтителен, то его не презнрают. Если он обходителен, то его поддержнвают. Если он правдив, то ему доверяют. Если че.овек сметлив, то ои добивается усиеха. Если человек, добр, то он может использовать других" (гл. „Ян Хо") ».

Нз первой, второй и четвертой цитат видно, заключает Фэн Юлань, что, говоря о человеколюбии, Конфуиий прежде всего имел в виду благородного лижа. По его словам, если кто-либо «сдерживает себля н во всем соответствует трсбонаниям ритувла», то все в Поднебесной послелуют за этнм «добродете.тьным человеком». Бессторно, это могло быть сказано то.лько о том, кто занимал высокое положение в обществе, нбо маленький человек в любом случае не мог добиться того, чтобы ему с.тедовала вся Потнебесная.

Во второй цитате говорится о том, что использовать на-род- дело очень важнос, столь же серьезное, как и большое жертвопринонение. Конечно, и это могло быть сказано только

о человеке, занммаюем высокое положенис в обнестве. Маленький человек сам является представителем народа и мог быть лишь «используемым» и уж никак не обладал такими дамнымл. чтобы «нспользовать других».

В четвсртой цитате выражена мысль Конфушия о том, что ести с народом обходиться по-хорошему, то можно привлечь его на свок сторону, а если подходнть к нему с добротой, то его можно нслользовать лучше. И эти слова также относятся к тем людям, которые занимают высокое положеннс. Ведь маленькие люди - это и есть «массы», ! им незачем лривлекать на сиою сторону массы; значит, им безразлична так называемая поддержка масс. Их самих «используют», и у них не может быть таких даниых, которые позволнти бы «нспользовать других».

Если нсходить нз понятнй «обходнтельность» и «доброта» в том смысле, как нх толкует Коифуинй, то мы үвидим, что его утвєрждение «любить люлсй» в лучшем случае означает всего лишь кое-какие подачки и некоторое внимание к трудовому люду в целях прив.течь на свою сторону массы и заставить.их смирнться с положеннем «используемых».

Отсюда вытекает, что, говоря о человеколюбии, Конфчций подразумеваст мораль благородного мужа. Что же касается так называемых маленьких вюдей, то с иимі «вообще не счнтаются». Коифуиий высказывается на этот счет совершенно определенио: «Есть благородные мужи, которые пе обладают человеколюбием, но не бывает маленьких людей, которые бы обладалн человеколюбием» (гл. «Сянь Вэнь»). И далее: «Народ можно заставить следовать чему-либо, но нельзя добитьея того, чтобы он понимал, ночему он это делает» (гл. «Тай Бо»)». Это означает, что маленького человека можно заставить следовать за б.лагородныл мужем, но ои все равно не поймет смысла своего поступка. В олном из высказываний Конфуияя ясно выражена мысль о том, что если благородный муж хоть немного изучит дао (т. е. ндеологию «верхов»), то он сможет любить людей, сможет оказывать некоторье милости и кое-какое внимание труловому люду; если же с дєо познакомится маленький человек, то его будет легче нспользовать (гл. «Я.н Хо»). В этом совершенно отчетливо проявляется классовый подход Конфуция в трактовке так называемого человеколюбия.

Благородном мужам, согласно Конфуцию, было присуце не только человеколюбие, ио н, как правило, все друпне положптельные качества. Выражение «ие лелай люлям того, чего не желаешь, себе» явио относилось только к благородныля мужам, означая «джентльменское соглашение» между ними.

Из выयеизложенного видно, что пол бласороднььии sужали Конфуций подразумева. р рабовладельческую аристократию, нбо положение этих благородных мужей по отношению к маленькия людял было положением рабовладелыша по отношенню к рабу, а отнонения между теми и дрјгнми были отнонениями рабо-

влалсльца и раоа. В раб́овладельческом обществе раб йыл всего лишь орудием пронзводства, и, с точкн зрения рабовладельца, о каких-либо моральных качествах у раба не могло быть и речи. А если уж таковые и были, то прояв.яяться оии могли лишь в одном - в подчиненин распоряженням рабовладе.зьца (см. \{306, 3.XII.1973]).

Здесь специально приведена столь пространная выдержка, чтобы продемонстрировать логнку рассуждения ироф. Фэн Юланя.

Следует отмстить, что јчсние Коифуция действите:иво выражало интересы господствовавшего в то время класса, правда, не рабовладельческой, а наследственной арнстократии, а также ॥ обиинной верхушки. Созданные Конфуцием этические категорни мыслились и распространялись им в пределах того социального слоя, к которому он принадлежал. Влагородньм мужем, как правнло, чаще всего мог стать лишь преастанитель верхов. Олако иеловеколюйие, до́родетельность, сыновняя поитительность, честности и другне этитескне нормы, ировозглашенные эталоном идсалыного человека, с течением времени стали духовным достояннем более шнроких социальных слоев, а вноследствии и всего народа. При этом, как отмечалось в 1 -й части книгы, такие понятня, как благородный муж н лаленький человек, в занисимости от контекста «луньюйя» то выступали как социально значнмые термины, то приобреталы этическое звучание. Термпн сяо жэно (наленький человск) Фэн Юлань в данной статье трактует лишь как простолюшни, представитель народа н даже как «раб». Именно на протнвопоставленни классовой полярности сяо жэнь (наленькодо человека) и цзюнь цзы (о́.яагородного лужа) стронтея вея система доказательств. 107 раз встречаетея в «дунікойе» термин бдагородный лиж, І иснотьзуется он, ио мнению Ян Боцзюня, в двух значсниях: как «человек, эбталаюиий добродетелью», и как «леловек, занымающий высокое положенне» $1157, \mathrm{c} .248]$. Термии маленький человек употребляется к «Луньюйе» 24 раза, при этом тишь в четырех случаях в значении «простолюдин», во всех остальыых как «человек, лишенный добродетелн» [157, с. 225]. Фэн Юлань, так же как и Ян Юпго, взял лишь социальное значенне этих оеновных категорий, опустнв их второе - этнческос значение. Тсрмины благородный муж н лаленькнй человек в большей стенени использовалнсь Коифуцисм для обозначения этических жатегорий. Свыше сорока лет назад Фэн Юлань в «Истории китайской философнн» назвал Конфушя первым в нсторни Китая пелагогом-просветнтелем. В 1973 г. Фэн Юлаиь сузил значение основных положении, исказив тем самым (в уголу маопстам) суть учения Конфуция.

В конце 1973 - начале 1974 г. начинастся второй этап кампаннн, когда в качестве основных критиков Конфуцля высту-



Над гробом Конфјция динь Бяо вздымает стяг с надтысыо «Сдерживать себя, чтобы вернутьея к [старым] правилам»

страны были организованы спешальные курсы, подготовившие программы критаки отдельных положений Конфуция, использованных Линь Бяо. Десятки тысяч рабочих и крестьян проходили обутение ва этих курсах, пополняя ряды «теоретиков-марксистов». Вавлеченне широких народных масс в кампанию по разоблачсвию Конфуция - Линь Бяо в качестве ударной силы сопровождалось демагогическим зангрыванием с народом. В связи с этим все чаще в китайской прессе стали цитироваться !зречения Мао вроде такнх, как «низшие н малые - самые умные, высшие и почнтаемые - самые глупые» [306, 9.I.1974]. Рабочне, крестьяне, студенты, кадровые работннки, военные и школьники - все писали статыи и выступали на массовых собраниях. Были выпущены десятки брошюр, критикующих те изречения Конфуция, которые использовались Линь Бяо. Особенно много было статсй и брошюр с критнкой пзречения «сдерживать себя, с тем чтобы вернуться к старым правилам». Миллноннымі тиражами ценой в одни фэнь ( $1 / 2$ копсйкн) распространялись лубочные издання, представлявшие собой упрощенный критический комментариї к нзречениям Конфуцня. По всему Китаю вывешивались красочные дацзыбао с критнкой Конфуция и Линь Бяо. Об уровне «народной критики» можно судить по статье «Что за человск этот Конфуций?», написанной студен-


Лияь Бяо превозносит Коифуция за «выдумку концепиин геняальности и врожденных энанния

тами Пекинского и Цинхуаского университетов, так пазываемой «группой большого разоблачения», и помещенной в «Хунии» пол рубрикой «Критика Линь Бяо, критика Конфуция. Против ревизионизма, воспрепятствовать ревизионизму». «Старикан Кун, этот тнл, - чнтаем в статье, - во-первых, не понимал революционной теории; во-вторых, он нс умел заниматься пронзводительным трудом, был начисто линен каких-лнбо талантов и являл собой лншь большой мешок, наполненный трухой... Его знания производства равнятнсь нулю... Трудовой люд взирал на старикана Куна как на крысу, теребегаюную у.ıиу, которую все гонят н бьют ...》 $\{311,1974$, № 4 , с. 10--14].

Центральная китайская печать и органы массовой иіформации б́ылн буквально наводнены разнообразной литературой, в которой полробно рассматривались легистские трактаты, отдельные легистские копцепиии, реформы Шаи Яна, деятельность Цинь IIихуана и велась активиая атака на Коифушия (см. [134: $139-142 ; 146 ; 146 \mathrm{a} ; 148-150 ; 154 ; 156 ; 165-\mathrm{I} 67 ; 189 ; 192$; 197; 198; 201; 209; 218; 228; 231; 231а; 257; 259; 2631). В массы внедрялась ндея об исторически прогрессивиом характере легистских концепций, а также преои́разований Шан Яна и Цинь Шихуана. Многое здесь соответствовало действительности н не расходилось с той оценкой, которая была дана этим явлениям в паучной литературе первых лет сушествования КНР. Нс зато

наглядно присутствовала, активно проводилась илея оправдания жестокостей легистов. Именно эта их «заслуга» ставнлась на первое место н всячески восхвалялась [195; 258]. О.тновременно продолжались скрытые пападкн на «прагматиков» ${ }^{2}$ н командующих ноенными округамı (последних критиковали за регионализм). Для сторонников маоистской государственной системы была очень удобна критика ранннх конфуцнанцев, которые действительно выступали против чрезмерной концентрации власти в руках Цинь Шихуана. В центральной печати появнлась серня статей, в которых конфуцианцев обвиняли в поддержке местных правителей $[260 ; 156]$, в том, что, «используя отжившее идеологическое оружие группировки Конфудия и Мэн цзы и стремясь с помошью древности отрицать соврсменность», они грубо порицали и отвергали политическне акции Цинь Шихуана, направленнье на укрепление единой феодальной власти, на защиту интересов нового, помещичьего класса в духе последовательного осуществления легистской доктрнны (см., например, [30t), 29.Х.1973]). При этом недвусмысленно указывалось, что данная проблема «нмеет важное и актуальное значение для более углубленного раэвертывания критики Линь Бяо» и «исправления стиля» [306, 29.X.1973]. А в конце дскабря 1973 г. последовала крупная политическая акция, первая подобного рода в нстории KHP , когда одновременно быти перемещены со своих постов восемь командующих военными округами. Таковы были первые практические результаты кампанни, начавшейся в 1972 г.

Сам Мао держится пока в тени. В печати не сообщалось о том, кто руководит кампанией. Для народных масс были выработаны специальные программы, по которым следовало вести критику. Так, согласно программе курсов Пекннской фабрики художественных издслий, се работникам рекомендовалось подвергиуть критической оценке следующие положения: 1) желание Конфуция «восстановить погпо́шие рабовладсльческие царства, вновь выдвинуті на должность разжалованных представителей старой знатн», а также лозунг Линь Бяо «реабилитировать всех без исключения свергнутых помедиков, кулаков, контрреволюционеров, вредных и правых элементов»; 2) «согласие ндей» в увязке с абсурдным положением Конфуция «не навязывай другим того, чего сам не хочсшь»; 3) «гуманное правление» у Koнфуция н Мэн цзы, с тем чтобы дать отпор Линь Бяо, который, нападая на императора Цннь ІІхуана, «яростно выступал против диктатуры пролетариата»; 4) положение Конфуция о том, что «кто хорошо успевает в учебе, тому обеспечивается служебная карьера»; 5) положение Линь Бяо о том, что «направление молодой нителлигениии на работу в деревню равносильно видоизмененному каторжному труду»; 6) «провиденциализм» Конфуция н теорня Линь Бяо о «геннях».

В других нзвестных нам программах, распространявшихся:


Конфуииаские идеи, яноби одолевавине Линь Бяо. На одежде надпись: кгений», «гений», «гений»..,

в концс япваря 1974 г., делался уже большнй акцент на критине Јинь, Бяо. Так, слушателям курсов, программа лля которых была разработана в пекинском ннституте Цинхуа, преллагалось усвоить следующее: 1) «Линь Бяо в попытке реставрировать капитализм лействовал согласно нзреченню Конфуиия , владеть собой и действовать в соответствии с чжоускими установлениями"»; 2) «Он проноведовал теорию о гении, по которой человек якобы может ,,роднться мудрецом", чтобы узуриировать руководство партней»; 3) «Рекламировал щдеалистическое пониманне пстории в том духе, что правнтели мудры, а простолюдины глупы»; 4) «Распространял понятия дэ (доб́родетель), жяни (человеколюбие) и другие в целях нападок на диктатуру пролетариата»; 5) «Сбывал конфуцианский залежалый товар ндержаться середины", выступая против фнлософии маркснзма - (фияософин борьбы»; 6) «Согласно реакционному учению Конфуция и Мэн цзы о взаюмоотношениях людек, сколачнва.т фракции для своих черных целей и занимался заговорщнческой леятельностью»; 7) «Расхваливал ндеи эксплуататорских классов о том, что якобы,,люди умственного труда господствуют, а люди физическото труда подчнняютея им", чтобы очернить кадровые школы имени 7 мая»; 8\} «Заставлял свонх детей преклоняться перед Конфуцием и читать канонические кииги, тщетно

«Реакционеры» (Линь Бяо и Конфуций) лишены «человеколюбня и справедливости»

пытаясь создать наслелственную пинастню семьн Линь Бяо».
В свяэи с пачалом работы народных курсов с января 1974 г. под лозунгом «Рабочий класс - тлавная армия в критике Линь Бяо и Конфуция» политико-идеологическая кампання переносится на прелприятия с применением форм, нзвестных ранес, в период «ку.эьтурной революцни» (массовые мнтинги, вывешиванне дацэыбао).

Взвеснв ситуацню, Мао реши. уже открыто возглавить кампанню. 2 февраля 1974 г. «Жэньминь жибао» поместила переповую статью под заглавнем «Довести до конца борьбу - критику Линь Бяо и Конфудия». В щей было объявлено, что «критика Линь Бяо и Конфуция» развернута самим Мао и что председатсль лично руководит ходом кампанин. «Буржуазный карьерист, интриган, двурушник, предатель и изменник родины Линь Бяо, - говорилось в статье,- был стопроиентным поклонником Копфуция. Как и идушие к гибели реакционеры всех времен, он почитал Конфуцня, выступал против легистов, обруиивался с нападками на имнератора Цинь Щихуана и в своих лопытках узурпировать руководство лартией, захватить власть и реставрировать капитализм шслользовал ученне Конфуция Мэн цзы в качестве реакционного идейного оружыя. Глубоко и основательно вскрыть ультраправую сущность контрреволюци. онной ревизнонистской линии Линь Бяо можно, лишь подвсрг-


кНеминуемый ковец. ожидающий реакционеровз:
Линь Бяо и Конфуция! давит маонстский «локомотив нсториит*

нув критикс ироповедуемое им јчение Конфуция - Мэн цзы... Все руководители должны инти в первых рядах оорьбы, обсуждать и браться за критику Линь Бяо и Конфуиия как за дело нервостепенной важности» \{307, 2.11.1974\}.

Тучи стали сгущаться нал головами «прагматиков». Им необходимо было принимать какие-то меры. 24 февраля 1974 г. на официальном банкете, устроенном в Пекине президентом Замбии К. Каундой, Чжоу Эиьлай впервые публично высказал свое мнение об этой кампании. Он похва.лил критику Линь Бяо и Конфуция, назвав ее «камланией, которая приобретает общенациональный размах» и которую китайский народ, «сражаясь в приподнятом и бодром настроенин, нолон решимости довести до конца». Своим выступлением перед иностранными дилломатами и журналистами Чжоу Эньлай, как полагают, хотел полчеркнуть, что кампаняя не направлена против него; более того, он вместе с Мао находтся в ънсле ее руководителей. На Западе это заявление вызвало широкие отклики.
«То, что Чжоу Эньлай первым из политическик лидеров публично выразил свое отношение к кампаннн критнки Конфуцня, можно считать признаком того, что он стремится взять под контроль начатую кампанию по внушению идей. Он верит при

этом в свою тактнческую ловкость. Ультра в Шанхае пока еше слерываются; они пока еще линь напоминают о прошлом, т. е. предурежяают. Но в предупрежлении уже скрывается вызов. Левое крыло в Китае бросило вызов прагматику Чжоу Эньлаю» [317, 12.III.1974].

Средн множества разноречнвых мнений как о самой камланин, так и о судьбе Чжоу Эньлая совсем не было слышно тогда голоса амернканских кнтаеведов. Дело в том, что правительство США сочло необходимым «особо проннструктировать спе-циалистов-китаеведов, прелложнв им молчать».

Второй этап кампании «критики Линь Бяо и Конфуиня», начавшийся 2 февраля, нродолжал развиваться, вовлекая в активное участие все большее число граждан различных возрастов, включая школьников. Bсе решительнее звучали голоса «левых», призывавших к активным действиям.
«В настоящсе время на плечах наших рабочнх, крестьяя и солдат лежит несьма тяжкое бремя критики Линь Бяо и Конфуция. Освободив идеологню ог пут и покоичнв с суевериями. мы должны и впредь развювать пролетарскнй дух бесстрашия и, вооружившись марксизмом-лениннзмом н идеями Мао Цзэдуна, в пух и прах раскритиковать ученне Конфуиня н Мэн цзы, чтобы оно похолило на крысу, перебегаюцую улицу, когда каж. дый кричит: .Бей ес!" Широкне слои резолюцнонной интеллигениии должны соеднниться с рабочими, крестьянами и актнвно вступить в бой» $\{311,1974$. № 2. с. 6-7].

Помнмо «врагов внутренннх» организаторам кампании понадобнлись и враги внешнне, дабы можио быто сплотить массы на нациналистической почве, выдав Мао за выразителя интересов н заиитника всего народа. Маонсты обратились к своей давней излюбленной теме - антисоветизму. Еще в конце 1973 г. «Хунци» в обычном духе пнсал, что «советскпе ревизиописты... изо всех сил превозносят конфушанскую шко.ту, порочат легистов... целью чего является подлежка таких конфуцианиев в современном Китае, как Лю Шаоци и Линь Бяо» [311, 1973, № 10]. В 1974 r. антисоветская волна вновь нача.ла расти. Аргументы еє зачинциков были все те же: в СССР умышленно восхваляют конфуцианиев и ругают легистов. «Все без нсключения, - снова писал „Хунци", - начнная от тирана и душегуба Чан Кайши до национального предателя Ван Цзинвэя, от изменника, провокатора н штрейкбрехера Лю Шаоцл до нзменника и предателя родины Линь Бяо, почнтали учение Конфуиня - Мэн изы, а имперналисты и соцнал-лмпериалисты, ноддерживаюцие этих реакцнонеров, также почптают конфуцианство. Чем болыне они загнивают, тем больше почитают конфуцианство. Таков закон классовой борьб́ы» [311, 1974, № 5, с. 10]. Статья Ляи Сяо ШО Шан Яие», перепечаташная газетой «Гуанмин жибао» из «Хунци», начннается и заканчивается грубымн антисоветскими выпадамн. Советский Союз обвиняют в том, что

«Без лжі не совериить великіх поступков», утвержденне, вложенное маоистами в уста Конфуция ( $551-479$ гг. до н. э.) и Линь Бяо (1906-197) гг.)

он якобы в сговоре с «предателем родины Линь Бяо... нападает на легистов н Шан Яна, с тем чтобы утарить по соцналистическому строительству... Советские ревызнонисты нападают на Шан Яна, чтобы оклеветать наше нетикое госуларство диктатуры пролетариата» $\{166,311,1974$. No 12].

Естественно, Ляи Сяо не приводит ии одной ссытки на советские работы. Ипаче китайскнй нарол узнал бы правду и убеди.тея в фальсификациях маонстов. В СССР была издана серия трудов и о конфуцианстве, и о легнзме, где дана маркснстская оценка этих сложных социально-политических учений. B них критиковались реакцнонные концепини конфуцианства и в то же время отмечалось наличие у ранних конфуиианцев некоторых раннональных ндей \{18, с. 50\}. Как во всякой научной работе, высказываются разные точки зрения шо отдетьным концепциям. Что касастся оненки легызма, который советские китаеведы якобы всячески иринижают, то достаточно просто ознакомнться с работами автора данной книги, в которых доказываются нсторическая прогрессивность легизма, его вклад в становление императорской системы ю одовременно критикуются отдельные реакиинные концепции легистов (оболваниванис народа, апологетика войны и наснлня). т. е. такие концепцин, которые подннмались на щит маоистами. В этом все дело! Издз-

ние на русском языке основного легистското канона «Шан пзюнь шу» (см. \{114]) никак нельзя, конечно, охарактеризовать как «проявленне нашадок на Шан Яна».

Нельзя обойтн молчанием еше одну фальсификацию Лян Сяо, также имевшую антисоветскую направленность. Речь идет о его статье «Читая ,Дискуссию о соли н железе" - о большой полемике между легистами и конфуцнаншами в середине периода Западной Хань [311, 1974, № 5].

Носмотрим теперь, как освещается эта дискуссия спустя 2 тыс. лет в органе ЦК КПК «Хунци» и на что делается основной упор. «В нстории пашей страны, - говорится в пачале названной статьн, - борьба легистов и конфуцнанцсв всегда отличатась особенной остротой. Дискуссия о соли и железе, начатая в 81 г. до н. Э. (это случнлось на 6 -м году правлення ханьского императора Чжао-ди, который наслеловал У-дн), явилась большой полемикой, которую вели между собой легисты і конфуюнанны по вопросам по.иитнкн, экономики, военным делам и культуре» $\{311,1974$, № 5, с. 12]. Дискуссн及 придается характер кампании по всем кардинальным проблемам обществениой жизни и управления, при этом главное внимание уделяется вопросам внешней политики. Јян Сяо, осовременивая нсторические события, рассматривает тогдашнюю полемику в птане борьбы днух линнй, ставит на обсужденле «генеральную .тинию» императоров Цинь Шихуана и У-ди. Чнтателю, искушенному двухлетней кампанней «критики Линь Бяо и Конфуция», нетрудно было догалаться, что эта линия символнзирует «генеральную линию» Мао Цзэдуна. «Фактическое значение борьбы, развернувшейся во время дискуссии о соли и железе, писа. Лян Сяо, - заключалось в отстаивании или преобразованни политической линии ханьского императора У-ди на укрел, ление единого государства. усиление централизованной власти... Нападая на Цинь Шихуапа и легистов, конфуцианцы стремились свалить Саи Хунъяна, преобразовать политическую линию ханьского императора $У$-ди» [311, 1974, № 5, с. 12].

Особое недовольство вызвали у автора статьи нападки конфуцнанцев на вишнеполитическую линию У-ди по отношению к северным соседям - племенам сюнну. Лян Сяо обвиняет конфуцианцев в капитулянтстве, пораженчестве и нежелании восвать с сюнну. Конфликт между ханьским Китаем и сюнну нзображался как иротиворечте между «рабовладельческой аристократией сюнну и большинством трудового народа Западной Хань» $[311,1974$, № 5, с. 16]. Войны с сюнну характеризовались только как «справедливые войны, паиравленные против захватчиков»; император У-ди преполиесен как жертва агрессии, стоявшнй «на позициях оборонительной войны»; автор статиі прямо восхваляет $У$-ди за его войны с сюнну, которые, «алчно пуская слюни длиною в три чи (один чи равен 32 см.-ЛI. П.), зарились на Западную Хань, как на кусок отборноге

мяса» $\{311,1974$, № 5, с. 16]. Последняя часть фразы текстуально совпадала с той фразой из доклада Чжоу Эньлая на X съезде КПК, где он, клевеща на висшнюю политику Советского Союза, приписывал ему агресснвные устремления в отношении KHP [241]. И снова читателю, знакомому с материалами Х съезда КПК, ясно, кто подразумевался под сюнну. Замысел организаторов статьи четок: попытаться убедить китайский народ в «нзвччной угрозе с Севера». Поэтому император У-ди (а он также один из любимых геросв $М$ ао) и выступал в ходе кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» в качестве зациттника ннтересов «трудового народа».

Если мы обратимся к историческим фактам, то увидим, что маоисты грубо фальсифнцировали былые события. Нмператор У-ди известен как один из активных проводников агрессивной внешней политики, претворявший в жизнь легистскую доктрину о благотворном влиянин войн на развитне страны. Именно в его правленне ( $140-87$ гг. до н. э.) китайские войска захватили земли не только север.ных, но также южиых и восточных соседсй. В 124-119 гг. до н. э. они отторгли у сюнну обширный район на территории современной провинции Ганьсу. Особенно большое значсние придавалн ханьцы захваченному ими «кор:дору Хэсн». Так назывались землю к западу от р. Хуанхэ, в се-веро-западной части современной Ганьсу. «Коридор Хэси» позвдлил отсечь сюнну от цянь (тнбетцев) и открыл китайцам путь на запад. В 111-110 гг. до н. э. армня ${ }^{\prime}$-ди захватнла у народности юэ (предки вьетнамцев) Наньюэ (современные провинции Гуандун, Гуанси н север СРВ) и Дуньюэ (южная часть современных провинций Чжэцзян и Фуцзянь), В 108 г. до н. э. китайскис войска заняли корейское государство Чаосянь. В 102 г. до н. э. одна из армий У-ди вторглась на территорио Давани (современная Фергана).

Такова историческая правда об «оборонительных войнах» императора У-ди. В первыс годы существования КНР китайские псторики в целом правильно оценивали политику У-ди и социальную подоплеку его войн. «Поб́еда в войне с сюнну, - писал, например, Шан Юэ,- способствовама росту честолюбивых, захватнических замыслов ханьского имлератора У-ди. Алчный правяций класс поддержнвал его экспанснонистскую политику» [115, с. 82]. До маоистской переоценкы нсторических событий и персонажей в историографни КІР У-ди вообще никогда не выступал в образе «выразнтеяя ннтересов трудового народа». Искажая исслсдования советских китаеведов и историю древнего Китая, маоисты пытались в ходе кампанин «критики Лннь Бяо щ Конфуцня» придать антисоветизму некий нзвечный, неизбежный характер, чтобы удобнее было проводить политику сегодняшнсго дня -- милитаризацию страны я упрочение маоистского режима. Заметим, что на протяжении всей кампании (а она длилась около пяти лет) в КНР не появилось ни одной

статьи, гле бы подвергалось критикс буржуазное китаеведеине.
Летом 1974 г. кампания вступила в третий этап. 12-13 июня 1974 г. на ограде здания бывшего Международного клуба в Пекине и напротив центрального входа в пекинский «ревком» появились даизыбао, в которых «руководящие товарици нз пеннского ревкома» подвергались критике за то, что они «не глубляют кампанию критнкн Линь Бяо н Коифуиия». Авторы ацзыбао (они подлисаны шестью «представителями масс» из состава пекинского «ревкома») спрашивали: «Почему не углуб. тястся кампания критикн в Пекине, почему она развивастся с таким трудом?» - и отвечали, что до сих пор «имеются люди, которые полагают, что Јинь Бяо и его сторонники мертвы; поэтому, по их мненню, не надо вести кампанию против них». Такого рода взгтяды были названы «абсолютно ошибочныміт. На каждой чз дацзыбао были вывешены таблички, которые гласнли: «1) Посмотрите, как руководящис товарини нз пекинского ревкома отрицают в.тияние завоєваиия пролетарской культурной революции и социалистическую новь. 2) Посмотрите, как они противодействуют, полрывают новые установки партии и положения из доклада товарица Ван Хунвэня, как зажимают критику; 3) Как они отпосятся к ряду важных указаний Мао Lцзэдуна периода культурной революции. 4) Как они занимаются двурушничеством и интриганством в ходе кампанни «крнтики Јинь Бяо п Конфуция». 5) Қак онн занимаются понторением того, чем занимались Лю Шаоии и ІТэн Чжэнь. 6) Как оп" рассматривают ,,образец" (в качестве примера нх отступления от „образцов" дана критика оперы „'Трижды в Таофэн". - Л. $/ 1 .{ }^{3}$ ). 7) Как они игнорируют диалектику, прннижают классовую борьбу, отрпцают критику Линь Бяо и Конфуция, преклоняются перед конфуциаиским учением п выступают против легистов. 8) Как они отрнцают нролетарекун к!:тьтуриую революцию и занимаются реставрацией и отстјплением».

Волна дацзыбао с критнкой руководства ряда провннциатьных «ревкомов» распространнлась по всей КНР. Обсуждатись действня члена Политбюро ЦК КІІК, первого секретаря парткома ировинцин Хунань Хуа Гофэна, а также заместителя председателя «ревкома» этой лровинции Ян Дан. По словам западных . иппоматов, возвративиихся в то время из поеззки по Северо-Восточному Китаю, в дацзыбао, расктеенных в Харбнне, выражалось недовольство действиями Ван Цзядао, первого секретаря парткома провинции Хэйлунцзян и командующего военным округом этой провнниии. После декабрьского (1973 г.) перемещения восьми командующих округами (всего их 11) «незатронутыми» остались лишь трое. Лестом 1974 г. нал двумя нз них - Хуа Гофэном н Ваи Цзядао - тоже стали, как вндим, сгущаться тучи.

Осенью 1974 г. завершился третий этап кампанин, который характеризовался усилением «левых». «Прагматикам» и их сто-

ронннкам в армин удалось нескотько умсрить пыл «левых»: были убраны с вюдных мест лацзыб́ао, исчез со страини печати такой лозунг, как «бунт-лело правое», стало меньше появляться призывов к пасилию. В китайской печати все чаще стали раздаваться призывы к спяочснию и едииству, В этом отношенни характерна передовая статья «Жэньминь жибао», «Хунци» н «Цзефаи цзюньба» - «Внеред по иути сониализма!», опублиованиая по стучаю 25 -й годовиины КНР. В ней, в частности, говорнлось о необходимости силочення «всей партн, всей армин и всего народа», «сплочення свыше $95 \%$ кадровых работников к масе» $\{311,1974$, № 10, с. 7]. На маоистском языке это означало сплочение под эгидой Мао и беспрекословное подчинение «великому кормчему».

Как отмечалось выше, па протяжени всей многодетней кампании «критикн Линь Бяо ॥ Конфуция» (1972-1976) из зарубежных китаеведов критиковали. причем беппринципио, с грубой фальснфкацней, линь советских ученых. За весь этот период в китайской печати не появилось ни оиой статын, содержацей критику буржуазного китаєвсдения, и ирежде всего американского.

А ведь именно буржуазные китаеведы стралают конфуцноманией; для многих нз них нмператорскнй Қитай (ILI в. до н. э. - 1911 г.) - это Китай конфуиианскнй. Умьшленная гиперболнзаиия масштабов творчсской роли коифуцианства, особено свойственная американской школе, иреследует цели сугуо́о политические. Буржуазным маоведам необходимо , юказать, что марксизм в такой стране, как Китай, возможен лишь в форме маоизма. Фатальность же маонзма оні объясняют его органической связью с конфуинанством, ннтерпретируя зачастую конфуцианскне традиции весьма своеобразно. В работах Дж. Саари, Л. Гая кннжыый коифуннанец выдается за типичного кнтайца (см. $\{300$, с. 49-68, 298\}). При этом для характеристикı ойраза рядового представителя масс нспользуотся те конфуци. анские черты, которые могли бы оттенить преобразуюшую роль Мао Цзэдуна. Так, во многих работах представителей буржуазной школы традинионалнстов появилея образ пассивного китайца, пассивной массы. Новоявленная концепция «пассивной массы» кочует из работы в райоту, но наиболее четко ее ирактическая функция обозначена в статье Д. Робинсона - сотрудннка Центра по изучению проблем развитня и соиальыых перемен в Кеморидже, возглаөляющего исследования по Китаю. Преои́разование конфуцнанского китайца началось, по его мнению, в 20 -е годы XX столетия. «Пассивные, мо.тчаынвне, прнвыкшие к страданиям китайскне массы,-- пишет Д. Робинсон,-духовно преобразились в результате участия в партизанской борьбе... жзнь (гуманность - Л. Л.) п покориое следование социальным нормам уступили место активному бунту против всех прояв.лений старой нерархнческой снстемы... Особенно уси-

лился этот пронесс духовного раскрепопения в период „ку.тьтурной революции"». По мненню Д. Робинсона, «.,культурная революиня" - это еше о,ин шаг вперед, слеланный китайским народом по путн , ,уховной трансформации" п ,самоосвобождения"》 [299, с. 157-158].

Вся иеторня Кнтая начнная с 209 г. ло н. э. била пронизяна тссятками крестьянскнх восстаюий ни в олной стране мира не было столько «крестьянских династий». Такие мощиые авторытарнве режимы, как Цинь, Хань, Суй, Тан. Мни, пали в результате наролнях твижений - э это общензвестный факт. Тично так же кажтому китаевелу нзвестно, что революцнонные традиии паро,д склалывались отвю,т не с начала деятельности Maо, а м ного сотен лет наза.т.

Коныепыня «конфуцнански пассивной массы» поналобнлась буржуазнья кытасветам І.ля пправтания «культурной революнин». В их работах зачастую дается пскаженное препставление 0) кнтайских традиииях, точнее - гипербо.тизнруется одна из них (конфушианская лассивность) и замалчивается другая (рево.าюционность масс). Возвеличивая Мао Цзэдуна, буржуазные кптаеве!ы нскажают и отдельные конфуцианские доктринь. Так, например. Дж. Сюн. автор монографии «Ңдео.огия и практика. Эволюиия китайского коммунизма», расценивает атаку на КПК во время «культурной революиии» как стремленне Мао «не уничтожать ндею партии, а принести реальность в наибо.ть. шее соответствие с идеей» [291, с. 274]. По мненяю Дж. Сюна, такое направпение сходно с конфушнанской теорней «нсправления имен», а также с доктриной Мэн цзы о том, что восстаяне нарола против недостойного правителя оправданио. Буржуазные китасведы стремитись тем самым показать, что Мао Цзэлн действовал опять-таки в рамках конфушнанской траднцин, когда призывал массы (в данном случае молодежь) выступить против КПК («неправедного правителя»). Поэтому Дж. Сюн ы привлек нз помонь Мэн цзы, нсказив суть его доктрины. Мэн цзы к массам не обрацатся, он наделял правом смешения правнтеля только сановников. Неправильюо понятая ана.ıогня выдастся за традицию. Кстатн, нстория Китая не знает ни одного случая сознательного обращения конфуцианцев к народу с прнзывамік к восстанию, основаниого на пресловутой доктрине Мэн цзы. Крестьяне поднимались на восстания не пот конфуцыанскнми лозуигамн.

Открытое выстуиление Maо в разгар кампании «пи Линь пи Кун» протнв Конфуция поставило многих буржуазных китаеведов в затрулннтельное положение. По-видимому, им придется пересмотреть свои лрежнне коицепиии.

Несмотря на сильное давленне центра и етремленне маон. стов расширить масьтабы кампанни, критнка Конфуиня натал. кивалась на сопротивление местных партийных калров. Данные закрытого докпада тоглашнеэо члена Политбюро ЦК КПК Ван

Хунвэня, заслушанного 14 января 1974 г. на «группе ЦК по учебе», а также другнх источников снидетельствуют о том, что руководящие партнйные органы на местах с самого начала старались воспрепятствовать развертыванню камианин «критики Пннь Бяо и Конфуция». Некоторые из них нгнорировали соответствующие установки центра или же давали лм свою интерпретацию, выхолацивавшую суть этих установок. Кроме того. как сообщали дацзыбао и другие источники, местные парткомы прелпринимали действия, неносредственно направленные протнв активистов камланни.

Аналнз тех отривочных данных об истинной реакции нарола, которие просачиваются на страницы печати, свндетельствует о том, что честные партииные кадры в ряде случаев стремилнсь притупить остроту аитиконфуциаиской кампанни. Орган ЦК КПК «Хунци» вынужден был выступнть со специалыной статьей «Разве борьба конфуиианиев и легистов - это ,,драка собак"?». Журнал разъяснял свонм чштателям всю пагибность и контрреволюцнонность бытуюшего в нароле утверждения, юудто «борьба коифуцианцев и легистов - это просто-напросто рака собак». Подобное утверждешне, писал «Хунци», означает *замазывание глубокого смысла пдейной борьбы, которую мы ведем сегодия протвв почитания Конфуция п отрицания легизма, и тишает нас возможности выяснить, почему главари различных оппортннстиеских линий всегда почитали грушпровку Конфуция» $[311,1974$, № 8, с. 14]. Органы массовой информацин, особено в провинциях, вынужтены были признать, что «в сознание некоторых людей очень глубоко проник яд учения Конфуция», что «некоторые люди считают, будто нет необходимости критнковать Конфуция, который умер более 2 тыс. лет назад», и «не понимают связи между критикой Конфуиия н критикой Лннь, Бяо», что многне до сих пор убежлены в том, что «Конфушнй - велнкий мудрец н крнтика его не по плечу другим» и т. п.

В настоящее время еще трулно полностью уяснить, насколько эффективной была кампання критики Конфуция с точки зрения перевоспитания народа. Какая-то часть населения (скорее всего, детского и юнонеского возраста) могла временно подласть под влияние антиконфуинатіских доктрин, но на пути Мао стояла традиционная китайская семья как охранитель национальных ценностей. Разрушить семейные связи, несмотря на массовую отправку городской молодежы в деревню, было не так-то просто.

Однако в целом кампания критнки Конфуцня не принесла жстаемых результатов. Примером тому явилась, в частности, новая массовая камнания по изучению «теорни днктатуры пролетарыата», начавшаяся в феврале 1975 г., которая быпа официально обтявлена составной частью и «стимулятором» развития движення «критики Линь Бяо и Конфуция». Эта камтания,

аправ.тенная на реа.лизацию маоистскнх по.ложюний новой кон-- гнтуци, была прианана служить средством дальнсйшего ужесточения маонстского режима, наступления на жнзненные права трудяшихся.

Что касается дальнейшей судьбы конфуцианства в КНР, то в 1975 - 1976 гі. маоисты продолжали крестовый похол протнв Конфソияя. Была нздана серия брошюр, рассънтанных на массового читателя, в которьх «Луньюй» и его творец подвергались уннчтожающей критнке. Приведем одиу нз наиболее типичных ларактернстик того времени: «, Луиьюй" - название кииги, в ююторой собраны контрреволюционные высказывания Кун Цю, направленные на рестанрацню рабовладельческого строя... В кинге нзлагается реакцнонная политнческая программа , преодо.теть себя и восстановить правила", проповедуется реакционный вздор о „знанни от рожтення", о "мудрости верхов н глў пости ннзов", о "Пути золотой середнны", об ,обученин без преднзятюсти", пропаганнируктся этнческне понятия класса рабовладельцев - , добродетель" (дэ), человеко.лобие и справед.ивость (жэнь-и), правила. или ритуал (ли), преданность і сннкодительность (чжун-жу), сыновнее благочестие и аюбовв к стариему брату (сяо-ди), преданность и вера (чжун-синь)"» [177, с. 84-85].
О.дновременни маонсты все активиее использовали критику Ковффуия цля обосновання своей внешнеполитической доктрины, паправлепной на пагнетанис международной напряжен. ностн. Прнмером тому может сгужить программная статяя в «Жэньминь жибао» под названнем «Капитулянтство конфуиианцев н прелатель родины Линь Бяо» [307, 12.VIII.1975]. Китайскому народу внушали, будто на протяжении всей многовекивой историн странія в об.тасти внешней политики постоянно шла борьба двух лиинй: патриотической, представленной леги:тами, н капиту:тянтєкой, которую ироводили конфуцнанцы. Теоретнческ!м обоснованием «кашитулянтской» локтрины является. Іы мненню «Жэньминь жибао», теория Мэн цзы о том, что «ма.лье государства лолжны учиться $y$ большнх государств». В эпоху Сражающнхся парств (V-III вв. до н. э.). когда жи.л Мэн цзы, эта доктрина с.тужила оправданнем завосвания крупными царствамн свонх малых соседей. Линь Бяо, оповещала газета, использовал эту конфуцнанскую доктрину в свонх «контрреволюционных целях». Разъясняя скрытый смысл этого высказывания Мэн цзы, внесенното якобы Линь Бяо в 1971 г. в свои «черные записн», «Жэньмниь жибао» утвержлала, что «лол .большими госуларствами" по.дазумева.тись два гегемо-на- США и СССР, прежде всего «советский социал-нмпериа.тизм». Призыв Линь Бяо «учнться» означал учебу у этого «бо.тьшогя государства» - «советской ревнзнонистской соцна.тимпериалистической лержавы». Обвиннв Јинь Бяо в предательстве родины, «Жэньминь жибао» обрушнлась с клеветой на Со-

ветский Союз, приписывая ему агрессивные устремления в отношении Китая, прнзывая к военной готовности.

Маонстская концешция «извечного капитулянтства конфуциаиства» не выдерживает серьезной критики. Вндммо, идеологи маоизма «забыли» об одной существенной токтрине конфуцнанцев» -.. «теории этнческой неполноценностя» окружающих Китай народов, служивией па протяженин веков «мора.1ьным» оправданием экспанснонистских устремлениї имлераторского Китая. Если бы конфуцланство действительно «страдало миролюбием», то оно ннкогда не могло бы превратиться в офиџиальную шдеологию господствующего класса, служнть ему на протяжснии почти двух тысячслетнй. Как маоисты ни открешиваютея от конфуинанства, заяв.яяя, что они «никогда не станут сверхдержавой», они, по существу, проводят ту же великоханьсную политику ирежних правителей, стремясь «превратить КНР в мировой центр с соо́ственной сферой влияния» $[64$, с. 114].

Такнм образом, борьба с конфуцнанством, так же как в восхваление легизма, носнла спекулятивный, антиисторический характер и использовалась маонстами в нелях, наирав.тенных на идеологическое обоснование антисоииалистического курса военно-бюрократического режима Мао Цзэдуна.

Однако отню七七 не все антиконфуиианские начинания маоистов увенчивались услехами. Та версия далеких событий эпохи Чжаньго-Цинь, которая в течение иескольких лет внедрялась в соэнанне масс и требовала угодной маонстам реакини, давала народу возможность по-своему истолковывать борьбу конфуцианцев с легистами, 5 апреля 1976 г. 100 -тысячная масса демонстрантов, среди которых было немало рабочих, воспотьзовавшись возможностью офнцально почтить память, Чжоу Эньлая в день «поминовения усопших», вышла на ллощадь Тяньаньмэнь и выразнла в доступной ей форме свое отношенне к политической кампаиии «критики Лииь Бяо и Конфуция». Демонстранты несли не только обязательные венки в честь премьера Чжоу, но и не запрограммированные ее организаторами транспаранты и лозунгн, осуждавшне жестокость легнстского имлератора Цинь Шихуана. Наиболее расиространенным был позунг: «Феодальный режнм Цинь ШІихуана ушел безвозвратно». Кажцому в Китае было ясно, что в образе Цинь Шихуана выстулал «великий кормчий». Это было первое открытое и массовое выступленис китайских трудящихся против маоистского режима. Маоисты учииили кровавую расправу над демонстрантами: десятки убитых, сотни раненых, 40 тыс. человек было репрессировано (см. $\{71$, с. $74-84\}$ ).

## 「.тава 3

## СУДЬБА КОНФУЦИАНСТВА И ЛЕГИЗМА ПОСЛЕ СМЕРТИ МАО <br> (1976~1980)

Смерть Мао явилась переломной вехой в отношении к традиииям, и прежле всего к конфуинанству и легизму. Но поскольку и конфуцианство и легизм в 60-70-х годах были тесно связаны с борьбой различных группировок на самых верхних ,гажах власти, то переориентация в толкованиі в оценках этих . вуу учений не могла пронзойти мгновенно. Более того, поскольку в течение пяти лет на этапе полного слияния «политики» с «историей» (1973-1976) народ подвергался массированному воздействию «историн» и в этот политическнй процесс были вов.течены широкие народные массы, которые были ориентированы на слецифически новую оценку конфуцианства и легизма, необходимо было время, и немалое, чтобы внеярить в сознание масс иную трактовку этих учений. При этом не следует забывать, что массы не были иассивны, они не являлись сторонними наб.тюдателями полного слияния «политикн с историей», а, наоборот, с помошью отрядов «народных теоретиков» и «рабочих груип ыо проведению ,„критики Линь Бяо и Конфуиия в НОАК"» сами активно (кто тобровольно. а кто и пол нажимом сверху) участвовали в восхвалении легжзма, Цинь Шихуана и в разоб.тачении раннего конфуцианства. Новому китайскому руководтву, если бы оно пожелало исправить старый курс, потребова1ась бы новая активная, оперативная и массовая общественноидеологическая кампания. Всему огромному количеству новых трактовок, частичной фатьсификации нстории легизма и конфуиианства псобходимо было противопоставить аргументированную критнку и. главное, вновь довести се до тех же масс и в том же, если не большем. масштабе.

Но тут «полнтнка» вновь брала верх над «нсторией» - все зависело от того, какая из противоборствующих группировок захватит власть. Отсутствне единого критерня в переоденках конфуцианства н легизма свидететьствовало о продолжающейся борьбе. Она не закончилась даже после ареста «банды четырех».

Умирая, Мао Цзэдун сказал Хуа Гофэну: «Если власть будет в твонх руках - я спокоен». Передача власти пронзводи.

тась в лучших тралициях императорского Китая. Увековечению памяты «вождя», укреплению позиций маонзма ло.тжен был служить 5 -й том пронзведений Мао, пзланный посмертно. Составителем тома офнциатьно была объявлена «Комиссия Цент рального комитета КПК по редактированию и изтанию пронзведений председатсля Мао Цзэдуна». Ответственное релактирование 5.го тома «Избранных пронзведений Мао Цзэдуна» ваял :на ссбя Хуа Гофэн. Это должио было укрепить его позиции.

Поскольку материалы 5 -го тома во многом опретеляют и будут еще определять ндеологичсский курс КПК, то они заслуживают особенного вннмания. Нас в данном случае интересует трактовка конфуњнанства п легизма. В 5 -м твме щирокая китайская общественность впервые была ознакомлена еше с одной, неизвестной рансе оценкой Конфуция. Представляется, что этот материал был помещен редакцией не случайно. Кому-то из ее членов, может быть и самому Хуа Гофэну, нсобхо.тымо было продо.тжить тралицию того негатняного отноншния к Конфуцню, которая была заложена Мао Цзэдуном в пернод полготовкн н провсдения кампанин «критнки Липь Бяо н Конфупия».

Следует папомнить, что в высшем руководстве КПК уже давно наметнлись і фушкцнонировалл две различные оценкн в отношенин к Конфуцию н доктрннам ранних копфуцнанцев. Лю ІІаци стремилея инкорпорировать раниее конфуцианство в маркснзм, пытаясь такнм образом в отличие от Maо создать свою версню китаюзированного марксизма. В свонх лекцнях в Янаньском ннституте марксшзма-ленннзма в июле 1939 г., переработаниых затем в книгу «О самовоспитании коммуниста», Лю Шаоци паряту с К. Марксом н Ф. Энгетьсом обнльно цитировал Конфуиня и Мэн цзы, обосновывая те требовання, которые предтявлялись к «полнтически стойкому революционеру с прекрасными качествамы» (см. [164, с. 10-12]). В лекциях Лю Цаоцн проволилась явно конфунианская нлея о самовоспитанин человека как предпосылке упорядочепия и гармонизащин общества в целом, с той разницей, что у Лю конфуциаиский бласородньй луж (цзннь цзві) прнобрета.т качества ндеального партнйного активнста.

Можно согласиться с кониепиией польского китаеведа К. Гавликовского, что уже с конца $30-х$ годов между Мао и Лю возникло разногласие в понимании путей и метолов преобразования, «совершенствования» личности, Мао все более ск.тонялся к легистской, нежсли конфуиианской. модели личности $[290$, с. 54-57]. Тяга к легнзму просматривается у Маь не только в симпатнях к легистским методам управления и контроля над деятельностью личности, но и в одобрения аитиннтеллектуализма легистов. Вряд ли кто-нибудь будет оспарнвать негативное отношенне Мао к интеллигениии и всем тем, кто владеет лрофессиональными знаниямн. Напомним лншь о выступлении Мао

у июля 1957 г. на совещании кадровых работников в Шанлас, где он прямо заявил, что «интеллигенты знают меньше всех... [хотя] и задирают хвост дажс выше, чем Сушь Укун» [66, т. 5 , c. 569].

Обращение к легизму долгое время ограничнвалось закрытьми выступлениями Мао, рассчитаниыми на кадровых работников. Одновременно у Мао Цзэдуна росло тувство непрнязнз к конфунанству, особснно раннему, и к самому Конфуцию. Это объясняется в значительной степени тем, что оппозиция в самой K К и вне ее критиковата Мао иногда открыто, а чаше иносказательно с конфудианских позицнй. Изданне 5.то тома «!збранных произведений» Мао предоставляет широкому читателю ряд донолиительных сведеннй. Прежде всего привлекает внимание выступление Мао на 27. м засетании Цеитрального народного правительетвенного совета в сентя́́ре 1953 г., помещенное в томе под заго.овком «Критнка реакинонных воззреиий Лян Шумина». Не будем останавливаться на сути спора; в ゅぃлемике Јяна с Мао нас интересует только методика работы Мао нал конфуцианскими текстами.

Лян Шумин настаивал та увеличенин доходов крестьян, которые получали иамного меньше рабочих, и ссылался при этом на «ЈЈуньюй», г.т. XVI «Lзишн»: «Опасайся не недостатка, а неравномерного расиределения». Он требовал уравнять доходы крестьян с зарплатой рабочих, выдавая себя защитннком интересов пятисотмиллионного крестьяиства.

Мао реши.' выбить теоретическое оружие из рук не только Лян Шумина, нзвестного апологета конфуиианства, но и всех воэможных оппонентов. Для этого сму неибхо.димо было дискредитировать авторитет Конфуция, найты такне факты из бнографии Конфуция пли такие его высказывания, которые поколеба.ли бы традицнонный авторитет мыс.тителя. И, по мнению Мао, ему удалось найти то, что он нска.л. «Недостаток Конфу-ция,- заявил Мао, - на мой взгляя, состоит в отсутствии у него демократвчностн, чем он несколько напоминает господина Ля-
 до монх уигй перестала доноситься брань"; у Конфуиня ,ау• дитория трижды переполнялась и трнжды пустела", и он , во время трехмесячного пребывания у власти казнил Шапчжэн Mао". Ot всего этого си.льно отьает деспогизмом и фаиизмом» $[66$, т. 5, с. 146$]$.

Оценку Конфуцня Мао строит па трех питатах. которые д.тя улобства анализа нелесообразно пронумеровать. Первая взята из «Биографий учеников Конфуцня» в «Исторических запискад» Сыма Цяня. Вторая 1 «з «ритнческих расеуждений» (клЧньхэн») Ваи Чуна, третья - нз «Бинрафии Коифуиня» тех же «Исторических заинсок».

Разъясняя китайскому читателю смысл первой цитаты, авторь «Комментарисв к пословицам и иитатам из ктассической

литературы, встречаюцимся в .,Изоранных пронзнедениях Маи Цзэдуна"» отмечают, ито Цзы Лу был не только учеником, но н телохранителем Конфуция, поэтому никто из «грубых люлей», не уважающих Конфуция, не осмели.тся высказывать «критическис замечания» (дословно «сквсрнословить по поводу выступлений Конфупия») \{171, с. 94]. Аналогичное объяснение дано и в комментарии тскста «Избранных пронзве,тений». опубтикованиых в Пекине в 1977 r. на русском языке (см. [66, т. 5, c. 149))

Нежелание Конфуция выслушнвать какие-лнбо критические замечавия должно было свидетельствовать об «отсутствии у иего ,темократичности».

Если мы обратнмся к самому источннку, то обнаружим некоторую неточность. Цитируя Сыма Цяня, Мао опусти.т перный нероглиф, с которого начннается этот отрывок, а именно пероглиф «поэтому» («гу») : «Поэтому Конфуцый сказал: „С тех пор как я обрел Ізы Лу..."» [185, гл. 76, с. 14]. Поскольку высказывание Конфуцня связано с предыдущим текстом, то и смысл фразы станет ясным лишь пос.те того, как будет понятен предыдуций отрывок. В этом предпествуюыем тексте Сыма Цянь описывает смерть Цзы Лу. Во время схватки с неким Куй Куем тот разрубнл ловязку на голове Цзы Лу п потребовал, чтобы Цзы Лу спял шапку. Цзы Лу ответил: „Благородный муж улрет, но шапку ни перед кем не снимет". Он туже завязал повязку и скончался» \{185. гл. 76, с. 14\}. Конфуций, Узнав о кончине Џзы Лу, назвал смерть «геропческой», и далее с.дедует уже нзвестная нам фраза «Поэтому Конфуций сказал...».

Смысл первого отрывка - показать мужественность Цзы Лу. Не случайно один из ранних комментаторов, Ван Сяо, жившнй в III-IV вв., разъясняя текст Сыма Цяня, отмечает, что историк хотел подчеркнуть храбрость Цзы Лу, «оберегавнего Конфуция от хулиганов». Другими словамы, как в самом тексте. так н в одном из ранннх комментариев отнюдь не говорится о лицах, критнкуюших высказывания Конфуция. Речь, идет о добросовестном выполиении Цзы Лу чисто охранительных функций, поэтому естественна н первая реакиия Конфушня на смерть любимого ученнка: когда был жив Цзы Лу, ннкто не осмеливался сквернословить в его присутствии. Именно об этом п говорится в «Исторических записках». Разорвав текст и опустив первый иероглиф, Мао вложил в уста Конфуиия тот подтекст, которого в действительности не было. Комментаторы Мао, исходя из замысла предсетателя, усилнли его; так родилось признание самого Конфуция о том, будто он не терпел никаких крнтических замечаний, и возникла версия «об отсутствии у Конфуция : яекратичностн».

Вторую в третью щитаты цслесообразнее рассматривать, вместе, ибо, по замыслу Мао, между ними существует причинная связь. Разъясняя смысл второй цитаты, современные кнтайскне

комментаторы отмечают, что она взята нз «л Туньхэна», где рассказывается о том, как Шаочжэи Мао и Кँифуций одновременно читали лекции в царстве Лу и как почти все ученики Конфуция сбегали с его лекций на выступления Шаочжэн Мао, поэтому аудитория Конфуиия то переполнялась, то пустела. И .алее, что самое важное, разъясняя причину казни Шаочжэи Мао, комментаторь, исходя из первоначального замысла Mau Цзэдуна, юоьясняют ее прежде всего завистью и иенавистью Конфииия к Шаочжэы Мао за то, что он будто бы переманива.т к себе его учеников (см. \{171, с. 94]). Весьма знаменательוо, что в комментариях к тексту пронзведеннй Мао, изданных в Лекние на русском языке, дана иная версия причины казия. Там говорится, что Конфуций казнил Цаочжэн Mao, поскольку тот бы. его «ндейным протнвником» (см. [66, т. 5, с. 150]). Такое разночтенле не стучайно. Если бы речь шла об «идейных соображеннял», то кнтайский читатель мог бы понять и простить Конфуция; когда же казнят из зависти, то на такое может решиться лишь тот, кто лишен $\boldsymbol{\imath}$ (прави, $)$, не говоря уже о жэнь (человеко.нопии). Это поступок, достойный сяо жэнь (маленького человека), но не цзюнь цзы (благородного мужа).

Кроме того, взяв факт казни Шаочжэн Мао из «Биографии Конфуция» в «Исторических записках», Мао Цзэаун опустил лобудительные мотины, изтожениые Сыма Цянем. Объясияя причины казни, Сьма Іянь пишет: «Јуский сановник Шаочжэн Мао о́ы. казнен за то, что взбуитовался против пранитетьства». Читатель уже знает нз 1 -й части кннги, что в то время высшая админнстратнвная власть нахолилась в руках Коифуция - он являяля главой юрндического ведомства н одновременно в течение трех месяцев нпполнял обязанности первого советника.

בумается, что Мао не случайно опусти.т причину казни, изіоженную Сыма Цянем. ибо она нарушата его первонача.тьный :амысет. Использовав иитату из «Јуньхэна», не имеющую пряного отнонения к аналызирјемым событням, Мао Lјзэуи созцал соо́твенную версию казни Шаочжэн Мао и ввел ее в «ло. нтику». Нменно эта версия широко иепользовалась в период кампании «критнки Јинь Бяо и Коифуцня» органами массовой "нформаиии в качестве одного из главных обвинсний в алрес Конфуиня. Она функционирова.та некоторое время и после смерти . لао - достаточно сослаться на $1-$ й том «Очеркон но иетории Китая» под редакией Го Можо, изяаннииі в Пекине в 1977 г. [247. с. 379].
 фуип: помещенном в 5-м томе «Избранных пронзвсдений». В комментарни к статье «Се.пьскохозяйственный пронзводительный кипиратив, увеличивший за три года свое иронзводство на $67 \%$ Мао Цзэдун, признавая педагогические способности Конфуция, тут же отмечал, что Коифуций не заботнлся о «материа.тьнй жнзни народа» 11 обруга. своего ученика Фан, Чи «нич-

тожеством» («сяо жэнь») за то, что тот иитересова.тся знмтеделием (см. \{66, т. 5, с. 325]). Впослелствни это пренебрежнтельное отношение к земледелню также вош.то в чис.то главных обвннений в адрес Конфуция.

Помимо косвенных даныых сушествуют н прямые доказл. тельства участия Мао в критике Конфуиия 70 -х годов. Наломним линь о письме Фэн Юланя, опубликованном вскоре посте смерти Мао, где он указывал, что епе в 1956 г. при встрече с Мао тот упрекал его в ндеализации Конфуция. Что же касастся двух статей Фэн Юланя. то оли, по утверждению самого Фэна, были предварительно просмотрены Мао Цзэдуном (см. \{306, 28.IX.1976]).

Итак, вряд тн можно согласиться с шнроко рекламнруемой в КЮР концепиией, булто Мао Цзэдыи не принимал никакого участия в критике Конфуиня или булто «банда четьрех» псказнля его указания о критике Конфуция. Нигилнстическое отнопиение к Конфуиию, которого в пернод «критвки Линь Бяо н Конфуция» прнзывали бить, «как крысу, перебегаюиук улицу», во многом бєло вызвано установками Мао. По-видимому, сравненне с крысой не было случайным. Известно, что в «Лицзн. сам Конфуций, цитируя «Ши цзнн», говорил о том, что человек, лишенный ли (правил), подобен крысе и ему «лучше скорее !мереть» (цит. по [32, т. 2, с. 101]). Можно предположнть, что образованные китайцв вндели в таком сравненни намек на отсутствие ли у самого Конфуиня.

Только человек, которому чужлы поннмание гуманизма it ソважение духовного наследия китайской нацин, мог назвать Конфуция деятелем, чье поведение «снльно отдает леспотизмом п фашизмом», и фактически санкцноннровать упо,доленне Конфуция крысе. Антигуманнзм маонзма прннуждал его творца к отрицанню всего гуманного в китайском культуриом иаследии; его теория, будто китайскнй шарод - это чнстый лист бэммагн, на котором можно начертать любые нероглтфы, обязввала высгупать против образованности и тяги к знанням, накопленным в процессе развития предпествующей кулитуриой нстории страиы. «Что такое знанне? - восклнцал Мао Цзэдун. - С тех пор как существует классовое ооццество, на свете суцествуют только две областн знаний: это знання в области производственной борьбы и знання в областн классовой борьбы» $\{66$, т. 4, с. 66]. Такой утилитарный подход к знаниям объясияет прнчину нетативного отношения Мао не только к Конфуцню, но н к образованию в целом. За несколько лет до «культурной революцин» ы задолго до начала кампанин «крнтикн Лииб Бяо и Конфуцџя», в 1964 г., Мао Цзэдун выдвинул известную џыне многим копцепцию - «гу вэй цзинь юн, ян вэй чжун юн» («щспользовать древность на службе современности, испо,льзовать нностранное иа службе Китаю» (см. [123, с. 52]). В то время ои не раскры. основные положения этой концепции, методологию ее использо-

вания. По крайией мере, нам это неизвестно. Олнапа из беседы Мао со студентами в феврале того же года можно составить мненне о подлином отношении Мао к историческому и культурному наследию. «Курс ваук можно срезать напольвину...говории он. - Если взять в нстории людей, которые были огмечены научными знаниями, то среди них выдающихся деятелей не было... Прочтешь много книг - императором не станешь». В этой беседе он призвал молодежь «выгнать из городов оперных певцов, поэтов, драматургов, деятелей науки, литературы и лскусства и всех их отправить в деревню» (см. [67; ЗЗГ2, 4.III.1967]).

Такого рода руководяшие высказывания «вдохновилн» часть китайской мололежи на вакханалии периода «великой пролетарской культурной революцин», когла наряду с мировыми ценностями духовной культуры подвергались поруганик и памятники пацнональной культуры. То же самое наблюдалось и во времена кампаннн «критики Линь Бяп и Конфуция», ког.та органы массовой ннформации призывали «бить Конфуция, как крысу, перебегаюпую улицу», когда безудержно восхва.яятись все деяния Цинь Lіихуана, и особенио сожжение гуманитариой литературы, когда легизм был официально оо́ъявлен источником маопзма, а борьба конфуцианцев с легнстамл, шедшая в VI-III вв. 10 и. э., проводилась через всю историю страны и доводилась до средины $70-х$ годов XX в. как нзвечно присушая Китаю борьб́а «.двух .тиннй -- революиновной (лсгнстской) и контрреволюционной (конфуцианской)».

Массированное многолетнее «восиитание» в народе чувства ненависти к конфуианству и любви к легизму не давало желаемых маонстами результатов. B народе, особенно среди крестьян, зрело глухое недовольство; многие не понимали, почему надо критиковать Конфуиня; в народе стало популярным выраженне; кборьба конфуцианцев и легистов - это просто драчка собак» (см. \{3[I, 1974, № 8, с. 14]). Сетуя ча непонимание целей лолитической кампании, органы пропаганды иризывали усилить критику Коифудия, особенно его ледагогическнх воззрений. Подвергалось сомнению и отрицалось нзвестное изречение Конфуция о том, что «прн обучении не может быть различня в происхожденни» («ю цзяо у лэй»).

Особенно отличился на эгом поприще Тан Сяовэнь, автор широко разрекламированной статьи «Был ли Конфущнй .,всенародным просветителем"?». «Пролезшие в Коммунистическую партию Китая представители класса помешиков и буржуазии Лю Шаоии и Јинь, Бяо, - писал Тан Сяовэнь, -- всегда были почитателями Конфуиия. После освобождения страны, продвигая ревизнонистскую линию в области просвещення, они распространяли вздорное утверждение ,ю цзяо у лэй" (,при обучении не может быть различия в происхождении". - Л. П.), что породило весьма пагубное влияние. Даже теперь, колда мы раз-

вернули критнку конфуцианской идеологии, все жс находятся люди, которые считают, что взгляды Конфуция на просвещение с.ледет признать правильными. Действнтельно ли бы. Конфуций ,„всенародным просветителем"?» [189, с. 51]. Да.лсе автор, исходя нз общепринятой в то время в КНР точки зрення, что период Чуньдю - Чжаиьго (VII-III вв. до н. э.) был переходным от рабовладення к феодализму, доказывал, булто Конфуций выражал ннтересы только «умнраюнсй рабовладельческой аристократнн», не включал рабов в понятне «народ» («мннь»), поэтому его пикак нельзя считать «всенародным просветнтелем» [189, с. 52-56]. Дабы совсем изничтожить Конфуция в глазах читателей, Тан Сяовэнь обвинял его в пезнании даже самой простой технологии пронзводства се.льскохозяйственной продукцни, что должно было свидетельствовать, по логике автора, и о примнтивных умственных способностях Конфушля!. «Класс помешиков и буржуазия превозноснли Копфуция до небес, - писал он. - На самом же дсле он вовсе не такой уж особенный. Ои не только ремесел не знал, ничего в зем.тедсти и огородничестве не поиимал, но н не разбирался в теныннин общест-венно-историчсского развития своего времени. Вся его .,чченость" - попросту труха, которую трудовой народ и в грош не ставил. В глазах трудящихея К̆онфуий был всего лишь паразитом н невеж,ой, у которого ,ии руки, ни ноги труда не знают и который не различает пятн видов зерловых" и совершенио некомпетентен как учителı» [189. с. 57].

Аналогичными характеристнками были насыиены многие статьи, брошюры и кшиюи о Конфуции и конфуцианстве 19741976 гг. [139-142; 201]. Даже послс офнциального прекращення «нзбиения Конфуция» нетативнос отношение, основанное на фа.льсифнкаии бнографин Конфушня, сохраннлось по инериин и в кннгах 1977 г. (см. [247, с. 378 - 388 ]).

Эксцессы «культурной революцин», кампапнй «крнтики Линь Бяо и Конфуция», «критики романа ."Речыые заводи"» н т. п. были невозможны без директив Мао. Органзаторы камланій действовали в духе маоистской концепции «нспо.льзовать древность ради соврсменности» («гу вэй цзинь юн»), где «древности» была отведена сугубо ирагматнческая роль слжжения текущим задачам по.питнческой борьбы.

Нынешнее руководство КПК п КНР провозгласнло Мао Цзэдуна «самым великпм марксистом-тенинцем нашей эпохи... [который] внес выдаюшийся вк.тад во все областн маркснзмаленинизма - фнлософню, политэкономию л научный социализм - ॥ в огромнейшей степенн оо́огатит теоретнческую сокровищницу маркснзма-лсннннзма» $[214$, с. 1-2]. О «вкладе» Mau в разработку теорин культурной тралиции и ее связн с политикой говорнлось выше. Для того чтобы читатель смог уо́литься в «степени обогащения» этой теори, необходимо сопоставить ее с ленннской трактовкой ку.тьтурного насле.ияя.

В своих работах В. И. Ленин уделя. болыное вниание вопросам традиини, исторического наследия и их взаимодействия с реальной политикой. проблеме культурного наслелия в целом. Главное, что всег.а подчеркива. В. И. Лениו, особенно в спорах с Богдановым; Плстневым и другими идеологами так называемой теории пролетарской культуры, выдвинувшимм лозунг «сбрасывания» Пушкина и То.мтого «с парохола современности», - это преемственность культурной траднции (см. подробнее $\{13$, с. 145-146]\}. В. И. Ленин, в отличие от Мао, никогда не огсекал рабочий класс и крестьянство от культурных традицнй предшествующнх эпох; наоборот, он всегда указыва. на необходимссть изучения, знаиня, применения традиннй духовной культуры прошлого в целях успешного построения нового общества. «Только тот из угнетенных классов способеи свосй диктатурой уничтожыть к.тассы... только тот к.тасс, который усвонл себе всю городскую, промышлениую, крупнокалиталистнческую культуру, пмерт решимость и способность отстоять ее. сохранить и развить дальше все ее завоевания...» [9, с. 387]». Для успешного развития всего совстского общества, указыват В. И. Лении, «на опой грамотности далеко не уедешь. Нам нужно громатиое повышение культуры» [10, с. 1700].
В. Ф. Асмус, нсследовавший ленннское понятие культурной традицин, показа.т. что В. И. Ленин не ограничивал это понятие только областью духовной кутьтуры. «Обычно под традицией поннмают главным образом тралицию в различных ограслях только духовной, или интеллектуальной, культуры,-писал он. Но Ленин берет понятие тра.зицни шире. Он вк.тючает в сферу этого понятия также - и даже ирежде всего - традицню культуры поллтического действия, политической борьбы. Борьба эта предполагает павыки и прнемы действия, которые возникают не варуг, которые опираются на уже найденные - в иных условиях прошлого - и оказавшиеся успешными, целесообразнымп, победоносными приемы аналогичной борьбы прелшествуюших передовых классов и общественных групп» [13, c. 149-150].

В то же время В. И. Лсшни неолнократно подчеркивал, что есть тра:ииии и траанции. В области политической борьбы рабочнй класс различных национа.тьностей должен всег;а наследовать прежде всего свои революиионные тралииши политической борьбы. «В амсриканском народе, - писал В. И. Ленин в 1918 г. американским рабочим, - есть революцнонная тралиция, которую восприняли лучшие представители американского пролетариата, иеоднократно выражавшие свое полное сочувствие нам, большевикам. Эта тралиция - война за освобождение против аиг,иччаи в XVIII веке. затем гражланская война в XIX вске» [8, с. 58]. Особое значение придавал В. И. Ленин боевым традициям Парижской коммуны: «Новое, соцвалистическое поколенне... подхватило знамя, выпавшее из рук бориов

Коммуны, и понесло его уверенн п смело вперед...》 $\{6$, с. 221]. Говоря о революционной траднцин декабрьского вооружонного восстания, В. И. Ленин отмечал: «Разве традиция такой нменно борьбы, традииия декабрьского вооруженного восстания, не явтяется порою единственным серьезным средством для прсодолен;я анархических тенденций внутри рабочей партнн...》 [5, c. 49].

Такова левинская методология отношения к культурному и историческому наследию, традинням полнтической борьбы, в осниве которой лежат преемственность, историзм и наследие ревотюционных традиций. Мао Цзэдун же умыштенно выдвиוџл такую аморфную формулу, как «нспользованис древности» вобице, что позволяет смепать воедино н революционные и реакционные традиции, в том числе и традиции политической борьбы.

Конкретная история общественно-политнческой жизни КНР $60-70-х$ годов показывает, что маоисты возрождали прежде всего реакинонные траднцин национальной политической борьбы, восхваляя ради оправдания эксцессов «культурной революции» факт сожжения Цинь Шихуаном гуманнгарной лнтературы; закапывание в 212 г. до н. э. 460 конфуцианцев объявлялось геронческим поступком; введение Шан Яном системы круговой поруки (бао изя) также оценивалось как явленне прогрессивное І.тя всей истории страны и т. л.

11 наоборот такая прогрессивная траднция духовного наследюя нации, как культ грамотностн, образованности, всячески поноснлась. Негатинное отноиенне маонстов к образованию сфокусировалось на Қонфуини и Мэн цзы как творцах этого культа. А поскольку протнвннки Мао (У Хань, Пэн Дэхуай, .Пинь Бяо) в самой КПК обращались в своей политической борьо́е все к тем же ранним конфуцианцам, то офнинальная крітнка Конфуция - Мэн цзы должна была приоорести н лриобрета обиегосударственный масштаб.

Џао Цзэдун и его приспешники нарущили ленипский принщип историзма, когда спроецировали политическую борьбу вреМен империи Цинь и становления династии Хань (llI-II вв. до н, э.) на серетину $70-х$ годов XX в. В образах Цинь LIихуана, „ти Сы, Ван Цзяна, Чжао Гао, Лю Бана, Сян Юя, Люй хоу п других выступали Мао Цзэдун, Чжоу Эпьлай, Лннь Бяо, Цзян Цин и другие высокопоставленные цеятели КНР.

Нтак, еслщ анализировать методологню использования наследия страны, а в данном случае трактовку конфуцианства п .тегізма, то можно констатировать полный отход от марксиет-ско-тенннских принципов, ибо были нарушены их основы преиствениость, историзм, а главное, наследованне и творческое развитие революционных традиций политической борьбит предшествующих поколений.

Националистически настроенныс и трезво мыслящие лидеры

КНР, именуемые на Западе «прагматиками», такие, как Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин и другие, по-видимому, уже тогда почувствовали всю опасность подобного курса - доносы на стариих и родителей (именно в этом плане реализовалась шашъяновская концепция круговой порукн), нитнлистическое отношение к семье, культу старших, образованности п т. п. рушили те приsычные, воспсваемые Коифуцием и веками апробированные связи, которые не только регулировали отношеняя между различными классами и социальными слоями, но н цементировали человеческне отношения в обществе. Они не могли не замечать, что уиравление страной становится малоэффективиым, рушится порядок. Выступая 14 июля 1975 г. на расширенном заседаиии Воениого совета, Дэн Сяопин уже тогда с тревогой отмечал: «Отношения между вооруженными силами и правительством также стали напряженными. Сазвное единство и традиции, которые мы когда-то нмели, исчез.ти... Товарищи, служащие в вооруженных силах, обычно уступалн места в автобусах престарельм лицам ! женщинам с детьми на руках. Сейчас находятся такне лица, которые не уступают места, даже когда слышат плач грудного ребенка, которого держит на руках женщина, стояшая перел ними. Один пожилой мужчнна, который видел такую сиену. посетовал: „Куда же делся Лэй Фэн?"» [315, 16.111.1976].

Еще болыную тревогу вызывала у них современная интеллигенция. За гоыы «культурной революцин», кампанни «критнки Линь Бяо и Конфуция», когда в масштабах всей странь поносился культ знаний, у определенной части нителлигенцин выработалась традиция - привычка боязни демонстрировать заинтересованность в углубленни знаний, повышении професснонального мастерства. Тот же Дэн Сяолнн, выступая 29 мая 1975 г. в. Академин наук, отмстил, что «Ученые и исследователи не читают книг. Они локидают свои ннституты, отиравляясь домой даже до окончания райочего дня, и занимаются приготовлением пици» $\{315,16.1[1.1976]$. Особенно его тревожило иоложсние с технической интеллигениней: «Многие техиические специасты, -- отмечал он, - нс могут заныматься нсследовательскими работами. Число тех, кто читает книги д работает со справочными матсриаиами, крайне ограниченно. Нз 800 технических сшеналистов в Научно-исследовательском институте иветных металлов общее число тех, кто в течение полугода пользовался библиотекой, составило всего 300 человек. Это означает, что бибтиотекой пользова.лись всего четыре четовека в тень. Это не вучший списоб повышения технического уровня Китая до самого высокого в мире» $\{315,16.111 .1976]$.

Џ хотя Дэн Сяопин выступал в сравннтельно узких аудиториях (широкпй читатель не был о вих осведомлен) ${ }^{2}$, тем не менее его заявления вызвали резкое возражение Мао и его ближайиих единомышлеников. В стране усилилась борьба против
«внутрипартийных каппутистов» И «зачиищиков правоуклонистского поветрня». Поскольку открыто выступать против Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина было пока еше невозможно, Мао и его группа вновь обратнлись к испытаной полнтической традииии: «использовать древность ради современности». Вновь на страницах массовой печатн замелькали имена Конфуция и Мэн цзы, критиковались такие высказыяания, как: «кто преуспевает в учебе, тому обеспечена служебная карьера», «те, кто напрягает умственные силы, управляют людьми, а те, кто напрягает физнческне снлы, находятся под нх управлснием»и т. п. В статье Ли Чэна «Необходнмп продолжать критику Конфуция» говорилось, что в концелцин «кто преуспевает в учсбе, тому обеспечена служебная карьера» нашла концентрированное выраженне педагогическая идея Конфуция, служащая упадочному рабовтадельческому классу. «Чтобы отрицать достижения просветительной революиии (т. е. ,велнкой пролетарской культурной революции". - Л. П.) и реабилитировать ревизионистскую просветительную линио, - утверждал Ли Чэн, - зачннинки правоуклонистского поветрия пересмотра правильных выводов в области просвещения тоже занмствовали черный хлам: ,кто преуспсвает в учебе, тому обеспечена служебная карьера". Они рассматривают вуз как нечто подобное лестниие в храм духовной аристократии и лытаются ввести молодых люлей в тулик реставрацин п регресса... Хотя Коифуций, который всю жизнь посвятнл реставрации рабовладельческого строя, тавно сметен на свалку нстории, но проловедовавщаяся пм реакиионная идеология не исчезает сама собой. Она продолжаст разъедать и отравлять души лютсй н служит зачиниикам правоуклонистского поветрия пересмотра правильных вывотов орудием осуществления реставрации и регресса. Чтобы подвергать их ревизионистскую линию основательной и углублениой критике и вьррвать се идейные корни. необходимо продолжать критику Конфуция» $\{307,19.111 .1976]$. Мы специально привели такую пространную цитату (одпу из мнолшх сотен) как оиразчик нспользования «истории» в «политике». дабы продемонстрнровать «логнку» рассуждений.

В этот лериод вновь активизировала свою деятсльность групппа, выступавшая под псевдонимом Лян Сяо, которая в различных варнантах обыграла кочующее из статьи в статью обвинение, будто учение Конфуция и Мэи цзы является «важным илейным истоком ревизнонизма», направленным «главным образом на пзменене основной линии партин, пелающей упор на классовую борьбу как решающсе звено, на отрияание великой пролетарской культурной революшии и на реставрацию капитализма в Китае» $[307,15.11 .1976]$.

В результате такой критики Дэн Сяопин, не без санкиии Mao, был снят со всех постов.

Вырывание «идейных корней» антимаоцзэдуновского отно-

шения к образованию и культурному наследию продолжалось и после смерти Чжоу Эньлая, в период возвышения Хуа Гофэна, прннявшето активное участие в этой кампании. Вскоре после своего назначения на пост н. о. премьера Госсовета КНР, встречая партийно-иравительственную делегацню из Лаоса, Хуа Гофэн заявил, что «прохотяшая ныне в Китае большая революционная дискуссия в области образования, науки и литературы должна способствовать тому, чтобы революиионная линия председателя Мао еще глубже вошла в сердце каждого» [307, 16.1II.1976]. Хуа Гофэн ие мог знать, что через несколько месяиев не станет и самого председателя, иначе он вел бы себя более сыержаяно.

Смерть Мао Цзэдуна должна была изменіть отношение к культурному и историческому насле.ию. Олнако произошло это не сразу -- «четверка» пыталась чснлить накал политической борьбы, уситив нападки на конфуинанство. В этом отношении весьма любопытна статья Тин Ляна «Почему Дэн Сяопин торпежирова.т борьбу конфуцианцев я легистов?», помещенная в десятом, траурном номере «Хунин» за 1976 г.

Автор статын указывал. что «камлания критикн Линь Бяо " Конфуция была лично развернута предселателем Мао и руководима им», что «в самом начале борьбы против Дэна, борьбы против правоуклонистского пиветрия иредседатель Мао вновь призвал нас к необходимости критиковать Конфуиия» [311, 1976, № 10, с. 64]. Оказывается, если верить Тин Ляну, Дэн Сяошин в своем документе «Об оо́щей программе» возражал против продолжения критики конфуинанства, отрииал и затушевыва.з длительность борьбы конфуцианиев п легистов, «борьбы, которая ведется в нсторин Китая более 2 тыс. лет». Весьма любопытно, что Дэна, как и Линь Бяо в свое время, обвиняли в негативном отношении к печатному слову, к книге. Злесь критики спекулировали на тралицнонной .тюбвн и уважении китайцев к классике.
«Хотя Дэн и не читал книғ, не читал газет, был каппутистом. не признающим никакой наукн, отнако отрицание им факта борьбы легистов и конфуцианиев преследовало определенный умысел. Его ближайшсй цезью быяо тайно свести на нет критику Линя и Конфуиия, торпелировать тот факт, что нзученне борьбы конфуцнанцев и легистов нмеет современное и более глубокое значенне, дабы оказать противодействие великому указанию председателя Мао» [311, 1976, № 10, с. 65].

В статье ирямо говорилось о необходимости для Кнтая и КПК на долгие го.ыы придерживаться линии борьбы с конфуцнанством.
«Критика реакцнонной идеологии конфуцианства с позииий марксизма-ленинизма, идей Мао, правильная оценка прогрессивности легизма и его ограниченности, изучение истории борьбы конфуцианства и легизма пмеет огромное значение в борьбе

против ревизиоиизма, за предотвращенне ревизионизма для укрешлення тиктатуры пролетарната» [311, 1976, № 10, с. 65].

Когда в Китае занимаются пзбнением уже сверженного политического деятеля, да ешє в такой критической сытуаиии, как смерть Мао, то нетрудно догадаться, что стрелы были пущены против кого-лио́о из фуикцнонировавинх деятелей. Можно предположнть, что статья Тин Ляна была направлена против груипы Е Цзяньина, а может быть, и группы Хуа Гофэна. Статья заканчивалась громкими призывами боротьея «против реставрации», против тех, кто отрнцал иеобходимость «великой пролетарской культурной революцин» \{311, 1976, № 10, с. 67\}. Продолжение разоблачения «доктрины Конфуцня - Мэн цзы» связывалось с «двведением до кониа дела пролетарской револющии» $[311,1976$, № 10, с. 67].

Conocтавленне этой статьн со статьей Лян Сяо «Об ,,общей программе" и принципе прео,оления себя и восстановления ритуала», опубликованной «Жэньминь жнбао» 7 октября 1976 г., свилетельствовало о том, что обе они были написаны членами одной группировки и прсследовали аналогичнье цели. Хотя Лян Сяо критиковал программу Дэн Сяопина, обвиняя его в следовании Конфуцию и его доктрине, по существу, статья была направлена против программы Хуа Гофэна.

Свержение группировки Цзян Цин, Яо Вэньюаня, Ван Хунвэня и Чжан Чупьцяо ознаменовалось началом новой массовой кампании переоценки культурного и нсторического наследия, особенно той части, которая активно нспользовалась в политической борьбе группировок последних $10-15$ лет, т. е. конфуцианства и легизма. «Прагматикн» спешили наверстать упущенное, снять наиболее воииющие факты насилия над историей и восстановить, хотя бы внешне, пошатнувшийся авторитет Maо Цзэдуна. Bсе издержки решено было списать на «банду четырсх», как будто она могла действительно пронзвольно использовать всю «лревность» (включая поношение конфуианства " апологетику легизма), не получив санкини иредседателя.

Первый наиболее полный персчень обвинений в адрес «четверки», занимавшейся «нзвращением истории», появился 13 ноября 1976 г. в газете «Гуанмин жибао». В статье, представлявшей запись выступлений пекинских рабочнх и историков из партшколы, педниститута, институтов АН КНР, впервые пересматривалась концепция Мао об извечной борьбе двух линий в истории Китая и в КПК, имевщей своим истоком борьбу конфуцианцев и легистов еще в VI-IV вв. до н. э. «Посмотрите, какую чушь они („четверка". - Л. П.) несли, - писала „Гуанмин жибао", - более чем двухтысячслетняя борьба конфуцнанцев с легнстамн прямо влияет и на настоящее время, продолжается до настоящего времени, а также может влнять и впредь» \{306, 13.XI.1976]. Новое китайское руковоиство реиило локализовать борьбу конфуиианцв н легистов эпохой аревно-

стн. С кониа 1976 г. и вплоть до кониа 1979 г. быпа опубликована целая серия статей, авторы которых впотне аргументированно доказывали, что наиболее ожесточенная борьба между конфуцианцами и легистами лроисходнла именно в VI- III вв. до н. 3. (см. $[306,5 . I, 24,31 . I I I, 30 . I V .1977 ; 311,1977$, ㄴo 1, с. 108-109; 1978, № 1, с. 70]). Это было нетрудно сделать, ибо такая оценка соответствовала исторической действительности.

Одновременно началась массовая кампания по реабилитации Чжоу Эньлая, организаторы которой пытались доказать непричастность Мао Цзэдуна к травле Конфуция - Чжоу Эньлая. «Под предлогом исследования борьбы конфуиианцев с легистами, - писал „Хунци", - ,,четверка" кричала о том, что ..в нашей партин появилось немало конфуцианцев", необходимо ..схватить главного конфуцианша в партии"» (см. [311, 1976, № 12, с. $26 ; 306,16,25$ XII.1976]). Более того, фальсифидируя историческую действительность K KIP, новое руководство стало выдавать за жертву «четверкн» самого Мао Цзздуна.

кПодрывая критнку Конфуция, клика Цзян Цин извраша.та борьбу конфудианцев с легистами, что имело две реакционные политическне цели: первая - ударить по председателю Мао, по председателю Хуа, ударить по премьеру Чжоу п другим ответствениым товарнщам из ЦК; вторая - уэурпнровать власть в партин и государстве, создать контрреволюционное обнественное мнение» [306, 13.XI.1976].

Народиые массы уверяли, что еще в период кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» «банда четнрех» не только самовольно крнтиковала Чжоу Эньлая, но и «всяческн пыталась сорвать великнй стратегический план прелседателя Мао» [311, 1977, № 3. с. 36]. Как видим, «потитнка» соверинла еще одно насллие над «историей», но уже современной.

Переоценка истории конфуцианства н тегизма, иснользования этих учений в политичесвой борьбе КНР 60-- 70 -х годов неизбежно толжна была коснуться ॥ Цинь Шихуана. И снова вина за восхваленюя Цинь Шихуана была списана на «четверку». Следует отметить, что в ряде работ давалась более объективная оценка деятетьногти первого китайского императора. «В отношении Цинь Шихуана, -- говорилось в одной нз статей, - следует отметить, что невозможно, учитывая его заслуги, скрыть сго преступления, но в то же время также непьзя, учитывая его преступлення, умалить его заслуги» [162, с. 59]. Лю Цзэхуа говорил о выдающейся роли Цинь Шихуана в объелинении страны, о стратегическом значении Великой китайской стены и т. д., но обвинял ето в жестоком отношенни к народу и чрезмерном увлтчении некоторыми легнстскими концепциямн.
«Он (т. е. Цинь Шихуан. - Л. П.) не принима: во внимание реальную жизнь народа, неограниченно использова. силы народа н в результате полностью обострил ктассовые иротиворе-

чия. Он чересчур увлекался легистской теорией наказаний за совершенные преступлення» [162, с. 58].

Эта тема осуждення Цннь Шихуана за жестокпе наказания проводилась и в ряде других статей. Так, например, Ли Шу в статье «Извращение истории Китая .четверкой"» отмечал, что «четверка» иснользовала «опыт» Цинь, Іихуана для обоснования политики репрессий в отношении старых партнйных и государственых кадров КНР [307, 13.VI.1977]. Автор называл «крайне ошнбочным и нсправнльным» такой метод использования древности [307, 13.VI.1977]. Заслуживаст внимання статья военнослужащего N -ской воинской части с весьма характерным названием - «Имлератор Цинь Шихуан не бил коммуинстом» [307, 5.XI.1977]. Этот военнослужащий заявлял: «Мы не отрнцаем, что Цни Шнхуану следует вынести на刀лежащую оценку за его нсторическне достиження, но только компартия может привести страдающие массы к освобожленню» [307, 5.XI.1977]. Статьи с переоценкой деятельности Цинь Шихуана, влияния легизма и конфуцианства на его полытику печата.инь в конце $70-x$ - начале $80-x$ годов.

В 1977-1980 гг. вместе с переоценкой легизма наблюдается процесс медленного, осторожного изменения отношеня к конфунанству. Исчезли такне однонановые оценки, как жлегисты - патриоты, конфуцнаниы - предатели; легисты способствовали объединенню, конфуцианцы - расколу; конфуцианцы идеалисты, легисты - материалисты» и т. п. Более того, подобные оценки осуждаются как антинсторические; утверждается, что обе школы в равной степени служили интересам господствующего класса (см. [308, 1977, № 5, с. 85]).

Переоценка отношения к самому Конфуцию была бы невозможна без какого-то хотя бы формального объяснення того резкого обвинення, которос содержалось в 5-м томе «Избран. ных сочиненнй». И действительно, в «Лиши яньцзю» появилась небо.эьшая заметка, в которой говорилось, что казнь Шаочжэн Мао - это не «иодлинная нстория», а «анекдот, рассказ» (см. [308, 1978, № 1, с. 62-65]). А поскольку та́кого события в жизни Копфуция якобы не было, то и обвинение повисает в воздухе. Автор статьи как бы намекает, что Мао Цзэдуп просто забыт сказать, что это анекдот.

Китайская печать была вынуждена признать, что огульное оханвание Конфуция вызвало в народе обратную реакцию; антиконфуцианство в том виде, в каком оно предлагалось массам в 1972-1976 гт., не было и пе могло быть глубоко воспринято. Такой уровень критики противоречнл национальному характеру. Признанис журнала «Лиши яньцзю», что «ял критики Конфуция "бандой четырех" внес полную сумятиду в сознание народа», весьма симитоматично (см. [308, 1978, № 1, с. 68-73]).

Многочисленные исправления той тотальной фальсифнкаиии исторического и культурного наследия, которая пронсходила в

последине годы жизни Мао, должны были сопровождаться возрастаюшим внимаянем к теоретическим проблемам. Необходиуо было выработать методологию использования традиций и :сторического наследия. В китайской печатн все чаше стали звуцать призывы к повышению теоретического уровня историческнх исследований. Нзвестный китайский археолог и историк проф. Ынь Да отмечал, что для историков «наиболее важным является усвоить и полностью овлапеть маркснзмом и маоизэууновскимя идеями, унорно отстаивать марксистскую теорню, а аитайскую историческую практику увязывать с научными позинями» 306 , 15.IX.1977].

Насколько это удается китайским псторикам, можно проанализировать на иримере статьи линь Ганьиюаня «Комментариї к иносказательной историографин, „ставивией древнее на службу банде"» [311, 1978, № 1, с. 68--73]. Сам факт опуб.ликования этой статьи в теоретическом органе ЦК КПК свитетельствует о большом внимании, улеляемом пынешним руководством КНР проблеме исторического иаследия и тем новым задачам, которые возлагаются на историю в сяязи с некоторыми изменениями в области внутренней н внешней политики. Линь Ганьцюань - нсторик, специалист по эпохе Чжаньго -- Цинь Хань. много писавший на эту тему ло «культурной революцин» (см., напрямер, [151]). Поскольку в последние годы жизни Мао политическая жизнь страны сфокусировалась на эпохе Чжаньго - Lинь -- Хань, когда «исторня» целиком оккупировала «полигику», обращение к ппецналисту было не случайно. Линь Ганьцюань должен был разоблачить ту фа.тьсификацию нстории, которая проводилась в сугубо прагматических нелях политической борьбы середвны $70 \cdot x$ годов. Линь Ганьцюань вскрывает новые, неизвестные ранее факты из «опыта» методологии использования историн.
«Иносказательная исторнография „банды четырех", - пишет Линь, - потрясающе перекраивая историю, никогда не нуждалась в понске доказательств, не обращая вннмачия даже на то, что оин формулировки у них протиноречат тругим и что все их концелиии буквально трещат по швам. Один из заправил в групne Ло Сыдина в свое время говорил своему компаньону: „Писать исторические статьн нужно живо; можно, чтобы на семь частей правды приходилось три части вымысла", „это вопрос литературной цоработки, в результате получается правднво". И сще: «,Если о том, что мы делаем, рассказать сейчас, нам снесут головы сейчас; рассказать в будуием - снесут головы в булущем". Эти его слова. сказанные конфиденциально, как нельзя яснее обнажают аитинаучный и коитрреволюционный характер иносказательной нсторнографин, ,ставившей древнее на службу банде"» $\{311,1978$, № 1, с. 71].

Можно согласиться с автором статьн, что в 1972-1976 гг. в К11P дейстительно наблюдалось пскажение пстории, в том

числе и истории взаимоотношений конфуцианства и легизма. Линь Ганьцюань говорит, "то «банда четырех», контролировавшая средства массовой информации «в течение опреде.тенного периода времени, забила своими реакционными концепинями газеты, журналы, брошюры, учебники, заполнила программы радиовещання и лекционные курсы. Она поролила массу путаницы в политнке, ндеологин : теории, шнроко распространила свой ял н нанссла колоссальный вред. Крайне серьезный ущерб она принесла и исторической науке в нашей стране» [311, 1978, № 1, с. 71-72].

С этим также можно согласиться. Нельзя тишь согласиться с одним: вскрывая факты нздевательства над культурным п нсторичсским наследнем, гневно обрушиваясь на тех, кто извращал историю в узкпх прагматических целях, Линь Ганьцюань, как и многне другие, забывает упомянуть о главном внновнике всех этих бед- Мао Цзэдуне, «вдохновившем» «четверку" на грандиозную фальсифнкацик всторин.

Ныне органы массовой пропаганыы всячески стремятся выгородить Мао, отссчь его от критини Конфуиня и восхваления легизма. Об этом спениально говорится в эпомянутой статье Линь Ганьцюаня 11 тругих материалах центра.эьной партийной прессы [307, 18.V.1978; 311, 1978, ㅇ 1]. А ведь именно маоистская мето,отогия, и прежде всего аморфная кон!елцтя «использовать цревиость на службе сопременности», и сделала возможной такую массовую фа.тьсификаиню истории, какую наблюдали мь в 1972-1976 гг. Как бы ни стремитея Линь Ганьцюань отделаться от этой накнни, он все еще скован все той же маоистской установкой. Можно списать все пзлержки на «банду четырех», по невозможно, оставаясь на позиция маоизма, выйти из методологического тупика. Смена установки «нспользовать древнее на службе банде» на «пспользовать древнее на службе современности» не вносит ничего коиструктивного. По-прежнему главенствует не марксистский, а сугубо прагматический подхол к историн.

Следует спецяально остановнться на той реакци॥, которую вызвала новая переоиенка исторического и ку.тьтурного наследия за предепами КНР, и прежде всго в CIIIA. Американские китасведы-политологи, такие, как В. Зорза. Ф. Баттерфилд п другие, разрабатывают версию, бутто в КНР идет процесс «демаоизации» (см. \{316, 4.V.1978; 318. 27.IV.1978]). Основой для таких сужтений послужила критика Цинь Шихуана, персоценка легизма и «реабилитация» Конфуция. Онн также видят в этом усиление борьбы между Дэн Сяопином и Хуа Гофэном, отмечая при этом, что для Дэна демаонзация является якобы необходимым условием модернизацин.

Подобиые выступления буржуазной печати преследуют несколько целей:

1. «Демаоизация» необходима Западу для придання боль-

шей респектабельности нынепнему режиму и облегчению делояых и иных контактов с ним.
2. Запа. как бы подсказывает режиму выпустить немного пара из котла. чтобы нслово.льство народа не вы.титось в неуправляемый процесс. Eго тревожит нестабильность нынешнего режима.
3. Запад запнтересован в скорейшей, но поверхностной «демаоизании» пол контролем сил, враждебных СССР. Eго беспокоит то. что «демаоиэанию» будут проводить силы, настроенные хотя бы дажс нейтрально к СССР. Буржуазные политини, вндимо, понимают, что «демаонзацня» - большой козырь в руках любой группировки.

I $\varnothing$ оэому-то переоиенка Цинь Шихуана, легизма н учекия Конфуцяя выдается за доказательство процесса «лемаоизацин».

Действительно, неслециалисту может показаться, будто в КНР происхолит развенчание кэльта Мао путем критики отдельных сторон знчности и политики Цинь Шихуана (чреэмер. ная жестокость, оглупление народа 1 т. п.) (см. [307. 23.VI, 5.Xl.1977, 16.III, 15.IV.1978; 311, 1978, № 1, с. 73-74]) нли путем позитнвной оценки опять же некоторых сторон деятельности Конфуция (особенно его культ образованности и образованія) (см. [306, 12.1. 1978; 307, 20.J.1978; 311, 1978, № 1, с. 68-73 и сл.]). На самом же деле анализ матерналов китайской полытической печати последнего времени показывает, что так называемая новая оценка легизма к конфуцинства илет в общем русле переоненки кулвтррого наследия и не имеет особой цети. связанной с развенчанием культа Мао. В области исторической и фнлософской науки (имеется в виду древний пернод) происходит формально возврат на познции периола до «культурной революции». Ilо существу же происходит не- «демаонзацяя», а интеграция маоизма (слегка прнлнзанного) в китайскую национальную культуру. Чувствуется, что в последние годы жизни Мао, особенно в период кампанин «критыки Линь Бяо и Коифуция», маоизм во многом подрывал фундамеитальные основы китайского национализма, нарушив псевдореволюционной фразеологией траднцинный баланс нашионализма и политики, и что антиконфуцианство Мао, позволило Тайваню на время перехватить знамя защитника культурного наследия страны. Современное руководство спешит восстановнть этот просчет. Надругательство над Конфуцием - святыней пациональной и национзлистической культуры - мешало эффективному воэлействню на широкне народные массы (прежде всего крестьян). а также отталкивало от КНР зарубежных китайиев.

Поэтому-то и идет процесс очищения маонзма от его наиболее грубых оинбок и изғращений в оценке исторического прошлого китайского народа, «грехи» Мао списывают на «четверку».

Очнщение маоизма от антиконфуцнанских высказываний,

осторожная критнка отдельыы легистских кониепиий еще не «демаонзация»; они необходимы повому руково.пттв для создання новой версии маоизма раєи укрепления наџнонализма, придання ему большей vстойчнвостн.

Поскольку характер режима не изменнлся, то не исключсно новое обращение к исторнческому наследно, нбо никаких иных форм открытой боръбы с функцнонируюиими противниками политическая тратиия КНР пока еше не выработала. Можно согласиться с теми специалнстамн, которые в происходящей переоценке Цинь Шихуана " Кон|уция, в появлении на сцене цнньского полководиа Ван Цзяна вияят отражение борьбы нли разногласий между Хуа и Дэном. Это как раз свшдетельствует о компромиссе и временной консолитацин сил. Когда же наступит крнзн верхушечной власти, то буревестником станет более активное вовлечение «историн» в «политику» с обращением уже к широким массам.

Маонстская конщепция «испотьзовать древнее на службе современности» вошла в число основных мобилизационных концепций, прннятых на XI съезде КПК и сессии ВСНПП лятого созыва, поэтому институт «нсторнческое наследне - политнка» будет активно функиионировать в теченне ближайин: десятилетнй.

Сколь до.лг раннее конфуцнанетво н легнзм будут играть гтавную роль в этом институте н каковы будут их функции, прелсказать трудно, но все же необходимо. Следует оо́ратить внимание чнтателя на то, что никто нз новых руководителей КНР в отличе от Мао не может быть отнесен к числу харизматических литеров. Поэтому на такие акты насния над кульгррным наследнем страны, какне мог себбе позволить Мао Цзэіјн, его наследннки не рсшатся, пбо они в гораздо большей $\therefore$ тепени скованы политическими и культурными традициями. А поскольку и пегизм, и раннее конфуцианство составляюг ядро этих традииий, то в ближайшие десятилетия онн останутся в институте «история - по.литика». Могут измениться : $и ш ь$ их функции в завнсимости от пасущных нуж.д политнки.

И действительно, начало $80-x$ годов свидетельствует о становлении качественно нового для КНР этапа в пспользовании этих учений. Если в 1976-1979 гг, пронсходил процесс очншения раннего конфуинанства и легнзма от верхннх слоев политической накини периола кампании «критики Линь Бяо и Конфуция», то уже в конце 1979 - начале 1980 г. наблюдаются попытки чспользовать отдельные концепции легистов и ранних конфуцианцсв в решенин сугубо полнтиескшх задач. На первое место выдвигаются концепцив, связанные с проблемой управления обшеством и государством. При знакомстве с ними читателю следует обратить внимание на то, какне из них н как осуществляются на ирактике.

Некоторые реабилитированные жертвы «культурной револю-

цни» из чнста бывших руководителей КПК и КНР, испытавшие на себе все «прслести» этой «революции», пытаются, по крайней мере на словах, вериуть страну на рельсы законности, понымая, что в протнвном случае общество будет нсуправляемо. В этом отношенин весьма характерно выступленне бывшего члеча Политбюро ІІК КПК и первого секретаря пекинского горкома, а ныне вновь члена Политбюро, заместителя председателя Постоянного комнтета ВСНП, председателя Комиссин законодательных предположений Пэн Чжэня 1 сентября 1979 г. в Центральной партийной школе. Приведем нанболее интереспую для настоящего исслелования выдержку из этой речн, напечатанной в ноябрьском номере «Хунци» за 1979 г. под заголовком «О некоторых проблемах соналистического правопоря,дка».
«Мы говорнлн, что без социатистического правопорядка нет и социалистической демократин. Это подтверждено уроками, которые давали нам на протяженин доброго десятка лет Линь Бяо и ,,банда четырех". Многие из присутствующнх зтесь товарищей испытали это в полной мере на себе. Вы посмотриге: захотсли скрутить председателя республики - скрутили; захотели по:вергнуть чистке заместителя председателя ЦК КПК п генерального секретаря ЦК партин - подвергли. Они подвер. гали чистке кого хотели - всяких там заместителей председателя Постоянного комитета ВСНП, заместителей премьера Госсовета, замесннтелей предселателя Военного совета LК КПК, маршалов, всяких там членов КПК и КСМК. любого кадрового работника и прелставителя масс, любого пере.овика пронзводства, любого деятеля Единого фронта. Попутио, как заблагорассулится, можно было обыскнвать дома; заблагорассулится хватать; заблагорассудится - сажать; кого угодно с кем угодно связывать; кого угодны шельмовать; на кого угодно клеветать; кого угодно без суда и следствня нзбнвать, поцвергать пьткам и даже убивать. В конечном счете захотелі убить и председателя Mao. Спрашивается: где было взять ;емократню, когда не существовало правопорядка? На этот вопрос нам ясно ответили и в этом отнонении нас научили учителя - Јинь Бяо и .,банда четырех"» [311, 1979, № 11. с. 4]. Прнзнанне Пэн Чжэня весьма красноречиво. Правовериый маоист вынужден признать наличие в КНР этапа произвола и бесправня, который он не ограничнвает лишь «культурной революцией». «Добрый десяток лет» - это и пернод «культурной революции», и период камиании «критики Линь Бяо ॥ Конфуция». нбо деяния «банды четырех» закончнлись со смертью Мао.

В выступлении ІІэ Чжээя, так же как н в рассмотренной в этой главе статье Линь Гаиьцюаня, многое соответствует действительности. Но объединяет нх одно: так же как и Линь Ганьцюань, Пэн Чжэнь уводит из-под удара Мао, а ведь именно по личному указанню Мао Цээдуна творитись в стране те бесчннства, которые так красочно охарактеризовал нынеиннй пред-

седатель Комиссии закоподатепьных предположениін. Заверения в том, что Линь Бяо и «банда четырех» намеревались якобы убить Мао Цзэдуна, относятся к области чистого вымысла. И вновь уже на примере последнего отрезка истории КНР мы убеждаемся в живучести института «история - политика»: «политика» снова совєршила наснлие над «историсй».

Необходимость вывода страны из кризисного состояния в целях осушествления курса «четырех модеринзаий» и нараци. вания военного потенциала заставляет руководство КНР восстанавливать хотя бы элементарный правопоря.ок. Поэтому одновременно с выступлением Пэн Чжэня среди юристов была развернута полемика о преимуществах и недостатках двух форм правления - посредством права н посредством нюдей.

Первый месяц $80-\mathrm{x}$ годов ознаменовался публикацией в «Жэньминь жибао» статьи, подводящей итоги общекитайской «Дискуссии по вопросу об улравленин посретттвом людей к управлении посредством ааконов». B сообщении от редакцин, предваряюнем этот обзор, говорилось: «Вопрос об упр. влении посредством людей н управлении посредством законов - это важный вопрос теории права, вопрос, который вызывает к тому же в настоящее время сравнительно большие слоры» [307, 18.I. 1980 ].

Далее редакиия «Жэньหинь жибао» излагает различные точки зрения на эту проблему. Прежде чем ознакомить читателя со взглядами участников дискуссни, необходпмо пояснить, что все они ассоииируют иправление посредствон июдей (жэнь чжи) с концепиней ли в ученни Конфуцня, а управление посредством закона ( фа чжи) - с легистской кониепиней закона. Разница лишь в некоторой модернизации ли - под правилами подразумевается управленне на основанни решений одного нли нескольких человек. Все анализируемые статьн реяакция «Жэньминь жибао» сгруппировала по четырем слелјющим разделам: 1) «между управленнем посредством людей и управлением посредством законов существует внутренняя связь»; 2 ) «управление посредством люлей и управление посредством законов никогда не существовало в тнстом виде»; 3) «нельзя оставлять лазейки для сохранения управления посредством людей»; 4) «два разлнчных метода управления государством».

В первом разделе излагается содержание статын Чжзн Цзиньфана и ІІэн Сяньн «Исторпческий аиализ управления посредством людей и улравления посредством законов». «Так называемое уиравление посредством людей. - цитирует авторов "Жэньминь, жибао", - это полнтическая платформа конфуцианцев в древнем Китае; она и платформа легнстов, настаивавних на том, чтобы управлять посредством законов, представляли собой два различных метода господства. Первые фокусировали внимание на людях, а не на законах» (цнт. по \{307, 18.1.1980]). Далее газета приводит мнение Чжан Цзиньфана и Цзэн Сяньн

о тим, что сужжение, «будто конфуинанцы ратовали только за управление посредством людей н абсолютно отказывались от управления на основе законов, не соответствует исторнческим фактам» (цит. ио $[308,18.1 .1980]$ ). «Следует говорить лишь, "нова цитирует авторов ,"Жэньминь жибао", - что доцнннские

гисты акцентировали внимание на управления посредстволь , иконов. в то время как конфуцианцы акцентировали внимание на управлении посредством людей... с перехолом к феодальному обществу среди просвещенных правнтелей любой династии никто не пренебрегал ни правилами (ли), ни наказаниями (син), никто не разрывал внутреннюю связь, существовавшую между уиравлением посредствомт аюдей и управлением посредством законов» (цит. 11 \{307, 18.1.1980]).

Заключая нзложение статьи Чжан Цзнньфана и Цзэн Сяньн, "Жэньминь, жнбао» пншет: «Авторы счнтают, что в пернод межСиньхайской революцней (1911 г. - Л. П:) н двнжением І мая" (1919 г. - Л. П.) правление посредством законов, за lopoe ратовали передовые мыслители, и его противополож-
сть - правление посредством июдей - обрели новое содержание, на которос явно лег отиечаток эпохн. Соответственно понятня управлсние посредством людей и управление посредством законов не являются надысторическими понятиями, и их слелует конкретно анализнровать. Весьма трудно свестн всю реально богатую нолитичсскую жнзнь в нашей стране к возникєцим в доцъньский период понятиям управления посредством людей и управления посредством законов. Это может, напротив. создать превратное представление о том, что борьба между стороини؛ами этнх двух методов господства затянулась до сегодняших
せ'й" [307. 18.1.1980].
Во втором разделе излагается коллективная статья трех авторов - Чэнь Шоун, Лю Шэнпина н Чжао Чжэньцзяна «Тридцать , тет создания правопорядка в нашей стране». Весьма нитересно, что, знакомя читателей с этой статьей, «Жэньминь жибао» ограннчнвается лишь приведением различных выдержек без каких-либо комментариев. Авторы указывают: «На иротяжении длительного периода времени в нашей стране бытовала формулировка ,,нужно стремитьея к управленио посредством людей, а не к управлению посредствол законов". Считалось. что тот, кто выступает за управление посредствоя людей, - выступает с маркснстскнх познинй, а тот, кто выступает за ynривление посредством законов, - выступает с буржуазных, ревизнонистских позиций... Практнка показала, что данная формулировка лишена научной базы».

В третьем разделе - «Нельзя оставлять лазейки для сохранення управлення с помощью людей» - редакция «Жэньминь жибао» привомит, оиять же без каких-либо комментариев, краткое изложение статьи Гу Чуньдэ, Люй Шилуня п Ль Сння «Об управленни посредством людей и управленни посредством

законов». Весьма характерно, что и эта группа авторов рассматриваст проблему поиска олтимальной модели управления современным Китаем, отталкиваясь от моделей Коофуция и Шаи Яна. Они отмечают, что «Кун Цю и Мэн Кэ, подчеркивая необходимость управления делами государства посредством правил (ли), которые осуществляли бы совершенномудрые, обладающие волей Неба (тянь мин), проводили в жизнь так называемое управление посредством добродетели (дэ чжэн) и управление посредством человеколюбия (жэнь чжэм), т. е. пропагандировали управление посредствол людей. Противоположностью уиравления посредством людей являлось иправление посредством законов. Сторонники этого учения подчеркивали важную роль законов в делах управления государством, что, по их замыслам, должно было исключить џли ограничוть проявленне волюнтаризма у власть имуших, которые управляли страной. Управлением посредством эаконов в широком смысле слова представляло весь комитекс интересов и вопи травящего класса, позволяло лучше систематизировать и объединять действия правяшего класса» (цит. по $\{307,18.1 .1980]$ ).

Следуст обратить внимание читателя на то, что Гу Ччньдэ, Люй Шилунь и Лю Синь подходят к концепиням Копфуи:чя и Шан Яна более объективно и серьезно, нежели в период кампании «критики Линь Вяо и Конфуиия» и в первые три года после завершюния кампании. В 1972-1976 гг., хотя легизм всячески восхвалялся, в китайской масеовой политічесной печати основная легистская коицешия - концепцня всеобщности закона - замалчивалась. Нынс же именно на этой тегистской концепшии строятся доказательства о необходимости возрождения правонорядка. В то же время авторы статьи отмечают ограниченность легистской концелции закона. Они утверждают, что «управяение посредством законов, за которое ратовала в новое время буржуазия, во многом отличалось от управления посредством законов, с проповедью которого выступали доцнньские легисты. Его основная особенность заключалась в правильном и широком тесном увязывании вместе управдения посредством законов и демократния (цит. по [307, ]8.1.1980]). Вряд ли верно, что кптайская буржуазня «правильно јвязывала законность с демократией»: достаточно вспомнить о долгнх годах чанкайшистского иравления. Рассуждения же авторов о неприятии социалистическнм правопорядком конфуиианской концениии правแл заслуживает вниання: «Практнковать управление посредством лодей в уеловнях социалистического строя - значит позволять отдельным людям пли меньшинству ставить свою волю на место воли народиых масс либо возвынать первую над послелней. В этом случае такие люди фактически становятся привилегированной элитой, произвольно отдаюшей прнказы и распоряжения массам, а... социалистическая демократия тут же перестает существовать» (цит. по (307, 18.1.1980]).

Четвертый и последний раздел обзора называется «Два различных метода управления государством». Ли Буюнь, Ван Дэсян і Чэиь Чупьлун в статье «Нужно осуществлять социалистическый правопорядок», так же как и их предшествениики, обращаются к ранним кончуцнанцам І легистам. Оии объявляют себя решительными противнтками конфуииаиской кониетции $л и$ в ее современной ннтериретации. «Правление посредствон людей предполагает, - пншут они, - что его сторонники видят в законе обузу и считают власть индивндуума выне закона; считают, что, занимаясь каким-либо делом, можно опираться на людей, а не на законы, что инициативу масс можно поставить выше законов, что последние можно отменять по мере развертывания какой-либо политиеской кампанин. На протяжении длительного времени у нас в стране существовал порядок, когда людн выступали против управления посредством законов и за управление посредстволи людей» (цит. по [307, 18.I.1980]).

Казалось бы, высказанные в ходе дискуссни соображения китайских юристов должны были свидетельствовать о серьезности намерений нынсшнего руководства КНР в корне изменить введенную группой Мао систему управления. Однако дискуссии суждено было выполнять лишь функцию крышки, дабы выпустить немного пара из жотла народного гнева. V пленум ЦК КПК одиннадиатого созыва, состоявиийся в конце февра.эя 1980 г., поставил все на свои места. Пленум рекомендовал ВСНП аннулировать положение ст. 45 конституции КНР 1957 г., в котарой декларировалось право граждан на «высказџвание мнений, нзложенне взгтядов, проведение дискуссий и вывешнвание дацзыбао». Вновь, как и во времена правления Мао, главенство взял метод правления посредством людей, а нс метол правления посредством законов. Нынешнему руководству KHP, воспитанному в духе «лучших» маоистских политическіх тралицнй, гораздо легче править по-старому, нспользуяя прывычные и отработанные рычаги власти. Какне бы речи ни пронзноснл председатсль Комиссии законодательннх предположений ВСНП, какне бы многопбсщаюыне обзоры ни печатала «Жэньминь жибао», по-прежнему в Китае ли главенствует над фа. Возможно, что в КНР, как и в императорском Китае, булут изданы эынты-распоряження, ставящие часть ганьбу в привилегированное положенис перел законом (дабы как-то обезопасить их от повторения «культурной революции»), но они не распространятся на все население страны. «,Обновленное и дополненное" постановление 1957 r . и отмена ряла гражданскнх прав, - писала "Правда" об итогах V пленума ЦК КПК, открывают новые возможности для пронзвола и беззакония, которым подвергаются пародные массы Китая на протяжении многих лет. Нельзя иначе оценить эти репрессивные меры, кроме как намерением создать в стране своего рода концентрационные

лагеря．Гекинское руководство явно рассчитывает использоватв вводимые карательные санкиии в первую очерель для укрепле． ния своего режнма－военно－бюрократической диктатуры，для подавления всех тех，кто выступает лротив его нынешней полиг тики»［308а，4．III．1980］．

Если дискуссни о лучших методах управления государством суждено было завершиться на этапе публичного высказывания мнений－слишком уж злободневные проблемы поднимали юриж сты，анализнруя концепции ранннх конфуцианцев и легистов，
 цию Лю Шаоии и его «черной книги»，возможности открылисв самые иирокие．В КНР нескончаемым потоком публикуются статьы，рассматривающие самые различные его копцепции и этапы жизня．Подводя итоги трехиетних обсужлений учекия Конфуиня（1976－1979）．Пан Пу в статье «Об оценке Конфуиия в последние три года» отмечает，что появилось уже несколько cor статей，и выделяет два качественных этапа．Первый этад⿱亠䒑𧰨 охватывал период с 1976 до лета 1978 г．，второй весь после－ ！юший пернод времени до начала 1980 г．По мнению Пан Пу． ：а первом этапе акцент делался главным образом на том．что－ ¡ы рассчитатыся с камиаиией＂банды четырех＂по ，восхвалтению Ітнзма и критике конфуцианства＂．Эта кампания была，по су－ пеству，политическим заговором，цель которого заключалась узриации верховиой власти в партии и государсты，оценке же
 дкууя копцепцию ．，восхвалсния легнзма и критики копфуциан－ ства＂„бан：ды четырех＂，разумсется，следовало прежде всего пропесочить ее политическое коварство．На первом этапе под＊ этим углом зрения появилось немало весьма острых и хороших статей，чтение которых доставляло огромное удовольствие，кото－ рые освобожда．ти от пут ненависти и поистине несли в себе зер－ на глубокнх разоблачений и беспощадной критики．Однако почти во всех этих критических статьях сохранялся тот же ка－ лыбр，имеюший политически убойную силу，которая ему была задана，и，словно золотой обруч，крепко стягивающий все мысли автора．Казалось，что он превратплся в чеканную аксиому，ко－ торая может служить обоснованием любого тезпса н быть ис－ нользована для ответного удара по самой，банде четырех＂»［307， 29．1．1980］．Пан Пу нмеет в виду логику доказательств，когда многие авторы，споря с заправнлами кампании «критики Линь Бяо и Конфуция»，действовали по схеме «сам дурак»，обвиняя сторонннков «банды четырех» в приверженности к конфуциан－ ству．Заключая характеристику перного этапа，Пан Пу отме－ чает：«Этот этап можно назвать оценочным этапом бессмыслен－ ных оценок Конфуцня．Он до обидного ярко продемонстриро－ вал．сколь великую роль у наших нсследователей еще играют инерция и суеверие，или，выражаясь точнее，он без всякого со－甲увствня вскрыл，до какой степени глубоко травмирована наша

идеоногия!» [307, 29.I.1980]. С этим признанием автора статы! нельзя не согласнться. Пан Пу сетует: «Не знаю с какого времени, но в нашей жизни политика постеленно поглоти.та науку, выгота п невыгода нсподволь занялн местп правды и неправды. С помошью политивн стало возможным обрушнваться на все, і все должно было подчиняться политике. H вот в сфере обиественных наук чувство правды и неправды стадо с жаждым днем все болине хиреть и в итоге исчезпо» $\{307,29 . \mathrm{I} .1980]$. Эта оценка в равной стппени характерна тля нспотьлования в КНР института «нсторяя - полытнка».

Второй этан, по мненню Пал Пу, началея тогда, «когда Конфуцня стали исследовать как историческую личность, ясно высказывая при этом собственные взгляды. Это постепенно приш,то но мере того, как обенжтение ста.ло вестись в соответствии с критериями истины» (307, 29.1.1980).

На этом этапе наблюдастся сосушествованне самых различных точек зрення, н автор приветствует такое положенне: «Во вторые полтора года появляется иенссякасмый поток статей. обзоров. пыскуссионных заметок и докладов самого разного характера и свойства, содержащих оценки Конфуция: здесь и всестороннй анализ его идеологии, н исследование отдельных исторических фактов: здесь и прнзнание Конфуия революционером, н твердая уверенность в том, что Кун Цю был реакционером; здесь и попытка проследить, кто был прелтечей конфуцианцев, и непринужденный разговор об эволюциџ конфуианства: словом. в этом гранлиозном потоке, захватывающем все и вся. велнкое и малое, поистине каждый высказывает свое мнение и говорит при этом то, что хочет сказать» [307, 29.I.1980].

Автор кннги специально привел столь пространную тнраду. дабы показать читатетю, как стосковатысь китайские нсторики п 中н. оософы по возможности высказывать собственнос мнение. Почти по каждой крупной ироблеме, связанной с характеристикой Конфчиня, насчитывается по мепьшей мере четыре-пять различных точек зрения. Лю Шусюнь в статье «О переоиенке Конфушия» отмечает, что по вопросу о политической платформе Конфуция сосуществукт четыре слетуюших миения: 1) Конфуций - представитель твердолобых рабовладелыцев; 2) Конфуций - реформатор рабовладения; 3) Коифуций представлял нарождавшнйся класс помещиков; 4) пельзя идеологию Конфуция рассматрнвать как нензменноя, она проходила этапы в своем развитни (см. $\{306,12.111 .1980]$ ). Одни угверждают, что Конфуций был ндеалист. другне - что материалист; третьы что философские взгля.ды Конфуция стамы освобождаться от ретнгнозного ндеализма н поворачиваться к нанвному материа.ІІзму и т.п. (см. [306, 12.11.1980]). Как видим, свобода полная, но это лишь в оценке Конфуцня; когда же переонеика раннего конфуцианства и легизма затрагивает, как убеднлся сам читатель, систему правления нынешнего Қитая, то тут полытика
 свободы творчества.

Заключая нсследование, автор падеется, что ему уяалось. показать читателю функцнонированне ннститута «нсторня политика» в обиественно-политнческой жизни Кнтая п роль раннего конфуцнанства и легизма в этом институте. Остается ожидать, что дальнейиая нстория КІНР позво.пит проследить судьбу этих учений.

## ПРИМЕЧАНИЯ

## !acts I

Liaba 1
${ }^{1}$ *Хотя города и небольшие, однако усадеб и домов с прнстройками так много, что негде пасти скот. Жителей так много, количество повозок и лошадей столь велико, что все кругом грохочет, словно в городе расквартированы три армии> [185, гл. 69. с. 22].
${ }^{2}$ є...ныне города, [в которых прожинаст] 10 тыс. семей, обычное явление» (см. (237, гл. 21, с. 831).
; Ср. с комментарием тавского историка Сыма Чжэна [185, гл. 29, с. 4-5].
4 K пастоящему времени золотыс монеты эпохи Чжаньго удалось обнаружить только на территории царства Чу; во всех остальных царствах испольэовали бронзовые моветы. Золотые монеть чуского царства хранятся в Нанкинском музее.

В 453 г. царство Цэинь было разделено на три государства - Вэй, Чжао н Хань.

ө Подробнее о патронимии и ее эволюции в яревнем Китае см. [54, с. $76-$ 97; 55, с. 190-249; 77; 78, с. 93-99; 222; 269, с. 166-196].
${ }^{7}$ Ср. $[310,1959$, № 6, с. 423].

* Согласно положению, впервые выдвинутому известным мыслителем Мэн цзы (372-289 гг. до н. э.), в древностн в Китае все пахотные земли делились на разные участки в форме иероглифа цзин (колодец). Отсюда и возникло наимрнование цзин тянь, т. с. колодезная спстема землепользования. По схеме МЗэн цэы, каждый участок пахотной земли в форие цзин подразделялся на девять равных полей по 100 му каждое - восемь боковых «частных полей и одно кобществснное полєь, расположенное в центре. Отрниая схсму Мэн цзы как нс соответствуюцую действительности, многне исследователи в то же время признают ее рациональное зерно - идею раиновеликости пахотных наделов в пределах одного производетвенного коллектина. Поэтому нскоторые ніз них связывают систему цзин тянь с обиинной системой землепользования (см. [310, 1959, № 6, с. 39-42; 308, 1960, № 4, с. 25; 22, с. 24-38].
${ }^{4}$ Тот же Цюй Бо отмечает, что унячтожение спстемы цзин тянь было проведено в «интерссах варода» (см. [120, гл. 99(2), с. 19(2)-00(1)]). Под уиотребтенным в данном случае термином «народ», очевидно, следует понимать зажиточкую часть обшниников.

ле $\{185$, гл. 5, с. $52(380)]$. См. высказывание Чжу Си об аграрной реформе Шан Яна.
" Описание аналогичной системы обработкн полей, когда земледелец сам устанавтивает очередность работы на том или ином участке, содержится и в «Lянь Ханышух [120, гл. $24(1)$, с. 14 (2)].

1: Этот район отошел к царству Чжао после 453 г. до н. э., когда царство Цзни было разделено на три части.
: К такому же выводу пришел и Хань Ляньци (см. [308, 1960, 스 4, c 3011
${ }^{14}$ Это был единственный известный нам конкретный случай купти-пролажи земли, относившийся к периоду Чжаньго. Однако не следует заб:лзать. что мы имеем дело не с документальными матерналами, а с повествовагельными источникамн. Купля-продажа земли, относящаяся в большеі̆ степени к

сфере деятельности частных лиц, должна была найтн более полнос отражение в гражданской докумснтацни. Подойые документы хранилнсь, вероятно, в частных архнвах. Архнвы эпохи Чжаньго не донли до наиних дней.
${ }^{\text {t5 }}$ Гуны и хоу-представители высшрй наследственной аристократии.
${ }^{18}$ Подробнее об органах общинного самоуправления см. а третьем разнеле данной главы.

17 Такого же міения придерживается и Жань Чжаодэ [138, 13.1.1964, с. 6].
${ }^{18}$ См. тексты купчих $\{147$, т. 1, с. 82\{2); 176, т. 2, с. 335, 393-39.4, 418419].

19 В данном случае дифра ядевятьл - показатель множествевного чиста, часто встречающийся в древнекитайской лятературе (девять округов и т. п.... Автор трактата, вероятно, хотел сказать, что такого рода помощь была свойственна всем цзу.
${ }^{20}$ Интересно отметить, что в ІІумере пернода правлеиия Хаммурапи члены совета старейшнн носили весьма сходные названия - жстарцы», षотшы города», «старнки» [37, с. 132].
${ }^{21} \mathrm{~B}$ VI-V вв. до н. э. термин а употреблялся для обозначения крупных ойщн (см. подробнее [308, № 4, с. 24-25; 3110, 1959. № 6, с. 43-44]).
${ }^{22}$ Об обращенни чусцен за помощью к парстну Цияь говорится также в более ранних источниках: в «Цзочжуани» (IV в. до н. э.) и в «Исторнческих запискахз Сыма Цяяя (145-86 гг. до н, э.) (см. [185, гл. 40. с. 43 (2515): 260а, т. 32, гл. 54, с. $3114-3115$; 260а, т. 32. гл. 55, с. $3220-322 i 1$ ). По-вияммому, Бань Гу запмствовал эти даннье из «Цэочжуанит и кШи цзи», дополнив сообиение 1 уу Ляна.
${ }^{23}$ Вполие возможио, что чуские фу лао вели переговоры не с циньскями чиновниками, а с такими же представителями органов общинного самоуправления. Ср.: \&Јюди Цинь сжалились [над ними] и сказали, что выступят с войскамит [260а, т. 32, гл. 54, с. 3114-3115].
${ }^{24}$ Сяньшен - почтительное обращение к человеку, пользующемуся уьажением; обично употребляетея а значении кучитель».
${ }^{25}$ Необходимо отметвть, что в тот пернод небольшие города, по суиеству, ннчем ночти ке отличались ог сельских общнн, территория которым также была обнесена земляной или глинобитной стеной. Отнюдь ве случайно Мо цзы не проводит разницы между терминамн изн (город) н ли (община), заменяя подчас один иероглнф другим (см. [173. т. 4, гл. 15, с. 346-348)).
${ }^{26}$ Согласно системе Мо изы, территория каждого обороняющегося населеннпго пункта условно делилась на восемь частей (см. (173, т. 4, г.т. 15 , c. 348 ]).
${ }^{27}$ Достаточно обратить внимание хотя бы на фамилин высшнх ч!новннков царств Цянь, Чу, Хань и другях госуларств в VII-V вв. до и. э. Во всех этих царствах высиие посты были закреплены за представнгелями какой-либо одной энатной фамылии (см. [277, с. I-26; ср. 267, с. 107]).

## Г.1aba 2

' [Ipı переводе данного отрывка автор исходил иа трактовки Кун Няьда [251, т. 31, с. 1744-1747] и Д. Ныдэма [296, т. 2, с. 522].
${ }^{2}$ Автор исхолит ${ }^{113}$ трактовки, предложенной комментатором \&.Тюйши чуньцю» Г'ао К (см. (24та, т. 6, с. [89]). Тот же Гао Ю добавляет, что это было сделано для того, чтобы правитель п низшие подчинялись общему порндку.

Глава 3
${ }^{1}$ 1 дакь а пернод Чуньдю - Чжаньго приблизительно был равен 30 kr зерна.
${ }_{3}^{2}$ Подробнее об органах обииняого самоуправления см. [75].
${ }^{3}$ Об уровне развития математики в древнем Китае см. [14; 15; 296, т. 3).
4 Доу - мера объема, раввая 3 л.

5 Через 2 тыс. лет, а пернод кампания акритыки Лıнь Бяяо и Коифуцияя, stor факт будет широко обыгрываться в дацзыбао.
${ }^{6}$ Ряд китайских комментаторов полагает, что это событие имело место на $12 \cdot \mathrm{~m}$ году правления Дии гуна, т. е. в 498 г. до н. э.; следовательно, Конфуцию исполннлось тогда 54 года (см. [185, гл. 47, с. 32 ]).
${ }^{2}$ Позже, в псриод империн Цинь, полвнлнсь цзо чэн сяя (леввй первый советник) и ю чэн сяк (правый первый советник), прнчем левый оыл всегда старше прового. Термин сяк с разлнчными приставками ирошел через весь нмператорский Китай и сохранился вплоть до наших дней - некоторых премьеюов монархических режимов именуют чэн слк.
${ }^{8}$ Об авторе बЈуньюйя» н времени его составления см. [157, с. 3-4].
${ }^{\text {® }}$ Н. И. Конрад считает, что на создание «Луньюйяд приблизительно ушло 80 лет и он появілля около 400 г. до в. э. (см. \{49, с. 428]).

10 Дж, Легг, по-впдимому, не уловил этого юмора, поэтому в переводе заменнл распуиенного (куак) на человека с иирокини взглядами (см. [293, т. 1, с. 325]). Аналогичныя̆ перевод дан в «Древнекнтайской фнлософии* (см. [32, T. J, c. 172$\}$ ).
" Вслсд за Ян Боизюнем автор заменяет в тексте иероглиф дэ (достисать, полусать) на цю (избавлаться) (см. [157, с. 38]).

12 На прагматический подход Конфучия и конфуцианцев к термину Дао обращал внимание и И. С. Лигсвич (см. [63, с. 14-15]).
${ }^{13}$ Автор спецнально привел транскрнпцию первой части ответа Конфуция, поскодьку в $70 \cdot \times$ годах $X X$ в. это сужденис станет объектом острой лолитической борьбіы. Правда, руководителн КНР будут трактовать его как преодолеть себя, дабы веркуться к старьм Правилам. Пол сторыми Правилами буבут подразумеваться решения VIII съсзда КПК (см. подробнсе вторую часть книги). В современном китаілско-русском словаре, изданном в Шанлая в 1977 г. кз чзи фули переводится как владеть собой и өосстаковить порядок.

14 Подробиее о прави.лах (ли) будет говориться несколько ниже, там, где рассматривактся взгляды Конфуция об обществе.
is Яю Боцаюнь считаст. что в данном случае цифра єтрия является показателсм множественности. Следовательно, Цзы Вэня скимали к назначали более 3 раз (см. [157, с. 537]).

16 Јинин, о которых говорится в тексте, символизируют светлое к темное начала.
${ }^{17}$ Как сираведливо отметил И. С. Лисевич, обладателей этого титула «была бы уйма», если бы ве существовало строгого огранкчения - в каждой дннастии на него мег претендовать всего один четовек [63, с. 22]. Поэтому в каждой дннастии, начнная с Хань п нончая Цин ([ГГ в. до н. э.- начало ХХ в. н. э.), имеется лииь по одному «Просвешенному».
${ }^{18}$ Фаня Скй - второе имя Фань Чн.
${ }^{19}$ В 1972-1976 гг. в КНР это суждение Конфуция не без помощи Мао будет широко рекламироваться как образец сго презрення к простому народу н неуважения земледельческого труда.
 не следует воспрннимать цифру «три* буквально; дрсяние этой цифрой лередавали также ощушение чрезвычайно длительной протяженностя во времени [157, c. 8].
${ }_{21}$ Существует множество различных толкований термина ли; нанболее расиространешные: этикет, церемонии, обряд, ритуал, прпвила. Х. Крил трактует ли как малине хороиего вкуса, понимая под этнм умение хороно вести себя в любой ситуации (см. [281а, с. 94]).
${ }^{22}$ Гервое Дао Дж. Јегг трактует следуюцим образом: «В своем поведенни он должен соблюдать скромность» [293, т. ], с. 178]
${ }^{23}$ Во времена Копфуция воснная мощь государства оценивалась или количеством боевых колесниц, или чистом армий. Уломинание о трех армнях показатель большого государства,

24 Аналогичный эпиэод описан в \&Ханьфэйцзы», в главе «У ду» (к丁ять червей»), н там прямо отмечается, что сын ксообщил о краже чиновннкам» (см. $[208$, с. 344$]$ ).

## Глава 4

' Прежде, до реформ Шан Яка, сановникн, как правило, получалн за свою службу право взимания налогов с определенной территорин. Высине чнновничьи должности паходилнсь в руках аристократов и передзввлись по наследству. На местах не было царских чиновников - местный аппарат содержался за счет аристокрзтыи или общины. При такой системе содержание административного аппарата обхолилось недорого, тем более что штат чиновников был весьма ограниче. Шан Ян стремитея к созлавию разветвленного государственного аппарата, чиновники которого должны были лолучать регулярное жалованье зерном. К сожалению, раммер жалованья чииовников в царствс Ilинь после реформ IШан Яиа нснзнестея, одиако дия сравнения можно привести некоторые даннье, относяниеся ки временам вмперии Цияв. Такое сопоставление выолне правомсрно, поскольку многие из прежния порядков, особ́енно в области укравлсния, бити занмствоваиы Цинь Цихуаном при созданин единой имнерии. В нмперии Цинь главы централыыл ведомств получали по 2000 даней ( $\quad 0000 \mathrm{kr}$ ). а их заместители - по 1000 даней ( 30000 kr ) зерна в год. Остальным чинонникам центра.1ьного аппарата выпана.тось в среднем от 300 дансй ( 9000 kr ) до 600 даней ( 18000 kr ) зерна. Начатьники уездов, на территории которых размена.оось, сияше 1000 дворов, получзли от 600 , даней ( 18000 kr ) до 1000 даныो ( 30 по0 кг) зерна; начальяпки уездов, в которых было менее 10000 дворов, получали ежегодно от 300 даней ( 9000 kr ) до 500 даней ( 15000 kr ) зерьа. Заместителям наиальников уездов жа.tовалось от 200 даней ( 6000 kr ) до 400 даней ( 12000 kr ). Bсе остальыые чиновнкки местиых органов управлення получали менее 100 даней ( $3000 \mathrm{kг)} \mathrm{зерна} \mathrm{в} \mathrm{гол} \mathrm{[76}, \mathrm{с}. \mathrm{61-62]}$.
${ }^{2}$ Китайские имлераторы прислушнвалнсь к этой рекомендадии Шан Яна, ибо они понимали чтс установление контактов с руководителями обиин сиособствовало коисолитации власти (лодробнее см. 297].
${ }^{3}$ Глава эа бияа записана одной из послелннх уже в период империи Цинь: однако включенные в вее положения, по-лилимому, отражают взгляды Шан Ява.

4 Следует отметнть, что, когда автор, употребляя термин «богатыл», не нмеет в виду представителей аристократки. он всякий раз оговаривает это. как, валример, в главе восемнадцатой: «[Говоря] п богатстве и зиатности, имею в виду тех людей, которые лолучнин ранги знатности и жаловання в нарушение закона и наживаются на этом" [114. с. 213].
 пременно за заслуги и награждает за пх усилия. Правитель. заставивший людей уверовать \{в этот метоа\} так же твердо, как они верят [в восход] солнца я луны, не будет иметь себе ранных» [114, с. 223],

6 Подробнее о времени составления Даолэцзина см. [19. с. [69—173].
 жить на склоне лет, бездумную трату зерна, пристрастие к краснвой одежде и нкусной еде, лобовь к предметам роскоини, пренсбреженне своими обязанностями, стяжательство (см, [114. с. 157-458]).

ह Единствснный вариант «Ши щзина», сохранившийся до наштих дией, -это соорин. известный в период Хаиь как «Песни [еписка] Nао». Песни этого синска были, но-виднмому, наиболес раслространенными в древнояті - оки дитируются и в кЈуиьюйе». Можно предлоложить, что Шан Ян имел в внду nесни именно этото списка.
? Оиибоино такжс ॥ мвсние Л. Ваидермерша, который считает, ито учение Illaи Яна отражало r.тавным образом интересы ремесленников л купцов.

## Гадва 5

' С 1958 по 1965 r . в КНР вышло шесть изданый «Луньюйя» с коммеятариями и персводом на соиременный китайский язык Я̆ Боизюня. Автор


2 Об отношснин Гуань Чжуна к варварам» см. в разделе яВнешнеполятнеские воззрения :легистовд.
${ }^{3}$ Сдедует отметить, что X. Г. Крил товорит об этом более осторожно; 20 реформы Улин-вана китаїиы умели разводить дошадей (то была лошадь Ірржевальского) и использовати нх в колесницах. Что же касается искусства верховой езды и стрельбы из лука с седла. то здесь многос остается пеясным. Скорее всего, китайиы с самого начала, видимо, учились этому у своих северных соседсй, у которых они заимствовали лучших лошадей (см. [283. c. $649-6561)$.

4 Чжу Шиюэ, Яв Куань и другнс исследователи уже давно обратили вниманне на это совпаденне (см. (242, с. 1; 265, с. 37) ).
${ }^{5}$ См. тексты речей Сяо-гуна ін Улнк-вана [114, с. 139; 237, с. 60$]$.
${ }^{6}$ Cp. $\{144$, c. $139 \rightarrow] 40 ; 237$, c. 60$]$.
${ }^{7}$ Имсются в виду пягь легендарных императоров: Хуан-ди, Чжуань Сюй, Гао Синь, Яо, Шунь п три царя: мифический герой сказаний Юй, Чэн Тан и у-ван.

- Фу Си (он же Хао Нк) -- герой древнах легенд.
${ }^{9}$ Шэнь Нуи - легсндарный правитель древнего Китая, живший якобы в $2737-2697$ гг. 10 н. .


## Г.aga 6

${ }^{1}$ Следует отдать должнос прозорливости Шан Яиа: словно предвидя возможиую реакцию обиияников на его реформы, он издает специальный указ, направленный ва то, чтобъ рассеять всякие сомнения и заставнть общинникон иоверить в силу государевых законов. Суть указа такова: каждого, кто перенесет бревно от северных ворот сто.ицы к южным, обещали наградить десятью золотыми монетами. Цена неслыханная. Дарод днвился, но не двигался. Тогда объявили на нлоиади, тто награда увеличивается до пягидесяти золотых৷ Наковец нашелся тетовск, которыі̆ согласился проделать эту операцию - взял ва глазах у толиы оревно, взвалил на плечи н леренес через весь город от одних ворог к другим. 11 ему действительно было вручено ири всем честном народе 50 золотых монет. ИІ все это оыло проделано для того, заключает свой рассказ Сыма Цянь, чтобы народ *повсрил, что (законы) не обманывают» [185, гл. 68, с. 3405]. Ја такнх наглядиых иримерах Шан Яя обучал обшинникон доверять законам.
${ }^{2}$ За каждую голову врага вонну жаловался ранг знатности [185, гл. 68 , c. 8$]_{3}$
${ }^{3}$ По циньским законам семья сдавыегося в плен обращалась в рабство, а сам он в случае поимки подвергался смертной казни [185, гл. 68, с. 8].
${ }^{4}$ Cp. [112, c. 474].
s Следует отметить, что сам факт издаиня эдикта о порабощении отделиных социальных слоев свидетельтвует о серьезных сдвигах в общественной структуре и о разнитии общества. Поэтому, когда отдельные советские синологи нз тисла последопатсльных противииков рабовладельческой концепции, каким является Л. С. Васнльев, замалчивают существование этой реформы, они тем самым затрудняют объективное исследование социальной структуры древнекитайского общества $[23$, с. $455-515]$.

б Впоследствии ханьский ученыі̆ Дүн Чжуншу (187-120) связал эту реформу с уничтожением системы чзик тянь - общннного землепользования [120. гл. 24, с. 16]. В действительности ко времени реформ Шан Яяа в царстве Цииь дарьо уже не существовало той идеальной системы цзин тлнь, о которой говорили древние, когда все земледельцы имели одннаковые поля. Прекратилась и традиционная практика регулярного передела полей внутри обцинь, земля переита в наследствениое пользоваине отдельных семей (см. подробнее [76, с. 88-94]). В результате данной реформы Шан Яна было офнцнально приэнано право новых владельцев на нх участки.
? Эта мысль Аэн цыы иыражена в его выскаэывании о том, что правителю не следует имешиваться в дела сановннкоя, так же как ему не следует
${ }^{8}$ Ср. с переводом 3 . В. Никотосова в книге Го Можо хФилософн древнего Килая» $[28$, с. $344-345]$.

9 Увлечение Сюнь цзы легизмом поставило исследователей его учения в затруднительное положение; некоторые из них даже сомневаются, можно ли вообще относить Сюнь цэы к сторонникам конфуцианской школы. Так, например, Фан Сяобо утвєрждает, будто Сюнь цзы к конюу жизни отрекся от конфуцианства п перешел на позипии легимма [199, с. 3]. По мнению Го Можо. Сюннь цзы, скорее всего, можно считать родоначальннком смешанной школы $[28$, с. 302]. Такой же точки зрения придерживастся и Ян Сянкуй, считиюций, что учение Сюнь цзы включает основиые положения трех различных философских школ: конфуцнанской, легистской к ддосской [272, с. 240]. Однако большинство ученых, отмечая влияние легизма єа мировоззрение Сюкь цзьг, причісляет его к конфуиианской школе (см. $[109$, с. $165 ; 119$, с. 377; 168, c. $162 ; 202$, с. $323 ; 211$, c. 530$]$ ).

10 Подробнее о деятельностн Ли Сы см. [278].
11 Шэнь Ђухай (ум. в 337 г. до н. э.) в легистской школе возглавлял направление, которое занималосв лроблемой управления государственным алпаратом [282, с. 607-636].

12 Об зтом говорится в главе седьмой \& Хань Фзйцзы» $[208$, с. 27].
is В главе षПять червей» говоритея: \&В государстве мудрого правителя нет книг ученых» $[208$, гл. 49 , с. 347$]$,

## Глава 7

${ }^{1}$ Ср. $\{185$, гл. 85, с. 12].
: Подробнее о государственном устройстве империи и реформах Цинь ІІихуана см. [76].
${ }^{5}$ Цзычжоу Чжифу - древний мудрсц, современник легендарного Яо
4 Вэнь-ван - один из основателей династии Чжоу (правил $\mathbf{s}$ XII в. до н. э.).
${ }^{\text {s }}$ Фэн и Хао - местности на западе Китая, где произошла хонсолидация чжоусцев и откуда они уже при сыне Вэнь-вана $y$-ване ( $1122-1116$ ) начали походы против нньцев.

в Жуны - некитайские племена, кочевавшие западнее чжоусцев.
${ }^{7}$ Сакоу-высшее должностное лицо, нозглавлявшее в древности судеб. ное ведомство.
${ }^{\text {® }}$ Лининь - чиновннчья должность, соотвстствующая должности первого советника.
${ }^{9}$ Здесь может быть только одно объясненяе - община считала, что лининє чарушил обычай: расправа над сыном, донесшнм на отиа, пходила в се прерогативы. Поэтому сведения о «элодеях» подобного типа моглн не доходить до верхов.
${ }^{19}$ Так, Цинь Шихуак относился с подчеркиутым почтением к переселснному владельцу железоплави.тьных мастерскнх Чжо ІІн, а также к крупному торговцу скотом Го и вдове Цин - владелкце крупных кнноварных промыслов в Смтуани [185. гл. 129, с. 16].
" Эти дороги назывались чидао, что в буквальном переноде означает «дорога, по которой [можно] скакать галопом». Само название дорог как нельзя лучше раскрывает причину их создания.
${ }^{12}$ Перевод текста стелы см. [76, с. 156-157].
${ }^{13}$ [В период Цянь при мобнлизацин] на нограничную службу сначала забирали провинившнися чиновннков, чжуйсюй (наэвание одной из категории домашних рабов, дословно заложенный зять, подробнсе см. [76, с. 103-106].Л. П.) и торговцев; затем тех, кто сам раныше занимался торговлей; потом приходили в селения и забирали жннушнх на левой стороне (бедных общинников. - Л. Л.)» $[120$. гл. 49, с. 12-13].


словио сыя, рожденный от раба или рабыни, подробнее см. (76, с. 106-[08\}) [ 185, гл. 6, с. 48; 185, гл. 48, с. 10].
is «До этого миогие из лодей Средииного государства, пришедших на вссток, [в Корею], спасаясь ог бедствий в ціньском государстве, поссля,тись к востоку от Махана вперемежку с чинханцами и к этому времени постепснно (настолько) окрепли, что маханцн, боясь нх, стали выдвигать [различные] обнин снняя [42, с. 73].
is Сыма Цянь специально отметил, что приказ о сожжении книт єне рас:ространялся на [книги], находившнеся в государственных учреждениях, где работали советники» (см. [185, гл. 6, с. 51]). В начале Хань в нмператорекой библиотеке было зарегисгрировано 677 наименований различных книг, $77 \%$ которых не дошли до наших дней. Существование в период Хань такой 60 гатой коллекция книг подтверждает правильность приведенного выше сошбшеяяя Сыма Цяня.
${ }^{17}$ Следует утытывать, что в то время вся докумснтацяя велась на бамбуковых дошечках.

## 「лава 8

' В техсте стонт нероглиф $и$. в данном случае он означает поселение 60 тіс крупное, чем деревенька-община, поэтому эдесь и условно переводится термином город.
${ }_{3}^{2}$ В переводс Л. Д. Гозднеевой эта фраза опушена (см. [112, с. 487]).
${ }^{3}$ В тексте дословно «одеваются в одежды во.тов и лошадейь. Л. Д. Позднеева трактует эту часть фразы как кодеваются в шкуры животных» (см. [112, с. 487). Нам кажется, что в данном случае. говоря об одежде бедняков, Дун Чжуншу не имел в виду шкуры жнвотных. Прежде всего в Китае в то время было довольно мало волов и лоиалей, и оян являлись символом зажиточности. В период Ранней линастии Хань один вол стонл 3000 монет, лошадь 4000 моиет, а 100 му лахотной земли - 10000 монет [147. гл. 3, с. 48]. В тексте речь идет, скорее всего, о том отрелье, которое рачнтельныї хозянн набрасывал на рабочую скотнну в сильные морозы или в дождь. Сравнение одеждм бедняков с отрепьем и должно было подчеркнуть нищснское существованне народа.

4 Эта крылатая фраза облетела впоследствии произведения многих авторов. встречается она и в трудах наших ученых.
${ }^{5}$ Версия об уннчтоженни Шан Яном састемы цзин тянь выдвигалась конфуцианцами на протяжения многих сотен лет, и лншь в конце XIX в. была стелана понытка реабилитировать Шан Яна.
${ }^{6} \mathrm{H}_{3}$ перетисленных лиц два последвих - Су Цинь и Чжаи H - не являлись теоретнками легизма. Оба они жили в V -III вв. до в. 9. и были известны как органызаторы политических союзов. Су Цлнь был иннциатором жсоюза по вертикалид - шести царств, расположенных с севера на юг: Янь, Хань. Вэй, Ци. Чу и Чжао. Союзз был взлравлтеп против царства Цинь (см. подроб-
 тали - союза царств, расположенных с востока ва запад. Состав этого союза был непостоянен; заключая союз с ближайшим соседом против другого государства, царство Цинь стремилось таким путем подчннить все китайские государства. Чжан И в теченяе продолжительного времени эанимал пост первого советника в царстве Цлнь (смя. подробнее (185, гл. 70, с. 1-51]). Су Цинь и Чжап II понали в этот проскрипцпонкый список, по-видимому, потому, что в начале правления императора У-ди на местах еще сохранилысь сепаратистские тенденции отдельных правителей.

7 По мнению Гу Цзегана, после изданія этого указа прн дзоре остались лишь одни конфуцианцы [ 129 , с. 49]. Такой вывод кажется несколько поспешным . В 140 г. до н. э., когда был нздан этот эликт, императору У-ди было всего 15 лет и оя находился лод влнянием конфъцианских сановников, прежде все:о первого советника Вэй Ваня. Впоследствии отношение У-ди к легистам изменилось и он стал приялекать некоторых из них на службу, предо-

ставляя им высокие посты. Џзвестно, что олинм из ближайших сановников императора У-ди был Сан Хунъян, не скрывавиий сяоего восхииення перед Lіан Яном. Многие конкретяые государетвенные мероприятия, осуществленные по иннциатияе Сан Хуньяна, копронали меропрнятыя циньекнх легистов. Вполне нозможно, что при дворе У-ди быго немало тнноиникод, снмпатизировавших легистам. Следует учнтывать, уто первый советник У-ди - Гун Суньхун, сменивинй Вэй Ваня. отнюль не был правоверным конфупианцем; в его пропзедсниях чувствуетья влнпвие нтй Пэнь Бухая [282, с. 626].
${ }^{\text {a }}$ По мненик Х. Крила, и здесь ковфуцианцы не были оригынальны: предложение о введении экзаменов для лыи, иретендуюних на административные посты, впе лвые было выдвинуто 11 эын Бухасм [282, с. 610-6к33].

* Китай пернода иравленин имнератора У-ди был одной нз \#анболее могущсственных держав мира с сильной централизпванной в.тастьк. Экономияческой освоної императорской власти былы государственные монополии на лобычу щ реалиацио соли, железа, отливку монеты и внно; поощрялнсь два внда деятельности - сельское хоэяйство п война; вся внеинняя политика строилась на ведении агрессивньх войн. Н хотя именно в этот период конфуии. анство постепенно становится господствуюией идеологнев, многие идеи Џан SАна продолжают осуществляться (см. [282, с. 627]).
${ }^{10}$ Такое нанменование она получнла по названня одноименнов книги Хуаиь Куаня, записавиего содержавие нолемики.

1 Сан Хуньян восхвалял, в частностн. Шаи Яна за то, что он создал ясную теорио об воткрытых и закрытых путях* [121a, с. 52]. "Otкритые и закрытые пути» - название седьмой главы बШан цзюнь шу», в которой излагаются прикципы управленкя народом с помошью метода наград и наказаннй. Автор главы внушает правнтелю, что образповый порядок возможен лиш в том государстве, где паказания преобладают над наградами.

12 С полобиым иредложеннем выстуиил конфуциансі Фэн Янь, служившнї при дворе имиератора Ван Мана [12:1а, с. 354-352].
${ }^{13}$ Подробнсе об идее вераненства в уиении Конфуиия см. [48а, с. 49-50].
${ }^{4}$ В период сриднвекоиья лстизм через китайскую систему госудярственного управления оказал большое влияние на формнрование многнх государственных иистнтутов соседних стран: Вьетнама. Кореи и Янонни.
${ }^{15}$ Подробнее о прагматизме как одной из наибо.าее характерных черт манзма см. $\{38$, с. $14 ; 65$, с. $36 ; 110$, с. 143$\}$.

## Yacto $/ 1$

## T.aba I

${ }^{1}$ Согласно сообщению ЮІІИ, «Чжоу Эъьлай установил контакт с американскими офицнальными представнтелямн в Пекине и попроспл, чтобы со соответствующее послание бьло в совериенно секретиом порядке передано самым нысокопоставтенным американским официальнцм лицам». При этом, по словам агентства, он потрсоовал сохранить дело в сгрогой тайне, ни в коем случае не упоминать его имени, предулредив, уто в противиом слу. чае षон. конечно. откажется от этого посланяя самым решительным образом» f008a, 15.VIII. 1978].
${ }^{2}$ «Нден Мао ! Ізядуиа - как только имн овладеют пирокне массы-- сганут неиссякаемой силой, всесокрушающей духовной атомвой бомбой», - писал Јинь Бяо.
${ }^{3}$ Cp. данное изречение Конфуция с пазваннем статья из которой оно взято: «Те. кто олирается на револниионное наснлие, ироивттакт те. кто опирается на контрреволюцнонне пасилие, гибнут» [307, 28.!ІІ.1974].

- В древнем Китае текст книг заносился на продолгонатие бамбуковые пластьнки, которыс связывались кожанями шнурами. 引звество, что у Конфуыия неоднократно перетирались от частого чтення кожаные шнуры кииг, тексты которых он заучнвал нанзусть.
${ }^{5}$ И действнтельно, впоследствии, в ходе развертывания камизинн, в прес-

се возник и ソтвердится новый политнческий термин - фугучжии - [учение] - возвраиқснии к оревности.
${ }^{6}$ Несмотря на псрсоценку целого ряда нсторических характернетик, предирннятых в KНР после смерти Мао, периоднзация Го Можо, нэложенная в сельмом номере «Хунция, оставапась длительное время неизменноя (см. [247, c. 293-355; 133, с. 1-2]).
${ }^{7}$ Дэн То в бытность главным редактором «Жэньминь жибао», проводя маоистскую динию на возвеличиванне Китая, реако критиковал Шан Юэ за то, что он вместо спецификі Китая ставнл на первое место то, что объединяло разлинные етраны, а главное, за то, іто он отопле. от установки Mao. «Heкоторые люди, - писа.т Дэн То,- пытаютея доказать, что нстория Китая совершенно одинакова с историей Европы. Дтя достижения своей цсли они безжалостно обращаются с историей Китая, нытаясь уложить се в прокрустово ложе. Так, например, Шан Юэ, видя, что перюол феодального общества в Европе короче, чем в Китае, решил сократить пернод фсодального обшества тля Китая, отрубнв, такюм образом, готову и хвост китайскому феодализму» [137]. Как видим, здесь нсторня явио соседствует с жполитикойв, профессору Il]ав Юэ йыло официально предвявлено обвиненне в антипатриотизме.

8 Iloдрои́ный разбор этой статы см. [80, с. 69-74].
9 Тольно за два лервьх года (1962-196.4) после публикаиии «Первона• чального варианта историн Китаяр вышто тетыре издания книти.

## Г.авв 2

' После смерти Мао и смешення «банды четырех» выясн;иось, что в образе Конфуция выступат Чжоу Эвьлай.
${ }^{2}$ Например. в одной из статей, опублнкованных без подіиси, критиковался некнй Лу Шэн, втершнйся в доверие к Цинь Шихуану и уговаривавший императора єуйти на покой и передать бразды правления своему окруженкюз, состоявшему, по словам автора, из одних конфушианцев [306, 29.Х.1973].
${ }^{3}$ «Трнжды в Таофэн» - названнс оперы, поставленной впервые в провинции ШГньси после окончавия «культурной революиния. Сюжет ее везамысловат: секретарь парткома одной сельской єкоммуны» трижды поднимался в торы в ккоммуну> Таофэн, прося проиения за то, что в свое время продал ей бракованную лошадь. В опере иносказательно критиковалиєь организаторы "культурной революдинь, подсунувшие народу кбракованную лошадь».

## 「. $120 a 3$

' Посте издания 5 -то тома «Изораниых проиэведений Мао Цзэдуна стало лсно, кто впервые ввел в политический словарь это обвинение.

2 Лишь в марте 1976 г. на терригорим Пекинского универснтета былн вывешены дацэыбао с текстами 62 выступлевий Дән Сяопина, вачиная с весны 1975 г. Очевидно некоторым прсдстапителям днпкорпуса, в том числе и яяінским дннлозатам. было разрешено оэнакомиться с ними, так этн тексты ноиали на страннцы \&Асахи иөнинг ньюс».

## СГИСОК СОКРАЦЕНИИ

> ВН - «Вопросы истории»
> ВФ - «Вопросы фнлософии»
> НАА - «Народы Азни н Африки»
> ПДВ - «роблемы Дальнего Востока»

## Труды основоположников марксизма-ленинизма *

3. Марке K. Экономнко-философскне рукопнси 1844 года.-T. 4 .
4. Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. Т. 7.
5. Энгельс $\Phi$ Диалектика природы (из истории науки).-Т. 20.
6. Э н гельс $\Phi$. Карлу Марксу, 19 ноября l844 т.-Т. 27.
7. Јенин В. М, К оценке русской революини. - Т. 17.
8. ЈЈенин В. Н. Памяти коммуиы.-Т. 20.
9. Тенин В. И. Три источннка и три составные части марксизма.- Т. 23.
10. Ленин В. И. Письмок американским рабочим - Т. 37 .
11. ปе иин В. Н. Принет венгерским рабочим.-Т. 38 .
12. Јенин В. ІІ. Новая экономическая политика н залачи политиросветов.T. 44 .

## Источники и литература

## На русско.м лзыке

1I. A.тексесв B. М. Китайсая поэма о поэте. Стансы Сыкуи Ту. Пr., 1916.
12. А. сексеев B. М. Тневники путешествия 1907 г. М. 1958
13. Асмус В. Ф. В. И. Ленин о вопросах культурной традицни. - ВФ. 1970, № 4.
14. Березкияа Э. И. Математнческий трактат Суиь-цзы. - «Историко-математические исслепования». Вьп. 3. М., 1963.
15. Еерезкина Э. И. Об одном древнекитайском математическом трактате. - «Історико-математические исслетовання». Вып. 17. М., 1966.
16. Бичурин II. Я. ( Каки! ф). Собрание сведений о народах, обитавших в дренние времена. Т. І. А.-
17. Бокианин А. А. Юмператорский Китай в начале XV века (внутренняя политика). М., 1976.
18. Буров В. Г., ТитаренкоМ. Л. Философия древнего Китая- Древпекитайская философня. Т. 1. М., 1972.
19. Быков Ф. С. Зарождсние общесввено-лолитической и фитософской мысли в Китае. М., 1966.
20. 6 асильев К. В. Пожалование поселений и раздача земель в древнем Kитае V-III вв. до я. э.-«IІоблемы социально-экономняеской истории аревнего мирая. M.- I., 1963.
21. Василвел К. В. IПаиы Сражаюинхея царетв. М., 1968.
22. В асильея Л. С. Проблема цзн тянь. - «Китай, Япония. Псторня и中нлилогия. M.. 1901.
23. Васпльев Ј. С. Социальная структура и динамнка древнскнтайского обшества. - «роблемы нсторин докапиталистическнх обществу. М., 1968.
24. Васильев J. С. Культы, религии, традиции в Китас. М.. 1970.
25. Вяткин Р. В. Некоторые вонросы исгории обцества и культуры Китая к кампания «критикі Конфуиня н KIIP.- HAA. 1974, No 4.

[^0]26. Гельбрас В. Г. Политические аспекты кампании «хритики Ликь Бяо и Конфудия».- ОСобенности современной политичсской борьбы в КНР». M., 1975.
27. Г о $\mathrm{Mo-ж}$ о. Эпоха рабовладельческого строя. М., 1956.
28. Го Мо-ж о. Философы дреннего Китая. М., 1961.
29. Даодэизинв. Перевод Ян Хин-шуна. - Древнекитайская философия. Т. 1. M., 1972.
30. Делэосин Л. П. Социально-политический смысл кампании єкритики Линь Бяо и Конфуцияж.- фОсобенности современной политической борьбы в KHPs. M., 1975.
31. Дельсип Л. П. Спор о соинализме в Китае (Из исторни обшественндполитической мысли Китая в начале 20×х годов). М., 1980.
32. Древнекитаиская философия. М., 1972.
33. Лу м ан Л. И. Очерки древней истории Китая. Л., 1938.
34. Дум ан Л. И. Внешнеполитические связи древнего Китая и истоки даннической систсмы. - Китай и соседи. М., 1970.
35. Думан Л. И. Учение о сыне неба и его роль во внешней политике Китая. - Китай: традиции и современность. М., 1976.
36. Дэн То. Вееерние бсседы в Яньыани. Заметки публициста. М.. 1974.
37. Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья. М.. 1959.
38. Ндейно-политическая сушность маонмма. М. 1977.
39. Џсторическая наука в КІІГ. М., 1971.
40. История Китая с древнейшнх времен до наших дней. М., 1974.
41. К арымов В. Г. Основные тендениии внутриполитическаго развития КНР после «хультурной револоцииь (1969-1975 гг.). М., 1976 (рукопясь канл. дис.).
42. Ким Бусик. Самкук Саги. Т. 1. М., 1959.
43. Китай и соседи. М., 1970.
44. Kитай; традиции и современиость. М., 1976.
45. Китай постт «культурной револкции». М., 1979.
46. Кожин П. М. К вопросу о происхождении иньских колесниц.-Сборннк музея антропологни и этнографин. Т. 25. Л., 1969.
47. Кожин П. М. Оы́ иньекнх котеснидах. - Ранняя этническая птстория народов Восточной Азин. М., 1977.
48. Колосков Уг. Внешняя полнтика Китая. 1969-1976 гг. М., 1977.

48а. Конрад H. .. Занад и Восток. М., 1 еф6.
49. Коирал Н. И. Избранные трулы.- Сннология. М., 1977.
50. Кривцов В. А. Маоизм и конфуциакство.- ІПДВ. 1973, No 3.
51. Кроль Ю. Л. Простракственные представления спорящих сторон в «Рассужденяя о соли к железе Хуань Куаня (I в. до в. э.).-Государство и обцестпо. М., 1978.
52. Кроль Ю. Л. К проблеме культурного наследия в современном Китае (заметки об аитиконфуиианской кампаиин).-HAA. 1979, № 2.
53. Крымов А. Г. Обцественыая мысль и идсологическая борьба в Китае 1900-1917 rr. M., 1972.
54. Крюков М. В. Формы социальной организадии древних китайцев. М., 1967.
55. Крюков М. В. Соцнальная дифференциаиня в древнем Китае.-Разтожение родового строя н формирование классового общества. М., 1968.
56. Крюков М. В. Система ролства китайцев. М., 1979.
57. Кроков М. В., Софронов М. В., Чебокеаров Н. Н. Древние китайцы: проблема этногенеза, М., 1978.
58. Кудрин В. И. Возвикновение государствсиной монополнн на соль и железо в эноху Западой Хань.- Ученые записки ЛГУ. Л., 1962.
59. Кузьмнн И. Д. Конфуцианство и некоторые черты идеологин Сунь Ятсена_- Общсство и государство в Китае. Т. 2. М., 1974.
60. Лапива 3. Г. Потитическая борьба в средневековом Китае. М., 1970.
61. Ля Да-чжао. Избранные статьи и речи.
62. Лпсевич И. С. Народные афористические пссни древнето Китая. М., 1968.
63. Лисевич II. С. Јитературиая мысль Китая. М., 1979.
64. Маонстский режим на новом этапе.- «Коммунист». 1975, № 12.
65. Наонзм - ндейный и поллтический противннк маркснзма-ленннизма. М. 1975.
66. Мао Цзздуи. Избранные пронзведения. Т. 1. М., 1952; т. З. М., Ј953; т. 4. Пекин, 1965; т. 5. Пекин, 1977.
67. Маркояа С. Д. Маоизм и ннтеллигениия. Проблемы и события (1900-1973 гг.). M., 1975.
68. Материады VIII Всекитайского съезда КПК, М., 1256.
69. Мейман М. І., СказкииС. Д. Об основном энономическом законе феода.ьннй формации - BH. 1954, № 2.
70. Теликсетов А. В. Социально-экономическая полнтика гоминьдана, 1927-1949. M.., 1977.
71. Неронов Р. М. К переоценке тяньапьмэньскых событнй. - ПДВ. 1979, . 4.
72. Новая история Китая. М., 1972.

72а. Одиннадцатый всекитайский съезд КПК (токументы). Пекин, 1977.
73. Ольдерогге Д. А. Малайская система родства. - Родовое общество. M. 1951.
74. Основные аслекгы китайской проблемы. 1965-1975 гг. М., 1976.
75. Переломов Л. С. Об органах общинного самоуправления в Китае з $\mathrm{V}-\mathrm{HII}$ вв. до н. э-- Китай, Япония. История и филология. М., 1961.
76. Пєреломов Л. С. Имлерия Цинь- первое централизованное государство в истории Китая (221--202 гг. до в. э.). М., І96е.
77. Переломов.Л. С. Общна и семья в дреннем Кнтае (ІІІ в. ло н. э.III в. н. э. ).… Доклад на VII Меж. ууародном конгрессе антропологических и этнографяческих наук, М., 1964.
78. Переломов Л. С. О характере сельской общины в пернод Хань.HAA. 1965, № 1
79. Переломов .Т. С. Эволюция обшины и рост частной земельной собственности в Китае в IV в. до я. э.- III в. н. э.-Общее и особенное в нсторнческом разьитии стран Востоиа. Материазы дискусснн об общественных формациях на Востоке (азнатскый способ производства). М., 196б.
80. Пчреломив Л. С. Проблема перионадия дреиней и средневековой нстория Китая в китайской историографии (о генезнсе феодальных отношений) - Мсторическая наука в KHP. M., 1971.
81. Передомов Л. С. Становление императорской системы в Кнтае. B11. 1973, № 5.
82. ППереломов Л. С. О сущности легизма. - ПДВ. 1973, № 2.
83. Переломов Л. С. О политической кампании ะкрнтики Конфуиия и

84. Иеереломов і. С. Дискуссия о Конфуции в Х съезд КПК.- Общество и государство в Кнтае. Т. 3, 1974.
85. Переломов П. С. О некоторых теоретичсских основах и методах веденыя кампаныи ккрнтики Линь Бяо и Конфуцяяя- Некоторые актуальные лробдемы современного Киаая. М., 1975.

87. Передомов Л. С. Конфуиианство в политической жизин современного Китая. - Вф. 1975, 추 10.
88. Петров А. А. Ян Чжу - вольподумец древисго Китая.—«Советское востоковедение». 1940 , ㄲo 1.
89. Плеханов Г. В. Иабраныые фитософские пронэведения в пяти томах. M.. 1956.

89а. Поэднеева Л. Д., Никитина В. Б. Паевская Е. В., Редер Д. Г. Литература древнего Востока. М., 1962.
ө). Попов П. С. Китайский философ Аэн изя, Уеревод с китайского, снабженный комментариями. СПб., 1904.
91. Радуль-Затуловский Я. Б. Конфуцианство и его распростравение в Японни. М.-2.., 1947.
92. Реке Давид. Основнье прановье системы современности. М. 1967.
93. Рифтин А. П. Старовавилонские документы в собраниях СССР. М.Л. 1937.
94. Сыма Цявь. Нсторнчесне записки. Т. 1 (Перевод с китайского и комментарин Р. В. Вягкина и В. С. Таскина). М., 1972, т. 2. М.. $197 \overline{5}$.
95. Таубенщлаг Р. Сельскне общины в провинциях Востока.- «Византийскый временяик». Т. 13, 1958.
96 . Тихвинский С. J. Дунжение за реформы в Китае в коние XIX века и Кан Ювзй. М., 1959.
97. Свистунова Н. П. Аграрная политика династии Мин. XIV век. М. 1966.
98. Сорокин В. Ф. Китайская класснческая драма XIII-XIV вв. М., 1979.
99. Стужия а Э. П. Китайский город Xl-XIII вв. М., 1979.
100. Сунь Ят-сеи. Избраиные произведения. М., 1964.
101. Сухарчук Г. Д. Социально-экономические вагляды Чан Кайши. Китай. Поиски путей социального развития. М., 1979.
102. Титаренко М. Л. Мо-цэы и раиние моисты о процессе познания.В $\Phi$. 1964 , Nì 11.
103. Титаренко М. Л. Социально-политические идеи Мо-цзы и школы моцзя раниего периода.- Научные доклады высцей школы. Философские наукіІ. М., 1965.
104. Установления о соли и чае. М. 1975.
105. У Цзин-изы. Неофициальная история конфуцианцев. М., 1959.
106. Фань Вэнь-лань. Древняя история Китая. М., 1958.
107. Федоренко II. Т. Древние памятынки китайской литературы. М.. 1978.
108. Федосеев П. Н. Проблема социзльного и биологического в фитософин и социологии. Бнологическое и соцнальное в развнтии че.тьеека. M. 1977.
109. Феоктистов В. Ф. Философккие и общественно-политические вэгляды Сонь-цзы. М., 1976.
10. Феоктиствв В. Ф. Маоизм и судьбы социалнзма в Китае.- ПІДВ. 1979, Nò 3.
:А. Фетов В. П. Очередной кризис в Пекине: паденне Лииь Бяо- ПДВ. 1973. Ni 2.
112. Хрестоматия по истории древнего Востока. М., 1963.
113. Чебоксаров Н. Н. Проблемы тнпологин этниеских об́циостей а трудах советских ученых- - Совстскап этнография». 1967, 응. 4.
1.14. Шан цзюнь шу (Книга правителя области Піан). Перевол, встлпительная стањя н коммрнгария і. С. Іlере.оомипа. М., 1968.
115. Шан Юэ. Очерки истории Китая. М1., 1959.
116. Ши цзия. Леревод А. А. Штукина. М., 1957.
117. Штейи В. М. аІ уань-цзы». Неследованые и перевод. М., 1959.
118. Яи Хмн-шун. Древнекитайскмй фнлософ Лао-цзы и его учение. М.I.. 1950.
119. Ян Юя.го. Нстория древиекитзйкой идсологив. М., 1957.

На китайском а яионскон языках
120. Бзнь Гу. Цянь Ханьшу (Істория Раннеft династии Хань): Ван Сяньцянь. Дянь Ханьшу бучжу (История Ранней династин Хань с добазлениямп я комментарнямн). Чаниа, [901.
121. «Банда четырех* и Јинь Бяо.-«Жэньминь жябао» 18.V. 1978.
1213. Ван Лиин. Явьте лунь изнонжи (хДискуссия о соле и желеэеу с комментариямя). Шанхай, 19 з8.
120. Вав Фу. Іляь фу лунь. - Чжудзы цзимэи (Собранне сочннеиий фияософов). Т. 8. Пекин, 1957.
123. Ваи Цзюнья. Концепиия зиспользовать древность на службе современкости» и история, фальсифицироваяная «четверкой».- «Бзйцзин шифань дзсюэ соэбао». 1977, № 6.
124. Вая Чжунло. Гуаныюі̆ Чжуяго нузвшэхузйды вацзе цзи фэнцзянь. гуаньси ды син чэ" вэньти (О разложевии рабовладення и становления феодальных отношений в Китае). Ухань, 1957.
125. Ван Юйцьань. Вого гудай хобпды циюань хэ фачжань (Возннкновение і рајвитие денежной системы в древяости в нашей стране). Пекян, 1957.
126. Вширь и вглубь развертывать критику Лияь Бяо и Ковфуцня.- пХувинь. 1974. № 2.
127. Го Можо. Проблема периодизации древией пстории Китая. - еХуиин. 1972, № 7.
128. Го юй цэесюй (Речн царств с коммектариями). Шанхай, [б. г.].
129. Гу 山зегаи. Цняь Хань ды фанши яой жүшэн (Маги и конфуиианцы в пернод Цинь-Хань). Шакхай, 1957,
130. Гуакыцзы.- Чжуцзы цзвчзн. Пекин, 1956, т. 5.
131. Лацззйли.- ІІнсань цзни чжу пу (Тринадиать классических книг с комментариями). Пекин, 1957, т. 21.
132. Дискуссия о Конфуции и проблема отношения к идеологическому на-

i33. Дин Вэйчжп. Жусюеды бяньцянь (Этапы эволюции конфуцианского унения). Пскин, 1978.
134. Ду «نЈанцэюнь шу» (Читая *Книгу правителя области Шан»). (Авторы - группа теоретиков - рабочих пекинского железнодорожного управ. левия). Пекин, 1975.
135. Дук Чжуншу. Чукыю фаньту (Обильная роса высказываннй, рожденная клетописью весны и осениз).-Свбу цункань.
136. Дунєхуан цзыляо (Матеркалы нз Дуньхуана). Пекин, 1961.
137. Дэн То. Нден Мао Цээдуна открылн путь для развития исторической науки в Китае.- ф Лииняньцзю». 1961, No 1 .
138. Жань Чжаодэ. Большая, средияя н малая семья в эпоху Хань.*Гуанмнн жибасв, !3.1.1964.
139. Жу фа доучжэныи гай куан (Краткая исторяя борьбы конфуцнаниев и легисгов). Авторы - группа по написанио исторяи борьбы конфуцианцев н легистов І Іекинского уииверситета. Пекин, 1975.
140. Жу фа доучжэншп гай куаи (Краткая история борьбы конфуциаяцев и легистов). Пекин, 1975.
141. Жу фа дуйлиды изьжань гуань (Конфуцианды п легисты придержннапись полярных воззречий ка природу). Панхай, 1976.
142. Жу фа цзюньши лусянь доучжэн изяньтань (О борьбе хонфуцианцев с лесистами по военным вопросам). Пекян, 1975.
 \$яныцзин сюэбаоя. 1937, № 21.
144. Жэня Цзию ів. Чжунго чжзсюеши цзянь бять (Краткий очерк истории философии Китая). Пекин, 1973.
145. Нмператор Цннь Пихуан ве был коммунястом. - «Жэньминь жибао», $5 \times 1.1977$.
 Вэнынай). Чэнду, 1974.
146а. Куи Мэн чжи дао миниы цзяниши (Популярный комментарий терминов учения Конфуиия и: Мэн щэы). Авторы - обтединенная труппа учашихся, рабочих. крестьян и солдат фнлософекого факультета Пекннского уннверситета. Пекин 1974.
147. Лао Гаиь. Цзойянь ханьдянь каоши (Иселедовапие ханьских надписей на бамбуковых донечках ия ІІюйякя). Пекин, 1943.
148. Лидай фацзя чжуцзо сюаньчжу (Избраинье произведения с комментариями легистов различных эпох). Пехнн, 1974.
149. Линь Бяо ши сяıьдайды Кун цзы (Линь Бяо - современный Конфу. ций). Пекин, 1974.

150．Пннь Бло Кун Цю души кай линн даочэды фандунпай（Линь Бяо и Кун Цю－это реакцнонеры，пыгавшнесл иовернуть вслять ход историн）． Пекин， 1974.
151．Јинь Ганьцюань．Формирование системы феодального эемлевла． дения в Китае－«іПинияныцзк»．1963，№ 1.
151а．линь Ганьциаив．Комментарий к иносказательной историогра－ фии，«ставиншей лревнее на службу бандеж．－«Хунциж．1978，Nọ 1.
152．Тиньчуань сянышзн вэиьцзн（Сооранне сочннений господина Линьууаня）． Lианхай， 1959.
1．弓3．Ли Шу．Нзвращеиие истории Китая «четверкой»．－』Жэньмннь жибао»， 13．VI． 1977.
154．Ли Чэн．Необходимо продолжать критику Колфуция．－«Жэньмекь жибао»，19．11J． 1976.
155．Спизи чжэи и（Записи о нормах новедения－правильньй смысл）．－ Шисаиь цзия чжу шу．Т． $2(20)$ ．Пехин， 1957.
1обб．То Сыдин．Борьба за рестапраинк и протия реставраини в процессе становления династии Цинь．－बХунциь．1973，인． 11.
157．Лунь юй（Беседы и суждения）：Як Боцзояь．Луныой и чжу（Беселы и суждения с псренодом ва совремснный язык ：комментариями）．Шанхай． 1965.

158．Лю Дуньๆжэнь．Чжуиго чжучжай гайшо（Ооияе спедения об уетройстве китайских жилиш）．Пекин， 1957.
159．＇І Сян．Шоюаиь．Чанша． 1937.
 Іеки， 1957.
161．Дюйин пувыню（Весна и осень господина Јюоп）－－Чжуцзы цзичэн．Т． 6. Пекин． 1956.

163．Аю Цзэхуа，Ван Ляньнэн．О правде и неправде，заслугах и

164．Лю ШІаоци．Соань цзи（1Ззбаниые сочнения）．Токио， 1967.
165．Ля к Сяо．О борьбе двух линаһ на современном фронте образования．－ ＊Жэньминь жнбаот．15．111．1976．
166．Лян Сяо．О Шан Яне．－яГуанмия жибао»，7．VI．1974；«Хунцив． 1974. ．io 6
167．Пян Сяо．Чптая фДискуссию о соли в железе»－больной полемике между легнстами и конфуцнанцами в середине периода Заладной Хань．－ «Xунин» 1974．刃心 5.
168．Лін Цичао．Сянь Цвнь чжэнчжи сысян ши（Нстория политической мысли доннньского периода）．Шанхай， 1923.
169．Ляк Дичао．Ваи Цэнн гун．Чжуиго люда чжэнчжи цзя（Шесгь ве－ нкких политических деятелеіі Китая）．Т．2．Чунции，1941，
170．Ляя 10 й ш эя．Шн изн чжн и \｛Записп о сомнительных местах в «Исто－ рических записках»）．［Б．м．］． 1886.
171．Мао цээдуя сюаньцзи» иэныой цаяньгу чжупи（Комментарий к посло－ вицам п цитатам из классичесной литературы．встречающихся в кИзбраи－ ных ироизведеииях Мао Цээиуваэ）．ГІекин， 1977.
172．Мория Мицуо．Ханьдай кадзоку но кэйтай нв канкосаиусуру（Ізу－ чение семсйного укіада пернода династии Хань）．Токно， 1956.
1．73．Мо изы－Чжуизы цзичэн．Т．4．Пекии， 1956.
174．Мэн цзы чжу шу（ बМэн цзы＊с комментариями）．－Шнсаин，цзын чжу шу． Т．ЗЯ．Шанхай， 1957.
175．Настенные изображения на ханьской могилы，обнаруженной в ！Ииане иро－ вннции Цаиьдун－－«Вэньу цанькао щзыляо»．1954，No 8.
176．Ниида Нобору．Тю：гоку хо：сэй си кэн＇кю：（Іселедование ио исто－ рни законодательства в（нтае）．Токио， 1960.
177．Пия фа пи жу дынй цзяньый（Словары－комментарий лля понимаиия ле－ гизма п критнки коифуцнанства）．Кяфедра кигайского языка Пюкинского института и редамция словарей издательства＂Синьхуз＂．Пекин， $197 \overline{\text { и．}}$.
178. Раскопки стоянок эпохи Чжаньго в Шичжуанцуне, Шицзячжуан провннцин Хзбэй.- «Kaогу сюэбао». 1057, Ni 1.
179. Сборник докладов о находках, обнаружениых в уезде Хуайсянь- Материалы об археологических раскопках в Кнтае. Т. 1. Лекин, 1966.
180. Си Хань хуэйяо (Собранне важнейшнх материалов по истории Западной Ханн). Сост. Сюй Тяньлин. Шанхай, 1936.
181. Синь Чжунго ды каогу шоухо (Археология в новом Китае). Пекин. 1961.
182. Слово к Новому году.- ※эньмннь жибао», 31 . XII.1974; кЦзефан цзюнь6ао», 31.XIL.1974; «Хунци». 1974, № 12.
183. Собранис печатей в изданни «Шичжун шанфань». [Б. м., б. г.\}.

183а. Сунь Чжуншань сюаньцзы (Избраннье произведения Сунь Ятсека), ГеKili, 1962.
184. Сунь Кай, Сюй Фу. Циньхуйяо динпу (Сборник важнейших материалов по нсториі династии Цинь, ислравленный и дополненный〉. Пекин, 1959.
185. Сыма Цянь. ІІи изи (Исторические записки): Такитава Камэтаро. Шицаи хуйчжу каочжэн (Ксторические залиски с собранием комментариев, исследованием и подтвержлениями). Шанхай, 1955.
186. Сы Те. Возникновение и развитис аренднык отнопиений при династиях

187. Сюнь цзы. - Чжуцаы цзичэн. Т. 2. Пекин, 1956.
188. Сюй Чжоюнь. Соцнальные сдвнги в тернод Чуньцю - Чжаньго «Лиши юйянь яныцэюсо цзиканџ. Т. 34. Тай 69 й, 1963.
189. Тан Сяовэнь. Был ли Конфуций наставиком всего народа? «Жэньминь жибао», 23.1X.1973.
190. Тан Чанжу. Сань чжи лю шнизи Цзяннань датуди соючжиды фачжань (Развитие крулного землевладения в районе к югу от Янцзы в III-VI вв. н. э.І. 山анхай. 1957.
191. Тай пин юй лань (Высочайше просмотренная энцнклопедия, составленная в годы Тай пин). Пекин, 1960 .
192. Те. кто опирастся на революцконое насилие, процветают; те, кто опираетея на колтрреволюционное касилие, гибнут. - »Жэньминн жибаоз, 28.11 I 1974.
193. Тун Шуе. Патрнархально-феодальный строй Западного Чжоу - Чүнь• цо с точки эрсння соответствия производствснных отношений производительным силам - Сборник статей по вопросам периоднзации древыей 1tсторин Кнтая. Пекин. 1957.
194. У Лянкчэн. Моиеты периода Чжаньго, обнаруженные на территории уеала Жуйчэн провннции Шаньси. $\rightarrow$ «Вэзьу цанькао цзыляо». 1958, No 6.
195. У Т ай. Как праннльно разобратьея в «сожжении книг и закапывании конфуцианцев пмлератором Цинь Шихуаном. - яГуанмин жнбао», 29.X. 1973.
190. У Чэньло. Чжунго дулянхэн шн (История мер ллины, объема и веса в Китае). Шанхай, 1957.
197. Фацзя вэнь сюань (Собрание сочинений легистов с пояснениями). Авто-ры-групла по нздзяию сочинений легистов Нанькайского института. Тяньцзинь. 1974.
193. Фацзя вэнь сюавь ции чжу (Иабранные произвеления тегистов с разъяснениями). Авторы - грулпа рабочих-теоретнков угольной шахты уезда Хаиьчен провмнции Шэньси. Шэньси, 1975.
199. Фан Сяобо. Сюнь цзы сюань (Избранные главы «Соонь цзы»). Пек!!н, 1958.
200. Фаиь Вэньяань. Чжунго туиші изянь бянь. Сюйдннбэнь (Краткий куре нстории Китая. Мздание пополненное и исиравленное). Пекин, 1958.
201. Фэн Т яньюй. Кунцю цзяоюй сьсян пипань (Критика ледагогических воззрений Коифуция). Пекин, 1975.
202. Фэн Юлань. Чжунго чжэсюе шн (История китайской философии). Шанхай, 1931.
203. Фэн Юлаив. Спори о нозвратек древности есть борьба двух линин.«Гуанмия жибао», 3.ХГ!.1973.
204. Фэн Юланя. Криниа Конфуиия и моя самокритина преклонения перед идеямя конфуциаиства в пронлом. - «Гуанмин жибао», 4.XII.1973.
205. Фэн Юлань. Лунь Кунцю (о Конфуции), Пекни, 1976.

2об. Фэнь Юинэн, Фэнь Юпвюапь. Цзннь ши со (Собрание надиисей на металле н камне), Шаихай, 1934.
 «л ग七ши яньцзюд. 1960, № 4.
208. Хань Фэі̆изы. - Чжуцаы цзичсн. Т. 5.
209. Хань Фэйззы сюань чжу (Избранные места из *Хань Фэйцэы» с коммен* тариямн). Пекин, 1976.
210. Хань э цыдянь (Китайско-руеский словарь). Пекин, 1977.
211. Хоу В айлу. Чжунго сысян тунши (Нстория ндеологии Китая), Пекин, 1957.
212. Ху Хоусюаиь. Буцы чжун соцзянь чжн Иньдай нунъе (Земледелне в период Инь по гадательньт надлисям). Чэпду, 1944.
213. Ху Хоусюань. Я-сдинственный человек. - هЛишиячьцзю». 1957, iv 1.
214. Хуа Гофзн. Довести до конца дело продолжения революции при дик. татуре пролетариата.- K изучению пятого тома «Нзбранных пронзведений Мао Цзядуна». Пекин, 1977.
215. Хуан Куань. Яяьте лунь» (\&Дискуссня о соли и желеэе»). - Ван Лици. «Яньте лунь дзяочжиь («Дискуссяя о соли и железе с комментариями»). Шанхай, 1958.
216. Хуан лие. Комментарий к давным о социальном характере Хань, за. писанным в ханьских надлясях на бамбуковых дощечках. - «Јинияньцзюж. 1957, No 6.
217. Хуан Чжакькэ. Желеаные изделия периода Сражающихея царств н эпохи Хань.- «Каогу сюебао». 1957, 능. 3.
218. Хун Гуансы. Кук Цю фаньдунды ииэн (Жизнь реакцконера Конфуння). Пекнн. 1974.
219. Хэ Чанцюнь. К вопросу о знатении термянов цзун чзу и щзуч бу. «.Тниняннцзжу. 1956, No 11.
220. Хэ Чанцюнь. Лунь лян Хань тудй чжапью синтайды фзчжань (О рззвятии форм земленладенни в период обенх Хань). Шанхай, 1957.
221. Цзнн Ши. «Шанцзкнь шу» цзницилуньшу сюань чжу (Избранные суждения об экономике с комментариями из єК ниг! правитсля области Џ̆ан»). Пекинский экономический инстнтут. Пекин, 1975.
222. Цэднь Цзиифан. О системе цзук фа. фДунбэі̆ жэньмннь даскэ сюэ6ао». 1956, № 2.
 1977, No 5.
224. Цзочжуань. - IIIисань пзин чжушу. Т. 28-30.

225 . Цзюй янь ханьдявь (Ханьскне надписи на бамбуховых дощечках ия Цзюйяня), Пекин, 1959.
226. Ц зянь Бодзань. Чжунго шяган (Юстория Китая). Т. 1. Чунцин, 1944.
227. Цзянь Боцаань. Лиши вэньтя лунь цун (Сборник статей по вопросам истории). Пекин, 1956.
228. Ци Ли. Фацзя жэньу цэи ци чжуцзо цзяньцзе (Краткое знакомство с предстаянтелями легизма и их произведеннями). Гиринский ннститут. Пе. кин, 1976.
229. ЦиСыхэ. О политическом и эковомическом строе периода чжаньго.«. Яньцэин сюэбаох. 1938, № 24 .
230. 山ипин сыку пюаньшу цзун му. Шапхай, 1936.
231. Цивв Шихуан. Авторы - объелинеяная группа учаиихся, рабочпх, кре. стьян и солдат нсторического факультета Пекинского учнверситета. Пекин, 1974.
231а. Цинь Шихуан - политический деятель, нанесший решительный удар по возрождзющимся рабовладельцам. Авторы - творческая группа Шэнь.

сиіского высшего педагогического училища. - яЖэвьминь жибао», 31.X.1973.
232. Ц) сси Такидзава. Хирин хиго-но тюгоку (Китай в пернод кампанй акритнкн Линь Бяо п Конфуция»). Токио, 1.974.
233. Цэнь Чжунмянь. Хуанхэ бяньцянь ши (История изменения рус.аа

234. Цю Ханьшен. К вопросу о сетьской общине в исторяи Китаи.- клиแияяныязю». 1958, № 7.
235. Чжан Иньлинь. Чжунго тунши (Очерки пстории Китая). Пекин, 1062.
236. Чжан Синьчэи. Вэйшу тункаа (Исследоваине аутентичности книг). Т. 1-2. Шанхай. 1957.
237. Чжаньго цэ (Планы Сражающихся царетв). Шанхай, 1958.
238. Чжао Ц з и бинь. Лунь юй синь тань (Новое проннкновсніс в \& Eeceды и суждения»). Пекин, 1976.
239. Чжоу И чжэнън (Чжоуская «Книга перемен» в правильном шстолкова-нии).- Шисаньцзин чжушу. Шанхай, 1957.
240. Чжоу Фучэн. Лунь Дуи Чжупшу сысян (Об идеологии Дун Чжупи,
241. Чжоу Экьлай. Доклад на Х съезде КІК 24 августа 1973 г.- аХукนих. 1973. № 9.
242. Чжу Шичэ. Шанцзюньшу цзегу дикбэнь (Аутентичный текст яКнигн правителя области Шан» с текстологическим комментарнем). Пекия, 1956.
243. Чжу Юцззн. И Чжоу цзисюнь цзяощи (Утраченный текст чжоуского बШн цзина» с комментариями) - кВэньу вэньку». Шанхай, 1937.
244. Чжунго гудайнй фэньци нэньтн таолуньцзи (Сборник статей по вопросам периодизации древнсй истории Китая). Пекин, 1957.
245. Чжунго гуши фэньци вэняти луньцун (Сборник статей по вопросам периодизацни дренней истории Китая). Пекин, 1957.
246. Чжунго шнгао (Первоначальный вариант истории Китая). Т. 1. Под ред. Г» 才ожо. ГТекин. 1964.
247. Чжунго шигао (Очерки по исторни Китая). Т. 1. Под реп. Го Можо. Пекын. 1977.
247a. Чжуизы изичэн (Собрание сочннений фнлософов). Пекии, 1956.
248. Чжэн Цзясян. Чжунго гудай хоби фаэжани ши (Развитне денежной системы в дрепнем Китае). Пекин. 1958.
249. Чуньяю гулянчжуавь чжушу.- Шисаньцзин чжушу. Шанхай, 1957.

2 бо. Чунию гуньянижуаиь чжушу.- Шисаньцзин чжушу. Шанхай, 1957.
251. Чіньцю цзочжуань џжэн і (Чуньцю цзочжуань, правильный смысл),Шисаньцзин чжушу. Шанхай, 1957.
2б2. Ч я н III у дэ. Цзю чао люй као (Нсслелование законолательства девяти династий). Пекин, 1963.
253. Чэиь Мэнцзя. Иньсюй буцы чжунщу (Сяод сведениі̆ а надпнсях на иньских гадательнях костях). Пекин, 1956 .
254. Чэнь Цитянь. Чжунго фадзя гайлунь (Очерк нстории легизма в Kıtае). Шанхай. 1936.
255. Чэнь Цию. Хань Фэй пзи цзи шн (хХань Фэйцэыу собраннем комментаривв). Пекин, 1958.
256. Ч эль Чжи. Лян Хань цзчнцзи ши ляо лунк цун (Со́орннк материалов по экономической нстории пернода обенх Хань). Снань, 1978 .
237. «Шанцюньцу», «Сюнь цзы», «Ханя Фэйцзы» сюань чжу (Набранини тексты с комментариями из «Книг! правителя области Шан», «Сюнь пзы « Хаиь Фэйщзыя). Авторы - объединенная группа учащихся рабочкх, со.л1ат и крестьян филологнческого факультета Пекинского уннверситета. Пекин, 1975.
258. Ши Дия. Спор о сожжения киит п закапыванин конфуциавцев. «Жэньминь жнбао», 28.1Х.1973.
259. 山и Дэфу, Чэнь Чжаньаиь. Шел ли Конфуиий в авангарде нового потока своей эпохи? - «Гуанмнн жибао», 11.1X.1973.
250. Ши лувь. Суждсния иа тему почнтанвя Конфуция п борьбь с легизмом. - Гуанмин жибао». 7.Х.1973: «Хушция. 1973, № 10.
260 а. Шисаньцзин ъжушу (Тринадцать класснческих книг е комментариями). ШІанхай, 1957.
261. Ши Чжуя. Исторический опыт критики конфуцианства в период "движения 4 мая».-«Хунци». 1974, № 5.
262. Шэнь Юань. Исследование Цзицэю пянь (Учебяик в помощь чачк-нающим).- $\varangle$ Лини яяьцзю». 1962, № 3 .
2о3. Юй Бмиь. Исторический смысл объедииения китайской письменностн Цииь Шихуаном.--«Г уанмии жибаох, $2 \overline{\text { ®. IX. }} 1973$.
264, Юй Фань. Провал контрреволюционной тактики Линь Бяо.-«Хунцн». 1974, № 5.
265. Ян Куань. Шан Ян бяньфа (Реформы Шан Яна). Пекин, 1956.
266. Ян Куань. Цинь Шихуан. Пекин, 1956.
267. Ян Куань. Чжаньго ши (История Сражающихся царств). Шанхай, 1957.
268. Ян Куань. К вопросу о существовании колодсзной системы землевладения и организации сельской общины в древнем Китае.- «Сюешу юэкань». 1959, № 6.
269. Яи К уаиє. О снстеме цзун фа в период Западлое Чжоу - Чуньцк и органнзация арнстократии.- Новое проннкновение в дреннюю историю. Пекин, 1965.
270. Янь Лин. О том, как Конфуций казннл Шаочжэн Мао. - «лиши яньизі\%. 1978, № 1.
271. Я в Сянкуй. Лушь Си Хань синь жу цзя ды чан шен (Появление нового конфуцнанства в период Западной Хань).- Чжунго гудай чжэсюе луныцун (Сборник статей по древнекитайской философии). Пекин, 1957.
272. Ян Сянкуй. Чжунго гудай шэхуй юй гудай сысяп яньцзюо (Изучение древнекнтайского обиества и его чдеологии). Шанхай, 1962.
273. Ян ШІуда. Ханьдай хуясан лнсу као (Исследование о свадебиых и траурных обрядах шернода Хань). Шанхай, 1934.
274. Я н Юнго. Чжунго гудай сысянши (История древнекитайской нлеолотии). Пекнн, 1973.
275. Ян Ю»го. Цзяньмнн Чжунго чжэсюе дии (Краткий очерк философии Китая). Пекнн, 1976.
2 26. «Яняте.уун» сюаньш" (Ізбранные и прокоммснтированные места из «Дискуссии о соли и железе»). Авторы - группа теоретиков Шэньянского механнческого завода, группа теоретиков Шэньянского элсктромеханическото завода, групиа студентов истфака Ляонинского мнститута. Пекии, 1974.
277. Яо Яиьцюй. Чуньцю хуэйяо (Собрание важнейшнх материалоа эпохІ Чуньцю). Шанхай, 1956.

## На западных языках

278. Bodde D. China's First Unifier. Leiden, 1938.
279. BoddeD. Statesman, Patriot and General in Ancient China. New Haven, 1950.
280. Chen Lifu. Why Coniucius has been Reverenced as the Model Teacher of All Ages. N. Y., 1967.
281. Clinese Philosophy in Classical Times. L. 1944.

281 a. Crecl H. G. Confuctus. The Man and the Myth. L., 1951.
282. Creel H. G. The Fa-chia: Legalists or Administrators.- The Bulletin of the Inslitute of History and Philology Academia Sinica. Vol. 4. Taibei, 1961 .
283. Creel H. G. The Role of the Horse in Chinese history.- American Historical Review*. V'ol. 70. 1965, April.
284. Crced H . G. The Beginnings of Bureaucracy in China: The Origin of the Hsien.- *The Journal of Asian Studies». Vol. 23, 1969, № 2.
285. Creel H. G. The Origins of Statecraft in China. Chicago, 1970.

285 a . Dobson W. A. C. H. Mencius. L., 1963.
286. Eberhard W. Social Mobility in Traditional China. Leiden. 1962.
287. Erkes E. Das Pferd im alten China.- \&Toung Pao». XXVI, 1940, live 1 .
288. Felber R. Kontinuitāt und Wandel im Werhältnis des Maoismus zum Konfuzianismus.—《Zeitschrift für Geschichtswissenschafts. 1975, jg. XXIII, H. 6.
289. Fung Yu-1an. A History of Chinese Philosophy. Vol. 1. Princeton, 1952; vnl. 2. Princeton, 1953.
290. GawlikowskiK. Nowa batalia o Konfucjusza. Warschawa. 1976.
291. Hsiung J. Cli. Idcology and Practice. The Evolation of Chinese Communism. N. Y.. 1972.
292. Kaminski H., Weggel O. Das chinesische Recht in der Bundesdeutschen Forscliung.- «International Bulletin zur Ostrechtsforschung». Vol. 8, 1975, № 1.
293. 1.egge J. The Chinese Classics, with a Translation, Critical and Exegetica! Notes. Confusian Analects. Hong Kong, 1972.
204. Leroi-GourhanA. Le geste et la parole. P., 1965.
295. Locwe M. Crisis and conflict in Itan China 104 B. C. to A. D. L., 194.
296. Needham J. Science and cicilization in China. Vol. 2. Cambridge. 1956.
297. Perclomov L. S. The Despotic State and the Community in Ancient China ( 4 -tll -3 -rd Centuries b. c.) - 27 International Congress of Orientalists. Papers Presented by the USSR Delegation. M., 1967.
298. Pyel.. Mass Participation in Communist Clina: its limitations and the Continuity of Culture-China: Management of a Revolutionary Society. Scatile-London, 1971.
299 . Kobinson D. From Confucian Gentleman to the New Chinese «Political» Man. - No Marl is Allien. Essays on the Unity of Mankind. Leiden. 1971.
300. Saari J. China's Special Modernity.-China and ourselves. Boston, 1970
301. Shigeki Kaizuka. Confucius. L., 1956.
302. The Book oi 1.ord Shang. A Classic of the Chinese School of Law (translated from the Chinese with Introduction and Notes by Dr. J. J. L. Duyrendak). L., 1928.
303. T'ung-Tsuchu. Law and Society in Traditional China. P., 1961.
304. Vandermeersch L. La formation du légisme. Recherche zur la constitution d'une philosophie politique caractéristique de la Chine ancienne. p. 1965.
305. Wu J. C. H. Chinese Legal and Political Philosophy.- Philosophy and Culture East and West. Honolulu, 1962 .

## Периодические издания

[^1]M． ryH 94
1．1ексеев В．М．70， 147
l／tu－bat $17!$
1смус В．Ф． 287
Баны Гу 33，34，205， 308
Баттерфилд Ф． 296
Во Юй（Ји） 56
Богданов 287
Годде Д．173， 259
Быков Ф．С． 78
Ван Аньши 7， 212
Ван Гуань 201
Ball Дэсян 303
Ван Ман 20，205， 314
Ван Саньияэн 192
Ван Сяо 282
Ваи Фу 6，211
Bаи Хунвэнь 273，275， 242
Ван Цзинвзй 269
队ан Цзядао 273
Ваи Ізяя 288， 298
Ван Цзянь 171． 172
Вав Чжувао 22，231，244，253
Ван Чун 212．257． 281
Ван－цзы Coy 174， 175
Вандсрмери Л． 310
ßамп－тье K．В． 153
Baсильев J．С．98， 311
Вэй Вань 313， 314
Вэнь см．Куи Вэњыныя
Вэиь－ван 78，84，182，183， 312
Вэнь－ди（Лıо Хуань）6，205，206， 209
Bэाц－xOV 112
Bstmat P．B． 173
Гав．ииковский К． 280
I＇ао Синь 311
「ао Цзу 64
Гао 1047,308
「o 312
Го Можо 228，229，230，231，234，235， $236,237,238,239,240,241,243$ ， $244,245,247,248,249,250,251$, 252，253，283，312， 315
Го дзы 160
「y ixal 308
Гу Цзегап 313
Гу Чуиьдэ 301， 302
Гуань цзы（Гуань Чжун）6，20， 21. $42,43,44,45,49,87,108,110,140$ ， $141,142,143,149,215,311$

Гуань Чжун см．Гуань дзы
Гун Снчи（Чи） 75
Гун Суньхун 314
Гун－цзы Цю 140， 141
Гуньсуиь Ян см．Шан Ян
Дай－гун 248
Дин－гун 59，60，61，62，92，96， 309
Ду Чжи 152， 153
Думан Л．II． 132
Дун Чжуншу 6，23，24，206．207，208， 209．213，217．224，257，311
Дэн Слонни 289，290，291，292．296， 315
Дэн То 219，220，225，226， 315
E Годин 17
Е Цзяньин 292
E Lюнн 22 ？
Жань Чжаодэ 308
3орза B． 296
Н Инь 131
Мн Чжэн см．Цинь Шихуан
Ун Шао 192
Инь Да 235， 295
Каи Юаэй 7， 212
Каунда К． 268
Колоколов В．С．5， 73
Коирад IH．H．65，6f，70，73，77，85， 524，172， 309
Конфуинй（Цю Чжунни，Кун Цю， Кун фуцзы，Куи цзы，Кун．Куи дао эр） $3,4.6,7,8,9,10,42,50,51$ ， $53,54,55,56,57,58,59,60,61$ ， $62,63,64,65,66,67,68,69,70$ $71,72,73,74,75,76,77,78,79,80$ ． $81,82,83,84,85,86,87,88,89,90$ $91,92,93,94,95,96,97,98,99$ ， $100,101,102,103,104,105,106$, 107．108．110．113．115，122，126， 129，136，137，138，139，140，141， $142,143,144,145,146,147,148$ ， 149． $150,151.160,161,163,165$ ， 184，185，190，193，204，206，208． 216，217，218，219，221，223． 224. 225．226．227， $228,229,240,244$ ， $247,249,250,251,252,253,254$, 255，256，257，258，259，260，261， $262,263,264,265,266,267,268$ ，
$269,270,271,272,273,274,275$. $276,277,278,279,280,281,282$ ， 283，284，285，286，288，289，290， $291,292,293,294,296,297,298$, 299．300，302，304，305，309，314， 315
Кривиов В．А．84，91，92，102， 103. $105,107,136,141,144,145$
Крил Х．73，87，309，311， 314
Крюков М．В．132， 133
Куи Кゾ 282
Кун см．Конфуцнй
Кун Вэньцзы（Вэнь，Кун Юй） 94
Кун Џньда 47， 308
Кун тап эр см．Конфуций
Кук фуизы см．Кокфуший
Кун цзя см．Копфуция
Kун Цзя 204
Куя 11：о см．Конфууиий
Кун Шулянхэ см．Шулянхэ
Кун Юй см．Кун Вэньцзы
Jао Ай 171，176， 181
Лао 1тыы（Ли эр）6，69，70，177， 218
Jers Дж．47．80，91，92，94，102，103， $104,105,106,107,136,137,138$, $139,140.143,144,145.309$
Tенип В．И．130，287， 288
Перча－Гүран А． 132
Ји см Бо Юй
Ли Букнь 303
Ли Іатжао 218
Лı $k$ ソй 108，112， 113
Ли Сы 166，168，171，177，185，201， 202．213．288， 312
Ли โзолэн 222
गи Чжи 7
Лы पэッ 290
Ли Llis 294
Ли эр см．Лао цзм
Јинь Бяо 3，4，8，10，51，136，220， $221,222,223,224,225,226.228$ ． 229．244，250，251，253，257，263， 264，265，266，267，268，270，271． 272． $273,274,276,277,278,279$ ， 280，$\because 83,284,285,286,288,289$, 291．193，297，298，299，300，302， 304，309， 314
Лтнь Ганьцюань 231，295，296． 299
Лисеаич Н．С．76， 309
Ло Сыдин 251． 295
Moy Xyam 152
Лy 1113 n 315
Лэй Фэн 289
．Лю Бан 199，200．248， 288
Лю Синь 301， 302
Лю Сян 911
Лк Чэ гм．У－ди
Лю Фу（Чжао－ди）209，210，27！
．Пк Хуань см．Вэнь－ли

Јю ІІаюй 218，223，250，25！，209， $27.3,280,285,304$
Лю Цусюнь 305
Лю ІІэнпин 301
Люй Еувэй 170，171，173，174，176． 181
Јюй хоу 288
Люй Цю 34， 35
Люй Чжэнн 230， 231
Люй ІІилунь 301， 302
Лян Сяо 251，269，270，271，290， 292
Лян Цичао 213
Лан Пууми 281
Ляо Моша 219
Май Mзнxya 213， 214
Макнавеллиі 128
Мап Цзэлун 3，5．8，9．10，109，118， 148，216，217，218，219，220，221， $222,223,224,225,226,227,228$ ， $229,230,231,232,239,240,241$ ， $244,249,250,25!, 252,253,256$, 257，259，263，265，267，268，269， 271，272，273，274，275，278，279， $280,281,282,283,284,285,286$, 287，288，289，290，291，292，293， $294,295,296,297,299,300,303$. 309，314， 315
Маркс К．66，67，217， 280
Мин－д！ 64
Минь－гун 149
Мо цзи 6，36，37，38，98．99，108， 110．121，126，218， 308
Мория Мнцуо 25， 157
My－ван I3．
Му－гун 56
Мэн 57
Мэн Ao 170
Мэн Ka！s 21， 22

Мэн Vío 75
Мэџ цзы（Мэн Кэ）8，9，98，99， 148. $160,161,162,186,193,206,208$. 209， $218,219,254,265,266,267$ ， 268，269，275，277，280，288，290， 292，302，307， 311

Нидэм Д． 308
Нинда Iloбopy 26
Hикогосов Э．В．312
Никсон Р． 222
Ольдерогге Д．А． 29
Пай ЈI． 274
Пан Пэ 30ұ． 305
П．детяев 287
Плеханов Г．В． 38
Позднеева Ј．Д． 313
Пушкии А．С． 287

Пэн Дэхуай 219， 288
Пэн Чжэнь 273，299， 300
Рифтин A．П． 27
Робинсон Д．274， 275
Саари Дж． 274
Сан Хунъян 209，210，211，271， 314
Cis－rys 21
C．Ilиня 207， 313
Сунь Ли 25
Сунь Укун 281
Сунь изы 6
С．унн Ятсен 7， 128
Сы см．ІЦзы Гун
Сыма Гуан 7
Сыма Ню 74
Сыма Таны 41
Сьма Цянь $14,23,40,41,52,54,55$ ， $56,57,58,60,62,63,69,100,108$. 112，133，152，153，156，158，159， 163，166，168，170，177，191，195， $201,202,203,245,258,281,282$ ， 283，308，311， 313
Сыма Чжэн 52，55， 307
Сюань－ван 34， 231
Сюань－гуан 32
Соани－гун 242
Скй Гуаньцзюнь 28
Сюй Фу 198
Сюї Чжуия 25
Сюй Чжуниу 244
Сюн Дж． 275
Сюнь цзы 61，163，164，165，166， $185,190,206,208,255,312$
Contr 10 O 241
Син Юй 248， 288
Сян－гун $46,125,213$
Сяо Чэнь 23
Сяо－гун $108,111,112,151,152,243$, 311

Тан см．Чэн Таи
Тан Сяовэнь 251，259， 285
Тан Цижан 236
Тан Чанжу 236
Тан－ван 153
Тен Јян 291， 292
Толстой Л．Н． 287
Tун IIlyе 230，231，232，233，234，236， 249， 253
Тяня 191
V Гуан 99． 248
（ Фасянь 222
У Хань $218,219,220,225,226,288$
V Lи 40， 108
У－ван 153，230，311， 312
У－ди（Лю Чэ）6，23，64，206，207，209， 210，271，272，313，314

Улин－ван $150,151,152,!53,311$
Фан Сяобо 312
Фани Вэньіннн 231，235，247， 249
Фани，E． 30
Фань Сюанизы 87， 142
Фамь Сюй（Фань，Чи） $73,74,80,81$. $113,143,144,145,146,260,283,303$
Фань Ханьчан 28
Фаиь，Чжунъян 7
Фань Чи см．Фань Сюй
Фань Юаньцзу 25
Фalu Юн 25
Федоренко IT．Т． 78
Федлсеев П．Н． 67
Фу Са（Хао Нн） 153,311
Фэ゙ 1I 152
Фэн Юлань 259，260，262， 284
Фэнь Яня 314
Хай Вэнь 28
Хай Жуй 218，219
Ханц，Ляныян 22， 307
Хань，Фэй см．Хань，Фэйцзы
Хань Фэйцзы（Хань Фэй）6，42，165， $166,167,168,177,178,180,181$ ， $183,184,185,186,187,188,189$ ， 190，202，205，207，210，254， 255
Ханц Юй 7
Хао Ин см．Фу Сн
Xo 「yaн 210
хо Янь 137
Хуа Гофэн 8，273，279，280，291，29？． 293， 296
Хуан Чжэнь 212
Хуан Юнитэ 222
Хуан－ди 153，311
Xyanı，Kyanı 210,314
Хуань－гун 20，21，140，141，14；
Хьюс Э．Р． 130
Xэ ปюй 33
Хэ Сю 19，32． 33
Хэ Чанцюия $25,30,157$
Цзай：Цю（以⿺） 75
LI．3n 55， 57
Цзн Хуаньнзы 62
Цэин－гун 56，57，58， 100
Цзнн－ди 6.3
Цзы Вэнь 75．76， 309
Цзь Гун（Цзы Сы．Сы）69，72，94， $95,104,105,140,141,143,144.146$ ， 254
Цзы Сысм．Цзы Гун
Цзы Чань $45,46,47,48,49,50,87$ ， $90,91,92,93,108,118,127,142$
11зи Чжан 64，74，75，76，89， 260
Цзы Ю 83
Цзы Лу（Чжук Ю，Ю，Ю цзы）72， $75,83,84,143,256,281,282$

Шзычжоу Чж！яфу 174， 312
Цзэн Сяньи 300， 301
Цз9н пзи 63
Цзяи Цин 9，221，222，288，292， 293
Цзянь Боцэань 231， 235
Цзянь－гун 92
Lин 312
Цинь Шихуан（以и Чжэн）6，7，9． $10,11,41,54,64,130,154,166,168$. 170．171，172，173，174，175，176， 177，178，181，182，183，184，185， $189,190,191,192,193,194,195$, 196．197，198，199，200．201，202， $203,213,215,216,217,227,240$ ， 251，255，264，265，267，271，278， $279,285,288,293,294,296,297$, 298，310，312，315
［1уй Lзы 75,76
山ソй Ши 6， 30
Lюо см．Конфуций
Ію см．Нзай Ј $ю$
I1ю Хџэйц30 222
山юй Е்o 20，21， 307
Цюэ Кэ 247
Чан Кайши 109，214，215， 269
4ao Llo 206
Чжан 25
Чжай Бони 25
Чжаи Гунизы 28
Чжам $1125,207,313$
Чжан Хуэй 206
Чжан Цзнньфан 300， 301
！жаи Чанцин 25
Чжан Чуньцяо 292
Чжаи К） 64
Чжао 152
Чжао Вэй 150， 153
Чжап Тао 288
tжан Kо 23． 24
リжао，＇1ям 213
Tょan Ilzan 150， 153
Чдао Цзюнь 150， 153
！木аи ！жэннизян 301
リжао IIIэ 23

Ч木ао－Raн 33， 37

Чжао－ді см．Лю Фу
Чжы－гบи 184
पжо 1 ［1＂ 312
पжоง ．if 7
Чжоу Llaо 150． 153
Чжо Эньлай 9，221，222，223，268， 269．272，278，288，289，290，291， 292．314， 315
Чжу Взньчжуи 24
Чжу Си $20,21,217,226,307$
Чжу Чжук 24
4ay Illaoxoy 236

Чжу Шичэ 311
Чжуан Сянван 37，170， 173
Чжуань Сюй 311
Чжул lilaньфу 97
Чжун 10 см．Цзы Лу
Чжун－гун 74，76， 260
Чжуини см．Конфуций
Чжэн Сюань 19
Чжэн Цай 109
Чкэи I 2024
Чни см．Гун Сичи
Чиятисхан 10
Чушь Юйкэ 201
Чэн Таи（Тан）131，133，153， 311
Чэн－дия 64
49ни 151
Чэнь Вэньнзы 75， 76
Чэнь Лифу 56
чэнь Цитянь 214
чэнь Цю 7
Чэнь Чуньлун 303
Чэнь IIJоуи 301
Чэнь Шэ 32
Чэルь ІШэн 99，204， 248
［llан Юэ 230，231，247，272， 315
Шан Ян（Гуньсунь Ян）6，20，21，23， 24．37．42，45，46，47，49，68， 100 ， 104，108．109，110，111，112，113， $114,115,116,117,118,119,120$ ， 121，122，123，124，125，126，127， 128，129．130，151，152，153． 154. $156,157,158,159,160,161,162$, 163，164，166，167，168，169， 170, 175，180，181，182，184，187，188， 189．190．195．196．197，198，201． $202,205,206,207,208,210,211$, 2112，213，214，215，216，219， 228. 231，235，236，240，243，245， 254. $255,258,264,269,270,271,288$, $302,307,310,311,313,314$
โIao 57
Шаочжэн Mao 52，60，61，62， 18.5. $256,257,281,283,294$
Uтейıя В．M． 161
1！тукия А．А． 97
111y 57
lШу Сян $45,246,248$
ІШулянхз（Кун улянхэ）52，53， 54
ІІунь 6，72，153，175，311
HIэ－гун 106， 107
Шэюь Бухай 42，166，167，198，205， 207，208，210，312， 314
］！эн，Hу4 153． 311
IITッ，以ань， 29

Эберхард В．25． 157
Энгельс Ф．23，67， 280

Ю см. Цзы Пу
Ю цзы ся. Цзы Лу
Юань Жан 138, 139, 140
Юй $84,153,311$
Ян Боцзюиь $56,58,59,63,64,70$, $74,79,80,84,91,92,100,102,103$, $104,107,136,137,138,139,141$, $144,145,146,262,309,310$
Ян Даи 273
Яи Куань 244, 247, 311
Ян Сянкуй 231, 312

Я: Хиншун 158
G\# Xo 78
Ян पжу 38,68
Яп Юиго 165, 243, 252, 253, 254, 255, $256,257,258,259,262$
Янь 52
Янь Hи 246, 248
Янь Юань 73, 74, 83, 89, 260
Янь-ван 183
Яо 6, 64, 72, 153, 174, 311, 319
Яо Вэぃьюань 219, 220, 292
Предисловне (история п политика) ..... 3
Часть I. Конфуцианство и легизм в древнем Китае (VI в. до н. э.- III в. н. 9.) ..... 12
Г.aas /. Китай в VI-III в. до н. э. ..... 12
Политџческий строй и нзменения в экономике страны ..... 12
Сдвиги в социальной структуре общества - возникновенне частной земельной собственностн и эволюция общины ..... 16
Органы обшиннного самоуправления и их влияние на борьбу ванов с нас.тедственной аристократией за полноту нласти в государстве ..... 31
Г.ава 2. Ранние легисты ..... 41
Глава 3. Учение Кояфуция ..... 51
Конфуций и «Луньюй ..... 51
Конфуций о человеке ..... 66
Конфуцнй об обществе ..... 82
Конфутий о государстве ..... 85
Глава 4. Шан Ян - основоположинк легизма ..... 108
Экономическая программа Шан Яна ..... 109
Учение Шан Яна о государственном устройстве ..... 115
Глава 5. Внешнеполитические воззрения конфуцианцев и лсгистов в VI-III вв. до н. э. ..... 131
Первые представления китайџев о свонх соседях - возннкновение китаецентристской модели мира ..... 13I
Внешнеполитические воззрения Конфуция ..... 136
Внешнеполитические воззрения легистов. ..... 149
Глава 6. Влиянне легизма и реформ Шан Яна на развитле дреднеки- тайской государственности ..... 156
Глава 7. Империя Цинь (221-207 гг. до н. э.) - реальное воплощение легястской модели государства в пределах всего Китая ..... 170
Объелиненне странь под эгидой династии Цинь ..... 170
Политические воззрения Цяяь Шихуана ..... 172
Внутриполитическая деятельность Цинь Шихуана и расправа с конфуцианцами ..... 191
Глава \&. Слияние конфуцнанства с легизмом в эпоху Хань и их роль в политической истории Китая (III в. до к. э.- XX в.) ..... 205
Часть II. Конфуцианство н легизм в общественно-полнтической жизни КНР 70-80-х годов ..... 221
Глава 1. Директивное определение журналом «Хунци» (июль 1972 г.) начала эпохи феодализма в Китае - первый ход Мао в органнза- ции камиания жкритики Линь Бяо и Конфуцияж ..... 221
Глава 2. Конфуцианство и легизм в период кампании ккрнтики Линь Бяо и Конфуция» (1972—1976) ..... 253
Глава 3. Судьоа конфуцнанства и легизма после смерти Мао (1976- 1980) ..... 279
Примечаннл ..... 307
Список сокращений ..... 316 ..... 316
Библиография ..... 317 ..... 317
Указатель имен ..... 328

## Леомард Сергесвзи Переломов

## КОНФУЦИАНСТВО И ЛЕГИЗМ <br> в fioлlithreckori <br> HCTOPHI KИTAS

Редактор H. A. Празаускене
Млалитй редактор P. Г. Селиванови
Худпжннк B. B. Локтинл
Хупожественвыв редактор Б. न. Резников
Техническии редактор $\Gamma$. A, Никитина
Kорректор B, В, Воловик
ИБ ※ 14129
Сдано в набор 02.07.80. Подписано к печати 09.01.81. A 08413. Формат $00 \times 99^{1 / 18}$. Бумага тнпографекая $\mathrm{N}_{9}$ 1. Гарннтура лытературная. Печать высокая. Уст. и. л. 21,0. Усл.кр.-отт. 21,25. Уч.яизд. л. 22,36. Тираж 5000 9кз. $113 д \mathrm{~N}_{4} 4813$. Зак. $\mathrm{N}_{4} 445$. Цена 2 р. 40 к.
Главная редакция весточной литературы нздательства яНаука»
Москва К-45, ул. Жданова, 12/l
3.я типография нздательства «Наука» Москва Б-143. Открытое шоссе, 28

# ГТАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНО I ЛИTEPATУРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ІАУКА» 

Выйдут:
Общество и государство в Китае: Сб. статей. 20 .т.
Ремыга B. Н. Система управ.тения промышленностью KHP. 15 л.

Саитыков Г. Ф. Сошально-психологические факторы в политической жнзни рабочего класса п крестьянства КНР 70-х годов. 10 л.

Заказы на книги принимаются всеми магазинами книготоргов и «Академкнига», а также по адресу: |17192. Москва В-192. Мичуринский проспект, 12, магазин № 3 (жКнига - почтой») *Академкъига*.

# ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОII ЛИТЕРАТУРЫ НЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА» 

## Выїдут:

Родионов М. А. Аль-маварина: Очерки этноконфессионалыной истории Восточного Средиэемноморья. 9 л.

Рыбаков Р. Б. Буржуазная реформацня индуизма (XIX начало XX в.). 15 л.

Титов A. С. Борьбя за единый национальный фронт в Китае. 1935-1937. 16 л.

Заказы на кннги принимаются всеми магазинамл книготоргов п «Академкннга», а также по алресу: 117192. Москва В-192. Мичурин-



[^0]:    * ПІронвведения К. Маркса и Ф. Энгельса даютея по 2 -му изданию Сочивений, В. Н. Ленина - по ІІолному собранию сочинсний.

[^1]:    30к. "Гуанмин жибао», 1961-1980.
    307. *Жэньмннь жибапт, 1959-1980.
    
    308а. «Правда», 1978-1980.
    309. «Сннь дзмньнэ", 1963.
    310. Скену кэкань», 1979.
    35. «Хунци» 1972-1980.
    312. «Хэйлунцзян бао», 1967.
    313. «Цзнтинь дасюе скебао», 1979.
    314. A Archic Orientalnis.
    315. Asahi Fvening News*.
    316. Christian Science Munitory.
    317. aFrankfurter Allgemeines.
    318. «New York Titness.

    3;4. *Orientalistisclie Literalurzeitung*-

