УДК 902/904

**Ю. В. Герасимов1,2, Д. П. Загородникова1, М. А. Корусенко1,2**

*Россия, Омск, 1Омский научный центр СО РАН;*

*Россия, Новосибирск, 2Институт археологии и этнографии СО РАН*

**ЗАХОРОНЕНИЯ ЧЕРЕПОВ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОГО МОГИЛЬНИКА ЧЕРТАЛЫ В ТАРСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ**

Статья посвящена неординарной погребальной практике, зафиксированной на могильнике Черталы. Памятник, расположенный в Муромцевском районе Омской области, исследовался на протяжении нескольких лет, за все время изучения авторами раскопок вскрыто 136 погребений, датированных периодом позднего средневековья – Нового времени. Особое внимание в статье уделено 9 захоронениям отдельных черепов (4 взрослых и 5 подростковых), выполненным с соблюдением всех канонов совершения погребений взрослого индивидуума. Подобные захоронения на территории Западной Сибири фиксируются разными исследователями от периода ранней бронзы до позднего средневековья. В статье сделан вывод о том, что рассматриваемый обряд носит транскультурный характер, исследованные погребения черепов интерпретируются как свидетельства вторичных захоронений, а подростковые могилы, на основе этнографических данных могут быть отнесены к категории социальных взрослых.

*Ключевые слова:* Западная Сибирь, Тарское Прииртышье, курганно-грунтовый могильник, погребения черепов, парциальные захоронения.

**Y. V. Gerasimov1,2, D. P. Zagorodnikova1, М. А. Korusenko1,2**

*Russia, Omsk, 1Research Center the Siberian branch of the Russian Academy of Science;*

*Russia, Novosibirsk, 2Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences*

**BURIALS OF SKULLS FROM THE MEDIEVAL BURIAL GROUND OF CHERTALA IN THE TARA-IRTYSH REGION**

This article is about an extraordinary burial practice recorded at the Chertaly burial ground. The monument, located in the Muromtsevsky district of the Omsk region, has been examined for several years as a result, 136 burials have been uncovered dating from the Late Middle Ages – Modern Times. Special attention is paid in the article to 9 burials of individual skulls (4 adults and 5 teenagers), performed in compliance with the burial rules of an adult individual. Similar burials are recorded on the territory of Western Siberia by various researchers dating from the Early Bronze Age to the Late Middle Ages. In conclusion the examined ritual is proven to be of a transcultural nature and the studied skull burials provide evidence of secondary burials, while on ethnographic data allows to classify adolescent graves as social adults.

*Key words:* Western Siberia, Tara-Irtysh region, barrow burial ground, skull burials, partial burials

Проблема погребения неполных костяков либо их отдельных частей (парциальных захоронений) была сформулирована археологами еще в конце XIX в., но однозначного решения до настоящего времени не имеет. Подробный обзор истории исследований в указанной области выполнен О. В. Зайцевой [Зайцева, 2005, с. 7]. Автор отметила, что изучение захоронений такого типа сталкивается с определенными методическими сложностями, которые связаны с отсутствием как однозначных критериев различения естественных и преднамеренных повреждений костяка, так и убедительных моделей интерпретаций ритуальных действий, описанных этнографически. Фиксируемые археологически потревоженные захоронения автор предлагает классифицировать как вторичные, расчлененные и парциальные [Зайцева, 2005, с. 3]. Вопросом парциальных погребений Восточной Европы и Сибири занималась М. Д. Хлобыстина, выделив памятники двух видов: погребения черепа (головы) и погребения посткраниального костяка (обезглавленного торса) [Хлобыстина, 1999, с. 326].

В настоящей статье будут рассмотрены случаи захоронения отдельных черепов из состава комплекса памятников «д. Черталы. Могильник грунтовый III» и «д. Черталы. Могильник курганный IV», расположенного в Муромцевском районе Омской области, в 4 км к северо-западу от д. Черталы, в 4,8 км к северо-востоку от р. п. Муромцево. Могильники находятся в зоне подтайги Западной Сибири, на правом берегу р. Тара, правого притока р. Иртыш. Правый берег, как правило, обрывистый, образован первой и второй надпойменными террасами, местами сливающимися друг с другом. Местность в районе памятников равнинная, покрыта лесом, рельеф осложняют овраги.

Комплекс памятников поселение – могильники Черталы были открыты и исследовались Б. В. Мельниковым в 1988–1991 годах, а в 2010–2014 и 2017 годах М. А. Корусенко, М. Ю. Здором и Ю. В. Герасимовым. Некрополь насчитывает 369 объектов, содержащих захоронения разных археологических эпох и культур от раннего средневековья до Нового времени. Раскопами Б. В. Мельникова, расположенными на западной оконечности могильника, были исследованы 82 погребения, датированные автором XVII – XVIII веками, но отчет по итогам работ составлен не был. В 2010 году был составлен подробный план памятника, в последующие годы были изучены 49 погребений из состава позднего комплекса и 5 курганов развитого средневековья. Таким образом, за все время исследования курганно-грунтового комплекса исследователями было вскрыто 136 погребений, из которых 9 могил можно интерпретировать как погребения черепов. На основании полевых материалов Б. В. Мельникова за 1990 г. установлено, что исследователем было раскопано 7 погребений с черепами [Мельников, 1990]. Ниже нами составлено краткое описание могил.

Могила №14 ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Размеры могильной ямы составляют 120х40 см, глубина 36 см, форма погребения овальная. Стенки отвесные, дно ровное. При исследовании могильного пятна, вдоль южного контура, на уровне материка, зафиксированы фрагменты деревянных плах, общим размером 156х24 см. Череп обнаружен в северо-западной части погребения, лежит на основании, лицевой стороной обращен к югу. Нижняя челюсть и сопроводительный инвентарь отсутствуют.

Могила №17 ориентирована по направлению запад-северо-запад – восток-юго-восток. Размеры погребения составляют 140х48 см, глубина 33 см, форма ямы подпрямоугольная. Стенки отвесные, дно ровное, в восточной части – небольшая ступенька. В центральной части могильного пятна на уровне материка зафиксированы фрагменты деревянных плах общим размером 130х20 см. Череп зафиксирован в северо-западной части могилы, уложен на левую сторону, лицевой частью на север. Рядом рассыпаны зубы, нижняя челюсть отсутствует.

Могила №18 ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. При исследовании могильного пятна, в восточной части, зафиксированы остатки деревянной надмогильной конструкции. Яма имеет размеры 268х150 см, ее глубина составляет 66 см, овальная в плане. Стенки пологие, дно понижается к юго-восточной части погребения. Череп, лежащий на затылочной кости, лицевой частью вверх, обнаружен у северо-западной стенки погребения, других находок нет.

Могила №23 ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Размеры погребения составляют 125х48 см, глубина 47 см, форма ямы овальная. Стенки отвесные, дно ровное. Могильная яма была перекрыта деревянными плахами, остатки которых зафиксированы с юго-восточной стороны. Череп лежит на левой скуле, лицевой частью на восток, в северо-западной части погребения. Нижняя челюсть отсутствует, других находок нет.

Могила №53 ориентирована запад-северо-запад – восток-юго-восток, яма аморфной формы, размеры составляют 145х60 см, глубина 30 см. Стенки пологие, дно ровное, в восточной стенке имеется небольшой уступ. В западно-северо-западной части погребения зафиксирован череп, лежащий на основании, лицевой частью обращенный на восток-юго-восток, справа от него обнаружена серьга.

Могила №59 ориентирована по линии северо-запад – юго-восток, с небольшим отклонением к западу. Размеры погребения – 176х67 см, глубина 26 см, форма ямы подовальная. Стенки отвесные, дно ровное. При исследовании могильной насыпи в заполнении зафиксированы фрагменты деревянных плах. Погребение окружено кольцевым рвом шириной 33-45 см и глубиной до 10 см, с разрывами в северо-западной и северной части. Череп, обнаруженный в западной части погребения, лежит на левой скуле, лицевой стороной на северо-восток, нижняя челюсть отсутствует. Сопроводительный инвентарь включает серьгу справа от черепа, две бронзовых подвески, на одной из которых обнаружены остатки кожи, и бронзовый браслет. Украшения расположены вдоль южной стенки могилы, на месте, где у погребенного должна быть рука.

Могила №63 ориентирована по линии север-северо-запад – юг-юго-восток. Размеры могильной ямы составляют 194х140 см, глубина 31 см, форма овальная. Стенки пологие, дно ровное. В погребении в северо-западной части обнаружен череп взрослого человека, лежащий на правой скуле, лицевой частью на юг-юго-запад. Нижняя челюсть отсутствует, в центре могилы зафиксирован один позвонок.

Все описанные погребения по особенностям погребального обряда и обнаруженному погребальному инвентарю могут быть датированы концом XVII – началом XVIII вв. и соотнесены с историческими предками тарских татар.

Еще два погребения черепов были обнаружены в раскопах 2012 и 2017 годов.

Могила №217 имеет подчетырехугольные очертания, размеры 238х102 см, глубина 60 см. Ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Стенки могильной ямы переменной наклонности, переход в дно резкий. Дно ровное, понижается к северо-западной стенке. Заполнение могильной ямы представлено переслоем темно-серой гумусированной и серой супеси и желтого суглинка. Череп, обнаруженный в северо-западной части ямы, разрушен корнем березы; по положению нижней челюсти установлено, что изначально череп был уложен на основание, лицевой частью к юго-востоку.

Судя по сопроводительному инвентарю, череп был помещен в могилу в головном уборе, от которого сохранились бронзовые шумящие височные подвески, стеклянные бусины и бронзовая пронизка. Обнаруженные предметы позволяют датировать погребение XI–XIII вв. и отнести к усть-ишимской культуре, которую исследователи связывают с историческими предками южных ханты.

Могила №277 ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Имеет подтрапециевидную в плане форму, размеры 140х125 см, ее глубина 31 см. Дно могильной ямы ровное, стенки отвесные. Заполнение представлено серой супесью, местами с вкраплением темно-серой супеси. В могиле обнаружены два детских черепа, лежавших на левой височной кости, лицевой частью обращенные к югу. Оба черепа разошлись по швам, кости сохранились плохо, в верхней челюсти фиксируются не выпавшие молочные и не до конца прорезавшиеся постоянные клыки. Между черепами обнаружены остатки железного черешкового ножа с деревянной рукоятью. Погребение можно датировать периодом позднего средневековья – Нового времени (XVII–XVIII века).

Итак, из рассмотренных погребений, только в двух случаях зафиксированы черепа с нижней челюстью, но при этом без шейных позвонков. Это наблюдение позволяет предположить, что захоронения имеют вторичный характер, и были совершены после разложения связок и утраты частей головы. При этом важно отметить, что погребение черепов выполнено по всем канонам совершения захоронения: могильный холм, намогильные конструкции, размеры могильной ямы, в ряде случаев – сопроводительный инвентарь никак не отличаются от тех могил, в которых содержатся полные костяки. Подчеркнем так же, что из анализа нами были исключены погребения, когда отсутствие посткраниального скелета можно было бы объяснить его повреждением или процессами разложения – разграбленные, детские могилы.

Погребения такого рода известны в ряде памятников различных культур и эпох Западной Сибири.

Для эпохи бронзы такие находки отмечены в одиновском [Молодин, 2012, с. 107 – 129] и позднекротовском комплексе могильника Сопка-2 [Молодин, Гршин, 2019, с. 15 – 68], Еловский II [Матющенко, 2004, с. 181, 182], Окунево-VII [Матющенко, Полеводов, 1994, с. 14, 18]. В эпоху средневековья захоронения черепов встречены в могильниках Рёлка [Чиндина, 1977, с. 9, 18], Усть-Балык, [Семенова, 2001, с. 21], Иванов Мыс I [Коников, 2019, с. 36], Окунево VII [Матющенко, Полеводов, 1994, с. 21, 28]. Известны такие находки и в памятниках позднего средневековья – могильники Абрамово X, Кыштовка I в Барабе [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 123, 125, 138], Окунево VII [Матющенко, Полеводов, 1994, с. 95]. Приведенный перечень показывает, что захоронения черепов имеют широкий ареал и хронологических диапазон бытования.

Можно констатировать, что рассматриваемый обряд погребения носит транскультурный характер и связан с фундаменальными мифологическими универсалиями, широко распространенными в архаическом мировоззрении. В погребальной практике населения Западной Сибири такие ритуалы сохраняются вплоть до этнографической современности, а их исчезновение следует связывать, на наш взгляд, с повсеместным распространением монотеистических религиозных представлений.

Обращаясь к проблеме интерпретации результатов исследований на могильниках Черталы III-IV, можно сделать несколько предположений. Судя размерам могильных ям, в наш анализ попали 4 взрослых погребения и 5 подростковых. Все описанные могилы, за исключением М.277, являются полной имитацией «обычных» захоронений. Следовательно, такие погребения находятся в русле действующей традиции отношения к умершим у населения, оставившего памятник, являясь ее вариацией, то есть можно интерпретировать описанные захоронения черепов как свидетельства вторичных захоронений. Например, погребения людей, погибших вне поселения, при каких-то хозяйственных занятиях (охота, рыболовство, собирательство), в результате военных столкновений (нападений) или иных ситуаций, приведших к смерти. Интересно отметить, что на фоне однокультурных и хронологически близких комплексов памятник выделяется большим количеством захоронений черепов. Так, в могильнике Кыштовка приходится 2 погребения черепов на 140 исследованных захоронений, в могильнике Окунево – 1 на 84, в могильниках Бергамак II и Чеплярово-27 (59 и 121, соответственно), отсутствуют. Аномально высокая численность захоронений черепов в Черталах может быть связана с какой-то экстраординарной ситуацией, в которой оказалось население поселка, например, военная угроза.

Еще одним вариантом, касающимся погребений подростков, может быть интерпретация, восходящая к другой части традиции отношения к умершим. Этнографические данные, собранные в различных группах этнической общности тоболо-иртышских татар, свидетельствуют, что до определенного возраста ребенок не входил в категорию взрослых. В погребальном обряде такие возрастные особенности выражались в том, что ребенку не нужно было сооружать отдельное погребение, или вообще хоронить на кладбище поселения. Если учитывать возможность существования подобной традиции отношения к умершим у исторических предков этнокультурной группы тарских татар, то все выявленные погребения, включая М.277, могут быть отнесены к социальной группе «взрослых».

**Список источников и литературы**

Герасимов Ю. В. Отчет об археологических раскопках могильников Черталы III, Черталы IV на территории Муромцевского района Омской области в 2017 г. – Омск, 2020. Архив лаборатории историко-культурной экспертизы ОНЦ СО РАН. Ф. VII-6. Диск №8.

Зайцева О. В. Погребения с нарушенной анатомической целостностью костяка: методика исследования и возможности интерпретации: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2005. – 278 с.

Здор М. Ю. Отчет о проведении археологических раскопок могильников Черталы III, IV на территории Муромцевского района Омской области в 2012 г. – Омск, 2013. – 194 с. Архив лаборатории историко-культурной экспертизы ОНЦ СО РАН. Ф. VII-1. Д. 48-1.

Коников Б. А. Иванов Мыс I, курганный могильник. Тевризский район, Омская область. – Омск: Амфора, 2019. – 126 с.

Коников Б. А. Омское Прииртышье в раннем и развитом Средневековье. – Омск: Изд-во ОмГПУ: Издательский дом «Науки», 2007. – с. 466.

Корусенко М. А. Отчет об археологических раскопках поселения Черталы I, могильника Черталы III, IV на территории Муромцевского района Омской области в 2010-2011 гг. – Омск, 2013. – 533 с. Архив лаборатории историко-культурной экспертизы ОНЦ СО РАН. Ф. VII-1. Д. 39-1.

Матющенко В. И. Еловский археологический комплекс. Часть вторая. Еловский II могильник. Доирменские комплексы. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. – 468 с.

Матющенко В. И., Полеводов А. В. Комплекс археологических памятников на Татарском увале у деревни Окунево. – Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1994. – 223 с.

Мельников Б. В. полевые материалы раскопок на могильнике Черталы (1990 г.) // Архив МАЭ ОмГУ. – Ф. 2. Д. 151-1, 151-10, 151-11;

Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т.3. – 220 с;

Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012 – Т.3: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (федоровской), ирменской и пахомовской культур. – 223 с;

Молодин В. И., Соболев В. И., Соловьев А. И. Бараба в эпоху позднего средневековья. – Новосибирск: Наука, 1990. – 262 с.

Семенова В. И. Накостные украшения из погребений Киняминских могильников // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2008. – Вып. 8. – С. 81–86.

Семенова В. И. Средневековые могильники Юганского Приобья. – Новосибирск: Наука, 2001. – 296 с.

Хлобыстина М. Д. Ритуал «черепа и головы» в культурах Северной Евразии эпохи раннего голоцена // Stratum plus. – Кишинев: Высшая Антропологическая школа. 1999. – №1. – С. 326-333.

Чиндина Л. А. Могильник Рёлка на Средней Оби. – Томск: Изд-во ТГУ, 1977. – 192 с.