Внутренняя и внешняя торговля России в середине XVII Века (по донесению И. де Родеса)

Соль и рыба

В астраханской области у Каспийского моря ежегодно вываривается большое количество соли, и там ловится различного рода большая рыба, как то: осетры, белорыбица «белуга» и стерляди, которые все солятся; из них также добывается «кавиар», или осетровая икра. Соль и рыба принадлежат «гостям» их царского величества, которые приказывают как соль, так и рыбу на больших «насадах»1, из которых некоторые так велики, что на них можно отправлять по 1000 ластов2, но они не идут дальше, как до Нижнего, а при довольно высокой воде – до Ярославля: но что идет в Москву отправляется на судах другого рода, как того требует глубина и положение реки Оки (хотя названные «насады» очень велики и часто бывают снабжены составом в 600–800 человек, но все-таки между Нижним и Астраханью на них очень часто нападают и захватывают донские казаки, которых бывает часто не свыше 50–60 человек; тогда те [экипаж насадов]3 должны за большой выкуп освободиться и купить свободу после того, как они [казаки] возьмут себе самое необходимое из нагруженных там товаров), развозить вверх по Волге в Нижний, а также дальше отсюда по Оке в Москву, а далее по Волге вверх за Ярославль, и распределять по всей стране; и таким образом, благодаря им, как соль, так и рыба, потребляется во всех больших и малых городах, куда они только могут дойти и пристать, и продается по маленьким партиям меньшим купцам, которые распродают их в свою очередь по мелочам разносчикам.

С этого ежегодно собирается большая пошлина, которую «гости» должны вносить; чтобы простые люди не могли узнать, как высоко они обложены, и чтобы они не имели причины на это жаловаться, как случилось 5 лет тому назад при большом бунте в Москве, они с того времени не отягощаются никакими другими налогами.

Икра

Что касается «кавиара», или осетровой икры, то он принадлежит их царскому величеству, и его ежегодно получается, один год менее, а другой более, 300–400 бочек; каждая бочка содержит в себе 40–60 пудов. Его обыкновенно законтрактовывают у их царского величества англичане и везут в Италию, но теперь он законтрактован на несколько лет голландцами и итальянцами, состоящими вместе в компании. На этом их царское величество ежегодно имеет не менее значительную прибыль. Кавиар доставляется так же, как соль и рыба, на вышеупомянутых больших «насадах» в Нижний. Здесь непрессованный и свежий разгружается и отсюда доставляется повсюду по всей стране. Равным образом так происходит с испорченным прессованным кавиаром, а чтобы великий князь не мог потерпеть никакого убытка на испортившемся кавиаре, его навязывают по 1 рублю за 10 пудов наилучшим купцам, которые затем сами должны заботиться, как бы его в свою очередь сбыть, а так как несостоятельные, бедные люди имеют обыкновение в пост его покупать и есть, то он все-таки потребляется за плату среди бедных. Но наилучший прессованный кавиар идет от Нижнего дальше вверх до Ярославля, а оттуда везется сушей до Вологды, потом по Верхней и Нижней Сухоне и так далее по Двине до Архангельска. Здесь он сдается законтрактовавшим, которые должны давать за него в уплату только рейхсталеры1.

Хлеб

Что касается хлеба со всей России, то он также принадлежит их царскому величеству, и абсолютно ни одному частному лицу не дозволяется им торговать. Эта торговля при теперешних один за другим последовавших дорогих годах доставила их царскому величеству значительно доходов, особенно за теперешние протекшие 4 года, в течение которых они приказывают ежегодно собирать почти 200 000 «четвертей» [хлеба], который поэтому по всей стране скупается и со всех мест свозится в Вологду. В казанской, нижней [нижегородской] и лежащих вокруг их областях «четверть» покупается за 12–25 копеек, в московской – 1 ртр2, в ярославской, ростовской и вологодской – 36–50 копеек. Хлеб, получаемый в новгородской и псковской областях, туда не вывозится. Итак, «четверть» в Архангельске не может обходиться со всеми расходами свыше одного рейхсталера. Так как они потом в 4 названные годы всякий раз брали в свою очередь за «четверть» свыше 2½ – 2¾ ртр., то доходы с хлеба доставили их царскому величеству в короткое время свыше одного миллиона ртр...

Меха

Что касается мехов, то ими дозволяется каждому торговать. С приходящих из Сибири нужно давать их царскому величеству десятину, или десятую часть того, что получается. Больше всего и наилучшие меха добываются в Сибири, как то: соболи, куницы, черные, красные и белые лисицы, рыси, белки, горностаи и норки. Преимущественно в казанской области и вообще по всей стране хотя и добываются всякого рода меха, кроме соболей, но они в общем бывают гораздо хуже и не могут сравниться с приходящими из Сибири, что и заметно отзывается на их цене. Их царское величество получают ежегодно в свою казну 20–30 000 рублей с мехов, которые собираются частью из десятины и иначе...

Русские туземные товары, отпускаемые через Архангельск

Раньше я уже упомянул, как собирается хлеб. Теперь следует далее [упомянуть], где находятся и собираются другие здесь вышеотмеченные товары.

Льняное семя находится около Казани, Нижнего, Костромы, Ярославля, Вологды, Галича и по Двине внутрь страны, и оно равно, как и зерно, свозится в Архангельск.

О мехах, которыми пользуется их царское величество, также было выше упомянуто, но другие, которые добываются здесь и там по всей стране, кроме соболей, которые добываются только в Сибири, свозятся простыми людьми, каждый сорт из тех мест, где добывается, в Вологду; но меха, добываемые в Сибири и в местах, вокруг лежащих, доставляются в Архангельск вниз по реке, называемой Югой, которая у Устюга впадает в Двину, а далее [доставляются] по течению Двины в Архангельск, куда также идут вниз (по Сухоне и Двине) из Вологды предыдущие [вышеупомянутые меха].

Лосиные кожи также в достаточном количестве возятся из Сибири и прилежащих мест в Архангельск вниз по сейчас названной реке [Юге] и также по течению Двины. Другие лоси, добываемые здесь и там в стране, также доставляются из одного города в другой, и что простым человеком не может быть продано туземным русским купцам, то везут в Москву, чтобы их продать иностранным купцам; но если они также не могут сойтись с этими, отправляются по санному пути на Вологду; тут они оставляют [кожи] лежать до полой воды, а тогда же спешат к архангельской ярмарке.

Юфти вывозятся в большем количестве, и [их] приготовляют в казанской, нижней (нижегородской) и московской, но больше всего и наилучше в ярославской и костромской [областях]. Но другие, которые приготовляются в новгородской и псковской [областях], совсем не могут быть сравниваемы с предыдущими. Сама Россия имеет посредственный скот и не может одна ежегодно отпускать такого множества [кож]. Прекраснейшие, наибольшие кожи отовсюду скупаются русскими, и при этом берут во внимание зимнюю дорогу, по которой торговцы кож и выдельщики юфти путешествуют в Польшу преимущественно по Подолии и Украине, все вместе скупают, что только могут захватить; они возвращаются не ранее как на исходе санного пути; тут кожи вследствие наступающей оттепели и происходящей от этого нечистой воды остаются лежать до ранней весны; но тогда [весной] дубят их со всем усердием, чтобы они могли быть готовы с выделкой к тому времени, когда их можно будет еще с высокой водой доставить вниз от Вологды к архангельской ярмарке по Верхней и Нижней Сухоне и по течению Двины. Эти кожи выделываются частью в Москве, но более всего в Ярославле и Костроме, откуда им только 50 миль до Вологды, а провоз туда стоит не свыше 2 алтын с пуда. Юфть есть единственный товар среди всех видов, который как по времени, так и по большему удобству можно лучше доставлять в Архангельск, чем к Восточному морю, и там продавать.

Соленые кожи, бараньи, воловьи и козлиные кожи свозятся со всей страны и больше всего возятся в Архангельск.

«Сафьяны» приходят из Персии и доставляются оттуда [таким же образом], как выше было сказано о шелке, но ими может всякий свободно торговать.

Бобровую струю русские получают из Сибири. Относительно этого товара чрезвычайно удивительно, что иностранцы торгуют и продают русским бобровые меха, а потом русские в свою очередь продают иностранцам бобровую шерсть, которую вычесывают из мехов, потому что русские неохотно или совсем не желают покупать бобровых мехов, которые уже вычесаны; это ни от чего другого не происходит, как от того, что они [русские] умеют лучше с этим обходиться, гораздо тщательнее принимать все во внимание и хорошо рассчитывать.

О ревене уже выше было подробно сделано сообщение.

Агарик, который обладает почти одинаковыми достоинствами и качеством с ревенем, добывается около Архангельска и по пути к самоедам; вывозится через Архангельск.

Русское сукно, или «ватман», в большом количестве вывозится через Архангельск; оно делается в вологодской и ярославской [областях]. В Голландии оно отправляется на кораблях в Индию, а также много употребляется на корабельное платье лодочников.

Русское полотно находится тоже в таком положении и делается больше всего в ярославской, вологодской [областях], у Двины и Ваги внутри страны.

Рогожи всякого рода делаются в вологодской области и оттуда привозятся в Архангельск.

Воск добывается в большом изобилии в нижней [нижегородской], казанской, также в мордве и еще в других местностях. Его, говорят, можно было бы вывозить в гораздо большем количестве, когда бы не так много его сжигалось и употреблялось во всей стране перед их образами в церквах и процессиях.

Сала много добывается в казанской, нижней [нижегородской], московской, ярославской и вологодской областях и со всех мест доставляется по зимнему пути в Вологду, оттуда по Верхней и Нижней Сухоне и дальше по Двине – в Архангельск. Русские по своим законам не могут есть телятины, по моему мнению, только потому, что им от теленка нет пользы, напротив, когда он станет хорошо выросшим быком, то дождутся сала и, сверх того, хорошей кожи, что также есть несомненной причиной так много добываемых в стране бычачьих и коровьих кож.

Свиная щетина собирается крестьянами, которые там и тут в городах имеют своих определенных покупателей; потом она вся собирается в свою очередь более крупными [купцами] в одни или несколько рук. Она покупается голландцами, которые большею частью обрабатывают ее в Голландии, а частью, если она чисто выварена, везут ее во Францию и Италию.

Ворвань вытапливается из тюленей, которые бьются рыбаками и крестьянами, как и самоедами, на Белом море, у самоедского берега. Они доставляются в таком виде, как они убиты, к Архангельску в своих собственных кожах, некоторые из них сшиваются, как мешок; только там они вытапливают и вываривают ворвань. Больше всего покупается бременцами.

Шпиг и мясо добывается по всей стране, и весь шпиг зимой, когда он сильно замерзнет, в разных местах свозится крестьянами в города. Там его покупают купцы и отправляют в Вологду, где его оттаивают, солят, потом укладывают в бочки и [отправляют дальше] в Архангельск, а копченый шпиг бьется осенью и на местах, где его добывают, солится и коптится. Приходит больше всего из казанской и нижней [нижегородской] областей.

О кавиаре уже выше упоминалось.

Слюда добывается между Новой Землей и Архангельском за Сибирью; открывается в утесистых горах.

О бобровой шерсти самое необходимое раньше упоминалось при бобровой струе.

Смола и деготь гонится в каргопольской [области] и у Ваги и по Ваге, которая впадает в 12 милях выше Холмогор в Двину, по ее течению везется до Архангельска.

Вот то, что я мог разузнать для сообщения о товарах, вывозимых через Архангельск. Иностранные товары, привозимые в Архангельск

Теперь следовало бы также здесь же поместить извлечение из таможенных книг о приходящих товарах, но, хотя оно мне и было обещано, я еще не мог его получить, несмотря на обещанное за это большее вознаграждение; но как скоро я его получу, оно будет сюда присовокуплено, а таким образом [теперь] я приведу их [перечислю привозные товары] только в главных чертах по их названиям.

Преимущественно ежегодно большое количество сукон, как туземных1 тонких, так и других всяких сортов, привозится в Архангельск, как и всяких шелковых товаров, особенно атласов, камок, кармазина, камлотов, бархата, цветных тафт, золота и серебра; также туда привозится золотая и серебряная проволока, золотые и серебряные кружева и позументы, также – всякого рода шерстяной мелкий товар, как то: крон-раш, перпетуань, камки, камлоты, бомазея и фальшивая золотая и серебряная проволока, или мишура; также – всякого рода мелочной нюренбергский товар; равным образом – всякого рода пряности, также всякого рода краски, из которых больше всего привозится индиго и фер-намбук, или бразильское дерево, также красная медь, желтая медь, железо и всякого рода тянутая из этого проволока, как и белая вылуженная жесть.

Вот виды товаров, которые в свою очередь ввозятся. Должно быть, немного недостает, чтобы количество этих названных товаров по достоинству [ценности] равнялось капиталом с вывозными и ранее рассмотренными товарами, кроме хлеба.

Вопросы и задания

1. Найдите в донесении шведского комиссара в Москве И. де Родеса свидетельства того, что в середине XVII века в России шел процесс создания специализированных областных рынков и их слияния в единый национальный всероссийский рынок.

2. Можно ли на основании этого документа утверждать, что преобладающее положение на специализированных областных рынках занимали корпорации крупного российского торгового капитала – гости, гостиная и суконная сотни?

3. Проанализируйте, опираясь на источник, ассортимент российского экспорта и импорта и сделайте вывод об уровне развития сельского хозяйства, промыслов, промышленности и торговли в России в XVII веке. Какая отрасль была преобладающей?

4. Какие меры меркантилистской политики российского правительства подмечены И. де Родесом?