***А.М. Харитонов***

*Научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Владивосток*

mavr@tig.dvo.ru

**К вопросу об изображении полярных районов на картах Средних веков и начала Нового времени**

Современная историческая наука считает изображения Антарктики и Арктики на некоторых картах средних веков и нового времени плодом географической фантазии их авторов. Этой точки зрения предлагают следовать и географической науке.

Однако в 2002 г. появилась любопытная теория британского моряка-подводника Г. Мензиса, которая способна прояснить появление этих изображений на географических картах. Эта теория предполагает начало эпохи Великих географических открытий с плаваний не европейских экспедиций Колумба и Васко да Гамы, но их великих предшественников – китайских мореплавателей начала XV в.

Именно 7 китайских экспедиций нанесли на карты неизвестные миру земли, в т.ч. арктических и антарктических регионов планеты, которые затем попали в руки будущим первооткрывателям этих земель из Европы. Наши коллеги из Британского Королевского общества внимательно выслушали доводы моряка-практика и сочли их заслуживающими внимания. Впрочем, оправившиеся от шока историки не преминули подвергнуть разработки Г. Мензиса критике и, видимо, не намерены их признавать.

Тем не менее, разработка данной теории способна объяснить ряд «необъяснимых» с точки зрения историка географических и исторических фактов. Она позволяет получить некоторые данные по температурному фону в полярных районах в период климатического оптимума средних веков, когда в южном полушарии наблюдалось похолодание, которое зафиксировали увеличенные изображения Антарктиды на картах. Именно по этой причине Магеллан искал «свой» пролив, а не пытался обогнуть Америку вокруг мыса Горн, что намного более удобнее. Ведь во время экспедиций из Китая пролив Дрейка был явно забит льдами. А вот Арктика в этот период вполне могла быть свободной ото льда, что можно проследить на известной карте Меркатора.

Данные китайские экспедиции позволяют прояснить причины появления высоких картографических знаний эскимосов и ряда других народов Севера Сибири, которые удивляли сталкивающихся с ними европейцев. Даже появление ныне относимых к китайско-тибетской семье кетов Сибири и индейцев на-дене вполне вписываются в рамки этой теории, как и проявление некоторых этнографических черт племен Южных морей у народов Севера. Сюда же можно отнести даже проблему происхождения палеоазиатских языков.

На возможность плаваний именно этих китайских экспедиций в Арктике указывают предпринятые позднее европейцами поиски Северо-Западного и Северо-Восточного проходов в Тихий океан с целью достижения … Китая! Известен был географической науке и Берингов пролив, название которого в отечественной географии сравнивалось опять-таки с названием южнокитайской провинции.

Данные Г. Мензиса вполне можно дополнить и материалами отечественных разработок, т.к. британскому коллеге они были известны сравнительно слабо. На наш географический взгляд, это очень перспективное направление в географии, которое необходимо учитывать при разработках теории истории географических открытий, в т.ч. касающемся истории открытия Арктики и Антарктики.