**ТЕМА 6. Лекція 4**

**Класифікації етносів світу**

*План*

*1. Географічна класифікація.*

*2. Антропологічна класифікація.*

*3. Етнолінгвістична класифікація.*

*4. Господарсько-культурна класифікація.*

Сучасні науки, підходячи до етносів як до цілісних систем, прагнуть їх систематизувати на основі своїх класифікаційних принципів. Кожна з таких класифікацій упорядковує їх, усуває дублювання наукових уявлень, визначає місце етнічних спільнот у природі та суспільстві. Серед учених побутують різні точки зору щодо кількості етносів у світі. Одні вважають доречною цифру дві тисячі етносів, інші – три-чотири й, навіть, п’ять тисяч, які нараховують від багатьох мільйонів до декількох сотень або десятків осіб. Точно визначити важко. Так, наприклад, у Африці швидко розвиваються процеси етнічної консолідації, асиміляції й важко визначити чи – це група племен, окремий етнос, народність, декілька народностей, етнографічна група. Крім того, багато країн Азії, Африки, Америки досить складні за етнічною структурою й ще недостатньо вивчені. Складності виникають і під час перепису населення (недосконала методика). Звідси й різні погляди щодо кількості етносів. Вивчаючи й описуючи народи, важливо вміти групувати, зіставляти та протиставляти їх на основі певних критеріїв. У минулому люди, групуючи етноси, користувалися найпростішими критеріями протиставлення себе як носія всього позитивного й передового іншим етносам – носіям усього негативного. Наприклад, давні греки на всі сусідні народи, у тому числі й римлян, дивились як на диких, варварів, “некультурних“. Згодом уже римляни й греки разом усі інші народи вважали варварами. Пізніше етноси ділили на: “культурні“ і “некультурні“, “цивілізовані“ й “дикі“ (“варварські“), “історичні“ і “неісторичні“, “прогресивні“ і “реакційні“, “революційні“ і “ контрреволюційні“, “індустріальні“ і “неіндустріальні“ та інші. Наука відкидала такі підходи й виробляла об’єктивні критерії поділу народів. Прикладом є класифікація Л. Морґана за стадіями розвитку людства (дикість, варварство, цивілізація). В етнології найбільш уживаними є такі чотири види класифікацій: географічна, антропологічна, етнолінгвістична та господарсько-культурна. Вони базуються на певних досягненнях окремих дисциплін таких як географія, антропологія, лінгвістика, історія, точніше з’ясовують специфіку спорідненості та водночас відмінності окремих груп етносів залежно від території проживання, походження, рівня соціально-економічного розвитку тощо. 1. Географічна класифікація. Етноси поширені на різній за природою і кліматом ойкумені. Для визначення місця проживання того чи іншого народу, опису природно-географічних умов його розміщення, застосовують географічну класифікацію. Вихідною одиницею регіональної диференціації світу є історикогеографічний регіон – більш-менш цілісна територія в історичному, географічному, політичному, культурному та господарському аспектах. Здебільшого вони мають різний ступінь внутрішньої єдності, часто є штучно роз’єднаними. Це залежить від їхньої історичної долі й типу цивілізацій, що сформувалися, перебігу етнічних процесів, напряму господарських зв’язків, розвитку транспортних шляхів. Відмінність у природних умовах, економічна й культурна специфіка сформували всередині регіонів окремі, порівняно єдині території нижчого рангу – субрегіони, які поділяються на історико-етнографічні області.

Залежно від сучасного економічного, історичного, культурного та географічного розвитку країн світу є така історико-географічна типологізація. З утворенням нових держав у Європі й зміни їхнього геополітичного становища пропонується такий поділ регіону (поряд із цим є поділ Європи на історико-етнографічні області (ІЕО): Західна Європа або атлантична ІЕО – це Великобританія, Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Німеччина, Австрія, Ліхтенштейн, Швейцарія, центр і північ Франції; Південна Європа або середземноморська ІЕО – це Португалія, Іспанія, Андорра, Монако, Італія, Сан-Марино, Мальта, Греція, Албанія, Ватикан, Кіпр, південь Франції; Північна Європа або скандинавська ІЕО – це Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія, Ісландія (деякі вчені включають країни Балтії); Центральна Європа або центральноєвропейська ІЕО – це Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща; Східна Європа або східноєвропейська ІЕО – це європейська частина Росії, Україна, Білорусь, деякі дослідники включають країни Балтії; Виділяють ще Центрально-Східну Європу ( країни колишнього соціалістичного табору, Україна, Білорусь, країни Балтії, крім Росії, деякі виключають і Білорусь). Південно-Східна Європа, у рамках якої виділяють балканську ІЕО – це Болгарія, Румунія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Македонія, Словенія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Косово (біля 110 країн визнали її окремою державою). Деякі вчені включають у регіон Грецію, Кіпр. Азію прийнято поділяти на: Південно-Західну Азію, яка включає півострів Малу Азію, Вірменське та Іранське нагір’я, почасти Великий і Малий Кавказ, Месопотамію, Палестину, Аравійський півострів і острів Кіпр (географічно, а культурно – це Європа). До складу регіону входять 16 країн. Усередині регіону виділяють декілька субрегіонів: Близький Схід, Середній Схід, Закавказзя, Левант (у вузькому значенні – Сирія, Ліван, а в широкому – Середземноморське узбережжя Азії). Також поширена самоназва арабських країн Сходу – Машрик. Південну Азію, яка включає сім країн – Бангладеш, Бутан, Індію, Мальдіви, Непал, Пакистан, Шрі-Ланку; Південно-Східну Азію, займає територію півострова Індокитай і острови Малайського архіпелагу та Філіппін і включає десять країн – Бруней, В’єтнам, Індонезію, Камбоджу, Лаос, Малайзію, М’янму, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни; Східну Азію, що включає шість країн – Китай, КНДР, Південну Корею, Тайвань, Японію, Монголію (деякі вчені останню включають до Центральної Азії); Північну Азію – складається з азіатської частини Російської Федерації; Центральну Азію, що охоплює п’ять країн – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. В Америці виділяють два регіони – Північну Америку, або Англо-Америку та Латинську Америку, яка поділяється на два субрегіони: Середню Америку (Мексика та країни Центральної Америки (Гватемала, Беліз, Гондурас, Сальвадор, Нікарагуа, Коста-Ріка, Панама) і Вест-Індії (країни Карибського моря) та Південну Америку, що складається з Андських країн та країн Амазонії й Ла-Плати. Африку згідно з історичними, культурно-етнічними, географічними аспектами прийнято поділяти на п’ять регіонів: Північний, входять сім країн – Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара. (Деякі вчені включають Мавританію, інші виключають Судан). Без Єгипту й Судану цей регіон називають ще Магрибом, тобто араби Заходу;

Західний – омивається водами Атлантичного океану та його затоки – Гвінейської. На півночі межує із Сахарою, а на сході – із котловиною Чад. До регіону належать п’ятнадцять держав (деякі включають Камерун і Мавританію). Центральний – країни басейну річки Конго. До складу регіону входять дев’ять держав – Ангола, Габон, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Камерун, Республіка Конго, Сан-Томе і Принсіпі, Центральноафриканська Республіка, Чад; Східний, до якого входять одинадцять країн – Бурунді, Джибуті, Еритрея, Ефіопія, Замбія, Кенія, Малаві, Руанда, Сомалі, Танзанія, Уганда; Південний, до складу якого входять одинадцять держав і залежні території, які утворюють дві групи: материкову й мало пов’язану з нею острівну – Ботсвана, Зімбабве, Коморські острови, Лесото, Маврикій, Мадагаскар, Мозамбік, Намібія, ПАР, Свазіленд, Сейшельські острови. До історико-географічного регіону Австралія та Океанія належать материк Австралія та всі острівні держави й території Тихого океану. Океанію поділяють на три історико-етнографічні області: Меланезія (із давньогрецької “Чорноострів’я”) займає західну частину Океанії. Її утворюють: Нова Гвінея, острови Санта-Крус, Фіджі, Соломонові острови, архіпелаги Бісмарка, Луїзіана та Нові Гібриди; Полінезія (із давньогрецької “Багатоострів’я) простягнулася від крайнього південного заходу до східних околиць Океанії. Сюди належать: Нова Зеландія, острови Кука, Тонга, Товариства, Самоа, Туамоту, Тувалу, Токелау, Пасхи, Гавайські, Маркізькі острови; Мікронезія (від давньогрецької “Дрібноострів’я”) займає північно-західну частину Океанії. До неї входять: Каролінські, Маріанські, Маршаллові острови, острови Гілберта. Диференціація світу на історико-географічні регіони дає змогу універсального їхнього вивчення з урахуванням природних, історичних, культурних, господарських та інших особливостей, що, зі свого боку, має не тільки загальнонаукове, а і прикладне значення. 2. Антропологічна класифікація. Ця класифікація пов’язана з расами та антропологічними типами й дає етнологам інформацію про походження етносу, міжетнічні контакти та інше. Під расами більшість учених розуміють великі групи людей, спільні за походженням та об’єднані близьким комплексом морфологічних ознак. Одним із засновників расової (антропологічної) класифікації був французький вчений Франсуа Берн’є, якому з 1684 р. належить авторство самого терміну “раса“ (походить від араб. – ras (“корінь“, “походження“) чи від італ. – rassа (“рід“, “порода“). У сучасній етнології стверджується, що всі люди планети належать до одного біологічного виду. Але деякі особливості фізичної будови людей змінюються залежно від їх проживання в тій чи іншій частині світу. Такі особливості, що передаються за спадковістю й характерні для великих груп людей, називаються расовими ознаками. До морфологічних расових ознак (фенотипу) відносять: третинний волосяний покрив (вуса, борода, волосся на тілі, оцінюється в балах від 1 до 5); пігментацію шкіри, що може варіюватися в діапазоні від блідорожевого до темно-коричневого й майже чорного (шкіра нараховує 36 відтінків); співвідношення між шириною та довжиною голови ( є: брахікефалія (короткоголовість), мезокефалія (середньоголовість), долікефалія (довгоголовість); будова зубів; тип волосся (розрізняють чорне, русяве, біляве, руде, пряме, кручене); колір і форма очей (виділяють темні очі (чорні, карі, жовті), очі змішаних кольорів (жовто-зелені, зелені, сірі), світлі очі (світло-сірі, блакитні); пропорції тіла (розрізняють фігури: брахіморфні (короткі кінцівки й довгий тулуб), доліхоморфні (довгі кінцівки й короткий тулуб), мезоморфні (кінцівки пропорційні тулубу); зріст (середня довжина тіла в людини складає 165 см для чоловіків і 154 см для жінок) та інше. До генетичних ознак (генотипу) зараховують: групу крові, спадковість захворювань та інше. Усі сучасні расові класифікації базуються на ієрархічному принципі: кілька основних “великих” рас (три або чотири) фахівці поділяють на “гілки“, або “малі” раси чи підраси, кількість яких у різних класифікаціях коливається від 5 до 30, та антропологічні типи (можуть доходити до 70), а останні – на популяції, тобто групи людей, які пов’язані між собою спільністю походження. Під час визначення кількості расових типів до уваги беруться межі розповсюдження, спільність походження і ступінь морфологічної схожості певних комплексів фізичної будови. Великого поширення серед етнологів набула класифікація російських учених Я.Я. Рогинського й М.Г. Левіна. Тут виділені три великі раси: євразійська, або європеоїдна, азіатсько-американська, або монголоїдна та екваторіальна, або австрало-негроїдна. У їхніх рамках розмежовані 16 малих рас і 6 перехідних рас. Дослідник Г.Ф. Дебец пропонував таку антропологічну класифікацію: три великі раси поділяються на 8 гілок, ті – на 33 малих рас, а останні – на 64 антропологічних типи. Саме такий поділ расових груп найчастіше сприймається в сучасній російській антропології. У зарубіжній антропології стало популярним заперечення існування рас, як фенотипічних підрозділів людства (з визнанням генотипного поділу), або взагалі оголошення раси соціальним феноменом. Російський антрополог Т.І. Алексєєва висунула гіпотезу формування “адаптивних типів“ як норми спадково закріпленої біологічної реакції на вплив середовища проживання, яка виникає на ранніх стадіях освоєння людиною ойкумени та виявляється в різні періоди історії людства аж до сучасності. Їх шість: один поширений у помірному поясі, він базовий під час оцінки популяцій, що мешкають в інших екологічних умовах; п’ять інших представляють форми адаптації до екстремальних умов – високогір’я, широти Арктики, континентальна зона Сибіру, аридна (пустельна) зона, і, нарешті, тропічні широти. Ці типи фактично не корелюють із класичними морфологічними расовими ознаками. Ця класифікація не дає чіткого бачення про варіативні характеристики основного населення Земної кулі, що мешкає в умовах помірного та субтропічного поясів. У практичній роботі сучасні антропологи та етнографи для простоти користуються поняттям “расового комплексу“. Це набір яскравих, оригінальних антропометричних ознак, які трапляються в різноманітних поєднаннях у несхожих груп населення Землі. Загалом сучасні раси почали формуватись у верхньому палеоліті (40–16 тис. років до н.е.). Наведемо морфологічні ознаки чотирьох великих рас та деяких їх підтипів. Європеоїдна раса, яка охоплює 43% населення світу, характеризується світлим або трохи смуглявим кольором шкіри; світлим, змішаним і темним забарвленням очей, які широко відкриті; м’яким, здебільшого прямим чи хвилястим волоссям; вузьким, прямим, опуклим або ввігнутим носом із середнім чи високим переніссям; вузьким або середнім за шириною обличчям; добре або середньо вираженим третинним волосяним покривом. Зріст варіює від дуже високого до середнього. Виділяють три групи європеоїдів: Північну, яка складається з атланто-балтійської та біломорськобалтійської “малих” рас. Вони локалізуються в Північній Європі та на півночі Східної Європи. Носії цих рас високі на зріст (вище 170 см), світлопігментовані, третинний покрив розвинений помірно, ніс із високим переніссям, лице вузьке. Перехідну, яка складається із середньоєвропейської та східноєвропейської рас (обіймає велику територію від Атлантичного океану на заході до р. Волги на сході). Їм властиві змішаний, іноді досить темний колір очей, пряме і хвилясте волосся, переважання брахікефалії.

Південну, яка складається середземноморської, вірменоїдної, із передньоазійської та балкано-кавказької рас (поширені у Південній Європі, серед етнічних груп Альп, Карпат, Балкан, Південно-Західної, Південної Азії). Їм притаманні смаглявий колір шкіри, темне хвилясте волосся, карі очі, прямий і вузький ніс із високим переніссям, значний розвиток третинного волосяного покриву, середній і високий зріст. Низка фахівців виділяють у Європі ще одну – лопарську малу расу, носіями якої нині є лопарі (саами), що проживають на сході Скандинавії та Кольському півострові. Для них характерна світла шкіра, пряме та темне волосся, темні очі, слабкий розвиток третинного волосяного покриву, велика кругляста голова, короткий ніс із широкими крилами, низький зріст (155 см), приземкуватість, короткі ноги й довгі руки. Монголоїдна раса, риси якої властиві 36% населення світу, характеризується смаглявою шкірою жовтуватих відтінків, темним, іноді чорним, жорстким, прямим волоссям, плескатим обличчям із вилицями, що помітно виступають, і досить вузьким носом із невисоким переніссям, добре вираженою складкою верхньої повіки та епікантусом, слабким розвитком третинного покриву. Виділяють три групи монголоїдів: Тихоокеанську, яка включає далекосхідну й південноазійську малі раси. Далекосхідна раса переважає серед китайців і корейців. Особливий її варіант представлений серед японців. Їм притаманні сильніший розвиток третинного волосяного покриву, хвилясте волосся, товсті губи, менший ріст. Представники південноазійської раси (народи Індокитаю, Індонезії та інше) невеликі на зріст, худорляві, колір шкіри темніший, обличчя невелике, кругловиде. Континентальну, яка включає північноазіатську та арктичну раси. Північноазіатська раса представлена багатьма корінними народами Сибіру, Монголії, Північного Китаю. Її риси: пряме, жорстке, іноді м’яке волосся темного або русявого кольору, світліша шкіра, дуже плоске, високе й широке лице. Ніс вузький із низьким переніссям, розріз очей вузький, є епікантус, губи тонкі, зріст середній. Арктична раса поширена на Чукотському півострові, Алясці серед чукчів, коряків, ескімосів та інше. Для неї характерне жорстке, темне волосся, карі очі, лице менш плоске, ніс довший, перенісся вище. Зріст невисокий, тіло й руки короткі, ноги довші, тулуб огрядніший. Американоїдну, для якої характерні жовтувато-бурий колір шкіри, пряме жорстке, чорне волосся, темні очі, слабкий розвиток третинного покриву, вилиці, що виступають, високі очні орбіти, середньо розвинена складка верхньої повіки, рідко трапляється епікантус, опуклий ніс (так званий “орлиний”). Деякі фахівці екваторіальну расу поділяють на дві окремі раси – негроїдну та австралоїдну. Так і ми будемо розглядати. Негроїдна раса, яка охоплює 7,5% населення Землі, відзначається темним – від брунатно-жовтуватого до жовто-бурого – кольором шкіри, темними, широко відкритими очима. Волосся – кучеряве, ніс дуже широкий із низьким переніссям. Обличчя вузьке або середнє за шириною з товстими губами й уперед висунутим зубним відділом обох щелеп (прогнатизм). Зріст варіює від дуже високого до дуже низького. Негроїди поділяються на три “малі” раси: Негрську, для якої характерне шоколадно-коричневе забарвлення шкіри, кучеряве волосся, вузьке обличчя, високі очні орбіти, прогнатизм, середній або високий зріст, видовжені кінцівки. Негрильську (пігмеї) – мають низький зріст (140 см), широкий ніс, значний розвиток третинного волосяного покриву, ноги порівняно короткі, а руки – довгі. Бушменську, до якої належать бушмени та готтентоти (мешкають у пустельних районах Південної Африки). Колір шкіри в них жовтувато-бурий, волосся чорне, кучеряве, коротке, обличчя сплющене, невелике, висунуті вилиці, очні орбіти низькі, складка верхньої повіки добре розвинута, часто трапляється епікантус, слабкий третинний волосяний покрив. Їм властиві зморщеність шкіри обличчя та стеатопігія (значні жирові відкладення на сідницях, особливо у жінок. Австралоїдна раса (0,3% населення світу) характеризується темношоколадним кольором шкіри (світлішим, ніж у негрів), хвилястим волоссям, темними очима, розріз їх широкий. Обличчя низьке, із розвинутими надбрівними дугами. Ніс із широким переніссям і досить широкими крилами. Губи середньої товщини. Щелепи помітно виступають уперед. Дуже розвинутий третинний волосяний покрив. Зріст середній або високий. Австралоїдну расу поділяють на такі “малі” раси: Меланезійську, яка переважає серед етнічних груп островів Меланезії й характеризується помірно кучерявим волоссям, темно-коричневим кольором шкіри, досить широким і прогнутим обличчям. Полінезійську, поширена у Новій Зеландії, на островах Полінезії, Мікронезії. Характеризується світло-коричневим кольором шкіри, темним хвилястим волоссям, темними очима, слабким розвитком третинного волосяного покриву, обличчя велике, вилиці висунуті, ніс широкий, губи середні, зріст високий. Веддоїдну, представлена на півдні Індії, у Шрі-Ланці, на островах Індонезії. Її представникам властиві помірно темний колір шкіри, густе чорне хвилясте волосся, товсті губи, помірний прогнатизм, середня ширина носа, низький зріст. Крім “великих” і “малих” рас, є декілька перехідних расових типів, які утворилися в результаті довготривалого співіснування між представниками двох великих чи малих рас. Фахівці виділяють такі перехідні раси: Дравідійська (етнічні групи південного Індостану), яка займає проміжне становище між європеоїдною й австралоїдною расами. Її ознаки: темна коричнева шкіра, хвилясте, трохи кучеряве волосся, темні очі, середній розвиток третинного покриву, невисокий зріст, середньої ширини обличчя із широким носом. Айнська або курильська, яка утворилась у результаті взаємодії монголоїдних та австралоїдних расових комплексів. Їй притаманні такі риси: плескате обличчя, наявність епікантуса, жорстке, хвилясте волосся, значний розвиток третинного волосяного покриву, смуглява шкіра, товсті губи, порівняно широкий ніс. Ефіопська, яка сформувалася на перетині європеоїдної раси й негроїдної. Їй властиві світло-коричневий колір шкіри, темне, дрібнохвилясте волосся, слабкий розвиток третинного волосяного покриву. Обличчя вузьке, ніс прямий, неширокий із досить високим переніссям, губи середні, долікефальна форма голови, зріст високий, кінцівки видовжені. Уральська, що сформувалася на перетині монголоїдної та європеоїдної рас, представлена в Приураллі, Заураллі й Західному Сибіру. Для неї характерні світліший колір шкіри, темно-русяве, хвилясте, м’яке волосся, змішані відтінки забарвлення очей, невелике, помірно сплющене обличчя. Ніс прямий або з увігнутою спинкою, епікантус трапляється рідко, товщина губ середня. Третинний волосяний покрив розвинений слабо, зріст середній або низький. Південносибірська, яка теж займає проміжне становище між європеоїдною й монголоїдною. Ареал її поширення – степи Казахстану, гори Тянь-Шаню, Алтай, Саянське нагір’я. Їй властива світла або смуглява шкіра, волосся пряме, жорстке, темне, обличчя високе й широке, ніс прямий з опуклою спинкою, зріст середній. До змішаних рас можна віднести метисів (змішаних представників між американоїдною та європеоїдною расами), мулатів (між європеоїдами та негроїдами), самбо (між американоїдами та негроїдами). На частку змішаних і перехідних форм припадає 14% населення світу. Отже, антропологічна класифікація свідчить про різноманіття расових типів на земній кулі. Якщо на ранніх етапах існування людського суспільства найдавніші етнічні спільності – роди й племена – могли бути однорідними за своїми фізичними ознаками, то у процесі соціально-економічного розвитку й безперервних міграцій, які стали інтенсивними вже в добу неоліту (VI–IV тис. до н.е.), людські колективи активно змішувалися між собою. Особливого розмаху метисація набула після великих географічних відкриттів. Це призвело до того, що нині межі расових та етнічних утворень здебільшого не збігаються. Зараз відзначається тенденція до ще більшого змішання рас. В етнології антропологічна класифікація має обмежений та допоміжний характер для дослідження проблем етногенезу, етнічної історії, міжкультурних комунікацій. 3. Етнолінгвістична класифікація. У процесі етнографічних дослідженнях інколи виявити генетичну спорідненість між народами можна з допомогою мовної спорідненості. Хоча є етнічні спільності, які мають спільне походження й мову, але вирізняються за господарством і культурою, що можна пояснити історичними чинниками. Групування народів за мовною ознакою лежить в основі етнолінгвістичної класифікації. Остання також тісно пов’язана з морфологічною та генеалогічною класифікаціями. Морфологічна класифікація виходить зі структури мови. Вчені виділяють: - кореневі мови, у яких корінь слова може бути цілим виразом, і відсутні афікси та закінчення. Це – китайська, японська мови; - аглютинативні мови, у яких розвинута система афіксів, тобто слова змінюються з допомогою суфіксів, префіксів, але відсутні закінчення. До таких належать мови тюркської групи алтайської мовної сім’ї, наприклад, турецька, туркменська, казахська та інші; - флективні мови, у яких порядок слів значення немає, а слова змінюються лише за закінченнями. Це – слов’янські мови, латинська, грецька та інші; - полісинтетичні мови, у яких зв’язок між словами досить складний і самі слова можуть бути, наприклад, відокремлені іншими частинами речення, у дієсловах між коренем і закінченням можуть бути вставлені іменник чи прикметник. До цієї групи належать індіанські, папуаські мови. Генеалогічна класифікація об’єднує мови за фонетичною, лексичною, граматичною спорідненістю, схожим словниковим запасом. Ця спорідненість мов, як правило, свідчить і про близькість традиційних культур народів, носіїв схожих мов – у них були спільні предки. Наприклад, народи, що говорять мовою слов’янської групи, усвідомлюють свою близькість і генетичну спорідненість і, навіть, у побутовому спілкуванні розуміють один одного. Знаючи мову певного етносу, можна простежити, з огляду на дані про сусідні з ним народи та інформацію інших наук, його етнічну історію, міжетнічні контакти. Реконструкція лексики різних етапів розвитку мови вказує на територію поширення його народуносія, особливості його матеріальної й духовної культури, специфіку господарської діяльності, характер соціального ладу, релігійних уявлень та інше. Отже, генеалогічна класифікація допомагає вирішувати низку завдань етнології: реконструювати етногенетичні процеси, оскільки історія народу – це, у тому числі й історія його мови. Кожна мова за генеалогічною класифікацією входить у споріднену мовну підгрупу та в мовну групу, а остання – у мовну сім’ю. Наприклад, українська мова входить у східнослов’янську підгрупу, слов’янську групу, індоєвропейську мовну сім’ю; азербайджанська мова входить в огузьку підгрупу, тюркської групи, алтайської мовної сім’ї й так далі. Є дві точки зору щодо утворення мовних сімей. Одні фахівці стверджують, що раніше племена під час спілкування користувалися різними мовами. У процесі історичного розвитку та міжплемінних контактів окремі мови об’єднувалися в групи, а потім і в мовні сім’ї. Інші вчені вважають, що раніше племена розмовляли однією прамовою й поступово, із розселенням народів, відокремлювались окремі мовні групи та сім’ї. Ці дві думки мають своїх як прихильників, так і противників і обидві застосовуються в науковому обігу. Процес формування мовних сімей (приблизно 13–7 тис. до н.е.) був тісно пов’язаний із розселенням людства. Найближчі мови трапляються, як правило, у сусідніх народів, зв’язаних спільним походженням або довгим періодом сумісного проживання в межах одного регіону. У деяких випадках мови подібні й у тих етносів, які живуть далеко один від одного (яванці й малагасійці, угорці й мансі, якути та азербайджанці). Причина полягала в тому, що або ці народи мали якісь спільні генетичні коріння, або проживали раніше на суміжних територіях. На сьогодні у світі є орієнтовно 6500–7000 мов. Розбіжності в підрахунках зумовлені складністю проведення різниці між мовою та діалектом і деякі області земної кулі недостатньо ще вивчені в лінгвістичному сенсі. Ці мови групують у 15 (за іншими даними – 20, 25, 32 і більше) мовних сімей. Найпоширенішою є індоєвропейська мовна сім’я (майже 45% населення світу), яка включає майже 100 різних мов. Ця сім’я об’єднує 10 мовних груп, але тільки чотири з них (індоарійська, романська, германська і слов’янська) мають понад 100 млн осіб кожна. На другому місці за кількістю людей, що говорять цими мовами – китайсько-тибетська сім’я, яка займає компактну територію Східної й ПівденноСхідної Азії (22,6% населення світу). Є також нігеро-кордофанська (6,1%), семітохамітська (афроазійська) (5,6%), австронезійська (4,9%), дравідійська (3,9%), алтайська, австроазіатська, уральська, кавказька, ніло-сахарська, койсанська, тайська, ескімосько-алеутська та інші мовні сім’ї. Крім того, багато мовних сімей утворюють індіанські, папуаські та інші мови (вони можуть об’єднуватись у свого роду надсім’ї або філи). Є мови, які не належать ні до однієї мовної сім’ї й не мають спорідненості ні з однією іншою мовою. Це такі одинадцять самостійних мов: баскська, андаманська, буришська (у штаті Кашмір Індії), кетська (середня течія р. Єнісей), айнська (о. Хоккайдо), корейська, японська, нівхська ( Амурський край), юкагирська (на р. Колима), тараська (у Мексиці), зунська (у штаті Нью-Мехіко). Фахівці виділяють “мертві” мови, які вийшли з ужитку. Це – давньогрецька, латинська, санскритська, авестійська та інші мови. Географічні кордони поширення мовних сімей і груп у процесі історичного розвитку істотно змінилися. Так, араби у VII ст. н.е. проживали лише на Аравійському півострові, а пізніше заселили Західну й Північну Африку; народи тюркської групи алтайської сім’ї зараз поширені від Балкан до північно-східного Сибіру; англійська мова у XV ст. панувала лише на Британських островах, а зараз поширена майже всюди; іспанська широко представлена в Латинській Америці. Як правило, народ розмовляє однією мовою. Але є двомовні етноси (білінгвісти). Наприклад, ельзасці спілкуються французькою та німецькою мовами, бельгійці (валлонською і французькою), ірландці (ірландською та англійською), канадці (англійською і французькою), філіппінці (філіппінською та іспанською), трьома мовами спілкуються мешканці Швейцарії. Значні групи двомовного населення утворюються в молодих державах Азії та Африки, де поряд із локальними мовами все більшого поширення набувають офіційні державні мови (в Індії – гінді, у Пакистані – урду, в Індонезії – бахаса індонесіа, у деяких країнах Африки – англійська або французька мова). Більшість двомовних етнічних спільностей проживають уздовж етнічних кордонів та у містах. Інколи декілька народів розмовляють однією мовою. Наприклад, англійською мовою говорять англійці, англоавстралійці, англоновозеландці, англоканадці, американці; німецькою мовою – німці, австрійці, германошвейцарці та інші. Іноді діалектні відмінності всередині мови настільки великі, що спілкування між окремими групами народу без володіння загальноприйнятою літературною мовою виявляється неможливим. Прикладом таких діалектичних відмінностей може слугувати китайська, арабська мови. Найпоширенішою мовою на планеті є пекінський діалект китайської мови, яким спілкується біля 1,3 млрд осіб. Потім ідуть англійська мова (для 380 млн вона є рідною й ще для понад 600 млн осіб вона є другою), іспанська (за різними даними від 350 до 440 млн), гіндустані (гінді+урду) (від 350 до 420 млн), арабська (від 315 до 425 млн), бенгальська (від 200 до 245 млн), португальська (від 175 до 225 млн), російська (від 150 до 170 млн), японська (130 млн), німецька (біля 100 млн), французька (менш як 90 млн). На цих мовах розмовляє майже 70% населення світу. Офіційними в ООН є такі мови: англійська, французька, російська, іспанська, арабська та китайська. Отже, лінгвістичну класифікацію певною мірою можна назвати й етнічною, оскільки називаючи мову, ми, тим самим, визначаємо й певний етнос. Але вона далека від досконалості. Наприклад, як виразити двомовні народи або перехід народів від однієї мови до іншої. Багато спірних питань у виділені мовних сімей і груп, у класифікації. Водночас, етнолінгвістична класифікація структурує етноси, дає змогу інколи з’ясувати етнографічну спорідненість народів, які належать до однієї мовної підгрупи чи групи. 4. Господарсько-культурна класифікація. Для з’ясування походження народів світу, історії виникнення та розвитку їхнього господарства, історичних і культурних зв’язків між етнічними спільнотами, матеріальної культури, у 60-х роках ХХ ст. російськими ученими М.М. Чебоксаровим і М.Г. Левіним була запропонована господарсько-культурна класифікація, побудована на основі врахування характеру й рівня розвитку господарства, екології етносів XV ст. Рівень розвитку культури має тут другорядне значення, оскільки людські культури досить різноманітні і їх важко систематизувати. Вчений Р.Ф. Ітс запропонував застосовувати господарсько-культурну класифікацію з урахуванням регіональних змін під впливом європейської цивілізації: для Нового Світу – щодо XVII – початку XVIII ст., для Африки – XVIII ст., для Австралії, Океанії та Азії – кінець XVIII – перша половина XIX ст. Ми дотримуємося цього підходу. Господарсько-культурна класифікація є власне етнографічною, оскільки використовує предметне коло питань і методи етнографічної науки. Біля джерел цієї концепції були дослідження етнографів США наприкінці XIX – першої половини XX ст. (О. Месона, К. Уісслера, А. Кребера та інші). Виділені ними так звані “харчові області“/“культурні ареали“ корінного населення Північної Америки, по суті, відповідають теорії радянських етнографів. Однак створивши цю типологію до північноамериканського регіону, вони надавали їй одиничного значення, а не універсального характеру, що було зроблено радянськими вченими. Етнографічні дані свідчать, що на одному рівні соціально-економічного розвитку і в схожих природно-географічних умовах у народів, які, навіть, не пов’язані між собою історично й належать до різних етнічних і мовних груп, можуть виникнути подібні явища у господарстві, матеріальній культурі, соціальних відносинах, меншою мірою це характерно для духовної культури. Схожі за цими ознаками народи класифікують за господарсько-культурними типами. Господарсько-культурний тип (далі – ГКТ) – це певні комплекси особливостей господарства й культури, які склалися історично в різних народів, що перебувають на близьких рівнях соціально-економічного розвитку й у подібних природно-географічних умовах. ГКТ формувалися упродовж всієї людської історії. Водночас одні типи були більш давні, інші виникли пізніше. На сучасному етапі відбулися корінні зміни у традиційних ГКТ, тому дана класифікація має історично обмежене значення й зараз мало прийнята, за винятком периферійних регіонів. За рівнем розвитку господарства ГКТ можна поділити на чотири групи.

Перша група характеризується переважанням у господарстві мисливства, рибальства та збиральництва. Цей тип найбільш архаїчний і відповідає первіснообщинному ладу. Знаряддя праці (загострена палиця) та зброю (лук, спис, духову рушницю – сумпітан) такі племена виготовляли з каменю, дерева, кістки, раковин, житло будували тимчасове (заслони від вітру, печери, хатинки на деревах, землянки), вели рухливий спосіб життя. Основа соціуму – парна сім’я, локальна група. Залежно від природно-географічних умов виділяють різні типи цієї групи: 1. Мандрівні мисливці та збирачі тропічних лісів (пігмейські племена Центральної Африки, індіанські племена Південної Америки, папуаси, аета, моро, семанги, кубу та інші народи Південно-Східної Азії). 2. Мисливці та збирачі степів і напівпустель (австралійські аборигени, бушмени Південної Африки, індіанці Каліфорнії та інші). 3. Риболови басейнів великих річок і морських берегів помірного й жаркого поясу (ханти, мансі, ітельмени, ульчі, вогнеземельці, індіанці басейну р. Амазонки, північного заходу США (тлінкіти, хайда), рапануї, папуаси, андаманці). 4. Мисливці й риболови тайги та тундри (атапаски, кети, юкагири, саами). 5. Арктичні мисливці на оленя й морського звіра (ескімоси, чукчі). 6. Мисливці на копитних тварин степів (дакота, команчі (на бізонів у преріях), техуельче, гуайкуру (на гуанако в пампі). До другої групи належать народи, у яких переважає ручне мотичне рільництво і примітивне скотарство. Ці види діяльності виникли приблизно 1214 тисяч років тому й характерні для епохи розвинутого родового устрою й періоду розпаду первіснообщинних відносин. У порівнянні з типами першої групи типи з “виробничою” економікою являють собою значний крок уперед. Екстенсивне використання природних ресурсів території змінилося більш інтенсивним, зросла продуктивність праці, з’явилася можливість деякого накопичення надлишкових продуктів, у землеробів – рослинних продуктів і сировини рослинного походження, у ранніх скотарів – тварин, ускладнюються соціальні структури, спостерігається перехід від ранньородової общини до первісної сусідської. Набуває розвитку обмін між різними етнічними спільнотами. У сільському господарстві домінує роль жіночої праці, в архітектурі – постійні каркасно-стовпові житлові будови круглої або прямокутної форми. Утворюється ремісництво, знаряддя праці в основному виготовляються із заліза (мотики, заступи). Виділяють такі різновиди цієї групи. 1. Мотичні рільники вологих тропічних лісів, які використовували підсічновогневу та зрошувальну (заливні ділянки) системи землеробства – гірські мони, кхмери, таї Індокитаю, батаки, папуаси в Індонезії, нага, гаро в Південній Азії, іфугао (Філіппіни), індіанці басейну р. Амазонка (тупі-гуарані), народи Західної та Центральної Африки (йоруба, ігбо, бемба), яо, цзінпо в Східній Азії та інші. 2. Мотичні рільники степових і напівпустельних районів тропічного поясу – телугу, таміли Південної Індії, африканські народи (зулуси, гереро, суахілі та інші). 3. Ручні землероби високогірної зони жаркого й помірного поясу – тибетці, дулун, іцзу Західного Китаю, гірські таджики, буриші Північної Індії та інші. 4. Ручні землероби лісової зони помірного поясу – ірокези, делавари та інші. Третя група – плугове рільництво та тваринництво, яке представлене у вигляді зрошувальної, підсічно-вогневої, терасної, кяризної, богарної системи й поширене майже у всіх районах Землі, за винятком непридатних територій. Поява в ІІІ-І тис. до н.е. у давніх землеробських долинах великих річок Азії й Південної Америки типів цієї групи як синтезу ручного землеробства і тваринництва було значним стрибком у прогресі людства. Це призводить до утворення держав. Ремесла вже відокремлюються від сільського господарства. Виділяють такі типи цієї групи: 1. Тип пшеничного землеробства і скотарства теплого поясу, пов’язаного з культурами засухостійких злаків (ячмінь, пшениця, просо, чумиза та інші).

2. Тип вологих тропіків і субтропіків (заливний рис). Тягловою силою були бики, буйволи, пізніше – коні. Перший реманент оранки – однозубий плуг, пізніше у степовій і лісостеповій зонах поширилися плуги різних типів, а в лісовій зоні – двозубі борони. Для цього типу характерні численні спільні риси способу життя й культури: осілість, стаціонарне постійне житло, в якому є камін, піч, різноманітний чоловічий та жіночий одяг із традиційної льняної, шерстяної, бавовняної тканини, різні борошняні та круп’яні страви та інше. Четверта група – це кочове й напівкочове скотарство. У наш час цей тип діяльності представлений серед частини арабів-бедуїнів Аравії та Сахари, туарегів, готтентотів, масаїв, фульбе Африки. У монголів, казахів, туркменів, киргизів, башкирів, алтайців, східних бурятів кочове скотарство поступово перейшло до товарних видів тваринництва. Кочівний спосіб життя дуже вплинув на культурнопобутові особливості етносу. Основним видом житла були переносні намети із шерстяної тканини або юрти циліндричної форми, одяг був шерстяним, шкіряним, хутряним (штани, широкі халати, куртки та інше), основу харчування складали м’ясні й молочні продукти, посуд був в основному дерев’яним або шкіряним. З І тис. до н.е. у Сибіру та Північній Азії (серед ненців, чукчів, коряків, евенків та інших народів) розвивалася за прикладом кочового скотарства особлива галузь тваринництва – оленярство. Хоча у більшості народів цього регіону олені виступали як транспортний засіб, а основні засоби існування доставляло полювання, рибальство і збиральництво. У найбільш розвинутих країнах Європи та Америки наприкінці ХІХ ст. широко набули розвитку процеси індустріалізації та урбанізації, що призвело до того, що більша частина населення втягнулася в міське життя й промислову діяльність. Тому ГКТ із землеробсько-тваринницькою основою почали втрачати своє значення, деформуватися й, навіть, руйнуватися. В інших регіонах архаїчні ГКТ ще зберігаються. Чіткі межі між ГКТ встановити не завжди можливо, оскільки перехід до вищої форми господарювання не означає відмови від попередніх форм, які теж можуть давати значну кількість продукту. Так, в Океанії на заході домінує ручне землеробство, а на сході, займаючись ним, акцент усе ж робиться на добуванні морепродуктів; у значної частини населення Карпат, що займаються землеробством, більше значення має вівчарство. У такому випадку віднесення того чи іншого народу до даного ГКТ визначається за домінуванням певної форми господарства. Отже, господарсько-культурна класифікація має істотне значення для дослідження не тільки розвитку й суті господарства, матеріальної культури, соціальних відносин тих чи інших народів, а і для встановлення глобальної єдності людських культур.

**Контрольні питання й завдання:**

1. У чому сенс наукової класифікації етносів?

2. Які є історико-географічні регіони, субрегіони та історико-етнографічні області у світі?

3. Схарактеризуйте основні расові типи людей.

4. Проаналізуйте етнолінгвістичну класифікацію народів світу.

5. Що таке господарсько-культурний тип?

6. Визначте підтипи основних господарсько-культурних типів народів світу.