***Ингуши в трудах исследователей конца XVIII – начала XIX вв.***

***Мациев А.Д.***

***Преподаватель истории и***

***общественных дисциплин КСИБ.***

Одними из первых среди народов Северного Кавказа в состав Российской империи вошли ингуши, которые в марте 1770 года вблизи аула Ангушт в местечке Бартабос, **подписали известными старейшинами от самых влиятельных тейпов «Договор о  единении  основной   части Ингушетии с Российским государством». В дальнейшем этот договор был перезакреплен в 1810 году новым актом о единении Ингушетии с Россией. После вхождения ингушей в состав России через их земли пролегла Военно-Грузинская дорога, а в 1784 году на берегу Терека была заложена крепость Владикавказ. И**нгуши занимали особое положение в стратегически важном районе Кавказа. К концу XVIII века населенные пункты ингушей располагались вдоль верхнего течения Терека, в бассейне рек Армхи, Асса, Гулойхи, Камбилеевка и Сунжа, Назрановской возвышенности.

Еще со Средневековья в условиях господства народной демократии ингуши делились на общества – Хамхинское, Мецхальское, Джейрахское, Цоринское. Особое положение занимало Орстхоевское общество или карабулаки. Вначале они представляли собой промежуточное вайнахское общество, которое по мере переселения ингушей и чеченцев на плоскость окончательно смешалось с ними, и к концу Кавказской войны было полностью растворено среди ингушей и чеченцев. Активная миграция горных ингушских обществ на равнину с последующим смешением их всех между собой, привела к образованию единого ингушского народа. Большую роль в формировании единого ингушского этноса сыграло помимо Хамхинского, Цоринского, Мецхальского, Джейрахского обществ и Орстхоевское общество. Некоторые различия между обществами сохранялись, но не имели существенной роли, особенно на плоскостных территориях и постепенно [нивелировались](https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1304&bih=520&q=%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C&spell=1&sa=X&ei=cp0AVZuIMobrUq_qgegB&ved=0CBgQvwUoAA).

Различные ученые, исследователи и путешественники, побывавшие на Кавказе, оставили немало трудов, в которых они описывают социально-экономическое положение и общественно-политическое устройство многих северокавказских народов, в том числе и ингушей.

Иоганн Гюльденштедт в своей работе «Путешествие по Кавказу в 1770-1773гг» рассматривает ингушей как свободный народ, живущий в условиях полного господства народной демократии. Права и взаимоотношения регулируется сводом горских законов – адатов. Он отмечает: «Они живут в близко расположенных деревнях; в каждой из них находится около 20 домов. Они прилежные земледельцы и скотоводы. По кавказскому обычаю они все вооружены; во многих деревнях имеется каменная башня; в нижнем ее помещении во время ведения войн спасаются женщины и дети; сверху же мужчины защищают свою собственность» [3, с. 37]. Гюльденштедт пишет о том, что ингуши монотеисты, поклоняющиеся единому богу Даиле (Дяла) а также, что у ингушей нет святых и других персон - таким образом исследователем подчеркивается строгий монотеизм ингушей. Гюльденштедт отмечает, что в воскресенье у ингушей нет богослужения, они только отдыхают от работы. Весной ингуши соблюдали большой, а летом — меньший пост. Гюльденштедт определяет, что к 1770 году в районе междуречья Камбилеевки и Сунже находятся 24 ингушских села, которые группируются в две большие колонии - «Малые ингуши» и «Большие ингуши»[3].

Другой известный путешественник и востоковед Юлиус Клапрот в своем труде «Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807 и 1808 гг.» отмечает также большое количество ингушских поселений на плоскости вдоль реки Камбилеевка. Он пишет о том, что около 40 лет назад до его поездки в эту землю здесь была основана крупная колония Шолха. Клапрот отмечает: «Этот народ может быть назван богатым в сравнении с другими горцами; так как у них много скота и хлебного зерна, хотя живет он очень умеренно» [4, с. 270].

Также как и другие исследователи Клапрот замечает, что ингуши исповедуют монотеистическую религию и поклоняются одному богу и нет ни культа святых, ни иных образов. Исследователь пишет: «Они празднуют воскресенье не по религиозному отправлению обрядов, а в качестве отдыха от работы. У них нет особых обычаев кроме тех, что исполняются при рождении или смерти человека, но ежегодно они устраивают общие паломничества к святым местам». [4, с. 274].

Кроме того Клапрот описал и Храм Тхаба-Ерды, находящийся в верховьях Ассы. Храм ко времени путешествия, данного исследователя представлял собой место больших паломничеств всего народа. Клапрот пишет: «Здание сооружено из гладкого тесаного камня, но его кровля рухнула. На западной и восточной сторонах виден маленький внутренний двор. Вход через ворота находится на западной стороне, но теперь прегражден камнями. Ныне в здание можно войти через низкую дверь на южной стороне. Над главным входом расположена некая грубо сделанная фигура, высеченная в камне горельефом. Человек представлен сидячим на стуле, а над ним, слева, из облаков исходит рука, удерживающая свиток; рядом стоит другая фигура, держащая в левой руке крест, а в правой - саблю. На другой стороне еще одна фигура держит кисти винограда на своем плече; на этой же стороне расположены головы херувимов, вставленных по углам в качестве украшения. Над главной фигурой виден фасад греческой церкви. На восточной стороне здания имеются два узких окна, а на южной стене вместо окон оставлены маленькие треугольные прорези. Внутренность здания темная, грязная и без пола; а в середине лежит куча золы, накопившаяся от жертвоприношений. Вдоль стен сложены головы с рогами, кости и сломанные стрелы. На восточной стороне имеются несколько арок, замурованных камнем, которые, как утверждают, сообщаются с хранилищами, с находящимися в них книгами и другими предметами, принадлежащими церкви. Эти места ингуши не позволят никому исследовать» [4, с. 281-282].

Иоганн Бларамберг в своем труде «Кавказская рукопись» пишет про ингушей что они к началу XIX века делились на три территориальных обществ - галгаевцы, назрановцы и галашевцы. Большое внимание он уделил описанию храма Тхаба-Ерды. Бларамберг посетил этот храм в 1830 году во время пребывания в Таргимской долине русских войск под командованием генерала Абхазова. Помимо этого в его труде приводится численность ингушей в начале XIX века. Так три территориальные общности ингушей насчитывали 17800 жителей, соответственно - назрановцы -11000, галгаевцы-4800, галашевцы-2000. Следует отметить что Бларамберг в отличие от других исследователей того времени обособляет от ингушей цоринцев - 1200 и орстхоевцев (карабулаков) - 15000. Бларамберг говорит о монотеизме ингушей, быт и обычаи описанные им большей частью сходятся с описаниями в работах его предшественников - Гюльденштедта и Клапрота [1, с. 203-208].

Интересна также работа известного путешественника Эдмунда Спенсера «Описание поездок по Западному Кавказу в 1836 году», где он упоминает и ингушей. Спенсер пишет: «Что касается ингушей, я имел возможность видеть отряд этих горных воинов, который примкнул к лагерю союзных вождей на Убине, и из их черт лица, роста и иных внешних особенностей сделать заключение, что они, несомненно, весьма отличались от любого иного племени, мною встреченного на Кавказе. Они не высоки, коренасты и очень мускулисты; их большая сила одинаково пригодна для владения луком и мечом. Профессор Гульденштедт, один из самых беспристрастных и знающих писателей среди русских агентов, посетивших северо-восточную часть Кавказа и имевший возможность изучить национальный характер и язык ингушских племен, считает их самым настоящим, ныне существующим племенем алан». [6, с. 247].

Далее Спенсер отмечает, что ингуши именуют себя ломарами – именем не имеющим иного значения, кроме как «горец», но о времени, когда они впервые поселились на Кавказе, или о своем происхождении они абсолютно не ведают. Спенсер указывает на то, что все попытки Турции обратить ингушей в ислам проваливалась таким же образом, как и всякие стремления русского правительства победить их навязыванием догм православия; и во времена описываемыми путешественником ингуши исповедовали ту же веру, что и их предки с незапамятных времен, ограниченную поклонением лишь одному богу, которого они именовали Дяла. [6, с. 249].

Источники.

1. Бларамберг И. «Кавказская рукопись». Ставрополь, 1992.

2. Бутков П.Г. Материалы  для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. ч.I, СПб., 1869.

3. Гюльденштедт И. «Путешествие по Кавказу в 1770-1773гг». СПб, 2002.

4. Клапрот Ю. «Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807 и 1808 гг.». Нальчик, 2008.

5. Потто В.А. Кавказская война. Т.1. М., 2007.

6. Спенсер Э. Описание поездок по Западному Кавказу в 1836 году. Нальчик, 2008.