ДРЕВНИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ
НА
СЪВЕРНОМЪ КАВКАЗѢ.

СТАВРОПОЛЬ-ГУБ.
Типографія наслѣдниковъ Беркѣ.
1906.
Роспиме́рюк

Пригне́не Нпочтая́чырэ Намгтэнк

и

Гербнама́й Карлова

Гербнама́й

1906
Древние христианские памятники на Северном Кавказе.

Г. Прозрителев.

Горские народы, шестидесятилетняя война с которыми так прославила Кавказъ, были во время столкновения с Россіей магометанами, поэтому и установилось убѣжденіе, что население это всегда было мусульманского исповѣданія, и нѣкоторые даже самую войну объясняли мусульманским фанатизмомъ, который будто-бы и руководилъ движеніемъ.

Мнѣніе это остается и нынѣ не опровергнутымъ, благодаря положительному отсутствію научныхъ изслѣдований Кавказа въ этомъ отношеніи. То немногое, что имѣется въ работахъ по этнографіи Кавказа, далеко не измѣняетъ сказаннаго и вопросъ о происхожденіи горскаго населения Кавказа и его первоначальныхъ вѣрованіяхъ остается открытымъ въ литературѣ. Даже нѣкоторые изслѣдователи положительно называютъ сказкой указаніе на то, что по всему Кавказскому предгорью и на Северномъ Кавказѣ въ предѣлахъ Кубанской, Терской области и нынѣшней Ставропольской губерніи въ самыхъ отдаленныхъ временахъ, даже еще до распространенія ислама, христианство прочное установилось и исповѣдывавшее его население обладало высокой культурой. По слѣдовавшія потомъ нашествія дикихъ ордъ изъ Азіи и затѣмъ фанатическіе войны проповѣдниковъ Корана смирили лицъ земли довольно значительное населеніе Кавказскаго предгорья и его степной полосы, а съ нимъ погибло и христианство и весьма интересная культура, о которой теперь можно судить только по немногимъ остаткамъ.

Такой ходъ историческихъ событий для Севернаго Кавказа кажется многимъ невѣроятнымъ, а между тѣмъ на мѣстѣ съ очевидностью устанавливается несомнѣнными свидѣтелями отдѣленныхъ эпохъ, что появленіе ислама и утвержденіе его
среди горского населения относится к позднейшему времени, и что раньше его господствующим исповеданием было здесь христианство. Свидетелями этими являются развалины древних христианских церквей, надгробные памятники, каменные статуи с изображением крестов, кресты нанесённые и маленькие металлические, надписи на каменных плитах и ещё сохранившиеся во многих местах повреждения и образы христианского типа. Все это разбросано на громадном пространстве от берегов Черного и Азовского морей до сел, Бургонь, Маджары, Ставропольской губернии (древний город Мажары) и в южных пределах Терской области.

В Хасавъ-Юртовском округе, Терской области, в местности, называемой Салатавия, замечается 12 горских селений, иначе мусульмане, есть место, имеющее название Кейфир-пазаили, что означает кладбище-невзурочных, и там по склону находятся небольшие металлические кресты, жители же усеканы во время праздника Ураза-байрама красивая яйца и раздают тому, кто пришёл в гости, при этом пекут хлеб русской формы (высокий), то есть обычную форму—чурек, лепешка. Близ аула Чиръ-Юрт есть место, называемое Патань, что означает воскресенье, церковь христианская и, по словам жителей, имеющееся там развалины и есть остатки бывшей христианской церкви. В Темир-хан-Шуриным округе Дагестанской области во время Ураза-байрама жители обмениваются и поздравляют друг друга с праздником.

Аварцы думают, что предки их были христиане. Предание говорит, что когда явился Абу-Муслин, первый проповедник ислама на Кавказе, и завоевав аварцев, то жизнь их Суркаан бьжал в нынешний Душет, но затем снова возвратился, когда отступил Абу-Муслин, и наложил штраф по одной курчи на каждого, кто будет творить "намаз" (мусульман-
скую, молитву съ омовениемъ), но при вторичномъ наступлении Абу-Муслина Сурканъ снова бьжалъ и магометанство установилось въ Аварии окончательно.

Не подлежить сомнѣнію, что все это указываетъ на существованіе христианства, слѣды котораго уцѣлѣли, несмотря на всѣ ужасы войны, охватывавшихъ Кавказъ въ теченіе долгаго времени.

Отсутствіе систематическихъ научныхъ изслѣдованій не даетъ возможности установить, такт-сказать, карту распространенія бывшаго населения и хода христианства, но нахожденіе во многихъ мѣстахъ этого пространства совершенно тожественныхъ предметовъ не оставляетъ никакаго сомнѣнія, что это—слѣды одного и того же культѣ, имѣвшаго широкое распространеніе. Если монеты и украшенія, совершенно тожественные, найдены какъ въ горѣ Митридатѣ, близъ Керчи, такъ и въ развалинахъ древняго города Маха, въ Ставропольской губерніи, на разстояніи до 500 верстъ, то несомнѣнно, что все это пространство служило дорогой для общенія населения столомъ отдѣланныхъ областей, а предметы, случайно найденные кое-гдѣ по этому пространству, только подтверждаютъ это заключеніе 1).

Къ сожалѣнію, до сихъ поръ правильныхъ изслѣдований нѣть. Въ особенности не посчастливилось Ставропольской губерніи: ея совѣмы не коснулись изслѣдований, если не считать поѣздки Иванова въ 1885 году (гидрографическое изслѣдованіе) и историко-статистическихъ описаній покойнаго И. В. Бентковскаго, относящихся къ позднѣшему периоду истории Кавказа. ко времени начала за военія его русскими. А между тѣмъ Ставропольская губернія представляетъ громадный интересъ съ ея рѣками Кумою и Калаусомъ, съ незапамятныхъ временъ служившими историческими дорогами народа, двигавшихся по этому пространству отъ Каспийскаго къ Черному морю. Здѣсь масса каменныхъ изваяній ("какъ менныхъ бабъ", т. е.

Арабская надпись на камѣ на р. Кефрѣ, Губ. об. пеъ почти изчезают.

1) Въ селеніи Орѣховѣ Ставропольской губерніи Благопаренскаго уѣзда имѣется древне-христіанское кладбище съ каменными гробами и крестами, на мѣстѣ, гдѣ теперь г. Ставрополь, по преданію, найденъ былъ крестъ во время занятія этой возвышенностіи нашими войсками, почему первоначально Ставрополь называлъ быть городомъ Св. Креста.
щихъ), намогильныхъ кургановъ съ слѣдами культуры какой-то народности, совершенно исчезнувшей, могильники, открываемые на значительныхъ глубинахъ, съ слѣдами доисторической культуры и предметами культа, совершенно непонятными нынѣ, предметы каменного периода, остатки вооруженій различныхъ неизвѣстныхъ народовъ, масса монетъ, разбросанныхъ на всемъ этомъ пространствѣ: египетскихъ, сирийскихъ, персидскихъ, греческихъ, римскихъ, кое-гдѣ уцѣлѣвшія части украшеній отъ бывшихъ постройкъ, и наконецъ, названія урочищъ и мѣстностей, не принадлежащихъ къ языкѣ ни одной изъ существующихъ нынѣ народностей—все это даетъ такой громадный и интересный научный материалъ, что онъ можетъ занять не одного изслѣдователя. А между тѣмъ все это гибнетъ при случайныхъ находкахъ невѣжественныхъ людей и современемъ совершенно изчезаетъ. Доказательствомъ этому можетъ служить тотъ-же весьма интересный городъ Махары, развалины котораго занимаютъ 14 верстъ, гдѣ еще въ 1837 году архитекторъ Алексѣевъ видѣлъ прекрасно сохранившіяся фрески на развалинахъ православной церкви, а нынѣ все это сравнялось съ землей и на мѣсто по-строекъ указываютъ лишь курганы и знаменитые макарскія кирпичи, и изразцовыхъ плитъ расхищены крестьянами на свои постройки.

Епископъ Владимиръ въ своей Исторической запискѣ о христіанствѣ на Кавказѣ дѣлаетъ слѣдующія указания: "Замѣчательнымъ памятникомъ христіанства служать живописные развалины на правомъ берегу Подкумка, гдѣ еще недавно находили сребряную церковную утварь и болѣе желѣзные кресты.

Остатки церквей имѣются на рѣкѣ Бѣлой, у станціи Бѣлорѣческой. Кресты найдены по рѣкѣ Урупу, близъ станціи Преградной. Особенно много кладбищъ и церквей по рѣкѣ Большему Зеленчукѣ.

У черкесовъ сохранилось преданіе о томъ, что у нихъ были епископы и мѣсто ихъ пребыванія было въ 4-хъ верстахъ отъ Нальчика. Нѣко-
торые роды ведут свое происхождение отъ Шогена, т. е. священника.
Въ разныхъ мѣстахъ Кабарды и Владикавказскаго округа найдены монеты Анастасіи, Юстиніана, Ираклія Фоки, что указывает на греческое вліяніе, и оно шло дальше по бассейнамъ Кумы и Терека.
Среди осетинъ Владикавказскаго округа много христіанскихъ церквей древней постройки, какъ напримѣръ въ Касарскомъ ущельѣ храмъ Михаила и Гавриила, въ аулахъ Лацъ, Долау-Калъ, Дергавскомъ ущельѣ, на Канадурскомъ перевалѣ въ аулахъ Нузалъ, Зыгвассъ, на Казбекѣ развиты церкви Вифлеемъ.
Въ 858 году Кириллъ и Мефодій были у Хазаръ и прошли черезъ сѣверную часть Ставропольской губерніи. Коганъ разрѣшилъ креститься и въ Мажарахъ была церковь.
Послѣ побѣды русскаго князя Мстислава образовалось русское гмутараканское княжество, гдѣ были епископы, построены были церкви и епархія прожила 100 лѣтъ.
Герберштейнъ говоритъ о Пятигорскихъ черкесахъ, что они въ исповѣданіи и обрѣзаніи сходствуютъ съ греками и богослуженіе на славянскомъ языкѣ.
Въ 1559 года послы Кабардинского народа въ Москвѣ просятъ прислать имъ священниковъ для крещенія народа (556 примѣч. къ 8 т. Карамзина).
Въ горахъ до сихъ поръ въ памяти народа живетъ Аузъ-Гирге (Ісусъ Греческій), Ялпіа (Илья), Аймысь (Моисей), клянутся именами Богоматери и Еоргія и удержалось греческое дѣление мѣсяцевъ и года* (ист. зап. 1888 года).
Всѣ эти указанія вполнѣ подтверждаются фактомъ существованія христіанства въ горахъ въ далекомъ прошломъ.
Въ какой мѣрѣ могутъ быть интересны изслѣдованія въ упомянутыхъ мѣстностяхъ, можетъ служить доказательствомъ найденная мною совершенно случайно у торговца старыми вещами среди разнаго бумажного хлама, обреченного на заверку, топографическая карта рѣкъ Кефара и Бешгона Кубанской области. Къ какому времени относится составленіе этой карты, кто былъ потрудившийся надъ изслѣдованиемъ этой и нынѣ недоступной мѣстности въ го- ражъ, и кому принадлежала эта карта—мѣнь не удалось установить разпросами, на картѣ же вѣть на то никакихъ указаній. Во всякомъ случаѣ, съ достовѣрностью можно утверждать, что она составлена не позже 40-хъ годовъ, такъ какъ на картѣ Кубанскаго края 52 го года на мѣстѣ обозначенного на найденной картѣ Надежинскаго укрѣплѣнія стоитъ уже укрѣплѣніе Сторожевая.
Не подлежит также сомнению, что и карта составлена съ военными цѣлями топографами, бывшими въ распоряженіи отдѣльнаго Кавказскаго корпуса дѣйствовавших войскъ. Послѣ занятія данной мѣстности производились обыкновенно топографическія съемки, служившія драгоцѣннымъ материаломъ для составленія военныхъ плановъ. Карта представляетъ ущелье горныхъ рѣкъ Кефара и Бешгона, при слияніи которыхъ и стояло укрѣпленіе Надежинское. Особенная заслуга составителя и значеніе этой карты заключается въ томъ, что добросовѣстный изслѣдователь не ограниченъ нанесеніемъ мѣстности, но сохранилъ на картѣ и все то, что онъ увидѣлъ тамъ, хотя и не входившее въ предѣлы его задачи. Нанесъ "коши" (поселки), оставленные отъсненными нашими войсками населениемъ, онъ наноситъ развалины древняго укрѣпленнаго лагеря, развалины древнихъ построекъ, древній крестъ, статуи двухъ рыцарей на Бешгонѣ и статуи рыцарей христіанскихъ на Кефарѣ, и все это онъ точно воспроизвелъ на оборотѣ карты, при чемъ необыкновенно старательно копиретъ уцѣлѣвшія на ста- туяхъ, крестахъ и др. камняхъ надписи, изъ которыхъ нѣкоторыя на арабскомъ языкѣ, а нѣкоторыя на греческомъ.

Благодаря содѣйствію муллы Ну-цалова арабская надпись разобрана и, за исключеніемъ нѣкоторыхъ не-значительныхъ ошибокъ, указывающихъ, что надпись эта копировалась и списавшій ее не зналъ арабскаго языка, она вполнѣ уцѣлѣла. Переводъ ея слѣдующій:

"Домъ мой открытъ для каждаго пришедшаго."
"Столь мой уготованъ для каждаго алуштаго."
"О, Милостивый, О, Благодѣтель, О, Правосудный, О, Вседержитель."
"Добрыя дѣла остаются, жизнь прекращается."
"Прахъ несчастнаго убитаго Шака—сына Тарши."
Надпись сдѣлана на арабскомъ литеръ турномъ языкѣ, на которомъ написаны и корань; первая двѣ строки римованное двустишье и несомнѣнно сдѣлано ученнымъ, но судить по надписи какого исповѣданія былъ покойный — нельзя, также какъ и по имени Шака и Тарши, которая не составляютъ книжныхъ магометанскихъ именъ. По мнѣнію г. Нуцалова, надпись на арабскомъ языкѣ не свидѣтельствуетъ еще о принадлежности покойнаго къ магометанской религии, потому что самъ Нуцаловъ встрѣчалъ евреевъ изъ Иерусалима, говорившихъ на арабскомъ языкѣ, но не магометанъ. Возможно, что надпись сдѣлана въ память покойнаго на языкѣ, на которомъ была письменность, а распространеніе арабского языка на Кавказѣ въ древности не подлежитъ сомнѣнію.

Что касается греческихъ надписей, то они разобраны благодаря соѣдѣйству бывшаго профессора ставропольской семинаріи М. И. Попова, насколько это было возможно при ошибкахъ и погрѣшностяхъ, допущенныхъ при списываніи. На большомъ крестѣ начало надписи и сокращенія на боко- выхъ концахъ креста не разобраны, а далѣе можно читать такъ:

„животъ свой положилъ рабъ I. Христа Господа Нашего Користи, сынъ Георгия“, хотя именительный падежъ слова Георгіосъ и послѣдняя буквы лѣвой части надписи даютъ основание сомнѣваться въ точности этой передачи. Крестъ этотъ найденъ на рѣкѣ Бешгонѣ.

На маломъ крестѣ можно прочитать: „животъ свой положилъ... Воже“, на лѣвомъ конце сокращенія оз.

Развалины и древняя церкви на р. Болты.-Зеленчукъ, Куб. обл.
начаю "исусъ", "матерь", остальная надпись стертъ.
Крестъ найденъ у аула Сидова въ среднемъ течении рѣки Гефара 1), гдѣ также найдены развалины древнихъ каменныхъ построекъ съ христианскими церковью и кладбищемъ. Выше по течению также имѣются въ двухъ мѣстахъ развалины и въ нихъ найденъ камень, надпись на которомъ, можно думать, означаетъ: "животъ свой положилъ Тороунъ", хотя послѣднее слово остается подъ большимъ сомнѣніемъ. Вообще г. Поповъ, оказавший мнѣ любезность прочтениемъ надписей, считаетъ возможнымъ допустить ошибки въ переводахъ благодаря искаженіямъ въ снимкахъ надписей.
Что касается статуй, то они представляютъ большую глыбу мѣстнаго камня, нижняя часть которыхъ не отдѣлана. служить пьедесталомъ и зарывалась въ землю, точно такъ же какъ и остальная каменная изваянія (каменные бабы), разбросанные по Сѣверному Кавказу, съ тою только разницей, что у этихъ статуй не изображены ноги. Всѣ 4 статуи стоячія. Двѣ изъ статуй несомнѣнно христианскія, судя по крестамъ на нихъ. Характерно у христианскихъ статуй расположение крестовъ на плечахъ и на лбу, а также изображеніе въ правой руку чаши у одного воина, тогда какъ у другого въ той же рукѣ обнаружена сабля. Все это даетъ основаніе думать, что здесь было намѣреніе изобразить людей, воевавшихъ за вѣру и погибшихъ за нее, испившихъ чашу страданія.
Что касается вооруженія, то изображена только сабля съ расширенной частью у рукотки, чьмъ она совершенно отличается отъ

1) На картѣ название рѣки пишется: Кифарь, хотя по другимъ актамъ, она называется Кефарь и Кадыръ. "Кифарь" въ переводе на русский языкъ—"ве- врующий".
горской сабли; сабля показана у пояса, а не через плечо, как теперь носят. Это последнее обстоятельство указывает на очень древнее происхождение этих статуй, так как всевавказские горские народы всегда носили саблю через плечо. Точно так же за служивают внимания и металлическая застежка на груди, которых у горцев не было.

Вооружение на других статуях заключается в алейбард (или топор) и кинжал, и кроме того сзади прицеплен железный крюк, в котором копьё, которое насаживался на древко, и им обьекновенно противника стаскивали с лошади.

По этому вооружению можно думать, что в данном случае изображены не всадники, а п'ощие воины.

Расширенные прив'ёски съ боковъ по неточности изображения объяснить очень трудно. Закругленными выр'яки на груди—возможно, что изображают металлический нагрудник, употреблявшийся у горцев и позже, или же цв'ёную вставку нижнего костюма, сохранявшуюся в употреблении и до сихъ поръ. Къ сожал'юху, голоды не уц'ёбли.

Кром'ь указанных древностей, неизв'єственный авторъ пере числяет вид'єный имъ древний храмъ въ Тибердъ, на Хумар', на р'ю Малый Зеленчукъ и Большой Зеленчукъ, Кубанской обл.

Христианство въ горахъ было распространено въ I же вѣкъ своего появления и потомъ охватывало все пространство отъ Чернаго моря до Дагестана. Русская войска, пришедшие въ край въ конце 18-го стол'тия, не обратили должного внимания на эти сл'єды христианства, а начавшаяся вскорѣ враждебная д'єствия противъ горцевъ дали возможность свободно распространенъ исламу и окончательно уничтожить сл'єды христианства.

Благодаря случайной находке архивного 1) д'єла мы можемъ...

1) Д'єло Инженерной части при Команд. Войск. на Кавк. л. и въ Черномор. М. 47—12.
установить, что русская военная власть первым свидетельствованный год за Кубанью христианских церквей получили в 1829 году после того, как военные операции против Карачаевцев и Абазинцев были закончены удачно, народы эти покорились и по договору с Турцией 2 сентября 1829 года эта часть была присоединена к России.

Бывший начальник Кавказской области генерал-лейтенант Эмануэль доносил 30 декабря 1830 года Министру Внутренних дел графу Закревскому, что по возвращении минувшим летом из под горы Эльбрус въезд въ академиками онъ хотелъ обо- зреть въ горахъ за Кубанью древние церкви, въ особенности ту, которая при рѣкѣ Тибердѣ и никто въ русскихъ не была еще осмотрѣна. Разливы рѣкъ Кубани и Тиберды помѣщали ему, и онъ поручилъ это сдѣлать архитектору при Минеральныхъ Водахъ Бернардоцці, который не смотря на трудности исполнилъ это, снялъ планы съ церквей и рисунокъ съ креста, высеченного на камняхъ, и составилъ описание. 1)

Представляя все это и письмо Бернардоцці на французскомъ языке, начальникъ области пишетъ, что церкви эти не смотря на протекшия нѣсколько столѣтій такъ сохранялисьъ, что для приведения ихъ въ прежний видъ не потребуется много издержекъ, почему онъ и полагалъ бы возстановить одну изъ нихъ, на лѣвой сторонѣ Кубани въ 160 верстахъ отъ Ставрополя, гдѣ и мѣстность красивая и могутъ быть разведены сады. Дѣляя такое предложение, онъ въ тоже время добавляетъ, что для этого потребуется при впадении рѣкъ Мары и Теберды въ Кубань имѣть укрѣпление. Выгоды отъ такого занятія будутъ тѣ, что тамъ же, согласно проекту Екатериноградской Карантинной конторы, можно учредить карантинъ.

1) При дѣлѣ не оказалось ни плана, ни рисунка, ни письма Бернардоцці. Въпротивномъ случаѣ документы находятся при дѣлахъ Военного Министра, куда было сдѣлано донесеніе намъ обл.
и мъвовой дворъ для обмёна съ покорившимися Карачаевцами и Абазинцами, куда могутъ приходить и другие съ отдёльныхъ горъ; военные и гражданские чины могли бы пользоваться этой церковью, а при возстановлении богослужения и Абазинцы, какъ бывшее христиане, обратились бы въ православие, а со временемъ и другие горские народы, почему онъ полагалъ бы устроить тамъ монастырь и странноприимный домъ.

Министръ Внутреннихъ Дьялъ, какъ видно изъ отношения отъ 31 декабря 31 года докладывалъ Государю объ этомъ предположении и предписано было Эмануэлю снестись съ главноуправляющимъ въ Грузии.

2 ноября 31 года начальнику Кавказской области главноуправляющий баронъ Розенъ сообщилъ, что бывший начальникъ области Эмануэль предполагалъ возстановить одну изъ церквей на Кубани и что государь находилъ это заслуживающимъ внимания, почему онъ и поручилъ начальнику области, которымъ въ то время былъ Вельяминовъ, войти въ разсмотрѣніе предположений М. В. Д. съ мѣстными удобствами и опредѣлить количество потребныхъ расходовъ. Дѣло было возвращено со всѣми документами и запиской графа Закревскаго. Докладывая Государю, М. В. Д. графъ Закревский составилъ записку 1 февраля 1830 года, копія которой приложена къ дѣлу, но въ ней только излагаются всѣ обстоятельства дѣла съ добавленіемъ лишь того, что всѣ документы по этому дѣлу были на разсмотрѣніи академіи наукъ.

Въ рапортъ отъ 17 марта 1833 года на имя корпуснаго командира барона Розена Вельяминовъ говорить, что къ возстановленію церквей въ горахъ за Кубанью въ теперешнихъ обстоятельствахъ Кавказскаго края ничего предпринять нельзя, потому что во 1-хъ чтобъ рѣшить — одну ли церковь возстановить, или двѣ нужно туда идти съ баталіономъ пѣхоты и орудіями; во 2-хъ, чтобъ приступить къ исправленію надо привести въ безопасность эти мѣста, а для этого надо устроить укрѣпленіе, для чего потребуется значительный отрядъ войска для работы и обеспечения сообщенія съ областью. Но и по окончаніи въ укрѣпленіи должны быть войска, въ которыхъ и такъ чувствуется недостатокъ на Кавказѣ, почему многие важные пункты остаются безъ войскъ, мѣста же, гдѣ церкви, въ военномъ отношеніи не заслуживаютъ вниманія. Впослѣдствіи, когда наша линія перейдетъ за Кубань, тогда можно возстановить и церкви.

На рапортъ этотъ 13 апреля 33 года баронъ Розенъ проситъ начальника области всѣ документы и дѣло отправить Военному Министру, которому онъ сообщилъ и указанное мнѣніе.
27 апреля 33 года все это было представлено начальнику области Военному Министру, при рапорте № 345.

1 июля 33 года барон Розен уведомляет начальника области, что Воен. Министр согласен с мнением его о невозможности теперь возстановить древние церкви и что с этим согласен и Государь.

На этом дело и заканчивается.

Надо заменить, что в это время ни Эмануэля, ни Паскевича Эриванского, при которых возникла эта мысль, уже не было и потому возможно, что предположение их относительно занятия указанных мест и возстановления церквей были отвергнуты новым управлением и по соображениям не общего характера. Последующие события, вызванные упорной Кавказской войной и ужасным, по своим последствиям для покоренных, выселением горцев с Кавказа, не благоприятствовали осуществлению предположения Эмануеля...

И только в 1889 году на ррк. Большой Зеленчук бывшим ставропольским епископом Владимиров, впоследствии архиепископом казанским, ныне умершим, основан монастырь на месте нахождения древних церквей, найдено обширное христианское кладбище и больших размеров развалины. Церкви возстановлены и в некоторых церквах даже сохранились на стенах фрески.

На прилагаемой карте указаны развалины какого-то древнего каменного поселка с церковью и христианским кладбищем у аула Сидова, два укрепленных лагеря и еще какия то развалины. Все это свидетельствует о существовании здесь весьма большого населения, достигшего значительной культуры, и в такой местности, гдь и в настоящее время лишь медведи да орлы могут считаться хозяевами.

Нельзя не упомянуть здесь весьма интересных гробах, которые найдены в высоких горах, почти в неприступных местах, за Голубыми озерами в Нальчикском округе, Терск. обл. В гробах этих имеются прекрасно сохранившиеся трупы каких то жителей, обитавших в горах в то отдаленное время. По типу и сохранившейся кое гдь одежде это не греки. Гроба замуравлены, заложены каменной стеной, и очевидно эти обитатели погибли здесь, спасаясь от преследования. Возможно, что это — последствия гонения, возникшего на христиан, а может быть были и другие причины, как наше всё диких полочий. На это может отвтить только серьезное и тщательное изслеживание, котораго край ждет.

Большой интерес представляют и трупы, найденные в
глубокой пещере близ станции Карабулакской Терской обл. Нахождение здесь же костей собаки и зайца породило целую легенду и повело к большому спору о происхождении этой могилы.

Всё эти остатки прошлого и развалины смотрят с укором на нас, русских, взявших Кавказ в свои руки, эти свидетели отдаленных времен зовут к себе исследователя, чтобы разсказать ему историю погибшего народа, задолго еще до нас внесшего сюда слова любви, заповеданные Христом, и свет Его высокого учения.

Г. Прозрителевъ.
Обратная сторона статуи Рыцаря на р. Бешгонь. (См. стр. 10.)
Карта долины р. р. Кяфара и Бешгона Куб. Обл.
На ней показаны: при снятых рек — укр. Надеждинское; на р. Бешгон — статуи рыцарей; на р. Кяфар — статуи христианских рыцарей; по средине карты развалины древних каменных построек; у аула Сидова — крест; на р. Бешгон — крест; на р. Кяфар — камень с надписью.