**ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА НОГАЙСКОГО ЭТНОСА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА.**

**А. И. Магомадов,**

студенты 4 курса исторического факультета

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный

**Аннотация:** в представленной статье рассматриваются вопросы этнического состава ногайской народности, выявление ее основных компонентов, а также исследование исторических материалов по этнонимике различных племен и родов, отраженных на этапе формирования данного этноса.

**Ключевые слова:** ногайцы,ногайский этнос, Северный Кавказ, тюркоязычные племена, кипчаки, половцы, асы.

**ETHNOGRAPHIC ASPECT OF STUDYING THE COMPOSITION OF THE NOGAI ETHNIC GROUP OF THE NORTH CAUCASUS.**

**Y. A. Tulashev, A. I. Magomadov,**

4th year students of the faculty of history

Of the "Chechen state University»,

Grozny

**Abstract:** the article deals with the ethnic composition of the Nogai people, the identification of its main components, as well as the study of historical materials on the ethnonymy of various tribes and clans, reflected at the stage of formation of this ethnic group.

**Keywords:** Nogai people, Nogai ethnic group, North Caucasus, Turkic-speaking tribes, Kipchaks, Polovtsians, aces.

Монгольское нашествие на Северный Кавказ во многом перекроило этническую карту региона. Огромные пространства Предкавказья и степные районы Северного Кавказа в начале XIII в. заняли ногайцы – относительно новый этнос, появившийся на этнической арене региона в связи с деятельностью Золотой Орды. Политика золотоордынских ханов в полной степи определила этнические границы, а также интенсивность процессов консолидации и ассимиляции тюркоязычных племен, участвовавших в этногенезе ногайцев.

До возникновения эндоэтнонима «ногъай» ногайский этнос, как и многие народы Северного Кавказа, исторически сложился из различных древних племен и народов. Согласно исследованиям историка, А. И. Сикалиева, ногайский этномассив составили половцы-кипчаки, булгары, хазары, а также ряд представителей печенежских и угорских племен. [1, с.132].

Наиболее важнейшим компонентом, принявшим участие в этногенезе ногайцев Северного Кавказа, является кипчакский (половецкий) народ. Именно он явился той самой консолидирующей силой, объединивший ряд племен, которые впоследствии и составили политическую основу ногайского этноса [2, с. 61]. Подтверждением представленного факта является название фамилии Купчаковы (Къыпшакъ), бытующих у ногайцев и в настоящее время.

Первое упоминание о половцах в русской летописи датируется 1054 г. и связано с именем кипчакского хана Блуша. Однако, как отмечает С. А. Плетнева, русские не сталкивались с северокавказскими половцами, и поэтому из русских летописей не удастся получить необходимую информацию для восстановления политической истории этого объединения [3, с. 297].

Обилие археологических материалов и погребального инвентаря, обнаруженные археологами в кипчакских могильниках у с. Воздвиженское Ставропольского края, в а. Икон-Халк (КЧР), позволяет воссоздать общее представление о расселении половцев. Районы кочевья кипчаков не ограничивались территориями Ставропольского края и Терской областью. О кипчакском элементе в северокавказском этническом массиве свидетельствуют и характерные каменные изваяния. Изученные Т. М. Минаевой археологические материалы были классифицированы на группы и имели статус половецких, что позволило в значительной степени уточнить границы расселения кипчаков на Северном Кавказе.

В 1951, 1956, 1959 годах Т. М. Минаева обследовала аланское городище близ аула Кубина (КЧР). Обнаруженные ею несколько разнородных и разновременных кипчакских могильников, позволили Т. М. Минаевой прийти к следующему заключению, что данные курганы принадлежали именно половцам конца XI-XII вв., кочевье которых располагалось в северокавказском регионе [4, с. 171].

Немаловажны и суждения грузинского историка З. В. Анчабазде. Он, опираясь на базис грузинских летописей, пришел к выводу, что следы кипчакского элемента прослеживаются в истории Северного Кавказа еще во 2-ой половине XI в. [5, с. 117].

Однако, это не единственная информация о кипчаках. Как указывает современник Давида Строителя, описавший его историю, значительная часть половцев находилась в приморском районе Дагестана. Их автор именует «дербентскими» кипчаками. Также он приводит сведения о том, что кипчаки вели миграцию в Грузию, которая началась в 1118-1120 гг. продолжалась в период XIII в. Подтверждают этот факт, те сведения по которым известно, что в расположении царя Давида Строителя находилось более сорока тысяч кипчакских воинов, а 5 тыс. составили его личную гвардию [6, с. 118].

Благодаря широкому спектру исторических материалов есть определенное представление о социально-экономическом строе северокавказских половцев того периода. В структуре кипчакского общества уже в XII в. зарождалась своего рода феодальная лестница. Во главе родоплеменных объединений стояли князья (солтаны), которых русские летописи называли ханами. Им подчинялись беки. Иерархическую лестницу замыкали свободные воины. Власть ханов и солтанов по племенным обычаям была выборной и ограничивалась советом старейшин – съездом аристократии [7, с. 458].

Дальнейшее развитие раннефеодального общества половцев Северного Кавказа способствовало консолидации их земель. Именно таким объединителем и выступил кипчакский хан Кончак. Однако государство вновь возвращается к аморфному состоянию уже при его сыне Юрие, что вследствие и стало причиной попадания под монгольский протекторат.

Описывая элементы внешнего облика половецких кочевников З. В. Анчабадзе приводит следующие сведения: «В грузинских летописях нет прямых указаний по этому поводу, но некоторые косвенные данные позволяют допустить предположение, что кипчаки отличались европеоидными, а не монголоидными чертами. Дело в том, что ни один грузинский автор, в том числе и историк Давида Строителя, подробно описывающий кипчаков на основании личного знакомства с ними, ничего не говорит об их монголоизме». И поэтому С. М. Ахинжанов поясняет, что «можно сделать заключение и о значительной европеоидной примеси кипчаков-половцев» [8, с. 42].

О хозяйственной деятельности половцев писал известный путешественник Плано Карпини, отмечая обилие скота, лошадей, верблюдов, быков и т. д. [9, с. 28].

Действительно, главным занятием кипчаков Северного Кавказа было кочевое скотоводство. Скот содержался на подножном корму. У кипчаков Закавказья, в частности Грузии, существовало полукочевое скотоводство с яйлажно-вертикальной системой. Они имели стоянки «кышлаг» и летние – «яйлаг». И по всей видимости в предгорьях Северного Кавказа кипчаки-половцы придерживались такой же формы скотоводческого хозяйства.

Как было отмечено ранее, кипчакское государство пришло в упадок в период правления хана Юрия Кончаковича. Разрозненные кочевые союзы половцев, находясь в эфемерном состоянии, не смогли препятствовать монгольскими захватчиками. По сведениям Ибн эль-Асира, монголы «направились в земли кипчаков, одного из самых многочисленных племен тюркских и губили всех тех, которые сопротивлялись им; остальные бежали в болота и на вершины гор, покинув землю свою» [10, с. 3].

Проникновение золотоордынцев на Северный Кавказ стало итогом разгрома алан и кипчаков. Но и следует отметить тот факт, что вторженцам не удалось утвердить установления тотального господства над краем, как дальнейшее продвижение монголов на Северном Кавказе совпало с нападением их на южные рубежи Руси.

Нашествие монголов на Северный Кавказ привело к полному завоеванию половецких земель и вхождению их в улусы Золотой Орды. Лишь небольшой части кипчаков во главе с ханом Котяном удалось бежать в Венгрию. Занимаемые кипчаками ранее огромные пространства Северного Кавказа и Предкавказья в последующем стали местами кочевок остатков самих половцев и предшествовавших им ранее тюркских племен, объединившихся под общим этнонимом «ногай» [11, с. 314].

Крупные объединения половцев исчезают в период татаро-монгольской гегемонии в степях Северного Кавказа. С периода второй половины XIII в. русская летописная хроника не упоминает именем половецких ханов. На первоначальных порах борьбы кипчаков против монголов происходили массовые укрепления родоплеменных отношений с захватчиками. И часто доходило до того, что монгольских сателлитов-кипчаков стали именовать «татарами». Именно кавказские половцы выступили неким связующим элементом взаимоотношений народов Северного Кавказа и Средней Азии.

Кипчакские традиции в дальнейшем явились праосновой ногайской культуры, которые сформировались как отдельный суверенный народ уже в структуре монгольской государственности в период деятельности беклярбека Ногая, ведший свою военно-административную деятельность при монгольском хане Берке. При его деятельности состав улусных земель вошли плодородные районы Причерноморья и степные районы Северного Кавказа и Предкавказья [12, с. 20]. Предположительно, именно с данного периода времени широкое распространение среди северокавказских кипчаков получает и этноним «ногай».

Материалы раскопок Хумаринского городища (Карачаево-Черкесская республика), относимого по времени сооружения к VIII в. – эпохе господства Хазарского каганата, основным население которого были булгары, обнаруживают аналоги с жилищем ногайцев [13, с. 34]. Именно это позволяет сделать вывод, что заметное место в этногенезе ногайцев заняли и представители таких народностей, как асы и булгары. Их присутствие в этнической истории ногайцев подтверждается бытованием родовых знаков-тамги в традиционной культуре, а также широким распространением специфических фамилий, в отличие от многих экзогамных фамилий, они эндогамны.

Таким образом, этническую основу ногайского народа Северного Кавказа составил ряд тюркских племен, обитавших на просторах края и Предкавказья. И среди множества племен и родов, выступившие весьма серьезной консолидирующей силой, численным большинством и значительной степью влияния обладали кипчаки-половцы, асы, булгары, канглы, дурмены и другие, история которых уходит далеко в древность.

**Литература:**

1. Сикалиев А. И. Древнетюркские письменные памятники и ногайцы. – Баку: Советская тюркология, 1970.
2. Плетнева С. А. Кочевники средневековья. – М., 1982.
3. Плетнева С. А. Половецкая земля. – М., 1975.
4. Минаева Т. М. К вопросу о половцах на Ставрополье по археологическим данным. – Ставрополь: МИСК, 1964.
5. Анчабадзе З. В. Кипчаки Северного Кавказа по данным грузинских летописей XI-XIV вв. – Нальчик, 1960.
6. Там же, Анчабадзе З. В. Указ. раб.
7. История СССР. С древнейших времен до наших дней. Т. 1 – М., 1966.
8. Ахинжанов С. М. О внешнем облике кипчаков-половцев. – Ленинград, 1969.
9. Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. – М., 1957.
10. Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. – СПб, 1884.
11. Аристов Н. А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей, и сведения об их численности. Вып. III-IV. – СПб: Живая старина, 1895.
12. Материалы по истории каракалпаков. – М.-Л., 1935.
13. Биджиев Х. Х. Хумаринское городище. – Черкесск, 1983.