کهن ترین قبرستان جهان (قدمت این قبرستان در حدود چهل هزار سال است) (ترجمه و تلخیص از مجلات خارجی)

اتو بادردی الیس‏سی Otto Bader,D.SC. یکی از باستان‏شناسان برجسته‏ روس و از آکادمیسین‏های زبده اتحاد جماهیر شوروی است وی چهل سال در تحقیقات‏ و مسائل مربوط به امور باستان‏شناسی شرکت جسته و نقاشی‏های عصر حجر را در غار کاپوا در اورال کشف نموده است.اتو بادر در تابستان سال گذشته شروع به بررسی و خاکبرداری‏ از یک قبرستان بسیار قدیم در شهر ولادیمیر واقع در حومهء شهر مسکو نمود.این قبرستان‏ را قبلا کشف کرده بود و اکنون خاکبرداری از آن را در آبادی سنگیر(نردیکی‏ شهر ولادیمیر)شروع مینمود.

سنگیر در حومهء شهر قدیمی روسیه«ولادیمیر»و در 130 میلی شمال شرقی‏ مسکو واقع شده است.در حفاریهائی که در این محل بعمل آمده بقایای دو قبرستان بنظر رسیده است در یکی از قبرها جمجمهء انسانی بدست آمده است.در زیر سراسکلت یک قطعه‏ گل اخری که در مراسم تدفین در قدیم مرسوم بوده یافت شده و بنظر آقای میکائیل‏ جیراسمو انسان‏شناس معروف کاسه سر مذکور از نوع کاسه سرهای اروپائیها بوده است.

از قبر دوم نیز خاکبرداری شد،عمق قبر یک فوت و 7 ر 1 اینچ بود و وضع‏ سالمی داشت.کالبدی که در قبر نهاده بودند به پشت خوابیده بود و سرش بطرف شمال‏ شرقی خمیده و دستهایش روی پاهایش نهاده شده بود.ان کالبد بنظر میرسید متعلق به مرد 55 ساله‏ای باشد.

در مراسم تدفین آنها در قدیم مرسوم بوده که مقداری زغال در قبرمی‏پاشیده‏اند و مقداری گل اخرای قرمز نیز میگذاشته‏اند و سپس جنازه را روی آن قرار میدادند.روی جنازه‏ نیز مقداری گل اخری میریخته‏اند.در این قبر و در بالای سر سجد 1500 زیور آلات‏ استخوانی و یک چاقو که از سنگ چخماق درست شده بود همراه با یک زیور سنگی که در وسط آن سوراخی داشته نهاده بوده‏اند.

زیور آلات استخوانی مشتمل بر تعدادی از دندانهای سوراخ شده روباه‏های‏ قطبی و 24 النگوی و مهره‏های عاج منقوش بوده و مهره‏ها را در پارچه‏ای نهاده بودند.

بر جنازه روپوشی پوشانده بودند و آنرا بطرف پشت در قبر بیضی شکل خوابانیده‏ بودند.از نظر باستان‏شناسی صاحب جنازه از نوع کروماگنون و قد آن 5 فوت و 7 اینچ و دارای شانه‏ای پهن و پاهای بلند میباشد.

این قبرهای زمان حجر از قدیمی‏ترین قبرهای کشف شده جهان و در شمالی‏ترین نقطه جهان کشف شده و از همه قبرهائی که تاکنون در شمال و غرب دریای مدیترانه‏ نزدیک مانتون کشف شده پرارزش‏ترین و قدیمی‏تر است.

محلی که این قبرها در آن بدست آمده(سنگیر)در سال 1955 میلادی کشف‏ گردیده و در خلال سالهای 64-1957 گروهی از زمین‏شناسان و متخصصان در آنجا تحقیقاتی بعمل آورده‏اند و باستان‏شناسان نیز به حفاری در آن پرداخته‏اند و در یک ناحیه‏ به مساحت 1800 میل مربع کاوش و خاکبرداری نموده‏اند و ضمن خاکبرداری قبرها و زیورآلات مختلفی بدست آورده‏اند.

غیر از زیور آلات و اسکلت‏ها و سنگ‏های چخماق و گل اخری استخوانهائی‏ متعلق به فیلهای ماقبل تاریخ،گوزن‏های شمالی و گاوهای کوهان‏دار وحشی و روباههای‏ قطبی و خرگوشهای مختلف بدست آمده است.

قدمت خاک این اراضی مورد کاوش که بوسیله رادیو کاربن در آزمایشگاههای‏ مسکو و استکهلم مورد آزمایش قرار گرفته بین 33 تا چهل هزار سال تخمین زده شده است.