**УДК 930:929(574)**

**¹М.Н. Ибрагимова, ¹Н.А. Тасилова, ²Ж.К. Тойшубекова**

¹Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, к.и.н., доцент, Қазақстан, Алматы қаласы

Е-mail: Ibragimova.meruert; tasnaz@mail.ru

²Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, оқытушы, Қазақстан, Алматы қаласы

Е-mail: zhulduz\_agz@mail.ru

**Орта Азияда мекен еткен қоңырат тайпалары**

**жайлы кейбір мәселелер**

**Аңдатпа.** Мақалада ортағасырларда Қазақстан территориясында мекен еткен қоңырат тайпаларының тарихы жайлы мәселе қарастырылады. Зерттеулер негізінде олардың мекен еткен территориясы анықталады. Қоңыраттардың Темір тарихында да белгілі орын алғандығы нақты зерттеліп көрсетіледі.

Темірлік деректер негізінде қоңыраттардың ірі, жеке ел ретінде өмір сүрген ру-тайпа екендігі және олардың тайпа әмірлері сол ру-тайпа аттарымен аталатындығы жайлы зерттеледі. Әмір Темір және оның ұрпақтарының тарихшылары пайдаланған деректер көбіне ортақ болып келгендіктен оқиғаны баяндауда бірін-бірі қайталайды. Сондықтан оларды бір-бірімен салыстыру арқылы олардың қайсысы шындыққа жақын екендігі дәлелденеді.

**Түйін сөздер:** Әмір Темір, Қоңырат, жалайыр, қазақ, этногенез, Жошы әулеті, темірлік шығарма, ру-тайпа.

Бүгінгі таңда Қазақстан тарихына қатысты көптеген деректер ашылып, айналымға енгізіліп жатыр. Ендігі кезекте тарихшылардың міндеті осы деректерді пайдаланып, оларға деректік талдау жасау арқылы зерттеу жүргізу болатын. Әрине ондай зерттеулер де баршылық, дегенмен әлі де болса зерттелмеген біраз мәселелер бар. Мысалға ортағасырлардағы Қазақстан тарихының негізгі дерек көзі болып табылатын әмір Темір және оның ұрпақтарына арналған шығармалар әлі де болсын өз зерттеуін күтіп тұрған үлкен мәселелердің бірі.

Ортағасырларда өмір сүрген алып империя Әмір Темір мемлекетінің жорықтары Орта Аизяда және Қазақстанда мекен еткен этникалық топтарды шашыратып жіберді. Олардың Темір әскерлерімен қақтығысқа ұшырап отырғандығы жайлы Темір сарайында жазылған шығармаларда мәліметтер келтірілген. Онда саяси оқиғаларға қатысып, тарих сахнасында белгілі бір орын алған рулық, тайпалық топтар ғана көрініс тапқан.

Зерттеуімізде осы әмір Темір және оның ұрпақтарының шығармаларында жиі кездесетін ірі тайпалық бірлестіктердің бірі қоңырат тайпаларының тарихына кеңірек тоқталып өтеміз.

Қоңырат – таңбасы – П («босаға таңба»), Ұраны – «Алатау», «Мүкәмал» [1, 215]. Белгілі қазақ зерттеушісі М. Тынышбаев біршама деректерге сүйене отырып, қоңыраттарды моңғол тайпасына жатқызады [2, 18]. Ал зерттеуші Х. Арғынбаев түркілер арасындағы «қоңырат» этнонимі, яғни Орта Азия мен Қазақстан халықтарының этногензіндегі бұл тайпаның тегі монғолдардан шыққанын теріске шығарады. «Қоңырат тайпаларының қалыптасуында монғол-қоңырат элементтері елеулі болды, бірақ олардың негізгі көпшілігі түркі рулары еді. Бұл арада қоңырат тайпалары тобының жаңа этно-әлеуметтік ұйымға бірігіп, Дешті Қыпшақ даласында үстемдік еткен Жошы әулеті ұрпағының бір бұтағы жаңа «қоңырат» атауын алғаны айқын»,-деп қазіргі Орта жүз құрамына енген қоңырат тайпаларын түріктенген рулардан құралғандығын атап көрсетеді [1, 215]. Бұл пікірде негіз бар, әрине. Ортағасырларда Монғолиядан ауа көшіп келген көптеген моңғол тайпалары саны басым түрік тайпаларына қосылып, сіңіп кеткен болатын. Солардың салт-дәстүрлерін, дінін, тілін қабылдап түріктеніп кетеді. Енді осы қоңырат тайпаларының Темір мемлекеті тұсындағы тарихынан сыр шертіп көрелік. Бұл кездегі оқиғалар Темір сарайының тарихшылары жазып қалдырған деректерде көрініс тапқан.

ХІҮ ғасырдың 60 жылдарының басында қоңырат тайпасынан шыққан Хусейн Хорезмдегі билікті басып алады, содан Хорезмнің солтүстік-шығыс бөлігі қоңыраттардың билігіне өтеді. Қоңыраттардың әмірі Хұсейін Софы мен Темір арасындағы қақтығыстар темірлік деректерде біраз кездеседі.

1360 жылы қоңырат Хұсейін Софы Хорезмді жаулап алады. Алтын Орданың тәуелділігінде болса да, ол өзін елдің тәуелсіз билеушісі ретінде ұстады. Темір сарайының тарихшысы Шараф ад-дин али Яздидің «Зафарнаме» шығармасынан Тунгдайдың ұлы қоңырат тайпасынан шыққан Хұсейін Софы Хорезм аймағында бес-алты жылдан бері билік жүргізіп келгенін көреміз. Әмір Темір мен Хұсейін Софы бейбіт келісімге келе алмайды. Келесі бір Темір сарайының тарихшысы Шамидің мәліметтері бойынша әмір Темір Хұсейін Софыға достық, бейбіт орнатпақ оймен елшілерін жібереді. Алайда оның елшілеріне Хорезм билеушісі: «эту страну я покорил мечом и мечом же подлежит ее отобрать»,- деп жауап береді. Осылайша Темір Хұсейін Софымен соғысуға шешім қабылдайды. 1371 жылы Хиваны Темір жаулап алады, ал Хұсейн Софы қаланы қоршау кезінде өледі. Оның орнына келген інісі Жүсіп Софы Темірмен бейбіт келісімге келеді. Екеуінің арасында елшілік алмасулар орын алып, құдандалық байланыс орнайды. Алайда бұл келісім ұзаққа созылмайды, Жүсіп Софы келісімді бұзады. «Ол әскер жинап, Кят аймағын талан-таражға түсіріп, халқын тым-тырақай қуып жібереді», Бұл жайлы хабар Темірге жеткенде, ол жан-жақтан әскер жиып, Хорезмге аттанады. Оны естіген Жүсіп Софы қорқып кетіп, жалынып-жалбарынып кешірім сұрайды. Бұл жолы Темір оған кешірім жасайды. 1376\77 жылы Жүсіп Софы қолайсыз жағдайды пайдаланып, салдарын ойламай Бұхараны жаулау үшін әскер жібереді. Темір Жүсіп Софыға Жалал ад-дин-бахадүрд іелшілікке жібереді: «Одақ жасасып, теңескеннен кейінгі бұл қай қылығың?» - дейді [3, 518]. Жүсіп Софы оған жауап қайтармай елшісін өлтіреді. Осыдан енді Темір мен Жүсіп Софы екеуінің арасында қақтығыс орын алады. Соңында Жүсіп Софының ауырып өлуімен аяқталады.

1420 жылы қоңыраттар Еділдің төменгі бөлігін мекен етеді. Бұл жерде қоңыраттардың басшысының бірі Хайдар Мырза алдымен Темір ұрпақтары Ұлы-Мұхаммедті, кейіннен Кіші-Мұхаммедті қолдап отырады. Сөйтіп Ұлы-Мұхаммед орыс қаласы Белевке қашқан кездегі соңғы соғысқа қатысады [4, 191].

 Темір сарайының тарихшысы Хондемир бойынша Мұстафа хан ХҮ ғасыр ортасында Хорезмнің оңтүстік-батыс бөлігін басып алған. Сөйтіп ол Хорезмде 1460/1461 жылға дейін билік еткен, одан кейін ықпалды қоңырат әмірлерінің бірі Осман қоңырат, Мұхаммед Софының ұлы, Якуб-оғланмен одақтаса отырып билікті басып алады. Осман қоңырат оған дейін Мұстафа ханның қол астында қызмет еткен белгілі әмірлерінің бірі болған. Мұстафа ханның Үргеніштің тұрғылықты тұрғындарын Вазирге күштеп қоныс аудартқаннан кейін, халық оған қарсы көтеріліске шығады. Осман Қоңырат осы сәтті пайдаланып қалады, ал Мұстафа хан Маңғышлаққа кетуге мәжбүр болады [5, 147-148].Бұл жерден біз Хорезмдегі биліктің біраз жылдар қоңыраттардың қолында болғанын көреміз.

Қоңыраттардың негізгі бөлігі Қазақстан территориясында қалған, олардың ұрпақтары қазіргі күнге дейін Оңтүстік Қазақстанның Шәуілдір, Түркістан, Арыс және Созақ аудандарында өмір сүреді [6, 77]. Осылайша темірлік шығармалардан біз тек ру-тайпалардың тарихынан ғана емес, сол заманда өмір сүрген тарихи тұлғалар жайлы да мәліметтер ала алады екенбіз.

Сонымен қорытар болсақ, темірлік деректерде Қазақстанда мекен еткен қоңырат тайпасы жайлы мәліметтер көптеп кездеседі. Әмір Темір және оның ұрпақтарына арналған шығармалардағы қоңыраттар жайлы мәліметтер ортағасырларда Қазақстан территориясында мекен еткен қоңырат тайпасы екенін зерттеулер нәтижесінен көріп отырмыз. Жоғарыда атап өткеніміздей, Темір ұрпақтарының тарихшылары негізінен ірі, жеке ел ретінде өмір сүрген ру-тайпалар жайлы ғана өз шығармаларында баяндап отырған. Темірлік деректерде тайпа әмірлері сол ру-тайпа аттарымен аталады. Мысалға: Осман Қоңырат және т.б. Бұл есімдер Темір ұрпақтары шығармаларында жиі кездеседі, сонымен қатар, олардың билік жүргізген елдері жайлы да мәліметтер бар. Ортағасырларда есімдері әйгілі болған тұлғалардың темірлік шығармаларда ізі қалғандары бізді қуантады. Сол ру-тайпа аттарымен есімдері қоса аталған адамдардың арқасында біз сол ру-тайпалардың тарихта қаншалықты жоғары орын алатындықтарын байқаймыз. Ол тұлғалар өздерінің жақсы іс-әрекеттерімен өз елдерінің даңқын асырған. Осылайша темірлік шығармалардан тек ру-тайпалардың тарихынан ғана емес, сол заманда өмір сүрген тарихи тұлғалар жайлы да мәліметтер алуға мүмкіндік туады.

**Пайдаланылған әдебиеттер:**

1.Арғынбаев Х., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. Құрастырған: Ә. Пірманов. Алматы, «Атамұра», 2000.-464 б.

2.Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. Ташкент, 1925.-64 с.

3.Низам ад-Дин Шами. Зафарнаме.// МИКК, М., 1973, с. 102.

4.Тынышпаев М. История казахского народа: (сост. и авт. предисловия проф. А.Такенов и Б. Байгалиев). Учебное пособие. – Алматы: «Санат», 1998.-224 с.

5.Тулибаева Ж.М. Персоязычные источники по истории казахов и Казахстана ХІІ-ХІХ вв. Дисс.на соискание уч.степени д.и.н. А.,2003.-406 с.

6. Востров В.В., Муканов М.С. Родоплеменный состав и расселение казахов (конец ХІХ-начало ХХ). Алма-Ата, «Наука», 1968.-256 с.

**References**

1.Argynbaev H., Mukanov M., Vostrov V. Kazak shezhiresy khakinda. Kurastirgan: A. Permanov. Almaty, "Atamura", 2000.-464 p.

2. M. Tynyshpayev. Materialy k istoryi kirghiz – kazakhskogo naroda. Tashkent, 1925.-64 p.

3. Nizam ad-DIN Shami. Zafarnama.// MIKK, M., 1973, p. 102

4. M. Tynyshpayev. Istorya Kazakhskogo naroda: (sost. I aut. Predislovie prof. A. Takenov, B. Baygaliev). Uchebnoe posobie. – Almaty: "Sanat", 1998.-224 p..

5.Tulebaev Zh. M. Pervoizichnye istochniki po istoryi kazakhov i Kazakhstana XII-XIX vv.Diss.na soiskanie uch. ctepeni d.h.n. A.,2003.-406 p.

6.Vostrov V. V., Mukanov M. S. Rodoplemennyi sostav I rasselenie kazakhov (konec XIX-nachalo XX). Alma-Ata, "Nauka", 1968.-256 p.

**Некоторые проблемные вопросы о племенах конырат населявших Центральную Азию**

**Резюме**

 В статье рассматривается история племён конырат, обитавших на территории средневекового Казахстана. На основе исследований была определена территория их расселения. Исследование показало, что коныраты играли важную роль в период правления Тамерлана, они были крупным, самостоятельным народом родо-племенного характера. Правители этих племен носили идентичные имена, как и сами племена. По причине получения сведений из общих источников историки Тамерлана и его потомков, ряд исторических событий в рукописях используется повторно. Поэтому проведенное сравнение событий позволило определить наиболее близкие к истинным.

**Ключевые слова:** Тамерлан, конырат, джалаир, казах, этногенез, род, племя.

**Some problems of the Konyrat tribes who inhabited the Central Asia**

**Annotation**

In this article the author narrates about the history of Zhalayrs, who settled at the territory of Kazakhstan in the middle ages. Their settled territories are defined at the basic of the exploring. It`s known that Zhalayrs played an intrinsic role at the govern of Temir.

According to the Temir`s chronology, it`s believed that Zhalayrs were a huge, separate people, who lived in tribes and that the names of tribe governors were called the same as the names of their tribes.

The description of that event are familiar in Temir`s history. Consequently, it needs to be identified if it`s true or false, with help of the comparing these sources.

**Keywords:** Temir Amir, Konyrat, Zhalayrs, Kazakhs, ethnogenesis, dynasty Jochi, compositions of Tamerlane, tribe.