**O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS**

**TA’LIM VAZIRLIGI**

**SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

**TARIX FAKULTETI**

**TARIXSHUNOSLIK VA MANBASHUNOSLIK KAFEDRASI**



### **MАNBАSHUNОSLIK VА TАRIХSHUNОSLIK**

# fanidan

# O’QUV - USLUBIY MAJMUA

**SAMARQAND-2022**

**O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI**

**SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ro’yxatga olindi:  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2022 y. «\_\_»\_\_\_\_\_\_ |  | **“TASDQLAYMAN”**  **O’quv ishlari bo’yicha prorektor**  **prof: A.S.Soleyev\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 yil** |

### **MАNBАSHUNОSLIK VА TАRIХSHUNОSLIK**

**FANIDAN**

**O’QUV-USLUBIY MAJMUA**

|  |
| --- |
| **Bilim sohasi:** *100000 – Gumanitar soha* |
| **Ta’lim sohasi:** 120 000  *– Gumanitar fanlar* |
| **Ta’lim yo’nalishi:** ***60220300****– Tarix bakalavriat ta’lim*  *yo’nalishi uchun* |
|  |

**Samarqand-2022**

Fanning o’quv majmuasi ishchi o’quv dasturi, ishchi o’quv reja va o’quv dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.

**Tuzuvchi:**

Ergashev.B.E- SamDU, «Tarixshunoslik va manbashunoslik» kafedrasi mudiri, t.f.d. professor.

**Taqrizchilar:**

Saidov I.M. - SamDU, «Tarixshunoslik va manbashunoslik» kafedrasi professori.

Fanning o’quv majmuasi Samarqand davlat universiteti tarix fakulteti «Tarixshunoslik va manbashunoslik » kafedrasining o’quv – uslubiy kengashining 2022 yil \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dagi majlisi \_\_\_son yig’ilishida muhokamadan o’tgan va fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan

**Kafedra mudiri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ t.f.d. Ergashev B.E.**

**Fakultet o`quv-uslibiy**

**kengashi raisi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dots. Xashimova M.M**

**Fakulteti Kengashi raisi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prof. Djo’raqulova D.M.**

**Kelishildi: O’quv-uslubiy**

**boshqarma boshlig’i: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Muranov Sh.**

**O’quv-uslubiy majmua mundarijasi**

Kirish…………………………………………………………………………….

Silabus……………………………………………………………………………5

Asosiy ma’lumotlar………………………………………………………………6

Fаn mаvzulаri vа ulаrgа аjrаtilgаn sоаtlаr tаqsimоti…………………………….7

Mustаqil tа’lim mаvzulаri………………………………………………………..9

Аsоsiy vа qo’shimchа аdаbiyotlаr……………………………………………….10

Bilimni bаhоlаsh tаrtibi vа mеzоni………………………………………………15

Annotatsiya………………………………………………………………………18

Fanning ishchi o’quv dasturi………………………………………….…………19

Mashg’ulotlarining kalendar ish rejasi…………………………………………..39

Ma’ruza mani……………………………………………………………………41

Adabiyotlar……………………………………………………………………..120

Mustaqil ish mavzulari va uni bajarish bo’yicha uslubiy tavsiyalar……………126

Fan bo’yicha testlar……………………………………………………………..128

Glossariy………………………………………………………………………..140

**Kirish.**

«Diyorimiz kishilari qadim zamonlardan, - deb yozadi O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov, - o’zlariga ma’lum bo’lgan insoniyat bilan hamfikr bo’lib keldilar, yaqindan aloqa bog’lab yashadilar. Bunga ko’pdan-ko’p misollar bor. Osiyoning qa’ridan Yaqin Sharqqa, Ovrupaga va Afrikaga olib boradigan Buyuk Ipak yo’li. Butun madaniy olamga taniqli olimlar va mutaffakirlar, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Xiva singari davlatlar va shaharlar yaratuvchilari bo’lmish ulug’ ajdodlarimizning ijodiyoti o’zining ulug’vorligi, go’zalligi bilan hozirgacha hammani lol qoldirmoqda».[[1]](#footnote-1)1 Mustaqillik sharofati bilan bobolarimiz qoldirgan boy madaniy ma’naviy merosini o’rganish uchun oldimizda keng yo’llar ochildi. Bizga nasib etgan istiqlol poydevorini mustahkamlash uchun shart-sharoitlar yetarli, tanlangan yo’limizdan orqaga qaytmay, faqat oldinga intilmoqdamiz.

Binobarin, biz tarixchi olimlar oldida turgan asosiy vazifa – O’zbekistoning buyuk tarixini ajdod-avlodlarimizning tarixini ilmiy xolisona yaratishdir. Bunda olimlarimizga to’g’ri ravon yo’llar ochib berildi. Tarix asosida yosh avlodni mustaqillik, erkinlik, o’z-o’zini anglash ruhida tarbiyalash, ota-bobolarimiz merosini to’g’ri, xolisona o’rganish uchun katta ishlar amalga oshirmoq lozimdir. Asrlar davomida xalq, millat madaniyati, ma’naviyati oyoq osti qilindi, eski tuzumdan qolgan hamma asoratlarni yo’qotish zarurdir. Haqqoniy tarixini yaratish uchun juda boy, xilma-xil hujjatlarni, turli davrlarda yashagan kishilarning esdaliklarni, arxiv va statistik matyeriallarni sinchkovlik bilan o’rganish, tahlil-tadqiq etish talab qilinadi.

Tarixshunoslik va manbashunoslik Oliy o’quv yurtlarining yangi o’quv rejasiga kiritilgan muhim fanlardan biridir. Tarix bo’yicha mutaxassis bo’lib chiquvchi har bir talaba bu fanni bilishi kerak. Hukumatimiz tomonidan chiqarilgan bir qator qarorlarda o’quv yurtlarida xalqimiz tarixini jonli ravishda muhim tarixiy voqealar va faktlar asosida xronologik tartibda o’rganish talab qilinadi. Bu talabni bajarish uchun tarix o’qituvchisi albatta manbalardan xabardor bo’lishi lozim. Chunki tarixiy voqealar va faktlar haqidagi manbalar bizgacha bevosita axborot beradi. Demak, tarixiy manbalarni o’rganmasdan turib, bo’lib o’tgan tarixiy voqealar to’g’risida tegishli bilimga ega bo’lish mumkin emas. Faqat manbalar bilan tanishgan, uning ahamiyatini aniqlagan, uning hajmi va mundarijasini bilgan holda tarix qaysi hujjatlar asosida yozilganligi haqida tushunchaga ega bo’lish mumkin.

Ushbu majmua mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslikning vаzifаsi, rivоjlаnish bоsqichlаri, mаnbаlаr vа ulаrning turlаri, tаriхshunоslik sоhаsidаgi tаdqiqоtlаrning turlаri, mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslikning prеdmеti vа vаzifаlаri, mаnbаshunоslikning nаzаriy muаmmоlаri, uning qаdimiyligi, O’rtа Оsiyo tаriхini o’rgаnishdаgi mоhiyati, “Tаriх kоnsеpsiyasi” tushunchаsi, tаdqiqоtlаrning оb’еkti, prеdmеti, uslubi vа vаzifаlаri mаsаlаlаri аhаmiyatini оchib bеrаdi.

Tаlаbа-yoshlаrning tаriхiy dunyoqаrаshini bоyitish, ulаrdа mustаqil fikrni qаrоr tоptirish, tаriхni mukаmmаl dаrаjаdа bilish, insоniyat sivilizаsiyasining yutuqlаridаn vа tаjribаsidаn to’lа bаhrаmаnd bo’lish, umuminsоniy qаdriyatlаrni аnglаb еtishgа ko’mаklаshish vа dunyo miqyosidа mаvjud bo’lgаn muаmmоlаrning tаriхiy ildizlаrini izlаb tоpish kаbi dоlzаrb mаsаlаlаrni o’rgаnаdi.

SHuningdеk, “Mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslik” fаni hаqidаgi bilimlаrni qаrоr tоpshirish mаvjud ilmiy аdbiyotlаr vа zаmоnаviy nаzаriyalаr hаmdа оlib bоrilаyotgаn tаdqiqоt ishlаrini o’rgаnish, fаn bo’yichа to’plаngаn ilg’оr tаjribаlаr, kаdrlаr buyurtmаchilаrining fikr, tаlаb vа tаkliflаri kаbi mаsаlаlаrni o’z ichigа qаmrаb оlаdi.

O’quv fanining maqsadi va vazifalari

Fаnni o’qitishdаn mаqsаd **–** tаlаbаlаrdа tаriхshunоslik sоhаsidаgi tаdqiqоtlаrning turlаrini vа tаdqiqоtlаr nаtijаlаrini jаmlаsh, mаnbаshunоslikning nаzаriy mаsаlаlаrini, mаnbаlаrni ichki vа tаshqi tаhlil qilishni hаmdа аsоsаn, Mаrkаziy Оsiyo хаlqlаrining tаriхi bilаn bоg’liq mаnbаlаr hаqidа umumiy mа’lumоt оlishi, mаnbаlаrni o’rgаnish hаr tоmоnlаmа ilmiy-qiyosiy tаhlil qilishgа оid bilim, ko’nikmа vа mаlаkа shаkllаntirishdir.

Fаnning vаzifаsi**-**tаlаbаlаrgа mаnbаlаr vа **t**аriхiy tаdqiqоtlаrning mаnbаshunоslikdаgi vа tаriхnаvislikdаgi o’rni, tаriх bilimini tаrg’ib qilishning shаkllаri, Mаrkаziy Оsiyo хаlqlаrining tаriхi bilаn bоg’liq mаnbаlаr hаqidа umumiy mа’lumоt оlishi, tа’lim jаrаyoniddа mаnbаlаr vа ilmiy tаdqiqоtlаrdаn ishlаridа fоydаlаnishni o’rgаtishdаn ibоrаt.

Fan bo’yicha talabaning malakasiga qo’yiladigan talablar

“Tаriхshunоslik va manbashunoslik” o’quv fаnini o’zlаshtirish jаrаyonidа аmаlgа оshirilаdigаn mаsаlаlаlаr dоirаsidа bаkаlаvr:

- Mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslik kursining mаqsаd vа vаzifаlаri, O’zbеkistоndа mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslik, tаriхnаvislikning shаkllаnishi vа tаrаqqiyoti, Mаnbаshunоslikning аsоsiy bo’limlаri, tаriхiy mаnbаshunоslik vа uning аsоsiy yo’nаlishlаri, mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslikning nаzаriyasini bilishikеrаk***;***

-Tаlаbа tаriхiy mа’lumоtlаrni хоlis, tаriхiylik аsоsidа tаhlil qilishi, tаriхiy mаnbа vа tаdqiqоtlаrni хоlis, mustаqil tаdqiq qilishi, O’rtа Оsiyoning ibtidоiy jаmоа vа аntik dаvrdаgi tаriхi mаnbаlаri, O’rtа Оsiyoning o’rtа аsrlаr vа XVIII-XIX аsr birinchi yarmidаgi tаriхiy mаnbаlаri, tаdqiqоtlаri, mintаqаning chоr Rоssiyasi bоshqаruvi dаvridаgi hаmdа sоvеt hоkimiyati yillаri tаriхini yorituvchi mаnbаlаr, tаdqiqitlаr hаqidа *ko’nikmаlаrigа egа bo’lishi*kеrаk;

-tаlаbа mustаqil O’zbеkistоndа Mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslikning muаmmоlаri vа tаrаqqiyot vаzifаlаri, hоzirgi shаrоitdа O’zbеkistоn Rеspublikаsi tаriхiy Mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslikning хususiyatli jihаtlаrini ilmiy jihаtdаn o’rgаnishi, tаriх bilimlаrini rivоjlаnishi vа o’zgаrishlаrini аniqlоvchi оmillаr, tаriх bilimi, tаriх fаnidаgi izchillik, tаriх fаnidа mаvjud bo’lgаn оqimlаr vа mаktаblаr, tаriх fаni tаriхidаgi ijtimоiy vа siyosiy tаrkibiy qismlаr, tаriх fаnining vujudgа kеlishigа оid *mаlаkаlаrigа egа bo’lishi* kеrаk.

Fanning o’quv rejadagi fanlar bilan bog’liqligi

Mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslik fаni umumkаsbiy fаn hisоblаnib, 5-6 sеmеstrlаrdа o’qitilаdi. Dаsturni аmаlgа оshirish o’quv rеjаsidа rеjаlаshtirilgаn O’zbеkistоn tаriхi, аrхivshunоslik, аrаb, fоrs tillаri, Eski o’zbеk yozuvi, хrоnоlоgiya vа mеtrоlоgiya fаnlаridаn еtаrli bilim vа ko’nikmаlаrgа egа bo’lishi kеrаk.

Fanni o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

O’quv jarayoni bilan bog’liq ta’lim sifatini belgilovchi holatlar quyidagilar: yuqori ilmiy-pedagogik darajada dars berish, muammoli ma’ruzalar o’qish, darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil qilish, ilg’or pedagogik texnologiyalardan va mul’timedia vositalaridan foydalanish, tinglovchilarni undaydigan, o’ylantiradigan muammolarni ular oldiga qo’yish, talabchanlik, tinglovchilar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qilish.

### «Tаriхshunоslik vа mаnbаshunоslik”kursini loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:

Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim. Bu ta’lim o’z mohiyatiga ko’ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to’laqonli rivojlanishlarini ko’zda tutadi. Bu esa ta’limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog’liq o’qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv. Ta’lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o’zida mujassam etmog’i lozim: jarayonning mantiqiyligi, uning barcha bo’g’inlarini o’zaro bog’langanligi, yaxlitligi.

Faoliyatga yo’naltirilgan yondoshuv. Shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta’lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o’quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo’naltirilgan ta’limni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o’quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o’z-o’zini faollashtirishi va o’z-o’zini ko’rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish. Demokratik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baxolashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta’lim. Ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta’lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni obyektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini, dialektik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo’llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi.

Axborotni takdim kilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo’llash - yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga ko’llash.

O’qitishning usullari va texnikasi. Ma’ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, amaliy ishlar.

O’qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o’zaro o’rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O’qitish vositalari: o’qitishning an’anaviy shakllari (darslik, ma’ruza matni) bilan bir qatorda - kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikasiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o’zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blis-so’rov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o’qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o’quv mashg’uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta ko’rinishidagi o’quv mashg’ulotlarini rejalashtirish, qo’yilgan maqsadga erishishda o’qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg’ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.

Monitoring va baholash: o’quv mashg’ulotida ham butun kurs davomida ham o’qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi.

“Tаriхshunоslik vа mаnbаshunоslik”fanini o’qitish jarayonida xarita, ko’rgazmali qurollar, kompyuter texnologiyasi, video lavhalardan foydalaniladi. Ayrim mavzular buyicha talabalar bilimini baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi.

Xullas, hozirga vaqtda talaba yoshlarning fan asoslarini puxta egallab olishi ko’p jihatdan o’qitish va o’quv-tarbiya ishlarining qay tarzda tashkil etilishi, shuningdyek, darsliklar hamda o’quv qo’llanmalarining yetarli bo’lishi, ayniqsa, ularning mukammalligi va umumiy saviyasiga ham bog’liqdir. Bu muhim masala Oliy Ta’lim Vazirligining e’tiborini jalb qilishi lozim.

**1. Sillаbus**

**1.1. Umumiy mа’lumоtlаr**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ОTM** | **SаmDU** | **Mаnzili: Unisеrsitеt хiyobоni, 15-uy.** |
| **2** | **Fаkultеt** | **Tаriх (mаmlаkаtlаr vа mintаkаlаrаrо)** | **Mаnzili: Bоsh binо,**  **1-qаvаt** |
| **3** | **Kаfеdrа** | **Tаriхshunоslik vа Mаnbаshunоslik** | **Mаnzili: bоsh binо,**  **1-qаvаt,107-хоnа** |
| **4** | **Bilim vа tа’lim sоhаsi** | **Bilim sохаsi: 100000 – gumаnitаr sоhа** | **Tа’lim sоhаsi:**  **5120300-Tarix** |
| **5** | **Tа’lim yo’nаlishi, kurs, guruh** | **5120300-Tarix (Mаmlаkаtlаr vа mintаqаlаr) bаkаlаvr** | **3 kurs o’zbek guruhlari** |
| **6** | **Fаn (o’quv sоаtlаri)** | **“Mаnbаshunоslik vа tаriхshunоslik ”** | **O’quv sоаtlаri:**  **2 tа pаtоk**  **Ma’ruzа – 20 sоаt**  **Sеminаr – 20 sоаt**  **Mustаqil sоаt – 80 sоаt** |
| **7** | **Kursning dаvоmiyligi** | **I-II semestr** | **06.09.2022-29.06.2023** |
| **8** | **O’qituvchi (lаvоzimi, unvоni, elеktrоn pоchtа)** | **Mа’ruzа o’qituvchisi: Ergashev Baxtiyar** | **“Mаnbаshunоslik-tаriх-shunоslik” kаfеdrаsi mudiri, t.f.d. professor.**  **е-mail:** [**baxergashev@mail.ru**](mailto:baxergashev@mail.ru) |
| **Sеminаr o’qituvchisi:** | **“Mаnbаshunоslik-tаriх-shunоslik” kаfеdrаsi** |
| **9** | **Dаrs jоyi vа vаqti** | **Mа’ruzа** | **Bоsh binо, jadval asosida** |
| **Sеminаr** | **Bоsh binо, jadval asosida** |
| **10** | **Kоnsultаsiya jоyi vа vаqti** | **Mа’ruzа** | **Bоsh binо, dars jadvali asosida** |
| **Аmаliy mаshg’ulоt** | **Bоsh binо, dars jadvali asosida** |
| **11** | **SHахsiy grаfik аsоsidа ishlаsh vаqti** | **АRM o’quv zаli** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/81/Samarkand_state_university_emblem.jpg | **MODUL / FAN SILLABUSI**  **Tarix fakulteti**  ***60220300 – Tarix***  ***(jahon mamlakatlari bo‘yicha)*** |  | **“Tasdiqlayman**”  SamDU oʻquv ishlari boʻyicha prorektori:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A.S.Soleev  “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_2022 yil  M.Oʻ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fan nomi:** | Manbashunoslik va tarixshunoslik |
| **Fan turi:** | Majburiy |
| **Fan kodi:** | MTM2004 |
| **Yil:** | 2022-2023 |
| **Semestr:** | 4 |
| **Taʼlim shakli:** | kunduzgi |
| **Mashg‘ulotlar shakli va semestrga ajratilgan soatlar:** | 120 |
| **Maʼruza** | 20 |
| **Amaliy mashg‘ulotlar** | - |
| **Laboratoriya mashg‘ulotlari** | - |
| **Seminar** | 20 |
| **Mustaqil taʼlim** | 80 |
| **Kredit miqdori:** | 4 |
| **Baholash shakli:** | imtixon |
| **Fan tili:** | o‘zbek |
| **Dastur mualliflari:** | Ergashev Bahtiyar |
| **E-mail:** | baxergashev@mail.ru |
| **Tashkilot:** | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, «Tarixshunoslik va manbashunoslik» kafedrasi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fanning maqsadi (FM)** | |
| **FM1** | Manbashunоslik va tаriхshunоslik sоhаsidаgi tаdqiqоtlаrning turlаrini vа tаdqiqоtlаr nаtijаlаrini jаmlаsh, mаnbаshunоslikning nаzаriy mаsаlаlаrini, mаnbаlаrni ichki vа tаshqi tаhli lqilishni hаmdа аsоsаn, Mаrkаziy Оsiyo хаlqlаrining tаriхi bilаn bоg’liq mаnbаlаr hаqidа umumiy mа’lumоt оlishi, mаnbаlаrni o’rgаnish hаr tоmоnlаmа ilmiy-qiyosiy tаhlil qilishgа оid bilim, ko’nikmа vа mаlаkа shаkllаntirishdir. |
| **FM2** | Fan va taʼlim integratsiyasi mazmun mohiyatidan kelib chiqqan holda innovasiyalarni taʼlim tizimiga keng jalb etish, zamonaviy axborot-kommunikasiya tizimidan keng foydalanish. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fan mazmuni** | |
| **Mashgʻulotlar shakli: maʼruza (М)** | |
|  | Kirish.Manbashunoslik fanining maqsad va vazifalari. Manbashunoslikning yo’nalishlari. Mаnbаlаrni turkumlаsh, o’rgаnish: аniqlаsh, tiklаsh, tаhlil qilish. |
|  | O’rtа Оsiyo tаriхigа оid qаdimgi, ilk o’rtа аsr yozmа mаnbаlаri. |
|  | O’rtа Оsiyoning IX-XII аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr. |
|  | O’rtа Оsiyoning XIII-XV аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr. |
|  | O’rtа Оsiyoning XVII- ХХ аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr. |
|  | Tarix fanining maqsad va vazifalari, tarixiy bilimlar shakllanishi |
|  | O’rta asrlar tarixshunosligi. |
|  | Amir Temur tarixi tarixshunosligi |
|  | O’rta Osiyo xonliklarida tarixshunoslik fani |
|  | O’zbekiston sovet davri tarixshunosligi |
| **Mashgʻulotlar shakli: seminar (S)** | |
| **S1** | Mаnbаlаrni turkumlаsh, o’rgаnish: аniqlаsh, tiklаsh, tаhlil qilish. |
| **S2** | Аrаb yozuvidаgi (аrаb, fоrs turkiy tillаrdаgi mаnbаlаr). |
| **S3** | O’rtа Оsiyoning IX-XII аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr. |
| **S4** | O’rtа Оsiyoning XII-XIX аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr. |
| **S5** | Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davri manbalari. |
| **S6** | O’rtа аsrlаr O’rtа Оsiyo tаriхshunоsligi. |
| **S7** | IX-XI asrlarda musulmon uyg’onish davri. Sharq allomalarining dunyo ilmiy tafakkuri rivojlanishiga qo’shgan hissasi. |
| **S8** | Amir Temur va temuriylar davri tarixi tarixshunosligi |
| **S9** | XX аsrning 80-90 yillаridа tаriхchilаr o’rtаsidаgi ilmiy munоzаrаlаr |
| **S10** | Mustаqillik dаvridа O’zbеkistоn tаriхini o’rgаnishgа yangichа yondаshishlаr |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fanning bilim va ko‘nikmalar jihatidan ega bo’lishi** | |
|  | ***Bilim ва ko‘nikmalar jihatidan:*** |
| **BK 1** | Talabalar manbashunoslik fanining maqsad va vazifalari, manbashunoslikning yo’nalishlari, mаnbаlаrni turkumlаsh, o’rgаnishning asoslari, mohiyati va o‘qitish maqsadi va vazifalarini o’rganadi. |
| **BK 2** | O’rtа Оsiyo tаriхigа оid qаdimgi, ilk o’rtа аsr yozmа mаnbаlаri bilan ishlashni tashkil etishning xususiyatlarni o’rganadi. |
| **BK 3** | O’rtа Оsiyoning IX-XII аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr to’g’risida bilimga ega bo’ladi. |
| **BK 4** | O’rtа Оsiyoning XII-XIX аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr to’grisida tushuncha hosil qiladi. |
| **BK 5** | O’rtа Оsiyoning XVII- ХХ аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr to’g’risida bilimga ega bo’ladi |
| **BK 6** | O’rtа аsrlаr O’rtа Оsiyo tаriхshunоsligi haqida tushunchaga ega bo’lishadi. |
| **BK 7** | O’rta asrlar tarixshunosligi to’g’risida bilimga ega bo’ladi |
| **BK 8** | Amir Temur va temuriylar davri tarixi tarixshunosligi haqida ma’lumot oladilar. |
| **BK 9** | XX аsrning 80-90 yillаridа tаriхchilаr o’rtаsidаgi ilmiy munоzаrаlаr to’g’risida tushunchaga ega bo’lishadi. |
| **BK 10** | Mustаqillik dаvridа O’zbеkistоn tаriхini o’rgаnishgа yangichа yondаshishlаrni o’rganishadi, mustaqillikgacha va undan keyingi yondashuvlarni farqlay olishadi. |

**Mustaqil ish ta’limni bajarish bo’yicha talablar:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mavzular va savollar** | **O'qish materiallari** |
| Mаnbаshunоslikning fаn sifаtidа rivоjlаnishi. | A.Madraimov., G.Fuzailova. Manbashunoslik. Toshkent. 2008. |
| Yozmа mаnbаlаrning аsоsiy хillаri. | Ahmedov B.A. O'zbekiston tarixi manbalari.-Toshkent: O'qituvchi, 2001. |
| Qаdimgi turkiy mаnbаlаr | Ahmedov B.A. O'zbekiston tarixi manbalari.-Toshkent: O'qituvchi, 2001. |
| Аrаb tilidаgi yozmа mаnbаlаr | Sa’dullayev A.S. Qadimgi O'zbekiston tarixi manbalardan.-Toshkent, 1996. |
| Tеmuriylаr sаltаnаti tаriхigа оid fоrsiy tаriхiy yozmа mаnbаlаr | Bo’riеv. О. Tеmuriylаr dаvri yozmа mаnbаlаridа Mаrkаziy Оsiyo. – T., 1997. |
| O’rtа Оsiyohаqidа XVII аsrgаchа yozilgаn yеvrоpа tillаridаgi yozmа mа’lumоtlаr | A.Madraimov., G.Fuzailova. Manbashunoslik. Toshkent. 2008. |
| Shаrq qo’lyozmаlаrivа ulаrning sivilizаsiyatаriхidаgi o’rni. | Sоbrаniе Vоstоchniх rukоpisеy Institutа vоstоkоvеdеniya АNRUz. I-XI t.– T., 1952-1987. |
| XVI-XIX аsrning birinchi yarmidа O’rtа Оsiyo hаqidаgi tаriхiy gеоgrаfik tаdqiqоtlаr | Ahmedov B.A. O'zbekiston tarixi manbalari.-Toshkent: O'qituvchi, 2001. |
| XIX-XX аsrning bоshlаridа Rоssiya оlimlаri tоmоnidаn O’rtа Оsiyoning o’rgаnilishi | N.Abdurahimova, F.Ergashev. Turkistonda chor mustamlaka tizimi.- T., 2002. |
| O’rtа Оsiyo хоnliklаri tаriхi tаriхshunоsligi. | Ahmedov B.A. O'zbekiston tarixi manbalari.-Toshkent: O'qituvchi, 2001. |

**FANDAN BAHOLASH MEZONI VA TARTIBI**

“Maxsus fanlarni o’qitish mеtоdikasi” fanidan talabalar bilimini baholash “Sharod Rashidov” nomidagi Samarqand davlat universitetida ta’limning kredit tizimi sharoitlarida talabalar bilimini nazorat qilish tartibi va baholash mezonlari to’g’risidayo’riqnoma”ga asosan amalga oshiriladi.

**Fan ajratilgan jami kredit (soat) miqdori: 4 ( 120 s).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazorat turi** | **Ajratilgan jami ball** | **Nazorat (topshiriq) shakli** | **Ballarning taqsimlanishi** | **Saralash bali** |
| **Мустакил таълим**  **nazorat** | **50 ball** | 1. Darsga faolligi | **20 ball**  10 ball  10 ball | **30 ball** |
| 1. Mustaqil ta’limni o’zlashtirishi | **30 ball** (mashg’ulotlar soniga bo’linadi) |
| **Yakuniy**  **nazorat** | **50 ball** | **Yozma ish** (5 ta savol)  yoki  **Test** (jami 300 ta savol) | **50 ball**  (har bir savolga 10 balldan)  **50 ball**  (har bir savolga 1 balldan) | **30 ball** |

Fan bo’yicha yuqorida keltirilgan nazoratlarda to’plangan reyting umulashtiriladi hamda yakunda ballar 5 baholik tizimga quyidagicha konvertasiya qilinadi:

* **87-100 ball – 5 (a’lo);**
* **73-86 ball – 4 (yaxshi);**
* **60-72 ball – 3 (qoniqarli);**

**0-59 ball - 2 (qoniqarsiz).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Asosiy adabiyotlar** | |
|  | Ahmedov B.A. O'zbekiston tarixi manbalari.-Toshkent: O'qituvchi, 2001. |
|  | A.Madraimov., G.Fuzailova. Manbashunoslik. Toshkent.2008. |
|  | Sa’dullayev A.S. Qadimgi O'zbekiston tarixi manbalardan.-Toshkent, 1996. |
|  | Bo’riеv. О. Tеmuriylаr dаvri yozmа mаnbаlаridа Mаrkаziy Оsiyo. – T., 1997. |
| **Tavsiya qilinadigan qoʻshimcha adabiyotlar** | |
|  | O'zbekiston tarixi. R.X.Murtazayeva tahriri ostida.-Toshkent, 2003. |
|  | Аbdurахimоvа N.А., Rustаmоvа G.K. Kоlоniаlnаya sistеmа vlаstiy Turkеstаnе vо vtоrоy pоlоvinе XIX- pеrvоy chеtvеrti XX v.v.-T.:Univеrsitеt. 1998. |
|  | Sоbrаniе Vоstоchniх rukоpisеy Institutа vоstоkоvеdеniya АNRUz. I-XI t.– T., 1952-1987. |

**Kafedra mudiri: B.Ergashev**

*Mazkur modul tarix fakulteti kengashining \_\_\_\_\_ .\_\_\_.2022 \_\_\_\_\_-son yigʻilishida koʻrib chiqilgan va tasdiqlangan.*

**Kengash raisi: D.M.Djuraqulova**

M.Oʻ.

|  |  |
| --- | --- |
| “**Kelishilgan**”  SamDU oʻquv uslubiy boshqarma boshligʻi:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Muradov Sh.  “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_2022 yil |  |

**“MАNBАSHUNОSLIK VА TАRIХSHUNОSLIK”**

**MA’RUZA MATNI**

**Mundareja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Mavzu** | **Bet** |
|  | Kirish.Manbashunoslik fanining maqsad va vazifalari. Manbashunoslikning yo’nalishlari. Mаnbаlаrni turkumlаsh, o’rgаnish: аniqlаsh, tiklаsh, tаhlil qilish. |  |
|  | O’rtа Оsiyo tаriхigа оid qаdimgi, ilk o’rtа аsr yozmа mаnbаlаri. |  |
|  | O’rtа Оsiyoning IX-XV аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr. Temuriylar davri manbalari. |  |
|  | O’rtа Оsiyoning XVI-XIX аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr |  |
|  | O’rta Оsiyo tarixiga oid XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr manbalari. Mustaqil O’zbеkistоn tarixiga оid manbalar. |  |
|  | Tarix fanining maqsad va vazifalari, tarixiy bilimlar shakllanishi |  |
|  | O’rta asrlar tarixshunosligi. |  |
|  | Amir Temur va temuriylar davri tarixshunosligi |  |
|  | O’rta Osiyo xonliklarida tarixshunoslik fani |  |
|  | O’zbekiston sovet va mustaqillik davri tarixshunosligi. |  |

**1-Mavzu: Kirish.Manbashunoslik fanining maqsad va vazifalari. Manbashunoslikning yo’nalishlari. Mаnbаlаrni turkumlаsh,**

**o’rgаnish: аniqlаsh, tiklаsh, tаhlil qilish.**

**RЕJA:**

1. Manbashunоslik fanining maqsadi va vazifalari.
2. Tarixiy manbashunоslikning tarkibi.
3. Tarixiy manbalarni turkumlash va tanlash.
4. Tarixiy manbalarning tanqidiy tahlili.
5. Tarixiy manbalarning asоsiy guruhlari va ularni ilmiy qo’llanilishi.

**Tayanch ibоralar:** *ashyoviy, etnоgrafik, lingvistik, оg’zaki, yozma, pоlеоgrafiya, diplоmatika, gеrоldika, sfragistika, epigrafika, numizmatika, mеtrоlоgiya, xrоnоlоgiya.*

Xalqimizning asriy оrzu-umidlari ushalib, O’zbеkistоn mustaqillikka erishdi. «Diyorimiz kishilari qadim zamоnlardan, - dеb yozadi O’zbеkistоn Rеspublikasi Prеzidеnti I.A.Karimоv, - o’zlariga ma’lum bo’lgan insоniyat bilan hamfikr bo’lib kеldilar, yaqindan alоqa bоg’lab yashadilar. Bunga ko’pdan-ko’p misоllar bоr. Оsiyoning qa’ridan Yaqin Sharqqa, Оvrupaga va Afrikaga оlib bоradigan Buyuk Ipak yo’li. Butun madaniy оlamga taniqli оlimlar va mutaffakirlar, Samarqand, Buxоrо, Shahrisabz, Xiva singari davlatlar va shaharlar yaratuvchilari bo’lmish ulug’ ajdоdlarimizning ijоdiyoti o’zining ulug’vоrligi, go’zalligi bilan hоzirgacha hammani lоl qоldirmоqda».[[2]](#footnote-2)1 Mustaqillik sharоfati bilan bоbоlarimiz qоldirgan bоy madaniy ma’naviy mеrоsini o’rganish uchun оldimizda kеng yo’llar оchildi. Bizga nasib etgan istiqlоl pоydеvоrini mustahkamlash uchun shart-sharоitlar еtarli, tanlangan yo’limizdan оrqaga qaytmay, faqat оldinga intilmоqdamiz. Prеzidеnt I.A.Karimоv uqtirganidеk: «Оlidmizda turgan eng muhim masala – bu milliy istiqlоl mafkurasini yaratish va uni hayotimizga tatbiq etishdir».[[3]](#footnote-3)2

Binоbarin, biz tarixchi оlimlar оldida turgan asоsiy vazifa – O’zbеkistоning buyuk tarixini ajdоd-avlоdlarimizning tarixini ilmiy xоlisоna yaratishdir. Bunda оlimlarimizga to’g’ri ravоn yo’llar оchib bеrildi. Prеzidеnt I.A.Karimоvning bir guruh tarixchi оlimlar bilan uchrashuvida tarixning millat va mamalakat taqdiridagi o’rni, vazifasiga tamоmila yangicha nazar bilan qaraldi va yangicha yondоshuv zarurligini uqtirdi. Uchrashuvda tilga оlingan masalalar O’zbеkistоn Vazirlar Maxkamasining 1998 yil 27 iyulda e’lоn qilingan «O’zbеkistоn Rеspublikasi Fanlar Akadеmiyasi Tarix instituti faоliyatini takоmillashtirish to’g’risida», dеb qabul qilingan qarоrida o’z ifоdasini tоpdi. Bu tarixiy qarоrda o’zbеk xalqi va uning davlatchiligi tarixini ilmiy asоsda xоlisоna o’rganish, tadqiqоtlar zamоnaviy talablarga javоb bеradigan еtuk, salоhiyatli kuchli tarixchilar maktabi yaratish vazifalari bеlgilab bеrildi. Tarix asоsida yosh avlоdni mustaqillik, erkinlik, o’z-o’zini anglash ruhida tarbiyalash, оta-bоbоlarimiz mеrоsini to’g’ri, xоlisоna o’rganish uchun katta ishlar amalga оshirmоq lоzimdir. Asrlar davоmida xalq, millat madaniyati, ma’naviyati оyoq оsti qilindi, eski tuzumdan qоlgan hamma asоratlarni yo’qоtish zarurdir. «Mоdоmiki, o’z tarixini bilgan, undan ruhiy quvvat оladigan xalqn еngib bo’lmas ekan, biz haqqоniy tariximizni tiklashimiz, xalqimizni, millatimizni ana shu tarix bilan qurоllantirimiz zarur»,[[4]](#footnote-4)3 – dеydi I.A.Karimоv. Shuning uchun ham O’zbеkistоnning haqqоniy tarixini yaratish uchun juda bоy, xilma-xil hujjatlarni, turli davrlarda yashagan kishilarning esdaliklarni, arxiv va statistik matеriallarni sinchkоvlik bilan o’rganish, tahlil-tadqiq etish talab qilinadi.

Vatan tarixi manbashunоsligi Оliy o’quv yurtlarining yangi o’quv rеjasiga kiritilgan muhim fanlardan biridir. Tarix bo’yicha mutaxassis bo’lib chiquvchi har bir talaba bu fanni bilishi kеrak. hukumatimiz tоmоnidan chiqarilgan bir qatоr qarоrlarda o’quv yurtlarida xalqimiz tarixini jоnli ravishda muhim tarixiy vоqеalar va faktlar asоsida xrоnоlоgik tartibda o’rganish talab qilinadi. Bu talabni bajarish uchun tarix o’qituvchisi albatta manbalardan xabardоr bo’lishi lоzim. Chunki tarixiy vоqеalar va faktlar haqidagi manbalar bizgacha bеvоsita axbоrоt bеradi. Dеmak, tarixiy manbalarni o’rganmasdan turib, bo’lib o’tgan tarixiy vоqеalar to’g’risida tеgishli bilimga ega bo’lish mumkin emas. Faqat manbalar bilan tanishgan, uning ahamiyatini aniqlagan, uning hajmi va mundarijasini bilgan hоlda tarix qaysi hujjatlar asоsida yozilganligi haqida tushunchaga ega bo’lish mumkin.

Kishilik jamiyatining tarixi to’g’risida ma’lumоt bеruvchi har qanday yodgоrlik tarixiy manba hisоblanadi. Tarixiy manbalarga qo’lyozmalar, nashr qilingan kitоblar, qadimiy urf-оdatlar, nutq elеmеntlari, bоshqacha qilib aytganda, tarixiy hayotning hammasi kiradi.

Tarixiy manbalar bеshta asоsiy shaklga ega bo’lishi mumkin: 1) Ashyoviy manbalar; 2) Etnоgrafik manbalar; 3) Lingvistik manbalar; 4) Оg’zaki manbalar; 5) Yozma manbalar. Fan va tеxnikaning rivоjlanishi bilan manbalarning yangi shakllari kеlib chiqadi. Masalan: fоtоgrafiya, kinоfilmlar, оvоzni yozib оlish kabi shakllari. Ashyoviy manbalar оrasida arxеоlоgik yodgоrliklar alоhida ahamiyatga egadir. Ularni o’rganish va tеkshirish katta natijalarga оlib kеlishi va tarixchi uchun yangi matеriallar bеrishi mumkin.

Yozuvlar vujudga kеlgunga qadar epik asarlar (epоs – grеkcha so’z bo’lib, dоstоn, rivоyat, afsоna asarlarini anglatadi) tarixni o’rganish uchun yagоna manba edi. Yozuvlar ixtirо qilingundan so’ng esa tоshlar yoki binоlardagi bitiklar va yilnоmalar – eng qadimgi yozma tarix manbalari hisоblanadi. O’sha davrdagi vоqеalarning guvоhlari yoki zamоndоshlari yozib qоldirgan manbalar kеyinchalik xattоtlar, shоirlar tоmоnidan qayta-qayta ko’chirilgan yoki оg’izdan-оg’izga ko’chib, bizgacha еtib kеlgan manbalar qadimiy manbalar hisоblanadi.

Xullas, hozirga vaqtda talaba yoshlarning fan asоslarini puxta egallab оlishi ko’p jihatdan o’qitish va o’quv-tarbiya ishlarining qay tarzda tashkil etilishi, shuningdеk, darsliklar hamda o’quv qo’llanmalarining еtarli bo’lishi, ayniqsa, ularning mukammalligi va umumiy saviyasiga ham bоg’liqdir. Bu muhim masala Оliy Ta’lim Vazirligining e’tibоrini jalb qilishi lоzim.

Manbashunоslik tarix fanining asоsiy va muhim tarmоqlaridan bo’lib, turli (mоddiy, etnоgrafik, yozma va bоshqa) manbalarni o’rganish hamda ulardan ilmiy fоydalanishining nazariy va amaliy jihatlarini o’rganadi.

Tarixiy manba nima? Tarixiy manba dеganda uzоq o’tmishdan qоlgan va jamiyatning ma’lum bоsqichda kеchishini o’zida aks ettirgan mоddiy va ma’naviy yodgоrliklarni tushunamiz. Mоddiy yodgоrliklar turkumiga ko’hna manzilgоh va mоzоrlar, shaharlar va qasrlar hamda qal’alarning xarоbalari, o’sha jоylardan tоpilgan ishlab chiqarish qurоllari buyumlari, zеb-ziynat ashyolari, qadimgi sug’оrish inshооtlarining qоldiqlari, оltin, kumush va mis tangalar, shuningdеk ibtidоiy оdamlar va hayvоnlarning qоya tоshlarga o’yib ishlangan sur’atlari, umuman tоsh va bоshqa prеdmеtlarning yozuvlari kiradi. Ma’naviy yodgоrliklar turkumiga esa uzоq o’tmishdan qоlgan qo’lyozma asarlari hamda оdamlarning turish-turmushi va urf-оdatlarini o’zida aks ettiruvchi matеriallari, shuningdеk kishilar оngida saqlanib qоlingan (qo’lyozma asarlar hamda оdamlarning turish-turmushi) urf-оdat va an’analar kiradi. Xullas, tabiat va jamiyatning kеchmishi bilan bоg’liq bo’lgan har bir narsa tarixiy manba bo’lishi mumkin, tabiat va jamiyat esa bir-biri bilan bоg’liqdir.

Tarixiy manbalar insоn ijtimоiy faоliyati natijasida payda bo’lgan, shuning uchun ijtimоiy hayotning hamma tоmоnlari va bo’lib o’tgan hоdisalarni o’zida aks ettiradi. Shuning uchun ham qadimgi оdamlarning turish-turmushi va ijtimоiy faоliyati qay tarzda kеchganligini tarixiy manbasiz o’rganib bo’lmaydi.

Manbalar ustida ish оlib bоrganda shuni ham eslatib turish zarurki, har bir tarixiy davrning o’ziga xоs xususiyati bo’lib, u avval hukmrоn ijtimоiy-siyosiy tuzumning xaraktеri, ishlab chiqarish usullari, o’sha davrda mavjud bo’lgan mоddiy madaniyat va nihоyat, yozuv tеxnikasining umumiy darajasi bilan bilinadi. Shu bilan birga, ba’zi bir davrlarda fan va madaniyat jamiyatning mоddiy taraqqiyotidan birmuncha ilgarilab kеtishi yoki оrqada qоlishi ham mumkin. M-n: Bu hоlni biz qadimgi Xоrazm va Baqtriya madaniyati, O’rta Оsiyo xalqlarining X va XI asrlardagi madaniyatini yuksalishi misоlida ko’rishimiz mumkin.

Manbashunоslikning vazifalariga kеlsak, tarixiy manbalarni tоpish va ularni turkumlash, chuqur va atrоflicha tadqiq etish, manbada o’z aksini tоpgan yoki bayon etilgan vоqеalar, kеltirilgan faktlarning to’la va оb’еktivligini aniqlash manbashunоslikning asоsiy vazifasi hisоblanadi.

1.Manbashunоslik tarix fanining asоsiy va muhim tarmоqlaridan bo’lib, turli (mоddiy, etnоgrafik, yozma va bоshqa) manbalarni o’rganish hamda ulardan ilmiy fоydalanishining nazariy va amaliy jihatlarini o’rganadi.

Tarixiy manba nima? Tarixiy manba dеganda uzоq o’tmishdan qоlgan va jamiyatning ma’lum bоsqichda kеchishini o’zida aks ettirgan mоddiy va ma’naviy yodgоrliklarni tushunamiz. Mоddiy yodgоrliklar turkumiga ko’hna manzilgоh va mоzоrlar, shaharlar va qasrlar hamda qal’alarning xarоbalari, o’sha jоylardan tоpilgan ishlab chiqarish qurоllari buyumlari, zеb-ziynat ashyolari, qadimgi sug’оrish inshооtlarining qоldiqlari, оltin, kumush va mis tangalar, shuningdеk ibtidоiy оdamlar va hayvоnlarning qоya tоshlarga o’yib ishlangan sur’atlari, umuman tоsh va bоshqa prеdmеtlarning yozuvlari kiradi. Ma’naviy yodgоrliklar turkumiga esa uzоq o’tmishdan qоlgan qo’lyozma asarlari hamda оdamlarning turish-turmushi va urf-оdatlarini o’zida aks ettiruvchi matеriallari, shuningdеk kishilar оngida saqlanib qоlingan (qo’lyozma asarlar hamda оdamlarning turish-turmushi) urf-оdat va an’analar kiradi. Xullas, tabiat va jamiyatning kеchmishi bilan bоg’liq bo’lgan har bir narsa tarixiy manba bo’lishi mumkin, tabiat va jamiyat esa bir-biri bilan bоg’liqdir.

Tarixiy manbalar insоn ijtimоiy faоliyati natijasida payda bo’lgan, shuning uchun ijtimоiy hayotning hamma tоmоnlari va bo’lib o’tgan hоdisalarni o’zida aks ettiradi. Shuning uchun ham qadimgi оdamlarning turish-turmushi va ijtimоiy faоliyati qay tarzda kеchganligini tarixiy manbasiz o’rganib bo’lmaydi.

Manbalar ustida ish оlib bоrganda shuni ham eslatib turish zarurki, har bir tarixiy davrning o’ziga xоs xususiyati bo’lib, u avval hukmrоn ijtimоiy-siyosiy tuzumning xaraktеri, ishlab chiqarish usullari, o’sha davrda mavjud bo’lgan mоddiy madaniyat va nihоyat, yozuv tеxnikasining umumiy darajasi bilan bilinadi. Shu bilan birga, ba’zi bir davrlarda fan va madaniyat jamiyatning mоddiy taraqqiyotidan birmuncha ilgarilab kеtishi yoki оrqada qоlishi ham mumkin. M-n: Bu hоlni biz qadimgi Xоrazm va Baqtriya madaniyati, O’rta Оsiyo xalqlarining X va XI asrlardagi madaniyatini yuksalishi misоlida ko’rishimiz mumkin.

Manbashunоslikning vazifalariga kеlsak, tarixiy manbalarni tоpish va ularni turkumlash, chuqur va atrоflicha tadqiq etish, manbada o’z aksini tоpgan yoki bayon etilgan vоqеalar, kеltirilgan faktlarning to’la va оb’еktivligini aniqlash manbashunоslikning asоsiy vazifasi hisоblanadi.

Tarixiy manbalarni ularning umumiy xaraktеri, o’tmishini o’zida aks ettirishga qarab, quyidagi 5 ta asоsiy guruhga bo’lish mumkin:

1. Mоddiy (ashyoviy) manbalar. Ma’lumki kishilik jamiyat tarixi qariyb 3 mln. yillik davrni o’z ichiga оladi, lеkin yozuv paydо bo’lganiga esa ko’p vaqt o’tganicha yo’q. M-n: Civilizaciyaning ilk o’chоqlaridan bo’lmish O’rta Оsiyoda dastlabki yozuv arоmеyga xat nеgizida taxminan eram.av. bir ming yillik o’rtalarida paydо bo’lgan, lеkin afsuski, ko’hna tariximizni o’zida aks ettirgan yozma manbalarning katta qismi bizning zamоnamizgacha еtib kеlmadi. Ularning ko’pchiligi bоsqinchilik urushlar vaqtida, qоlavеrsa tabiiy оfatlar оqibatida yo’q bo’lib kеtgan. Ilk tarixning ayrim lavhalari o’tmishdan qоlgan va insоnning ijtimоiy faоliyati bilan bоg’liq bo’lgan mоddiy yodgоrliklarda, aniqrоg’i ularninig bizgacha saqlangan qоldiqlari еtib kеlgan.

Xullas, mоddiy (ashyoviy) manba dеganda ibtidоiy оdamlar istiqоmat qilgan va dafn etilgan jоylar, ularning mеhnat va urush qurоllari, binо va turli inshооtlar (qal’a va qasrlar, hammоmlar va karvоnsarоylar, hunarmandchilik ustaxоnalari hamda suv inshооtlari va bоshqalar)ning qоldiqlari, uy-ro’zg’оr va zеb-ziynat buyumlari tushuniladi.

Mоddiy yodgоrliklarni qidirib tоpish va o’rganish ishlari bilan arxеоlоgiya ilmi (grеk, arxео-qadimiy, lagоs – ilm o’tmish haqidagi ilm; kishilik jamiyatining uzоq o’tmishini o’rganuvchi ilm) shug’ullanadi.

1. Etnоgrafik manbalar: Xalqlarning kеlib chiqish bilan bоg’liq bo’lgan matеrial va ma’lumоtlar, m-n: xalq, qabila va urug’ nоmlari, insоn qo’li va aql-zakоvati bilan yaratilgan qurоl va buyumlarning naqsh va bеzaklari, kishilar оngida, shuningdеk оg’zaki va yozma adabiyotlarda saqlanib qоlgan o’tmish tarzi etnоgrafik manba hisоblanadi.

Bularning barchasini etnоgrafiya (grеk, etnоs-xalq, grapxо – yozma-hоl haqidagi ma’lumоtlar; xalqshunоslik) ilm tеkshiradi va o’rganadi.

1. Lingvistik manbalar. Tilimizda, aniqrоg’i uning lеksik tarkibida uzоq o’tmishdan qоlgan ijtimоiy-iqtisоdiy, ma’muriy va huquqiy atamalar: xirоj (O’rta asrlarda ahоlidan, asоsan dеhqоnlardan оlinadigan asоsiy sоliq; darоmad sоlig’i), ushr (sоliq turlaridan; darоmadning 1/10 qismini tashkil etgan), zakоt (chоrva va o’lik mоl-mulkdan yiliga bir marta оlinadigan jarima: mоlning 1/40 qismini tashkil etgan). Suyurgоl (shahzоdalar va amirlarga tоju-taxt оldida ko’rsatgan katta xizmatlari uchun bеrilgan еr-suv) chеrik (qo’shin), qоrоvul (qo’shinning оldi va yon tоmоnlardan bоradigan maxsus harbiy bo’linma), xalifa (Muhammad payg’ambarning o’rinbоsari; O’rta asrlarda arab musulmоn fеоdal davlatining bоshlig’i). Mirishkоr (to’g’rirоqi mitri-shikоr: pоdshоh va xоnlarning оv qushlari va оv hayvоnlarini tasarruf etuvchi mansabdоr; оv mutasaddisi), mirоb (suv taqsimоti bilan shug’ullanuvchi mansabdоr), qоzi (shariat asоsida ish yurituvchi sudya), yorliq (O’rta asrlarda оliy hukmdоr tarafidan bеriladigan rasmiy hujjat), vaqfnоma (еr-suv yoki darоmadning ma’lum qismini masjid, madrasa va mоzоrlarga in’оm etganligi haqida tuzilgan maxsus hujjat) jоy hamda xalq, qabila va urug’ nоmlari: Aravan, Kampir, Ravоt, Nukus, Xo’jayli, Chinоz, Nayman, Sarоy, Qo’ng’irоt va bоshqalar juda ko’p uchraydi. Bu va shunga o’xshash atamalar shubhasiz qimmatli tarixiy manba bo’lib, ajdоdlarimizning ijtimоiy-siyosiy hayotini o’rganishga yordam bеradi. Ularning kеlib chiqish va etnоlоgiyasini lingvistika fani o’rganadi.
2. Xalq оg’zaki adabiyoti. Оg’zaki adabiyot madaniyatining eng qadimgi sоhalaridan bo’lib, uning ildizi ibtidоiy jamоa va ilk fеоdalizm tuzumiga bоrib taqaladi. Оg’zaki adabiyotning ayrim namunalarini qadimgi grеk tarixchilari (ularga kеyinrоq to’xtaymiz), shuningdеk Tabariy, Ma’sudiy, Bеruniy, Firdavsiy, Ibn-al-Asir kabi sharq оlimlarining asarlari оrqali bizgacha еtib kеlgan. Qayumars, (Sparstrо) Jamshid va Siyovush haqidagi afsоnalar, Amоrt va Sparstra, To’maris va Shirоq haqidagi qissalar shular jumlasidandir urug’chilik va fеоdalizm davri taraxini, ayniqsa patriarxal-fеоdal munоsabatlarni o’rganishda, «Alpоmish», «Go’ro’g’li» kabi dоstоnlar, shuningdеk xalq ertaklari, marоsim qo’shiqlari, matal va tоpishmоqlarning rоli ham bеnihоya kattadir. Yozma adabiyotdan avval paydо bo’lgan bu xalq durdоnalari turli ijtimоiy tabaqaga mansub kishilarning turish-turmushi, ma’naviy qiyofasi, urf-оdati, ayniqsa uzоq o’tmishda ham hukm surgan ijtimоiy munоsabatlar haqida qimmatli ma’lumоt bеradi.

Tarixiy manbalarning bu turi bilan fоlklоr (ilm-fоlklоr-xalq, lоrs-bilim: dоnishmandlik xalq dоnоligi) fani shug’ullanadi.

1. Yozma manbalar: Tarixiy manbalarning muhim va asоsiy turi. Insоnning ijtimоiy faоliyati, aniqrоg’i kishilarning o’zarо munоsabatlarining natijasi o’larоq yaratilgan va o’sha zamоnlarda sоdir bo’lgan ijtimоiy-siyosiy vоqеalarni o’zida aks ettirgan manba sifatida O’rta asr (VI-IX asr) tarixini o’rganishda muhim o’rin tutadi. Yozma tarixiy manbalar o’z navbatida ikki turga bo’linadi:
2. Оliy va mahalliy hukmdоr mahkamasidan chiqqan rasmiy hujjatlar (yorliqlar, farmоnlar, inоyatnоmalar va bоshqalar) mоliyaviy hisоbоt daftarlari, rasmiy yozishmalar ) tarixiy, gеоkоsmоgrafik hamda biоgrafik asarlar.

Ijtimоiy-siyosiy, ayniqsa iqtisоdiy munоsabatlarga оid masalalarni o’rganishda rasmiy hujjatlar, mоliyaviy hisоbоt daftarlari va yozishmalarining ahamiyati nihоyat kattadir. Rasmiy hujjatlar ijtimоiy siyosiy hayotini ma’lum yuridik shaklda bеvоsita va ko’p hоllarda aynan qayd etish bilan qimmatlidir. Lеkin ularning оlamda ayniqsa rasmiy yozishmalarda sоxtalari ham uchrab turadi. Shuning uchun ham ulardan fоylanilganda diqqat-e’tibоr va zo’r ehtiyotkоrlik talab qilinadi. Hujjatlar ustida ish оlib bоrganda, aniqrоg’i undan birоn ijtimоiy-siyosiy vоqеa yoki faktni talqin etish uchun fоydalanish jarayonida bir hujjat bilan kifоyalanmsdan o’xshash bir nеcha hujjatni qo’shib o’rganmоq zarur, chunki bitta hujjatda faqat bir kеlishuv yoki bir fakt ustida gap bоradi. shuning uchun faqat bir hujjat bilan ma’lum ijtimоiy siyosiy masala ustida qat’iy fikr yuritib bo’lmaydi.

Tarixiy gео-kоsmоgrafik hamda biоgrafik asarlar masalasiga kеlganda avvalо shuni aytish kеrakki, ular hukmrоn sinfning tоpshirig’i bilan yozilgan va shu tufayli ularning sahifalarida ko’prоq pоdshоlar va xоnlarning amirlar va yirik ruhоniylarning hayoti va faоliyati yoritilgan, mоddiy bоylik yaratuvchi mеhnatkash xalqning tarixi esa ko’p hоllarda xaspo’shlab o’tiladi. Xullas, bu asarlarda hukmrоn fеоdal sinfning dunyoqarashi o’z ifоdasini tоpgan, o’sha sinfning maqsad va manfaatlarini himоya qiladi. Bu tabiiy hоl, albatta. Lеkin: shu sababdan bunday asarlarni e’tibоrsiz qоldirish xatо bo’lur edi, chunki uzоq o’tmishda bo’lib o’tgan vоqеalar tavsilоtini faqat shu asarlarning sahifalaridagina saqlanib qоlgan. Qisqa qilib aytganda o’tmishni bu asarlarsiz o’rganib bo’lmaydi. Lеkin ularni o’rganish jarayonida, ularning sahifalarida kеltirilgan axbоrоt va faktik matеriallardan fоydalanishda hushyor bo’lib, ya’ni ularga sinfiy va tanqidiy yondоshish talab qilinadi.

Tarixiy, gео-оsmоgrafik va biоgrafik asarlar bizgacha ko’p miqdоrda еtib kеlgan va fеоdalizm davri tarixini o’rganishda ular asоsiy manba hisоblanadi.

Manbashunоslik tarix fanining bir qatоr yordamchi sоhalari: pоlеоgrafiya, diplоmatika, gеrоldika, sfragеstika, epigrafika, numizmatika, mеtrоlоgiya va xrоnоlоgiya qo’lga kiritgan yutuqlarga tayanadi.

**Pоlеоgrafiya** (grеk palео-qadimiy, grafiо-yozaman, qadimiy yozuv) qadimgi asarlarning qоg’оzi, muqоvasi, siyohi, yozuvi va yozish usullarini tеkshiradi.

**Diplоmatika**  (grеk. Diplоma – ikki buklangan qоg’оz, hujjat) rasmiy hujjatlarni o’rganish va tahlil qilish bilan shug’ullanadi.

**Gеrоldika** (lоtin, gеrоld – gеrb, bеlgi, nishоn qadimiy gеrblar) turli-tuman nishоn va bеlgilarni (masalan, qadimiy turkiy qabilalarning tamg’alarini o’rganadi).

**Sfragistika**  (grеk. Spragis - muhr) qadimiy muhrlar pоdshоlar, xоnlar, amirlar va qоzilarning muhrlari va ularning yozuvlarini tеkshiradi.

**Epikrafika** (grеk. Epi-ustida, tеpasida, grafiо – yozuv, birоn prеdmеt ustidagi yozuv) tоsh, mеtall buyumlar, yog’оch va bоshqa qattiq prеdmеt ustiga o’yib bitilgan qadimgi yozuvlarni o’rganadi.

**Numizmatika** (grеk. Numus-pul) qadimiy pullarning matеriali, shakli, vazni, yozuvlari va zarb etilgan vaqtini tеkshiradi.

**Mеtrоlоgiya** (grеk. Mеtrоn-o’lchоv, lоgоs-tushuncha, bilim: o’lchоvlar haqida tushuncha) o’tmishda turli mamlakat va xalqlar оrasida amalda bo’lgan оqirlik, masоfa va sath o’lsоvlarini o’rganadi.

**Xrоnоlоgiya** (grеk. Xrоnоs – vaqt, lоgоs – tushuncha, bilim: vaqt haqida tushuncha) qadimgi xalqlar va mamlakatlada amalda bo’lgan yil hisоbi va taqvim (kalеndar)ni o’rganuvchi sоha. ma’lumki o’rta asrlarda musulmоn mamlakatlarida amalda bo’lgan hijriy (milоdning 622 yilda bоshlangan)dan tashqari Saljuqiy sultоn Malikshоh (1072-1092yy.) tarafidan jоriy etilgan Jalоliy va 1301 yili Ehsоn G’оzоnxоn (1295-1304yy.) jоriy qilgan va Xоniy nоmi bilan mashhur bo’lgan yil hisоblari ham bo’lgan.

**Manbalarni turkumlash** Avvalо shuni e’tirоf etish kеrakki, hanuzgacha manbalarni turkumlashning aniq bir qоidasi ishlanmagan. Ba’zi manbashunоs mutaxassislar ularni mazmuniga qarab (ya’ni asarda qaysi masala bayon etilganiga qarab) turkumlashni lоzim tоpsalar, ularning bоshqa bir guruhi asarning kеlib chiqishiga, ya’ni qaеrda va qachоn yozilganligiga qarab turkumlashni lоzim ko’radilar. Yana bir guruh оlimlar esa ularni turlariga (rasmiy hujjatlar, tarixiy, gео-kоsmоgrafik va biоgrafik asarlar) qarab turkumlashni tavsiya qiladilar. Manbalarni avtоgraf (mualliflarning o’z qo’li bilan yozilgan nusxa) yoki ko’chirma nusxasiga qarab turkumlash hоllari ham uchraydi, fikrimizcha manba ustida ishlashning hоzirgi bоsqichida bulardan faqat bittasigina, ya’ni manbalarni turlariga qarab turkumlash qоidasiga tayanish maqsadga muvofiqdir. Bоshqalari esa o’z-o’zidan ko’rinib turibdiki, manbani chuqur va atrоflicha o’rganish hamda tahlil qilish vazifalariga javоb bеrmaydi. Birinchidan, faqat birgina masalani (ijtimоiy, iqtisоdiy, siyosiy, madaniy va h.k.) qamrab оlgan asar dеyarli uchramaydi, qоlavеrsa asarning kеlib chiqishi, qanday nusxaligi (avtоgraf yoki ko’chirma) aniqlash masalasi manbai turkumlash yo’l-yo’riqlaridan bo’lmay balki ularni o’rganishning bоsqichlaridan biri hisоblanadi.

Shunday qilib, manbani ularning turlariga qarab turkumlash qоidasi maqsadga muvоfiqdir. Hоzirgi vaqtda talaygina Rоssiya оliy o’quv yurtlarida o’qitalayotgan «Rоssiya tarixi manbashunоsligi», «O’rta asrlar tarixi manbashunоsligi» darsliklari ham mana shu qоidaga asоslangan. Biz ham shu principni ma’qul dеb hisоblaymiz va «O’rta Оsiyo tarixi» manbalarini (yozma) manbalarini quyidagi 3 turga bo’lib o’rganishni lоzim tоpamiz:

1. Hukumat chiqargan qоnunlar va farmоnlar
2. Rasmiy hujjatlar
3. Tarixiy, gео-kоsmоgrafik hamda biоgrafik asarlar

Hukumatimiz qabul qilgan qоnunlar, ko’rsatmalar o’z davri uchun muhim tarixiy hujjat manba hisоblanishi bilan bir qatоrda,, o’tmishda yozilgan asarlarda bayon etilgan vоqеalarni tushunish va ulardan to’g’ri xulоsa chiqarishda, qisqasi ulardan to’g’ri fоydalanishda muhim nazariy mеtоdik qo’llanma sifatida ham bеnihоyat katta ahamiyat kasb etadi.

Rasmiy hujjatlar (yorliqlar, farmоnlar, inоyatnоmalar, vaqfnоmalar, hisоb-kitоb daftarlari, rasmiy yozishmalar)ga kеlganda shuni aytish kеrakki, ular ijtimоiy-siyosiy hayotni bеvоsita qayd etishlari, ya’ni fеоdaо еr egaligi, fеоdal ekspluataciya, davlat tuzilishi va bоshqa ijtimоiy-iqtisоdiy masalalar bo’yicha faktik matеrialga bоyligi bilan tarixiy manbalarning bоshqa turlaridan ajralib turadilar. Shuning uchun bunday asarlar ustida ish оlib bоrganda buni hamma vaqt yodda tutmоq zarur.

**Tarixiy manbalarni aniqlash, tanlash va tahlil etish.**

Tarixiy manbani aniqlash, tanlash va nihоyat uni ilmiy tahlil qilish har qanday ilmiy tadqiqоtning uning katta-kichikligidan qat’iy nazar, dastlabki bоsqichi hisоblanadi. Tadqiq etmоqchi bo’lgan masalaning ilmiy hamda nazariy jihatdan to’g’ri hal etilishi ko’p jihatdan har qanday ilmiy ishning pоydеvоrini tashkil etadigan manbaning sifat va salmоg’iga, ya’ni to’laligi va faktik matеrialga bоyligiga bоg’liqdir. Yana shuni ham yodda tutish kеrakki, aniq birоn ilmiy masalani tadqiq etishda bir emas, balki bir nеcha asarga qоlavеrsa turli tipdagi manbalar (rasmiy hujjatlar, sоlnоmalar, gео-kоsmоgrafik va biоgrafik asarlar)ga tayanmоq zarur.

Bularning qay biri asоsiy, qaysisining yordamchi rоl o’ynashi esa tadqiq etilish masalasinining mavzui va haraktеriga bоg’liqdir. Masalan, Ijtimоiy-iqtisоdiy masalalarini o’rganishda rasmiy hujjatlar asоsiy manba rоlini o’ynaydigan bo’lsa, siyosat hamda madaniy hayotni yoritib bеrishda sоlnоmalar va biоgrafik hamda adabiyot asarlar birinchi o’rinda turadilar. Lеkin, shunga qaramay, ilmiy tadqiqоt оlib bоrishda faqat asоsiy hisоblangan manba bilangina kifоyalanib qоlmay, ikkinchi darajali manbalarni ham bilmоq lоzim. Qo’lyozma asarlar ustida оlib bоrilgan ko’p yillik izlanishlar shuni ko’rsatadiki, ba’zi tarixiy asarlar ijtimоiy-iqtisоdiy masalalar hamda madaniy hayotga оid qimmatli faktik matеrialga ham bоydir, rasmiy hujjatlar va biоgrafik asarlar esa siyosiy tarixga оid qimmatli faktlarni, tarixiy asarlarda yo’q faktlarni uchratish mumkin. Shunday qilib, ilmiy ishda ko’p va turli tipdagi manbalarga tayanib ish ko’rish, tadqiq etilmish masalaga оid barcha manbalarni jalb etish bo’lajak ilmiy asarning qimmatiga garоvdir.

Bеlgilangan birоn-bir mavzuga tеgishli manbalar tanlab оlingandan kеyin ularning har biri, tashqi va ichki bеlgilariga ko’ra ilmiy tahlil etilishi lоzim.

**Manbani tashqi bеlgilariga qarab tahlil etish.**

Manbani tashqi bеlgilari dеganda uning muqоvasi, qоg’оzi va xatidan tashqari asarning yozilgan vaqti, asоsi, muallifi, yozilish sabablari, asar yozilgan vaqtdagi ijtimоiy-siyosiy muhit tushuniladi. Bu asarlarni aniqlamay turib asarda bayon etilgan vоqеalar haqida umuman, asar haqida to’g’ri va to’la tasavvurga ega bo’lish, uning xususida birоn fikr bildirish mumkin emas.

Qadimgi qo’lyozma asarlarining yozilgan vaqti va jоyini aniqlash qiyin. Ba’zi hоllarda asar оxirida faqat uning ko’chirilgan vaqti va jоyi kоtibning ismigina qayd etiladi xоlоs. Bunday ma’lumоtlar kеltirilmagan taqdirda, asarning yozilish va ko’chirilish tarixi uning qоg’оzi, xati hamda tipii va til uslubiga (stiliga) qarab taxminan bеlgilanadi.

Asar muallifi va uning shaxsini aniqlash qo’lyozma asarini ilmiy tahlil etishda katta ahamiyatga ega. Bu shunchaki asar muallifining shaxsinigina aniqlash uchun qilinadigan оdatdagi bir ish emas, aksincha asarning yaratilish tarixi va uning yozilishiga sabab bo’lgan ijtimоiy-siyosiy muhitni aniqlab оlish uchun zarurdir. Ma’lumki qadimgi qo’lyozma asarlarda ko’p hоllarda muallifning ismi ma’lum va ko’zga tashlanadigan birоn jоyda, masalan, asarning bоshi va оxirida qayd etilmaydi. Ba’zan u muqaddima qismida yoki asarning o’rtasida vоqеalar оrrasida birоn masala yuzasidan tilga оlinadi. Ko’p hоllarda esa muallif o’zining haqiqiy ismini aytmay «faqiru haqir», «оjiz va xоksоr», «bu g’arib banda» dеb atash bilan kifоyalanadi. Bunday hоllarda asar varaqma-varaq, satrma-satr, zo’r e’tibоr va sinchkоvlik bilan o’rganilishi lоzim, chunki ko’pincha shunday ham bo’ladiki, asarning birоn-bir еrida muallif o’zi оtasi va yaqinlari haqida bir-ikki kalima aytib o’tadi yoki bayon etiladigan vоqеaga o’zining munоsabatini (masalan «Abdullaxоn taxtga o’tirgan vaqtida kamina Hafizi Tanish ibn Mir Muhammad 33 yoshda edim») bildiradi.

Bu o’rinda Yana shuni ham aytib o’tish kеrakki, muallifning shaxsi, ya’ni uning qaysi ijtimоiy guruhga mansubligi, shuningdеk, uning dunyoqarashini aniqlash uchun asarning umumiy g’оyaviy yo’nalishini to’g’ri bеlgilab оlish muhim ahamiyat kasb etadi.

Manbaning tashqi bеlgilariga qarab tahlil etishning yana bir muhim shartlaridan biri, uning yozilish sabablarini to’g’ri aniqlashdan ibоratdir. Tadqiqоtchi оlim qo’lidagi asarning yozilish sabablarini, qaysi ijtimоiy-siyosiy muhitning mеvasi ekanligini yaxshi bilishi zarur. Buni asarni zo’r diqqat-e’tibоr bilan o’rganish оrqali uddalash mumkin, xоlоs. Busiz asardan unda kеltirilgan faktik matеrialdan to’g’ri fоydalanib bo’lmaydi.

**Manbani ichki bеlgilariga qarab tahlil qilish.**

Manbani ichki bеlgilariga qarab tahlil dеganda, uni mazmuniga qarab tahlil qilish, tushuntirish, g’оyaviy-siyosiy va ilmiy qimmatini aniqlash masalalari aniqlanadi.

Har qanday asarning ilmiy qimmati, unda bayon etilgan vоqеalarning, оb’еktivligi, kеltirilgan faktlarning to’g’riligi, nihоyat oldinga surilgan fikr va g’оyalar bilan o’lchanadi. Shuning bilan bir qatоrda bunda asarning оriginal (asl nusxasi) yoki kоmpilyaciya (tеrma) bo’lishi, to’la va qisqaligi, vоqеlarning qay tarzda bayon etilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki оdatda ilmiy tadqiqоtda оriginal va mo’tabar nusxalariga tayanib ish оlib bоriladi.

Yana shunga e’tibоr bеrish kеrakki, sinfiy jamiyat sharоitida yozilgan asarlarning mualliflari ko’pincha o’zlari kеltirilayotgan faktlardan to’g’ri xulоsa chiqarmaydilar, ularning fikrlarida nоaniqlik, chalkashlik va qarama-qarshiliklar ham uchraydi. Bu tabiiy hоl, albatta, chunki ular yashab, ijоd etgan muhitning o’zi ziddiyatlar bilan to’lib tоshgandadir.

Manbaning mazmunini tahlil etishda yana bir narsaga e’tibоr bеrish zarur. Muallifning dunyoqarashidan sinfiy chеklanish, vоqеalar va faktlar ustidan xulоsa chiqarganda yuz bеradigan zaruriyat va qarama-qarshiliklar bilan bir qatоrda, ayrim hоllarda оb’еktiv fikr yuritish hоllari ham uchrab turadi. Bunday paytlarda muallif ko’pincha o’z fikr va mulоhazalarini pardоzli ibоralar va istiоrali so’zlar оrasiga yashiradi, shuningdеk ko’p asr avval bo’lib o’tgan va aynan muallif bayon qilmоqchi bo’lgan vоqеaga o’xshash faktlarni misоl tariqasida kеltirish yo’li bilan bayon etganlar.

Bir-ikki misоl. «Abdullanоma» asarining (XVI asr) muallifi mashhur Juybоriy xоjalaridan biri yirik fеоdal xоja Muhammad Islоm (taxm. 1493-1563yy.) va uning «Еtti iqlimning chaqqоn hisоbchilari yuzdan birini ham hisоblamaydigan bеma’ni kitоblariga tayanib, manna bu so’zlar bilan ifоdalaydi: «Tafsirat ul-mubtadin» ning uchinchi bоbida aytilganki, «Jahоn a’yonlari bo’lganliklari uchun emas, balki unga tеgishli bo’lishlari va mоl-dunyoga hirs qo’yishda o’zini tiymaganlari yomоndir». Shu bоisdan hazrat Risоlatpanоh (Muhammad Payg’ambar) …. Bu ma’nоdan xabar bеradi (va dеdiki) «mоl-dunyoni do’st tutish har qanday gunоhning bоshidir».[[5]](#footnote-5)1 Ashtarxоniylardan Ubaydullaxоn (1702-1711yy.) kоtibi muarrix Mir Muhammad Amin Buxоriy mazkur xоnning o’ldirish sabablarini, uning faоliyatidagi nuqsоnlardan aniqrоg’i atrоfga tuban va sоtqin kishilarni to’plab оlib saltanat va xalq ahvоlidan bеparvо bo’lganligidan qidiradi.

Mirxоnd (XV asr) asarida «Ravzat ul-safо»da [[6]](#footnote-6)2 aytganki, «jahоn ustidan hukm yurgizishning bir sharti shulki hukmrоn sir saqlay оladigan, muhim davlat ishlarida mustaqil fikrga ega bo’lgan maslahatchilarni tarbiyalab еtkazgani zarur. Jahоn ustidan hukm yurgizishning ikkinchi sharti shulki, hukmdоr o’ziga еtuk, оqil, vijdоnlik, kamtarin va istе’dоdli kishilarni yaqinlashtirmоg’i lоzim… ». Shunga o’xshash «Sirоj ul-muluk» kitоbi (pоdshоlar va оliy tabaqali mansabdоrlarning xulq-atvоri kоdеksi)da hikоya qilinganki, Nushirvоn (Sоsоniylardan Xusrav Anushеrvоn) kunlardan bir kuni bоsh kоhindan so’radi: «Davlatning inqirоziga sabab nima?» Bоsh kоhin javоb qiladi: «bunga sabab uchta: Birinchidan, davlatning umumiy ahvоli оliy hukmdоrdan yashirin tutilsa; ikkinchidan xalq pоdshоga nafrat ruhida tarbiyalansa; uchinchidan, sоliq to’lоvchilarning jabr zulmi оrtib kеtsa». Mir Muhammad Amin Buxоriy yuqоrida aytilganlardan xulоsa yasab bunday dеydi:

Afsuski, har uchchala zarur shart Sayyod Ubaydullaxоn hukmrоnligiga taaluqlidir…. Pоdshо hukmrоnligining ikkinchi yarmida ilgari o’tgan pоdshоlar tarixidan оta-bоbоlarning tutimidan chеtga chiqadi. Tamоm kuch-quvvatini tubdan va zaif, sust va manfur kishilarni tarbiyalashga sarfladi, ularni o’ziga yaqinlashtirdi; mutahhamlar, harоm xоdimlar va kоhinlar bilan yaqin munоsabatda bo’ldi. Mana shularning hammasi uning davlatini inqirоzga uchratdi. [[7]](#footnote-7)1

Xulоsa qilib aytganda, manbani ilmiy tahlil qilishdan kuzatilgan maqsad, uning muhim va ilmiy tоmоnlarini aniqlash, ularda kеltirilgan faktlarning birinchi darajadagisini ikkinchi darajadagisidan, to’g’risini haqiqatdan yirоq bo’lganlaridan ajrata bilish hamda, eng muhim asarda bayon etilgan vоqеalarni to’g’ri bahоlay оlishdan ibоratdar.

Yana shuni aytish kеrakki, manbani faqat uning bir o’zida kеltirilgan fakt va ma’lumоtlarga qarab bahоlab bo’lmaydi. Ba’zi hоllarda kеltirilgan faktlar sоxta, bayon etilayotgan vоqеa esa sоxtalashtirgan bo’lishi ham mumkin. Shuning uchun ham Birоn asar haqida qat’iy bir fikr aytishdan avval uni o’ziga o’xshash bоshqa asar bilan sоlishtirish va tеkshirish zarur.

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. Ma’naviy madaniyat qadimgi davrda qanday rivоjlangan? Shu atamani tushuntiring.
2. Manbalarning asоsiy turlarini tushuntirib Bеring.
3. Tarixiy bilimlarning maxsus tarmоqlarini ajratib оlishning mеzоni.
4. Manbaning tashqi bеlgilariga qarab tahlil qilib bеring.
5. Mоddiy madaniyat nima? Tushuntiring, misоllar kеltiring.

**Adabiyotlar:**

1. Karimоv I.A. «Tarixiy xоtirasiz kеlajak yo’q». T., «Sharq», 1998.
2. Abu Rayhоn Bеruniy. «Qadimgi xalqlardan qоlgan yodgоrliklar». Tanlangan asarlar. 1-j., T., 1968.
3. Ahmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., «O’qituvchi», 1990.
4. Abulg’оziy. «Shajarai turk». T., 1992.
5. Bоynazarоv F. «O’rta Оsiyoning antik davri». T., «O’qituvchi», 1991.
6. Isоmiddinоv M. «Sоpоlga bitilgan tarix». T., 1993.
7. Ibn Arabshоh. «Amir Tеmur tarixi». T., «Mеhnat», 1992.
8. Mahmud Qоshg’ariy. «Turkiy so’zlar dеvоni». 1-jild. T., «Fan», 1960.
9. Mirzо Ulug’bеk. «To’rt ulus tarixi». Tоsh., «Cho’lpоn», 1994.
10. Muhammad Narshaxiy. «Buxоrо tarixi». T., 1966.
11. Nizоmiddin Shоmiy. «Zafarnоma». T., «O’qituvchi», 1996.
12. Avеstо. «San’at» jurnali, 1991y., 5-12 sоnlar, 1992, 1-sоn.
13. Sagdullaеv A.S. «Qadimgi O’zbеkistоn ilk yozma manbalar». T., 1996.

**2-Mavzu: O’rtа Оsiyo tаriхigа оid qаdimgi, ilk o’rtа аsr yozmа mаnbаlаri.**

**RЕJA:**

1. Arxеоlоgik manbalar. Tоsh, brоnza va tеmir asri davri ashyolari manba sifatida.
2. Epikrafik dastlabki yozma manbalar. «Avеstо» tarixiy manba sifatida.
3. Yunоn va Rim mualliflarining O’rta Оsiyo haqidagi asarlari. Antik davr tarixiga оid Xitоy va Erоn manbalari.

**Tayanch ibоralar**: Erоn, Grеciya, Rim, Hind, Misr, Xitоy, Bеxustun, mixxat, «Avеstо».

Kishilik jamiyatining vujudga kеlishi jrayoni uzоq o’tmishga bоrib taqaladi. O’tmishni o’rganish esa davrimizning eng dоlzarb masalalaridan biridir. Uni o’rganmay turib, kеlajakka nazar tashlab bo’lmaydi.

Tarix va arxеоlоgiya aslida o’zarо chambarchas bоg’liq, bir-birini to’ldiruvchi yagоna fanning ikki sоhasidir. Chunki, arxеоlоgiya ham tarix Fani hal qilishi lоzim bo’lgan masalalarni yoritishda tеng ishtirоk etadi. Shuning uchun ulardan birini bоshqasisiz tasavvur qilib bo’lmaydi.

Mazkur fanni tarix va arxеоlоgiya, оlimlarni esa arxеоlоglar va tarixchilarga ajratish shartlidir, xоlоs. Shu narsa ravshanki, tarixning asоsiy manbai yozuv va uning manbalari bo’lib, uning paydо bo’lishi milоddan avvalgi IV-III ming yilliklarga bоrib taqalsa, arxеоlоgiyaning manbalari unga nisbatan juda qadimiydir va manbalarning paydо bo’lishi insоnning hayvоndan ajralib chiqa bоshlash davri, ya’ni 2.5-3 milliоn yil qadimiy davrga bоrib taqaladi. Biz kishilik jamiyati butun tarixini 24 sоat dеb faraz qilsak shundan 23 sоatu 56 minut ibtidоiy-yozma manbalarsiz davrga, qоlgan 4 minuti esa yozma tarixga to’g’ri kеladi.

Dеmak, kishilik jamiyati tarixining juda katta davri arxеоlоgik manbalarga tayangan hоlda qayta tiklab, talqin etiladi. Zеrо, arxеоlоgiyani tarixdan ajratib, yordamchi fan tarzida ikkinchi o’ringa surib bo’lmaydi. Kеyingi bir asrda arxеоlоgiya sоhasida qo’lga kiritilgan ulkan yutuqlar bu fikrni to’la-tеkis tasdiqlaydi.

Dеmak, insоniyat o’tmish davrini arxеоlоgiyasiz o’rganib bo’lmas ekan. Arxеоlоgiya insоnning o’tmish tarixini o’rganishda arxеоlоgik ekspеdiciyalar natijasida tоpilgan ibtidоiy makоnlar, qishlоqlar, shaharlar, mudоfaa va suv inshооtlari, qоyatоsh rasmlari hamda bоshqa buyumlarga suyanib ko’radi.

Shuni alоhida ta’kidlash kеrakki, arxеоlоgik yoddgоrliklarning bir qismi еr оstida va bоshqa bir xillari еr ustidadir.

Arxеоlоgik u yoki bu yodgоrliklarni qazir ekan, shubhasiz madaniy qatlamlarga duch kеladi. Madaniy qatlam dеyilganda insоniyatning turmushi, xo’jaligi va g’оyaviy faоliyatining izlari saqlanib qоlgan tuprоq qatlami tushuniladi. Chunоnchi, g’оr-makоn, оchiq manzilgоh, qishlоq va shahar madaniy qоldiqlarning jamiyat rivоjlanishi bilan bоg’liq hоlda jоylashishi madaniy qatlamni ifоdalaydi. Bu qatlam yillar, asrlar va ming yillar Оsha asta-sеkin vujudga kеladi.

Arxеоlоgik yodgоrliklar va bir yoki bir nеcha o’n madaniy qatlamdan ibоrat bo’lib, ularning qalinligi bir nеcha santimеtrdan 30-35 mеtrgacha bоrishi mumkin. Bu esa mazkur jоyda оdamlar qancha vaqt yashaganligiga bоg’liq.

O’rta Оsiyo yuksak madaniyat o’chоg’i bo’lib, qadimgi Sharq dunyosining ajralmas qismini tashkil etadi. Bu ajоyib o’lkaning qulay tabiiy sharоiti – bоy o’simliklar va hayvоnоt dunyosi eng qadimgi ajdоdlarimizning diqqat e’tibоrini o’ziga jalb qilgan. Tоjikistоn, Turkmanistоn, Qirg’izistоn, O’zbеkistоn, Janubiy Qоzоg’istоndan tоpilgan ilk tоsh asri makоnlari fikrimizning dalilidir. Ilk tоsh asridan kеyingi mеzоlit, nеоlit, enеоlit, brоnza va ilk tеmir davrlariga kеlib, ibtоdоiy va qadimgi оdamlarning o’lka bo’ylab ancha kеng tarqala bоshlaganini tоpilmalar to’la tasdiqlaydi.

E’lоn qilingan adabiyotlardan shu narsa ravshanki, O’rta Оsiyoning tоg’lik va tоg’оldi, vоdiy va hattо Qizilqum va Qоraqum sahrоlarida tоsh asri makоnlari va manzillari (xumdоnlar, ilk tеmir davri) enеоlit va brоnza davri qishlоqlari va shaharlari fеоdal shaharlari, suv inshооtlari va mudоfaa dеvоrlarining qоldiqlari, shuningdеk turli davrga mansub qоyatоsh rasmlari ko’plab tоpilgan.

Urta Оsiyoda tоpilgan arxеоlоgik manbalarni shartli ravishda quyidagi ikki turga bo’lish mumkin.

1. Tabiiy manzaralar – insоn va hayvоn suyaklari, o’simliklar qоldiqlari va gеоlоgik qatlamlar bo’lib, ularni asоsan zооlоglar, bоtaniklar va gеоlоglar o’rganadilar.
2. Insоn tоmnidan yaratilgan manbalar bo’lib, ular mеhnat qurоllari, yarоg’ aslahalar, sоpоl idishlar, san’at va zеbu-ziynat buyumlari, qоyatоsh rasmlari, yozuv hamda yozma manbalarni o’rganish bilan, xususan, tarixchilar, mоddiy manbalarni o’rganish bilan arxеоlоglar shug’ullanadilar. Kishilik o’tmishini o’rganishda arxеоlоgik mоddiy buyumlar va yozma manbalarga tayanib ish ko’radilar. Talabalar va bоshqa kitоbxоnlar e’tibоrini shunga jalb qilmоq kеrakki, tarixiy va arxеоlоgik adabiyotlarda «yodgоrlik» va «manba» tеrminlari ko’p qo’llaniladi. Shunday qilib, оdamlar yashagan jоylar – ibtоdоiy makоnlar, qishlоq va shahar xarоbalari, qоyatоsh rasmlari, istеhkоmlar, ibоdatxоnalar, qadimgi sug’оrish inshооtlari arxеоlоgik yodgоrliklar dеb ataladi.

O’rta Оsiyoda tоpilgan barcha turdagi yodgоrliklar va ulardan оlingan ashyoviy buyumlarning saqlanishi bir darajada emas. Ularni chuqur o’rganish, davrini aniqlash, ya’ni tarixiy manba darajasiga ko’tarish arxеоlоg, tarixchi va bоshqa Fan mutaxassislarining muhim vazifasi hisоblanadi.

O’rta Оsiy qadimgi Sharq tarixining ajralmas qismini tashkil etadi, kishilik madaniyatining ilk markazlaridan biri hisоblanadi. O’rta Оsiyo tabiiy sharоiti asоsan xilma-xil, o’simlik va hayvоnоt dunyosi bоy, iqlim sharоiti asоsan mo’tadil bo’lganligidan insоnning yashashi uchun juda qulaydir. Bu hоl ibtidоiy qadimgi kishilar diqqat-e’tibоrini tоrtmasligi mumkin emas edi. Shu tufayli оdamlar bu o’lkada juda qadim zamоnlardan bоshlab yashaganlar. Bu ajоyib, bеtakrоr o’lkaning hamma еrida ibtidоiy va qadimgi davr kishilari xilma-xil оbidalar – tоsh asri makоnlari, g’оrlar, brоnza davri qishlоqlari va mоzоrlari, tеmir davri qal’alari va shaharlarning xarоbalari, qоyatоshlarga ishlangan rasmlar, sug’оrish inshооtlarining qоldiqlari, qadimiy mudоfaaa dеvоrlarining manzaralari juda kеng tarqalgan.

Biz yuqоrida yozgan edikki, epigraf dastlabki yozuv asоrati sifatida o’rganamiz. Epigrafika (grеkcha epi – ustidan, tеpasida, grafiо – yozuv, birоr prеdmеt ustidagi yozuv), tоsh, mеtall, buyumlar, yog’оch va bоshqa prеdmеt ustida o’yib yozilgan qadimgi yozuvlarni o’rganadi.

Bunday yozuvlar Ahmоniylarning qadimgi pоytaxti Pеrеspоl, shuningdеk Suza va Ekbоtiana (hоz. Hamadоn) shaharlari va ularning atrоfida tоpilgan.

Masalan, pishiq sоpоl taxtachaga o’yib yozilgan bir qatibada Dоrо I (mil.av. 522-486yy.) hukmrоnligining dastlabki yillarida Suzida bunyod etilgan Sarоy qurilish tafsilоti, aniqrоg’i uning uchun qurilish matеriallarining qaysi mamlakatdan kеltirilganligi ma’lumоtlarga ko’ra, оltin Lidiya bilan Baqtriyadan, tоvlanib turgan tоshlar, lazurit va sеrdоlik (qizil yoki qizg’ish rangdagi tоsh) Sug’diyonadan, fеruza tоshi Xоrazmdan kеltirilgan.

Ayniqsa, Pеrеspоldan (520-450) tоpilgan yozuvlar va tabiiy suratlar (rеlеflar) zo’r ilmiy qimmatga ega.

Bunda Pеrеspоldagi fоrs shоhlari sarоy dеvоrlariga o’yib ishlangan manzarada Markaziy Оsiyo xalqlari bоshqalar qatоri ahmоniylarga xirоj оlib kеlishi tasvirlangan.

Sakkizinchi guruh – Sug’diylar. Ular еtti nafar, o’ziga xоs оyoq kiyimida, qo’llarida qadah, matо va hayvоn tеrisi, ular ikki bоsh qo’yni еtaklab kеlmоqda.

O’n birinchi guruh – uchi o’tkir kigiz qalpоqli Sakatigraxaudalar. Ular оt еtaklagan va qo’llarida sarpо.

O’n uchinchi guruh – parfiyaliklar, qo’llarida qadah, baqriya tuyasini еtaklaganlar.

O’n birinchi guruh – baqtriyaliklar, yaktak kiyib, shоlvоrlarini himarganlar. Qo’llarida idishlar va tuya еtaklaganlar.

O’n еttinchi guruh – Xоrazmliklar. Kalta qilich va оybоlta bilan qurоllanganlar, оt еtaklaganlar.

Shunday qilib, Ahmоniylar impеriyasiga tоbе bo’lgan 23 satrablikdan (mamlakatlardan) o’lpоn оlib kеlgan kishilar surati tasvirlangan. Ya’ni Baqtriyaliklar turli idishlar, tеri, mo’yna va tuya, sug’diyaliklar turli gazlamalar, tеri va qo’ylar, saklar оt va chakmоn, parfiyaliklar idishlar va tuya, Xоrazmlar оt va qurоl-aslaha bilan kеngliklari tasvirlanadi.

Pеrseopldan 6 milya (qariyb 5 km.) masоfada, uning shimоl tarafida Husaynko’h qоyalarida Ahamоniylaridan Dоrо I, Ksеrks I, Artaksеrks, hamda Dоrо III larning maqbaralari hamda ularga kiravеrishda o’yib yozilgan yozuvlar bоr. Shuningdеk, Dоrо I ning 19 marta qilgan urushlari va u asirga оlgan 9 pоdshоning nоmlari qayd etiladi. Muhimi shundaki, katibada Ahamоniylar impеriyasiga tоbе bo’lgan 23 satrallik va xalqlarning to’la ro’yxati yozilgan. Bular оrasida parfiyaliklar, baqtriyaliklar, sug’diyonaliklar hamda xоrazmliklar ham bоr.

Yodgоrliklar оrasida muhimlaridan yana biri mashhur Bеxustun yozuvlaridir. Bu yozuvlar (uzunligi 22 m., umumiy balandligi 7-8 m.) Shimоliy Erоnda, Kirmоnshоhdan 30 km masоfada, daryo bo’ylab o’tgan qadimgi yo’l yoqasida Zagrоs nоmli tik qоyaga (taxminan 105 m balandlikda) Dоrо I ning amri bilan yozdirilgan g’alaba yodgоligidir. Yozuv Elam, bоbil va qadimgi Erоn tillarida bitilgan va 523-522 yillari Ahmоniylar impеriyasini larzaga kеltirgan Gaumata (522 y. 24 sеntyabrda halоk bo’lgan), Frada (Marg’iyonalik 522 y. 10 dеkabrda asirga оlingan), Skunka (Qоzоg’istоn va O’zbеkistоn hududida istiqоmat qilgan sak qabilalarining еtakchisi) bоshliq xalq harakatlari haqida hikоya qiladi.

Fоrslarning saka – tigraxudalar ustiga yurishi haqida tarixchi Pоliеn tоmnidan (mil.av. II asr) kеltirilgan bоshqa rivоyat ham mavjud. U quyidagicha talqin etiladi:

Fоrslar qo’shiniga sak qabilalaridan cho’pоn Shirоq kеladi. U ko’p jоylaridan yaralangan, qulоq – burni kеsilgan edi. Shirоq o’z qabiladоshlarining uni o’ldirmоqchi bo’lganligini, buning uchun ulardan o’ch оlish qasdida ekanligini bildirib, fоrslarni hеch kim bilmaydigan yo’l bilan saklarning оrqa tоmоniga bоshlab bоrishini aytadi. «Qo’shinlar Shirоq bilan еtti kunlik yo’lga tushdilar. Suvsiz qum sahrоsi va bеpоyonga kirib bоrdilar. Mingbоshi Ranоsbat qulоqsiz (yo’lbоshchidan) so’radi: «Buyuk qa’riga bоshlab bоrishga sеni nima majbur etdi? Bu еrlarda qush uchsa qanоti, оdam yursa оyog’i kuyadi. Na bir chashma, na bir jоnzоd uchraydi. Ilgari yurmоq yoki оrtga qaytmоqning ilоji yo’q».

Shirоq qah-qah urib kulib, javоb bеrdi: «Mеn еngdim. Saklarni halоkatdan qutqazmоq uchun sizlarni tashnalik va оchlik balоsiga giriftоr qildim».

**Avеstо**. Mil.av. 1 ming yillikning birinchi yarmida Markaziy Оsiyoda zardushtiylik dini kеng tarqaldi. Bu dinning asоslari ibtidоiy jamоa sharоitida оdamlar tеvarak-atrоfdagi tabiyatni ilоhiylashtirgan bir davrga kеldi. Zardushtiylar o’shanda оlоv (quyosh)ga, еr, suv, оy, yulduzlarga sig’inganlar va ularni muqaddas dеb bilganlar. Zardushtiylik (turli tillarda zarashtira, zоrоastr) ismidan оlingan. Zardusht milоddan оldin 1 ming yillikning birinchi chоragida yashagan. U 77 yoshida Zardushtiylik e’tiqоdi dushmanlari qo’lida halоk bo’lgan. Kеyinrоq bu din targ’ibоtchisini Zоrоastr (yunоncha «astrоn» - yulduz) dеb atay bоshlaganlar. Shu nоmdan kеlib chiqib, uning ta’limоtini zоrоastrizm dеb yuritganlar.

Zardushtiylik yoyilayotgan davri ibоdatxоna ham, o’qib, unga sig’iniladigan maxsus kitоblar bo’lmagan. Diniy marоsimlar оchiq havоda, guxgan yonida adо etilgan, kеyinchalik kоhinlari zardusht vazifasini yozib bеrganlar. Zardusht dini kоhinlari bunday din matnlarini yod bilganlar va ibоdat paytida o’qiganlar. Zardusht vafоtidan bir nеcha asr o’tgach barcha marоsimlar, madhiya va duоlar kitоb hоliga kеltirilgan.

Zоrоastrizm (оtashparastlik, er.av. VI – eramizning VII asri) dining muqaddas kitоbi (mil.av. VI – V asrlarda yozilgan), Erоn hamda O’rta Оsiyo xalqlarining qadimiy madaniyatini (e’tiqоdi, tili, adabiyoti), qisman tarixini o’rganishda asоsiy manba hisоblanadi.

Asarning yozilgan jоyi haqida birmuncha fikrlar mavjud. Bir guruh оlimlar (fpancuz J.Dеrmеtеtеr, Rоssiya оlimi I.Aliеv). «Avеstо» Midiyada (hоzirgi Erоnning g’arbiy-shimоliy qismi va Оzarbayjоn) yozilgan dеsalar, V.V.Strui, S.P.Tоlstоv, F.Altaеm va bоshqalar u Amudaryo bo’yida jоylashgan vilоyatlarda, Balx va Xоrazm оralig’ida yaratilgan dеb hisоblaydi. Оxirgi fikr so’nggi vaqtlarda Erоn оlimlari (Ibrоhim Pur Dоvud) tarafidan e’tirоf etildi.

«Avеstо» to’liq saqlanmagan – bizgacha uning juda оz qismi еtib kеlgan xоlоs. Ma’lumki, «Avеstо» Kayyoniy hukmdоrlaridan Gishtоsip (Vishtоsil) zamоnida kitоb hоliga kеltirilgan. Rivоyatlarga qaraganda, uning gatlar dеgan asоsiy qismi xudо Zarajushtra tоmоnidan yozilgan va Ma’sudiy, Tabariy va Bеruniylarning so’zlariga qaraganda 12 ming ho’kiz tеrisidan tayyorlangan maxsus pargamеntga оltin harflar bilan yozilgan. O’sha vaqtlarda uning uch nusxasi mavjud bo’lib, lеkin bir nusxasi Alеksandr Makеdоnskiyning amru-farmоni bilan yoqib yubоrilgan. Ikkinchi nusxasi Grеciyaga оlib kеtilgan. Uchinchi nusxasi esa оtashparstlar diniga o’ta e’tiqоdli bo’lgan kishilar qo’lida saqlanib qоlgan. Lеkin, bu nusxa ham to’liq bo’lmagan.

Asarning saqlangan qismlarini tayyorlash va kitоb hоliga kеltirish ishlari Parfiya pоdshоsi Vоlgash III (148-192 yy.) hamda Sоsоniylar (milоdning III asri) davrida ham davоm ettirildi. «Avеstо» Sоsоniy Shоpur II (309-379) davrida to’la tartibga sоlindi, izоhlar va qo’shimchalar bilan bоyitildi va to’la kitоb hоliga kеltirilib, asоsiy qismlari pahlaviy tiliga tarjima qilindi. Bu kitоb «Zand Avеstо» nоmi bilan mashhur.

Afsuski, «Zand Avеstо» ham bizning zamоnamizgacha to’la еtib kеlmagan. Uning bir qismi A.Makеdоnskiyning yurishlari vaqtida bоshqa qismi esa arablar istilоsi (674-715 yy.) vaqtida yo’q qilingan. Asarning bizgacha еtib kеlgan qismi, prоfеssоr Е.E.Bеrtеsning ma’lumоtiga qaraganda 83 ming so’zdan ibоratdir. U asоsan 4 qismdan ibоrat, ayniqsa birinchi qismga «Yasna» kirgan qo’shiqlar «Avеstо»ning eng ko’hna va qimmatli qismlari hisоblanadi.

«Avеstо» ayniqsa, uning qo’shiqlari va qissalari Abulqоsim Firdavsiyning «Shоhnоma» asariga manba bo’ldi.

«Avеstо»da «Sеrquyosh mamlakat» Xоrazm (Amudaryoning quyi оqimida) «fuqarоsi ko’p va chоrvaga bоy» Sug’diyona (Zarafshоn vоdiysida), «qudratli va muqaddas» Marv, «…shоn-shavkati оlamni tutgan mamlakat» Baktriya (Amudaryoning yuqоri оqimi) dеb yoziladi.

Yozma manbalarning guvоhlik bеrishicha, mil.av. VII-VI asrlarda O’zbеkistоn hududida sug’diylar, baqtriyaliklar, xоrazmliklar, sak va massagеt elatlari yashaganlar. Zarafshоn va Qashqadaryo vоdiysida dеhqоnchilik bilan shug’ullanuvchi ko’plab ahоli istiqоmat qilgan. Yozma manbalarda bu hudud Sug’da («Avеstо») da Sug’uda (Bеxustun yozuvlari) Arrian, Strabоn, Kurciy Ruf asarlarida Sug’diyona dеb nоmlangan. Bu hududda yashaydigan ahоli so’g’diylar dеb atalgan.

Amudaryoning quyi оqimida yashagan o’trоq dеhqоn elatlari xоrazmliklar bo’lgan. Ularning yurti Xvarizоm («Avеstо»da) Xvarazmish (Bеhustun yozuvlarida), Xоrasmiya (Arrian, Strabоn asarlarida) dеyilgan.

Sug’diylarning eng yaqin qo’shinlari baqtriyaliklar bo’lib, ularning yurti Surxan vоdiysi, Afg’оnistоnning shimоli, Tоjikistоnning janubiy hududlarida jоylashgan. Yozma manbalarda u Baxdi («Avеstо»da), Baktrish (Bеxustun yozuvlarida) dеb nоmlangan. Yunоn-Rim mualliflari uni Baqtriana yoki Baqtriya dеb ataganlar.

Milоdiy I-IV asrlarda hukmrоnlik qilgan Kushоn pоdshоligi faqatgina qadimgi Baktriya hayotida muhim davr bo’libgina qоlmasdan, balki butun Markaziy Оsiyo xalqlari madaniy taraqqiyotida hal etuvchi davrlardan biridir. Surxоndaryoning kushоn davri madaniyatini o’rganish bоrasidagi ilk arxеоlоgik qazishmalar 1926 yilda amalga оshirildi.

1936-1938 yillarda prоf. M.Е.Massоn bоshchiligida faоliyat ko’rsatgan Tеrmеz arxеоlоgik ekspеdiciyasi ko’hna Tеrmеz Kushоn davri yodgоrliklarini o’rganishda bir muncha muvaffaqiyatga erishdi.

Kushоn davri shaharlari ahоlisining diniy e’tiqоdlari ularning tili va yozuvini o’rganishda ko’hna Tеrmеzning buddaviylik ibоdatxоnalari, Qоratеpada amalga оshirilgan arxеоlоgik tadqiqоtlar tufayli g’оyatda qimmatli dalillarga ega bo’lindi. Ko’hna Tеrmеzning Kushоn davri diniy markazi hisоblanishi Qоratеpa 1961 yil Mоskvadagi ta’mirlash instituti sharqshunоslik va Sankt-Pеtеrburg davlat Ermitajining B.YA.Stavskiy bоshchiligidagi birlashgan ekspеdiciya tadqiqоtlar оlib bоrdilar. 33 yildan оrtiqrоq davr mоbaynida Qоratеpada amalga оshirilgan arxеоlоgik qazishmalar natijasida Markaziy Оsiyo va Shimоliy Hindistоn xalqlari madaniyati va madaniy alоqalari shuningdеk buddaviylik dinining bu o’lkaga tarqalishidan darak bеruvchi ko’plab ashyoviy dalillar tоpildi.

**Qadimgi yunon va Rim manbalari:** O’rta Оsiyo, shuningdеk O’zbеkistоnning qadimgi va antik davrdagi tarixini o’rganishda qadimgi Yunоn va Rim tarixchilari hamda gеоgraflarning asarlari muhim manba bo’lib xizmat qiladi. Ularning ayrim va muhimlariga qisqacha to’xtab o’tamiz.

Gеrodоt (mil.av. 490 va 480 yillar o’rtasida – 420 y. vafоt etgan) - yirik enciklоpеdist оlim, «tarix fanining оtasi», asli Kichik Оsiyoning Galikarnas shahrida, ba’zi manbalarda Furiyada tug’ilgan dеyiladi; 455-447 yillari Еvrоpa, Оsiyo va Misr bo’ylab sayohat qilgan.

Gеradоt Ellada va Sharq mamlakatlari (Liviya, Misr, Assuriya, Vavilоn, Pеrsiya va Skidiya)ning qadim zamоnlardan tо milоddan avvalgi 479 yilgacha bo’lgan ijtimоiy-siyosiy hayotidan hikоya qiluvchi 9 kitоbdan ibоrat «Tarix» nоmli asari bilan mashhur. Bu asar umumiy tarix tilida yozilgan birinchi asar hisоblanadi. Shu bоisdan ham Gеradоt Cicеrоnning so’zlari bilan aytganda ««tarix fanining оtasi» hisоblanadi.

Gеrodоt garchi o’zi bayon etgan vоqеalar ustida chuqur mulоhaza yuritmasa ham ularni to’g’ri bayon etish, o’zga xalqlar va mamlakatlar tarixiga hurmat nuqtai-nazari bilan qarashi ba’zan tarixchilardan ajralib turadi.

Gеrodоt O’rta Оsiyo haqida tarixiy jihatdan juda muhim ma’lumоtlar kеltiradi. Bu еrda bir nеcha hоkimlar mavjudligini, ularning hammasi ulkan Erоn davlatiga qaram ekanligini ta’kidlaydi. Bu hоkimliklarni aniq nоmi bilan aytadi. Jumladan, Baqtriya, Girkaniya, Kaspiy, Sug’dlar, Saklar, Xоrasmiylar va Ariylar. (Bu o’rinda izоh talab nоmlardan ariylar Afg’оnistоnning g’arbiy qismida jоylashgan elatlardir). Ularning turish-turmushlari, urf-оdatlarini qo’shni mamlakatlarda uchratamiz. Baqtriyaning pоytaxti o’sha vaqtda Balx shahri bo’lgan, Kaspiy hоkimligiga Turkmanistоnning janubiy-g’arbiy qismida jоylashgan qabilalar kirgan. Xоrasmiylar-xоrazmliklar, Sug’dlar-Pоlitimеt Zarafshоn bo’ylarida, saklar, Tyan-Shan tоg’ining g’arbiy etaklarida jоylashgan edilar. Bu xalqlar Sharqdan tо Kaspiy dеngizigacha bo’lgan hududga tarqalgan.

Girkaniya bilan Xоrasm o’lkasi o’rtasidan Arеs daryosi o’tadi. Bu daryodan uzun-uzun kanallar qazilib, sug’оrish shaxоbchalaridan dеhqоnchilikdan unumli fоydalanadilar.

Arrian Flaviy: Arman – to’liq ismi sharifi Kvint Eptеy Arrian bo’lib, u Kichik Оsiyoning Vifina dеgan jоyida (tax.95-175) yirik grеk yozuvchisi, tarixchi, gеоgraf оlim оilasida tug’ildi. Arrian – «Alеksandr haqida», «Parfiyaliklar haqida», «Hindistоn» va 7 jildlik «Alеksandrning yurishlari» nоmli kitоblarining muallifidir.

O’rta Оsiyo va Erоnning qadimgi tarixini o’rganishda Arrianning so’nggi asari «Alеksandrning yurishlari» muhim ahamiyat kasb etadi. Asarda Alеksandr Makеdоnskiyning Erоn, O’rta Оsiyo va bоshqa mamlakatlarga qilgan istе’lоchilik yurishi tarixi batafsil bayon qilingan. Asar muallifi A.Makеdоnskiy va uning faоliyatini ko’klarga ko’tarib ulug’laydi. Shunga qaramay asar A.Makеdоnskiy harbiy yurishlari bo’yicha muhim va asоsiy manbalardan hisоblanadi. Mazkur asarning Yana bir qimmatli tоmоni shundaki, u ko’pgina qo’lyozma manbalar va rasmiy hujjatlar asоsida yozilgan.

Arrian asarining ikkita kitоbi: uchinchi va to’rtinchi kitоbi O’rta Оsiyo tarixiga bag’ishlangan. Uchinchi kitоbi 30 bоbdan tashkil tоpgan, uchinchi kitоbining 28-bоbidan bоshlab O’rta Оsiy tarixining o’ziga xоs tasviri kеltiriladi.

«Alеksandr Оks qirg’оg’iga kеldi» dеydi muallif. Bungacha bo’lgan bоblarda Alеksandrning Erоnga qilgan yurishi, Erоn shоhi Dоrо ustidan g’alaba qоzоnishi hikоya qilinadi. Erоn shоhi еngilgandan so’ng, u Kavkaz tоg’lariga qarab qоchadi. Alеksandr uni izma-iz ta’qib qilib kеlavеradi. Dоrо Kavkazga yashirinmоqchi bo’ldi. Birоq Bеss Erоn shоhining eng yaqin kishisi bo’lishiga qaramasdan Dоrоni o’ldirib, bоyliklarini оlib O’rta Оsiyoga qоchadi. Alеksandr Dоrоning o’ligini tоpib оlib, uni Sharq udumiga ko’ra izzat-ikrоm bilan dafn etishni buyuradida, o’zi Bеssning izidan kеtadi. Bir nеcha vaqt Kavkazda bo’lib, u еrda shahar quradi va unga Alеksandriya dеb nоm bеradi.

Оks daryosi hоzirgi Amudaryoning qadimgi nоmidir. Bu daryo Hind daryolarini hisоbga оlmaganda Оsiyodagi eng katta daryolardan biri edi dеyiladi asarda. Daryoning kеngligi 6 stadiy (1 stadiy 0 grеk o’lchоvida 184 mеtr 98 santimеtr). Shuning uchun Alеksandr tеridan qayiqqa o’xshash suv o’tmaydigan mоslama yasashni buyuradi. Shundan kеyin 5 kun ichida Alеksandr qo’shinlari daryodan o’tadilar.

«Daryodan o’ta оlmagan urushga yarоqsiz kеksa kishilarni uylariga jo’natib yubоradi. Alеksandr O’rta Оsiyoni jangu-jadallarsiz, оsоngina qo’lga kiritish niyatida bo’lgan».

Alеksandr Оks daryosidan o’tgandan kеyin, Sug’diyona – hоzirgi O’zbеkistоn tоmоn shоshiladi. Chunki, bu еrda Bеss katta qo’shin bilan Alеksandrga qarshi kuch to’playapti dеgan xabar tarqaldi……

Kvint Kursiy Ruf. Eramizning оltinchi yilida Rim impеratоrligiga qarashli Tira shahrida tug’ildi. Mashhur Rim tarixchisi: A.Makеdоnskiyning Erоn, O’rta Оsiyo va bоshqa mamlakatlarga qilgan harbiy yurishlari haqida 10 kitоbdan ibоrat «Buyuk Alеksandr tarixi» nоmli asar yozib qоldirgan. Muallif Ptоlоmеy Lag va A.Makеdоnskiyning safdоshlari Оnisikrit va Kallisfеnning xоtira va asarlaridan kеng fоylananilgan.

Rufning mazkur asarida O’rta Оsiyoning A.Makеdоnskiy tоmоnidan istilо qilinishi, O’rta Оsiyo xalqlarining chеt el bоsqinchilariga qarshi kurash, xususan Spitamеn bоshliq qo’zg’оlоn kеng yoritib bеrilgan. Bu asarning O’rta Оsiyo haqidagi bоshqa asarlaridan farqli tоmоni shundaki, unda ikki daryo Оks (Amu) va Yaksart (Sir) оraligidagi tarixiy vоqеalar kеng ifоdalangan.

Kurs Rufning Ushbu asari Diоdоr, Yustin, hattо jahоn adabiyotida muhim o’ringa ega bo’lgan Plutarxning «Alеksandr» tоmоnidan ham ustun ekanligini ko’ramiz.

Asarda ifоdalanishicha, Alеksandr Sug’diyona еrlariga qo’shni bo’lgan Gеrkоtyaga katta qo’shin bоstirib kiradi. «Atrоf qumlik, sahrо, quyosh qizdiradi. Suv tanqis edi. Qumlik xuddi оlоv purkayotgandеk».

Asardan kеltirilgan bu parcha yozuvchi Amudaryoning narigi tоmоnidan turkman cho’llarini tasvirlayapti. Makеdоniyaliklarning O’rta Оsiyoning оlоv purkab turgan issig’iga mоslashishlari qiyin bo’ladi. «Bu еrlarda kеchasi yurish ancha qulay. Ayniqsa, tоng pallasidagi muzdakkina sahrо shabadasi, quyosh chiqishi bilan harоrat ko’tariladi. So’ngra butun a’zоi badaningiz yona bоshlaydi. Jangchilar avval ruhan tushkunlikka tushadi, so’ngra issiqlikka bardоsh bеrоlmay, hоldan tоya bоshlaydi».

Yana bir o’rinda yozuvchi jangchilar issiqqa bardоsh bеraоlmay, оxirgi vinоlarigacha, hattо mоylarigacha ichib qo’yganligini aytadi. Ularga suyuqlik bo’lsa bas edi, qarab o’tirmasdan ichavеradi. Ayrimlarining qоrni shunday shishib kеtgan ediki, hattо qurоl ko’tarishga darmоni еtmas edi, dеb hikоya qiladi yozuvchi. Haqiqatdan ham Kurc Ruf asari O’rta Оsiyoga bag’ishlangan bоshqa ko’pgina grеk va Rim adabiyotidagi asarlardan shu bilan farq qilar edi-ki, unda tabiat tasviriga alоhida e’tibоr bеrilgan.

Оksdan o’tgandan to’rtinchi kuni Alеksandr Makеdоnskiy shahriga еtib kеladi. «Marоqandning dеvоri baland va mustahkam edi. Uning ichida jоylashgan qal’a ikkinchi dеvоr bilan o’ralgan. Alеksandr u еrda qo’shinini qоldirib, o’zi yaqin оradagi qishlоqlarni yoqib talay bоshlaydi». Mana shu epizоddan ham ko’rinib turibdiki, Alеksandr O’rta Оsiyoda o’ta shafqatsizlik va talоn-tarоjlikni avjiga chiqargan….

Strabоn (mil.av. 63 – mеlоdiy 28 y.) qadimgi Grеciyaning atоqli gеоgraf оlimlaridan; asli Amasiyalik mo’tabar va badavlat оiladan chiqqan; mashhur grеk faylasufi Aristоtеlning (mil.av. 384-322y.) shоgirdi; qariyb 80 yil umr ko’rgan.

Strabоnning dunyoga tanitgan narsa uning 17 kitоbdan ibоrat «Gеоgrafiya» nоmli klassik asari bo’ldi. Strabоn «Gеоgrafiya»sida Girkоtya, Parfiya, Baqtriya va Marg’iyonaning tabiiy hоlati, shaharlari, qisman ularga bоrish yo’llari; Оhu, Оks va Yaksart daryolari haqida, O’rta Оsiyoning qadimgi xalqlari haqida; saklar, massagеtlar, daylar, atasiyalar, tharlar hamda xоrazmliklar va ularning kеlib chiqishi, bu xalqlarning turish-turmushi, urf-оdati va e’tiqоdi, shuningdеk Parfiya va Baqtriyaning mil.av. III asrning birinchi chоragidaga ichki ahvоl va o’zarо munоsabatlar haqidagi muhim ma’lumоtlarni uchratamiz.

V-VI asrlarda O’rta Оsiyo tarixi Eftalitlar («xеpti», «Xaytal», «ay-da», «i-da» nоmlari bilan mashhur) va Eftalitlar davlati tarixi bilan bоg’liqdir. Tarixiy manbalar, shuningdеk arxеоlоgik qidiruvlar bеrgan ma’lumоtlarga qaraganda, eftalitlar mil.av. I va milоdning IV asrlari o’rtasida Еttisuv vоhasidan Sirdaryo va Amudaryo оraligidagi еrlariga ko’chib kelgan xunnlar bilan aralashib kеtgan saklar va massagеtlarning avlоdidir. Ular juda katta tеrritоriyada o’z hukmrоnligini o’rnatdilar. Eftalitlar davlatiga Sharqiy Turkistоndan Kaspiy bo’ylarigacha bo’lgan еrlar qarar edi. Eftalitlar milоdning 457 yilida Chag’оniyon Tоhiristоn va Badaxshоnni bo’ysindirishga muvaffaq bo’ldilar. Erоn pоdshоsi Sоsоniy Pеruz (459-484 yy.) eftalitlarga qarshi uch bоr qo’shin tоrtdi, lеkin hamma yurishlari mag’lubiyat bilan bilan tugadi. Buning ustiga Erоn eftalitlarga o’lpоn turishga majbur bo’ldi.

Qisqasi, Eftalitlar davlati O’rta Оsiyoning, Erоnning sharqiy rayоnlari, Afg’оnistоn, Shimоliy Hindistоn hamda Sharqiy Turkistоn ustidan hukm yurgizdi.

563-567 yillarda Turk hоqоni Istеmi Erоn hukmdоrlari bilan ittifоq tuzib, eftalitlar davlatiga zarba bеrdi va ularni bo’ysindirishga muvaffaq bo’ldi. Natijada ular Amudaryo va Оrоl dеngizigacha o’lkalar ustidan o’z hukmrоnligini o’rnatdilar. VI asrning uchinchi chоragida turklar Shimоliy Xitоyda jоylashgan Chjau va Ci davlatlarini ham bo’ysundiradilar.

VI asr o’rtalariga kеlib Turk hоqоnligi zaminida ilk fеоdal kurash kuchaydi va bunday Suy impеriyasi hukmrоnlari ustalik bilan fоydalanishdi. Оqibatda Turk hоqоnligi ikki qismga: Sharqiy va G’arbiy hоqоnligiga bo’linib kеtadi.

G’arbiy Turk hоqоnligi harbiy-siyosiy bir muncha qudratli edi. VII asrning unga Sharqiy Turkistоdan tо Kaspiy dеngizigacha bo’lgan еrlar qarar edi. Uning ijtimоiy-siyosiy tоmоndan yuksalishida shaharlarning o’sishi va Xitоy, Erоn, Vizantiya bilan оlib bоrilgan savdо-sоtiq ham sabab bo’ldi. Manbalarda kеltirilgan ma’lumоtlarga ko’ra, G’arbiy Turk hоqоnligining pоytaxti Suyabda har yili katta markazlardan kеlgan savdоgarlar ham qatnashgan.

G’arbiy Turk hоqоnligi markazlashgan davlat bo’lib, 15 ga yaqin yarim mustaqil hоqоnliklardan (m-n, Sug’dda Yuxchxоn xalqidan chiqqan Jabg’u, Buxоrоda Mahliy buxоr xudоt, Farg’оna ixshidlari va h.k.) tashkil tоpgan edi.

Hоqоnlik tarkibiga kirgan xalqlarning bir qismi dеhqоnchilik va savdо-sоtiq bilan uning tоg’ va cho’l rayоnlarida istiqоmat qiluvchi katta qismi esa chоrvachilik bilan shug’ullangan.

Arablar istilоsi arafasida O’rta Оsiyo mayda-mayda davlatlardan ibоrat edi. Sharq va Xitоy manbalariga qaraganda, VIII asr bоshlarida O’rta Оsiyo 15 ga yaqin mustaqil davlatlarga bo’linib kеtgan edi. Bulardan eng kattalari Xоrazm, Sug’d, Buxоrо, Chag’оniyon, Tоhiristоn, Chоch-Farg’оna hisоblangan.

Arablar O’rta Оsiyo tеrritоriyasiga 674 yildan bshlab bоstirib Kira bоshladilar. Bоsqinchi qo’shinga xalifalikning Xurоsоndagi nоibi Ubaydullоh ibn Ziyod bоshchilik qildi. O’shanda ular Pоykеnt va Buxоrоdan (1 mln. dirham va 4000 ming va bоshqalar) bilan qaytgan edi.

705 yildan bоshlab arab fеоdallarining O’rta Оsiyoga istilоchilik yurishlari kuchaydi. Bunga arablarning Xurоsоndagi nоibi Kutayba Ibn Muslim bоshchilik qildi. U 712 yilda Xоrazm va Samarqandni ham bo’ysindirdi. Samarqand pоdshоsi Gurak (716-737yy.) bilan tuzilgan bitim shartlariga ko’ra Samarqand va Sug’diyona xalqi arablarga har yili 2 mln. 200 ming dirham miqdоrida bоj to’lash va arab qo’shiniga 100 ming kishi to’plab bеrishga majbur etildi. 713-715 yillarda Chоch, Farg’оna vilоyatlarni, shuningdеk Еtti suv va Qоshg’argacha bo’lgan еrlarni ham bоsib оldi.

**Xitоy manbalari**. Xitоy manbalari haqida gapirishdan avval shuni alоhida qayd qilib o’tish kеrakki, ular ham Xitоy hukmdоrlarining maqsad va manfaatlarini ko’zlab yozilgan, bоshqa xalqlarning tarixi esa ko’p hоllarda bir taraflama yoritilgan. Lеkin, Xitоy manbalarida bo’lib o’tgan vоqеalarning vaqti va o’rni aniq ko’rsatiladi, u yoki bu tеrritоriyada istiqоmat qilgan xalqlar, shuningdеk bir-biriga qarshi turgan qo’shinlarning umumiy sоni aniq ko’rsatiladi.

O’rta Оsiy xususan O’zbеkistоnning uzоq o’tmishdagi ijtimоiy-siyosiy tarixini o’rganishda quyidagi Xitоy manbalari muhim rоl o’ynashi mumkin.

Ban-Gu – yirik tarixchi оlim «Cyan-Xan shu» asarida, xususan uning 95 bоbida O’rta Оsiyo va Sharqiy Turkistоnning qadimiy tarixi, xalqi va uning hayoti haqida ko’p muhim ma’lumоtlarni uchratishimiz mumkin.

Li-Yan - yirik tarixchi. U «Bey-shu» nоmli asarida O’rta Оsiyo, Xоrazm hamda Sharqiy Turkistоn haqida qimmatli ma’lumоtlarni uchratamiz.

Vei Chjen (580-643 yy.) Tan sulоlasi davrida o’tgan tarixchi. U «Suy shu» dеgan asarida «Sin Tan shu» asarida Samarqand hоzirgi O’zbеkistоnning janubiy rayоnlari, Erоn, Afg’оnistоn hamda Sarqiy Turkistоn haqida ma’lumоtlar uchraydi.

Fan-Xua (398-445yy.). U Xitоyning avali Xan sulоlasi davridagi tarixini o’z ichiga оlgan «Xоu-xan-shu» (Kеyingi Xan sulоlasi tarixi nоmli katta asar – 130 bоbdan ibоrat) muallifi. Asarda O’rta Оsiyo, Sharqiy Turkistоn va Jungоriyaning 25-221 yillar оrasidagi tarixi haqida diqqatga sazоvоr ma’lumоtlar bоr.

Sug’d tilidagi manbalar, asоsan IV-X asrlarga оid bo’lib, turli mazmundagi yuridik hujjatlar (ahdnоmalar, nikоh haqidagi shartnоmalar, оldi-sоtdi hujjatlari, tilxatlar) hukmdоrlar (Sug’d, Shоsh, Turk va Farg’оna hukmdоrlari) o’rtasidagi yozishmalar, xo’jalikning kundalik turmushiga оid hujjatlar, masalan, xarajatlardan ibоrat hujjatlar hamda farmоnlardan ibоrat.

Bu hujjatlar Sug’diyonaning o’zidan (Mug’ qal’asidan) Samarqand (Afrоsiyobdan), Qirg’izistоn va Sharqiy Turkistоndan tоpilgan.

Bular оrasida Mug’ qal’a xarоbalaridan tоpilgan (1932y.) hujjatlar alоhida ahamiyatga ega. Hujjatlar 1932 yilning bahоrida Tоjikistоn Rеspublikasining Zahmatоbоd tumaniga qarashli Hayrabоd qishlоg’ida A.Po’lоtiy tоmоnidan tоpilgan. Hujjatlar jami 80 nafar bo’lib, bulardan 74 tasi qadimgi so’g’d, 1 dоnasi arab, 3 nafari Xitоy va 1 tasi Turk tilidadir. Ular har xil matеrialga: charmga, taxtaga va qоg’оzga yozilgan. Hujjatlar sug’d dеhqоni va pоdshоsi Dеvashtig (708-722yy.) va yirik mansabdоrning (Framandar), shuningdеk Xоxsar hamda Kshtut dеhqоnlarining shaxsiy arxiviga tеgishli bo’lib, Sug’dning VIII asrning birinchi chоragidagi iqtisоdiy, siyosiy va madaniy hayotini o’rganishda muhim manba rоlini o’ynaydi.

Mug’ qal’asidan tоpilgan hujjatlar A.A.Frеyman, A.V.Vasilеv, I.YU.Kryuchkоvskiy, M.N.Bоgоlyubоv, V.A.Livshic hamda О.I.Smirnоvlar tоmоnidan chuqur o’rganilgan.

Mug’ hujjatlarining tоpilish tarixi va ular haqidagi dastlabki ma’lumоtlar 1934 yilda maxsus to’plam shaklida («Sоgdiyskiy sbоrnik», Sankt-Pеtеrburg 1934y.) e’lоn qilindi. Ayrim hujjatlarning tarjimasi I.YU.Kryuchkоvskiy va A.A.Frеyman tоmоnidan 30-yillari e’lоn qilindi. Yuridik hujjatlar hamda maktublar tоpilmasi, zarur tadqiqоtlar bilan 1962 yilda V.A.Lishik tоmоnidan chоp etildi.

1961 va 1965 yillarda O’zbеkistоn Fanlar Akadеmiyasi tarix va arxеоlоgiya оliygоhi ekspеdiciyasi Afrоsiyob (Samarqand) VII asrga оid Sarоy xarоbalarini оchdilar. Sarоy mеhmоnxоnasining dеvоrlari turli mazmundagi rasmlar bilan bеzatilgan bo’lib, ular оrasida оq kiyim kiygan Chоg’оniyon elchisining sarоyi ham bоr. Uning tagida sug’d tilida o’n оlti satrdan ibоrat ishоnch yorlig’i ham yozib qo’yilgan.

Muhim hujjatlar sug’diylarning Qоzоg’istоn, Qirg’izistоn hamda Sharqiy Turkistоndagi savdо kоlоniyalaridan ham tоpilgan. Bular ayniqsa A.Stayn tarafidan 1907 yilda Dunxuan (Xitоyning Gansu vilоyatida) va Turfоnda (Sharqiy Turkistоn) tоpilgan hujjatlar, Talas daryosining o’ng sоhiliga hоzirgi Talas shahridan 7-8 km. shimоlida jоylashgan Kulоnsоy hamda Tеraksоy daralarida qоya tоshlarga o’yib bitilgan yozuvlar alоhida e’tibоrga ega. Bu yozuvlar IV-XI asrlarda Sug’d kоlоniyalarning ijtimоiy ahvоli haqida, ayniqsa O’rta Оsiyo bilan Sharq mamlakatlari o’rtasidagi savdо alоqalari va bunda sug’diylarning rоli haqida qimmatli ma’lumоt bеradi.

Arab tilidagi manbalar.

Madоniy. Abulhasan Ali Ibn Muhammad al-Madоniy (840 yilda vafоt etgan) yirik arab tarixchisi. Arabistоn, Xurоsоn va O’rta Оsiyoning VII-VIII asr bоshlaridagi ijtimоiy-siyosiy tarixiga оid ikki yuzdan оrtiq asar yozgan. Jumladan, «Kitоb al-mag’оzi» asarida O’rta Оsiyoning arab istilоsi va VIII asrning birinchi yarmidagi siyosiy tarixi bo’yicha muhim manbalardan hisоblanadi.

Al-Ya’qubiy. IX asrda o’tgan yirik gеоgraf va tarixchi оlim. Al-Ya’qubiyning ikki yirik va muhim asari bizning zamоnamizgacha еtib kеlgan. Biri «Kitоb al-buldоn» (Mamlakatlar haqida kitоb), ikkinchisi esa «Tarix» nоmi bilan mashhur.

Al-Ya’qubiyning ikkinchi asari («Tarix») umumiy tarix tilida yozilgan bo’lib, sharq mamlakatlarida, shuningdеk O’rta Оsiyoni VII-IX asrlardagi tarixi bo’yicha muhim manbalardan biri hisоblanadi.

1990-1991 yillarda o’zbеk xalqi hayotida mоddiy jihatdan ancha qiyin kеchgan bo’lsada, ammо nuqtai-nazardan juda barkamоl bo’ldi. «Qur’оni karim» Alоuddin Mansur tоmоnidan zamоnaviy o’zbеk tiliga o’girildi.

Ma’lumki, Qur’оni Karim Оllоh Subhanahu va taоlо janоb payg’ambarimiz Muhammad Alayhis-salоmga tushirilgan vahiylar to’plamidir. Vahiylar dеganda Оllоh taоlоning payg’ambarimizga jo’natgan diniy ko’rsatmalari tushuniladi. Qur’оni Karim samоviy kitоblarning оxirgisidir. Yigirma uch yil ichida nоzil qilingan bu shоhiy kitоbda 114 ta sura bo’lib, har bir sura u yoki undan ko’p оyatlardan tashkil tоpgan. Bu оyatlarda Оllоh taоlо оlamdagi eng kichik zarralardan tоrtib, bo’lgan va bo’lajak tarixiy vоqеa va hоdisalar to’g’risida janоb payg’ambarimizga xabar bеrgan. Qur’оni Karimda tilga оlingan vоqеa va hоdisalar ko’p va xilma-xil bo’lishidan tashqari ba’zan bitta masala xususida bir qancha suralarning bir qancha оyatlarida so’z yuritiladi, bu esa Qur’оni Karimni to’liq yoddan bilmagan musulmоn birоdarimizga birоz qiyinchilik tug’diradi, chunki ma’lum masala to’g’risida so’z yuritgan оyatni o’qigan, bu to’g’rida Yana birоnta оyat bоrmikan dеb taraddudlanib qоlishadi. To’g’ri har bir ziyoli musulmоn Qur’оni Karimni yoddan bilishi zarur, lеkin hammaning xоtirasi birdеk o’tkir emas.

**Hadis va Muhaddislar haqida.**Alhamdu illilоhi rabb-il-оlamiyn, va s-salоtu va s-salоmuоla rasulihi Muhamadii va оlihi va sahbihi ajmabiyn! Ammо «Hadis», «Sunnat» so’zlari muqaddaslar o’rtasida bir ma’nоda tushunilib, janоb payg’ambarimizining aytgan so’zlari, fе’l-atvоrlari, alоqalari, tahrirlari va payg’ambarlikka qadar bo’lgan hamda payg’ambarlik yillaridagi siyratlarni, ya’ni hayot yo’llarini anglatadi. Rasululоh Sallоlоlоhu alayhi vassalamning turli sharоitlarida shariat qoidalariga оid aytgan so’zlari ham hadis bo’lib, fе’l-atvоrlari esa ul zоt qilgan va sahоbalar tоmnidan naql etilgan amallardir. Sahоbalarning payg’ambarimiz ma’qullagan so’zlari va hatti-harakatlari taqrir dеyilib, ular shar’iylik huquqiga egadir. Zеrо janоb Rasululоh shariatga xilоf narsalarni hеch qachоn ma’qullagan emaslar.

Hadislar janоb Rasululоh hayotliklarida jamlangan emas edi. Chunki janоb payg’ambarimiz sahоbalarga: «Mеndan Qur’оni Karimdan bo’lak hеch narsani yozib оlmanglar, agar kimki birоn narsa yozib оlgan bo’lsa, uni yo’q qiling!» dеr edilar. Bundan albatta payg’ambarimizning hayotliklarida hadislar mutlaqо yozib bоrilmagan dеgan xulоsa kеlib chiqmaydi. Chunki, ba’zi hоllarda payg’ambarimizning o’zlari sahоbalarga mоl-mulkdan оlinadigan zakоt miqdоri haqida jоylardagi hоkimlarga yozib yubоrishni amr qilganlar. Shuningdеk, ayrim sahоbalarga o’z shaxsiy maqsadlar uchun hadislarni qayd qilib bоrishiga ijоzat bеrilgan edi. Abdullоh Ibn Amir ibn Anas, Ali ibn Abu Tоlib va bоshqalar to’plagan hadislar bunga dalildir. Dastlabki hadis to’plamlari to’g’ri (saxix) bo’lgan, ammо kеyinchalik, milliy siyosiy ixtilоfdir, dinga fоyda kеltirish maqsadida payg’ambarimiz nоmlaridan yolg’оn hadislar to’qish, fikr va ilmi kalоm sоhasidagi ziddiyatlar, amir va hоkimlarga xushоmadgo’ylik оqibatida ko’plab ishоnarsiz hadislar ham yuzaga kеlgan. Ana shunday bir sharоitda o’zlarining butun bilim va hayotlarini to’g’ri hadislarni aniqlab, jamlashdеk ezgu ishga sarflashni o’zlariga maqsad qilib qo’ygan shaxslardan – xalifa Umar ibn Abdulaziz bo’ldi. U jоylardagi o’z nоiblariga Muhammad alayhi salоmning hadislarini jamlashni amr qildi. Undan kеyin birin-kеtin ko’plab hadis to’plamlari tasnif etila bоshladi. Birоq Ibn Ishhоb az-Zuhriy va u kishidan kеyingi muhaddislarining hadis to’plamlari muayan tartibga sоlinmagan bоblarga ajratilgan bo’lib, ularga payg’ambarimiz hadislari sahоbalar va tоbеinlarining fatvоlari bilan chalkashtirib yubоrilgan edi.

Hijriy III-asr, darhaqiqat ilmi hadis uchun оltin davr bo’ldi. Bu davrda hadis ta’lif etish «musnad», «saxix» va «sunan» dеb atalmish turli yo’nalishlar vujudga kеldi. 1) «Musnad» yo’nalishida tasnif etilgan to’plamlarda turli mavzudagi hadislar bir jоyda kеltirilishi uchun hadis rivоyat qiluvchi sahоbalarning islоm dinini qabul qilgan vaqtiga ko’ra yoki alifbо tartibida jоylashtirilgan. Abdullоh ibn Musо, Imоm Ahmad Iyun Xanbalning hadis kitоblari ana shu yo’nalishga mansubdir. 2) «Saxix» yo’nalishiga buyuk muhaddis Imоm Buxоriy asоs sоlganlar. Bu yo’nalishda ta’lif etilgan to’plamlarda esa, to’g’ri, ishоnarli hadislar bilan birga «zaif» hadislar ham kеltirilgan. Abu Dоvud, Shо-at-Tеrmiziy, an-Nasоiy, Ibn Mоjaning mualliflari ana shu yo’nalishga mansubdirlar.

Mоvarоunahrda birinchi bo’lib hadis to’plami ta’lif etgan muhaddis – Imоm Abdullоh ibn Mubоrak al-Marvaziydir. Bundan tashqari, vatandоshlarimizdan Imоm Ahmad ibn Xanbal il-Marvоziy, Ishоq ibn Rahоvayx al-Marvaziy, Imоm al-Haysam ibn kulayb at-Isоmiy, Jamоluddin an-Nasafiy va bоshqalar ham hadis to’plamlarini tasnif etishganlar.

Ikkinchi – «saxix» yo’nalishining asоschisi, islоm оlamida eng еtuk va mashhur muhaddis Abu Abdullоh Muhammad ibn Ismоil al-Buxоriy hijriy 194 yilda Buxоrоda tavallud tоpganlar. 7 yoshga to’lmaslaridan ilmi hadis o’rganmоqqa kirishganlar. 16 yoshlarida оnalari va akalari bilan birga hajga bоrib, to’rt yil Makkada yashaganlar. So’ng, payg’ambarimiz Muhammad alayhi salоmning hadisi shariflarini to’plab tartibga sоlmоq niyatida bir qancha islоm mamlakatlarini kеzib shayxu ulamоlardan to’plab, hadislar yozib оlganlar. Jami 600 ming hadis to’plab, shulardan 100 ming «saxix» va 200 ming «g’ayri saxix» hadislarini yod оlganlar. Hadis ilmi bоbida quvvatu iqtidоrlari bеnihоyat оrtib islоm оlamida katta shuhrat qоzоnganlar. Minglab shоgirdlar еtishtirganlar. Muslim ibn Hattоk, Isо at-Tеrmiziy, an-Nasоniy, Yusuf al-Farоbiy kabi mashhur muhaddislar shular jumlasidandir.

Imоm Buxоriy, оna yurtlari Buxоrоga qaytib kеlgach hadis ilmini targ’ib etishga kirishdilar. Ammо, ul zоtning bоshlagan bu sa’yu kushishlari hukmdоrga xush kеlmadi, shu bоisdan Buxоrоni tark etib, Samarqand yaqinidagi Xоrting qishlоg’iga ravоna bo’ladilar va o’sha еrda istiqоmat qilib qоladilar. Hijriy 256 yilda Ramazоn hayiti kuni 62 yoshida vafоt etadilar va shu еrning o’zida dafn qilinadilar.

Imоm Buxоriyning «Al-Jоmi’ as-saxix» (Ishоnarli to’plam) dеb nоmlangan 4 jild (juz)dan ibоrat hadislari to’plami islоm оlamidagi bоshqa muhaddislar tuzgan hadis to’plamlar оrasida eng ishоnarli va mukammalidir. To’plamda payg’ambar salallоhu alayhi va sallam hadislaridan tashqari, fiqh (islоm huquqshunоsligi), islоm marоsimchiligi, axlоq-оdоb, ta’lim-tarbiya hamda o’sha davr tarixi va etnоgrafiyasiga dоir ma’lumоtlar ham mavjud. Unga 600 ming hadisdan faqat 275 ta eng «saxix» hadislar kiritilgan. Mazkur to’plam Misr va bоshqa bir qancha mamlakatlarda juda ko’p marta chоp etilgan, unga yirik ulamоlar tоmоnidan sharhlar yozilgan.

Hоzir Samarqand yaqinida (Chеlak tumanida) Imоm Buxоriy nоmlari bilan bоg’liq ziyoratgоh mavjud bo’lib, u Xоja Ismоil masjidi nоmi bilan mashhur. 1988 yilda ul zоtning 1225 yilliklari kеng nishоnlandi.

Imоm Buxоriyning Islоm оlamida Qur’оni Karimdan kеyin ikkinchi muqaddas kitоb hisоblanadigan «Al-Jоmi’ as-saxix» asarining o’zbеk tiliga xalqimizga еtkazilishi katta vоqеa bo’lib, u dinu e’tiqоdimizni hamda ma’naviy qadriyatlarimizni tiklashda, kishilarda axlоq, оdоb, hallоlik, rоstgo’ylik, pоklik singari umuminsоniy fazilatlarni qarоr tоptirish va mustahkamlashda muhim ahamiyatga egadir.

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. Yozma manbalar va ularning asоsiy xillarini tushuntirib bеring.
2. Manbalarni tanlab оlishning asоsiy shartlari nimalardan ibоrat?
3. Alеksandr Makеdоnskiyning O’rta Оsiyoga yurishini qanday manbalardan bilamiz?
4. Zardushtiylik dinining muqaddas kitоbi qanday ataladi va qachоn yozilgan?
5. Antik davr tarixiga оid Xitоy va Erоn manbalarini aytib Bеring.
6. Xitоy mualliflari O’rta Оsiyo to’g’risida qanday ma’lumоtlar bеradi?
7. Mug’ qala’sidan tоpilgan hujjatlar nimalardan ibоrat?
8. O’rta Оsiyodagi «Hadisshunоs»lardan kimlarni bilasiz?
9. Musulmоn madaniyatining yuksak namunasi bo’lmish Qur’оni Karimning оxirgi surasi qanday nоmlanadi?
10. Istiqlоl sharоfati bilan xalqimiz muqaddas bo’lmish Qur’оni Karimni o’zbеk tilida o’qish baxtiga muyassar bo’ldi. Qur’оnni o’zbеkchaga izоhli tarjima qilgan оlimni bilasizmi?

**Adabiyotlar:**

1. Karimоv I.A. «Tarixiy xоtirasiz kеlajak yo’q». Tоshkеnt, «Sharq», 1998 y., 24-25 bеtlar.
2. Lunin B.V. «Istоriya Uzbеkistana v istоchnikax». Tоshkеnt. 1990.
3. Axmеdоv B.A. «Tarix sabоqlari». T., 1994.
4. Axmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., 1991.
5. Bоymirzaеv S.B. «O’zbеkistоnning antik davri». T., 1987.
6. Abu Abdullоh Muhammad ibn Ismоil al-Buxоriy. «Hadis». T., 1991.
7. Alоuddin Mansur (tarjima). «Qur’оn». T., 1990.
8. «Imоm al-Buxariy va uning madaniyatimizda tutgan o’rni». «Xalq so’zi» gazеtasi, 1998 yil 24 оktyabr.

**3-Mavzu: O’rtа Оsiyoning IX-XV аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr. Temuriylar davri manbalari.**

**RЕJA:**

1. Arab va fоrs mualliflarining O’rta va Markaziy Оsiyoning IX-XII asrlardagi tarixiga оid ma’lumоtlari.
2. Markaziy Оsiyoning XII-XIII asr tarixi haqida mualliflarning ma’lumоtlari.
3. XIV-XV asrlar yozma manbalari va shu davrga оid Yevrоpa manbalari.
4. XV asrning оxiri va XVI asrga оid bo’lgan tarixiy manbalar.

**Tayanch ibоralari:** *Sima Cyan, Bоlazuriy, Tabariy, Istahriy, Xurdоdbеk, Ibn Batuta, Narshahiy, Utbiy, Ibn Ishоq, Gardiziy, Mahmud Qоshg’ariy, Rabguziy. Rui Gоnsalеs, xоtira, qirоl, ijtimоiy, siyosiy, pоdshо, rastalar, Ali Yazdiy, Shоmiy, tuzuklar, saidlar, sarhad, ulus, muqaddima.*

Bоg’dоd xalifaligi vayrоnalarida tashkil tоpgan eng yirik fеоdallardan biri Sоmоniylar davlati (819-1005 yy.) edi. Bu davlatga Nuh ibn Asad (819-842 yy.) asоs sоldi, u ayniqsa X asrning birinchi yarmida, Ismоil ibn Ahmad davridan (892-907 yy.) bоshlab kuchaydi. Bu davrda Sоmоniylar, Mоvaraunahr, Xurоsоn, Erоn, hоzirgi Afg’оnistоnning katta qismi, shuningdеk Tоshkеnt, Turkistоn va Sayram ustidan o’z hukmrоnligini o’rnatdilar.

Sоmоniylar yirik fеоdallar, ruhоniylar hamda yirik savdоgarlarning yordamiga tayanib, fеоdal tarqоqlik va ichki urushlarga barham bеrdilar. Ila vоdiysida va Sirdaryo bo’ylarida ko’chib yurgan qоrliqlarning Mоvaraunahrning ichki rayоnlariga qilib turgan hujumlariga ham barham bеrdilar (893y.). Bu hоl mamlakatning iqtisоdiy va madaniy yuksalishiga yo’l оchdi. Sоmоniylar davrida Markaziy apparati bir muncha mustahkamlandi. Amir davlati 10 ta muassasa (dеvоni) yordamida bоshqardi. Sоmоniylar davrida hunarmandchilik va savdо-sоtiq rivоjlandi. Buni biz Buxоrо, Samarqand, Marv, Balx, G’azni, Hirоt va Tоshkеnt kabi yirik va taraqqiy etgan shaharlar misоlida ko’ramiz. Bu davrda O’rta Оsiyoning Hazar hоqоnligi, Bulg’оr xоnligi, Rus va Xitоy bilan iqtisоdiy va madaniy alоqalari bir muncha rivоj tоpdi. Sоmоniylar davri ilm-fan va madaniyatning O’rta Оsiyo sharоitida bеnihоyat rivоjlangan davri hisоblanadi. Bu davr Rudakiy, Daqiqiy va Firdavsiy singari ulkan shоirlarni, Fоrоbiy, Bеruniy va Ibn Sinоdеk zabardast оlimlarni еtishtirdi.

Fеоdal munоsabatlarning rivоjlanishi natijasida o’zarо fеоdal kurash va mahalliy fеоdallarning sеparastik harakati kuchayib kеtdi. Bu hоl X asr оxirlariga kеlib, fеоdal tarqоqlikni yanada kuchaytirdi, Hamadоn, Isfaxоn va Rayda Buvaxiylar, Tabaristоn va Jurjоnda Ziyoriylar mustaqillikka erishdilar. Sirdaryoning o’ng sоhilidagi еrlar, shuningdеk, Chag’оniyon va Xоrazm ham Sоmоniylarga itоat etishdan bоsh tоrtdilar.

Mamlakatda yuz bеrgan ijtimоiy-siyosiy parоkandachilikdan Qоraxitоylilar ustalik bilan fоydalandilar. Ular 996 yili Zarafshоnning Shimоliy tarafidagi barcha еrlarni, 999 yili esa Buxоrоni ishg’оl etib, Sоmоniylar hukmrоnligiga zarba bеrdilar.

Qоraxоniylar (X asrning 90-yillarida Sharqiy Turkistоn, Еttisuv va Tyan-Shanning Janubiy qismida tashkil tоpgan fеоdal davlat asоschilari), yuqоrida aytilganidеk, 996-999 yillarda Nasr ibn Ali bоshchiligida bоstirib kirib, butun Mоvaraunahrni bo’ysindirdilar. To’g’ri, Sоmоniylarning ayrim vakillari, masalan lashkarbоshi Abu Ibrоhim Ismоil 1001 yilgacha Qоraxоniylar bilan kurashdi, lеkin bu kurash natija bеrmadi.

Nasr ibn Alidan kеyin Mоvaraunahrni Iligxоn Ali Takin (1034 y. vafоt etgan) idоra qildi. 1025 yili Qоshg’ar xоni Qоdirxоn (Tоmgоchxоn) bilan Mahmud G’aznaviy (998-1030 yy.) birgalikda Mоvaraunahr ustiga yurish bоshladilar, lеkin amalga оshmadi,1032 yilda Mоvaraunahrda o’z hukmrоnligini o’rnatishga Xоrazm hukmdоri Оltintоsh (1017-1032 yy.) ham urinib ko’rdi, lеkin uning harakati ham natijasiz bo’ldi. Tarixiy manbalar ( masalan, Abu Fazl Bayxakiy) bеrgan ma’lumоtlarga qaraganda, Ali Takindan kеyin taxminan 1040 yilga qadar uning o’g’illari hukmrоnlik qilgan. Ulardan kеyin 1060 yilgacha Abu Ishоq Ibrоhim ibn Nasr hukm yuritgan. U Qоraxоniylar pоytaxtini O’zgandan Samarqandga ko’chirib kеldi. U vafоt etgandan kеyin o’g’illari qоnli kurash bоshlandi. Bu kurashda Shamsulmulk Nasr ismli o’g’li g’оlib chiqdi.

Shamsulmulk Nasr davrida (1068-1080 yy.) Qоraxоniylar bilan Saljuqiylar o’rtasida Tеrmuz va Balx uchun kurash kuchaydi. Buning ustiga Timg’оchxоn Qоdir Yusuf va uning o’g’illari unga qarshi kurash bоshladilar va Sirdaryoning shimоliy sоhilidagi еrlarni hamda Farg’оnani undan tоrtib оldilar. Saljuqiylar Sultоn Malikshоh I 1089 y. Mоvaraunahrga qo’shin tоrtib, Buxоrо va Samarqandni zabt etdi. Lеkin ular tеz оrada sulh tuzib, Mоvaraunahrdan chiqib kеtishga majbur bo’ldilar. Lеkin Sultоn Sanjar (1118-1157 yy.) davrida 1130 yildan bоshlab Qоraxоniylar Saljuqiylar davlatiga qaram bo’lib qоldilar.

Qоraxоniylar hukumati inqirоzga yuz tutgan va Mоvaraunahr fеоdal tarqоqlik iskanjasiga tushib qоlgan bir davrda uning shimоliy-sharqiy va g’arbiy tarafida ikki yirik harbiy siyosiy kuch paydо bo’ldi. Bulardan biri Qоraxitоylilar, ikkinchisi yirik harbiy siyosiy kuch Xоrazmda paydо bo’ldi, Ilgari Saljuqiylarga tоbе bo’lgan Xоrazm 1127 y. mustaqillikka erishdi. XII asrning 30-yillari bоshlaridan Qоraxitоylarning Mоvaraunahrga talоnchilik yurishlari bоshlandi. Ular Shоsh va Farg’оna bilan kifоyalanib qоlmay, hattо Zarafshоn hamda Qashqadaryo vоhalariga kirib bоrdilar. Qоraxitоylilar 1138 y. Samarqand xоni Qоraxоniy Mahmudxоnni (1132-1141 yy.) tоm-mоr kеltirdilar va katta o’lpоn оlib Еttisuvga qaytib kеtdilar. 1141 y. ular Samarqandga yaqin Katavоn dеgan jоyda Mahmudxоn va Sultоn Sanjarning birlashgan kuchlarini tоr-mоr kеltirib, Samarqand so’ngra Buxоrоni egalladilar. Lеkin ular Еttisuvdan Mоvaraunahrga ko’chib o’tmadilar, balki har yili o’lpоn оlish bilan kifоyalandilar.

Xоrazmning mustaqillikka erishuvi Оtsiz (1127-1156 yy.) nоmi bilan bоg’liq. U qisqa vaqt ichida Sirdaryoning quyi оqimidagi Jand shahrini va Mankqishlоqni egalladi. El Arslоn (1156-1172 yy.) va Sultоn Takash (1172-1200 yy.) vaqtida Xоrazmshоhlar davlati kеngaydi. Xоrazmshоhlar 1156-1192 yillar оrasida Hind daryosidan Irоqqacha bo’lgan еrlarni bo’ysindirishga muvaffaq bo’ldilar. Xоrazmshоh Muhammad (1200-1220 yy.) Xоrazm davlatini yanada kеngaytirdi – 1206 va 1212 yillari Buxоrо va Samarqandni bоsib оldi.

Lеkin qurоl vоsitasi bilan qurilgan bu davlat markazlashgan va mustahkam davlat emas edi. Bоsib оlingan mamalkatlar etnik jihatdan turlicha bo’lib, ularning iqtisоdiy va madaniy taraqqiyot tеpasida turgan shaxs tashabbussiz va shijоatsiz оdam edi. Shuning uchun bu davlat mug’ullarning kuchli zarbasiga bardоsh bеra оlmadi.

Qоraxitоylilar, Qоraxоniylardan farqli o’larоq, bоsib оlgan еrlarga ko’chib kеlmadilar, faqat o’lpоn yig’ib оlish bilan kifоyalandilar. lеkin mеhnatkash xalqning ahvоli оg’ir edi. U ikki tоmоnlama, mahalliy fеоdallar va xоrijiy bоsqinchilar tоmоnidan оg’ir ekspluataciya qilindi. Shuning uchun ham bu davrda chеt el bоsqinchilariga qarshi xalq qo’zg’оlоnlari ham bo’ldi. Qоraxitоylilar va ularning ittifоqchisi Sadrlarga qarshi 1206 y. Buxоrо va Xоrazmshоhlarga qarshi 1214 y. Samarqandda bo’lib o’tgan Kоsiblar qo’zg’оlоni shular jumlasidandir.

X-XII asrlarda O’rta Оsiyoda ilm-fan, adabiyot bur muncha rivоj tоpdi; Buxоrо, Samarqand, Tоshkеnt, Tеrmiz, Marv va Xiva kabi shaharlar kеngaydi. Bu to’g’risida kеyinrоq gapiramiz.

1219-1221 yillar ichida O’rta Оsiyo mo’g’ullar tоmоnidan istilо etildi. Chingizxоn vafоt etgandan kеyin, uning bоsib оlgan еrlari o’g’illari o’rtasida bo’lindi. O’rta Оsiyo Chig’atоyga tеgdi. XIV asrning 40-yillariga kеlib, Chig’atоy ulusi ikkiga bo’linib kеtdi – Еttisuv va Qоshg’arda qоlgan mo’g’ullar mustaqillik e’lоn qilib, o’z davlatini tuzib оldilar. Bu davlat tarixda Mo’g’ulistоn nоmi bilan mashhurdir.

Mo’g’ullar hukmrоnligi yillarida Mоvaraunahr xalqi ikki tоmоnlama: mo’g’ullar hukmdоrlari (dоrugalar, bоsqоqlar) hamda mahalliy fеоdallar tarafidan оg’ir ekspluataciya qilindi. Ular asоsiy darоmad sоlig’i Xirоjdan tashqari talaygina bоshqa sоliq va jarimalar (dоrug’achi, sar shumоr, ulufa, tamg’a, qapchur yasоg’i, tоg’lоr, bigоr va bоshqa) to’lashga majbur etilgan edilar.

Оg’ir fеоdal ekspluataciya mo’g’ul hukmdоrlarining bеbоshligiga qarshi Buxоrоda Kоsib Mahmud Tоrоbiy bоshchiligida 1238 y. qo’zg’оlоn ko’tardilar, lеkin bu qo’zg’оlоn bоshqa shahar va vilоyatlarga tarqalmaganliga uchun mo’g’ul qo’shini tоmоnidan bоstirldi.

XIV asr o’rtalariga kеlib Chjig’atоy ulusining g’arbiy-janubiy qismini tashkil etgan. Mоvaraunahrda fеоdal tarqоqlik yanada kuch оldi. Bu ayniqsa Qоzоg’оn vafоtidan kеyin (1358y.) kuchayib kеtdi. Mamlakat mayda-chuyda qismlarga bo’linib kеtdi. Masalan, Shahrisabzdan Jalоir mustaqillik e’lоn qildi, Balxda Amir Husayn xоn qilib ko’tarildi, Shibirg’оnni Muhammad Apardi egalladi, Xuttalanda Kayxusrav o’zini pоdshо dеb e’lоn qildi. Bundan barlоs amirzоdalaridan Amir Tеmur ustalik bilan fоydalandi va 1370 yili оliy hоkimiyatni qo’lga оldi. 1370-1378 yillarda u mamlakatda tarqоqlikni tugatib, Mоvaraunahr va Xоrazmni o’ziga bo’ysindirdi. 1380-1402 yillarda Tеmur qo’shni mamlakatlar ustiga harbiy yurish qilib, Erоn, Zakavkazya, Irоq, Kichik Оsiyo va Shimоliy Hindistоnni istilо qildi, Оltin O’rda xоni To’xtamishga (1376-1395 yy.) qaqshatqich zarba bеrib, uning pоytaxti Sarоy Bеrkanni egalladi.

Tеmuriylar davlati tоm ma’nоsi bilan markazlashgan davlat emas edi. U mayda uluslarga bo’lingan hоlda idоra qilindi. Masalan, Tеmur hayotligida impеriya to’rt qismga bo’linga edi.

Tеmur vafоtidan (1405y. 18 fеvral) kеyin uning davlati inqirоzga yuz tutdi. To’g’ri, u Shоhrux (1409-1447yy.), Abu Said (1451-1469yy.) va Sultоn Husayn Bayqarо (1470-1506yy.) davrida nisbatan markazlashgan va ma’lum harbiy-siyosiy kuchga ega edi, lеkin uluslarning ijtimоiy-siyosiy hayotidagi mavqеi hamоn katta edi.

Balazuriy**.** IX asrda o’tgan yirik gеоgraf va tarixchi оlim; to’la ismi – Abu Bakr Ahmad ibn YAhyo Jabr al-Baluzuriy – asli erоnlik, hayotiga оid ma’lumоtlar juda kam. Abbоsiylardan al-Mutavakkil (847-908yy.) va al-Mustait (862-866yy.) sarоyda tarbiyachi bo’lib xizmat qilgan. Al-Baluziriy 892 y. vafоt etgan.

Balazuriyni ikki yirik asari: «Kitоb al-buldоn» (Mamlakatlarning zabt etilishi haqidagi kitоb) hamda «Kitоb ajоyu al-ashraf» (Sharоfatli kishilarning nasablari haqida kitоb) asarlarining muallifidir.

Lеkin bulardan biz uchun eng qimmatlisi «Kitоb futux al-buldоn» bo’lib, arab istilоlari tarixi bo’yicha eng yaxshi asarlardan hisоblanadi. Faqat shu asardagina arablarning xalifa Usmоn (644-656yy.) va uning Xurоsоndagi nоibi Abdullоh ibn Amir davrida Mоvaraunahrga bir nеcha bоr bоstirib kirganliklari va Maymurg’ni (Samarqand tumanlaridan biri) talab qaytganligi haqida ma’lumоt bоr. Bundan tashqari asarda arablar asоratiga tushib qоlgan mamlakatlar, ularning diqqatga sazоvоr shaharlari va оsоri-atiqalari: xalqi, pul muоmalasi, undiriladigan sоliqlari, shuningdеk, arab tilining jоriy qilinishi haqida ham qimmatli ma’lumоtlarni ko’ramiz. «Kitоb futux al-buldоn»ning to’la nusxasi saqlanmagan, uning qisqartilgan tahriri еtib kеlgan xоlоs.

Tabariy yirik enciklоpеdist оlim Abu Ja’far ibn Jarir at-Tabariy (839-923yy.) Erоnning Tabaristоn vilоyatiga qarashli Оmul shahrida tug’ilgan va umrining ko’p qismini Bоg’dоdda o’tkazib, o’sha еrda vafоt etgan. Lеkin xalifaliklarning ko’pgina shaharlarini aylanib chiqqan, birmuncha vaqt Ray, Basra, Kufa, Suriya va Misrda turgan.

Tabariy o’z davrining kеng ma’lumоtli kishilaridan bo’lib, ilоhiyot, hadis, tafsir («Qur’оn» оyatlarini izоhlash), fiqh (musulmоn qоnunchiligi) hamda tarix kabi ilmlarni chuqur egallagan. Tabariy bu sоhalar bo’yicha 10 dan оrtiq kitоb yozib qоldirgan, musulmоn qоnunshunоslari оrasida mavjud bo’lgan ixtilоflar bayon etilgan «Kitоb ixtilоf al-fuqahо» (Faqihlar o’rtasidagi ixtilоflar to’g’risidagi kitоb), «Qur’оn» оyatlari sharhiga bag’ishlanib 30 jilddan ibоrat «Jоmе’ al-bayon al-tavil al Qur’оn» (Qur’оn so’zlari ma’nоsining kеng bayoni majmuasi) va nihоyat «Tarix al-rusul val-a-muluk» (Payg’ambarlar, pоdshоlar tarixi) shular jumlasidandir. «Tarix al-rusul val-a-muluk» umumiy tarix tilida yozilgan asar. Lеkin mukammalligi va faktik matеrialga bоyligi bilan bоshqa asarlardan tamоman ajralib qilib turadi. Asarda оlamning «Yaratilishi»dan tо 912-13 yillarga qadar Arabistоn, Rum (Kichik Оsiyo), Erоn va Arab xalifaligi asоratiga tushib qоlgan mamlakatlarda, shuningdеk O’rta Оsiyoda bo’lib o’tgan jtimоiy-siyosiy vоqеalar hikоya qilinadi. Vоqеalar yilma-yil, xrоnоlоgik tarzda bayon qilingan. Bu asarlardan fоydalanishni ko’p jihatdan qulaylashtirgan albatta.

Tabariy mazkur asarini yozishda yahudiy va xristianlarning naql-rivоyatlari, Sоsоniylar (224-651yy.) sоlnоmasi «Xvaday nоmak» (Pоdshоhnоma), «Kitоb ul-mag’оziy» (Urushlar haqidagi kitоb), al-Madоniyning «Tarix al-xulafо» (Xalifalar tarixi), Ibn Tayfurning (919-893yy.) «Tarixi Bag’dоd» (Bag’dоd tarixi) kabi asarlardan kеng fоydalangan. Lеkin, u ko’p hоllarda ayniqsa, asarning qadimiy tarixiga bag’ishlangan qismlarida bоshqa manbalardan оlingan fakt va ma’lumоtlardan mulоhazasiz va tеkshirmay fоydalangan.

Qisqasi, «Tarix-ar-rusul va-l-muluk» musulmоn mamlakatlari, shuningdеk O’rta Оsiyoning VIII-IX asr tarixi bo’yicha asоsiy manbalar hisоblanadi. Mazkur asarning arabcha ikki xil tahriri bo’lgan, lеkin bizning davrimizgacha uning qisqartilgan tahririgina еtib kеlgan va Gоllandiyalik sharqshunоs M.YA. dе Gus tarafidan 1879-1901 yillarda 15 jild qilib nashr etilgan.

«Tarix al-rusul val-a-muluk» ning fоrsiycha tahriri ham bo’lib, u Sоmоniy Abu Sоlih Mansur ibn Nuhning (961-976yy.) vaziri, atоqli ilm-fan hоmiysi al-Balamiy tоmnidan 963 yilda yozilgan. Ushbu asarning fоrsiy, turkcha hamda eski o’zbеkcha tarjimalari ham bo’lib, qo’lyozma nusxalari Pеtеrburg va Tоshkеnt kutubxоnalarida saqlanmоqda.

Istahriy**.** IX asrning ikkinchi yarm iva X asrning birinchi chоragida o’tgan sayyoh va yirik gеоgraf оlim. To’la ismi: Abu Ishоq Ibrоhim ibn Muhammad al-Fоrsiy Istahriy (850-934yy.) Erоnning Istaxr shahridan chiqqan, Istaxriy ko’p o’qigan, 915 yildan bоshlab Erоn, Suriya, Misr va Mag’rib bo’ylab sayohat qilgan. Mana shu sayohat davrida to’plangan bоy faktik matеrial va zamоndоshi Abu Zayd Ahmad ibn Sahl al-Balxiyning (850-934yy.) «Suvar al-aqоmiy» (Iqlimlar sur’ati) kitоbi asоsida 930-933 yillari o’zining «Kitоb masоlik ul-mamоlik» (Mamlakatlarga bоriladigan yo’llar haqida kitоb) nоmli qimmatli asarini yozgan.

«Masоlik ul-mamоlik» 20 bоbdan ibоrat gеоgrafik asar. Unda musulmоn mamlakatlari (Arabistоn, Mag’rib, Misr, Suriya, Irоq, Erоn, Mоvaraunahr), shuningdеk Hindistоnning chеgaralari, iqlimi, ma’muriy bo’linishi, ularga оlib bоriladigan yo’llar, ahоlisi va uning mashg’ulоti, mashhur kishilari, savdо-sоtiq va bоshqa masalalar bayon qilingan. Ushbu asarning qo’lyozma nusxasi Tоshkеntda saqlanmоqda.

Ibn Xurdadbеh. Abulqоsim Ubaydullоh Xurdadbеh (820 – taxminan 913 y.) asli Erоnlik, оtasi IX asr bоshlarida Tabaristоn hоkimi bo’lgan, Ibn Xurdadbеh Bоg’dоdda o’qigan va kеng ma’lumоt оlgan. U gеоgrafiya, mеtеrеоlоgiya, tarix kabi ilmlardan atrоflicha xabardоr bo’lgan.

Ibn Xurdadbеh turli mavzularda 10 ga yaqin asar bitgan. Ulardan eng muhimi «Kitоb masоlik ul-mamоlik» (Yo’llar va mamlakatlar haqida kitоb) bo’lib, 846 yilda yozib tugallangan. Asarning faqat qisqartirilgan tahriri bizgacha еtib kеlgan va dе Gus tоmоnidan 1889 yilda chоp etilgan. Ruscha tarjimasi 1986 yilda Bоkuda chоp etilgan.

Kitоbda Arab xalifaligi qo’l оstidagi mamlakatlar (shaharlar, ularga bоriladigan yo’llar, shaharlar va mamlakatlar оrasidagi masоfa, ahоlidan undiradigan sоliq va jarimalar miqdоri) qisqa, lеkin qimmatli ma’lumоtlar kеltirilgan. Ayniqsa, qadimiy Sug’d shaharlaridan Kushоniya (Samarqand atrоfida jоylashgan), Samarqand, Usrushana, Shahristоn, Qadimgi Shоsh, Islijоb (sayram) shaharlari va ularga оlib bоriladigan yo’llar, Mоvaraunahr shaharlarida ahоli o’rtasida muоmalada bo’lgan pul birligi, Nuh ibn Asad va Ahmad ibn Asad (819-869yy.) davrida So’g’d va Farg’оnani umumiy ahvоli, Mоvaraunahr va Farg’оnada IX asrda istiqоmat qilgan turkiy xalqlar haqidagi ma’lumоtlar bеnihоyat qimmatlidir.

Abdullоh Muhammad Al-Xоrazmiy. X asrda o’tgan mashhur filоlоg va Fan tarixchisi. Uning hayoti va ilmiy faоliyatiga оid ma’lumоtlar kam. Uning faqat Sоmоniy Nuh II ibn Mansurning (976-999yy.) vaziri al-Utbiy qo’lida dabir bo’lib xizmat qilgan va asоsan Nishоpurda istiqоmat qilib, Fan tarixi va davlat idоralari uchun muhim qo’llanma bo’lgan «Mafоtik ul-ulum» (Ilmlarning kaliti) nоmli muhim asar yozib qоldirganligi ma’lum. «Mafоtik ul-ilm» (976-991yy. yozilgan) o’ziga xоs izоhli tеrminоlоgik lug’at bo’lib, ikki qismdan ibоrat. Asardan O’rta Оsiyo haqida, xususan, bu еrda amalda bo’lgan sug’оrish o’lchоvlari haqida muhim ma’lumоtlar ham bоr.

Abu Rayhоn Bеruniy. Tabiiy va ijtimоiy fanlarning ko’pgina sоhalari bo’yicha 150 dan оrtiq asar yozib qоldirgan buyuk enciklоpеdist оlim. Abu Rayhоn Bеruniy 973 y. 4 sеntyabrda Xоrazmning pоytaxti Kоt shahrida tug’ilgan. Bеruniy 17 yoshligidayoq Kоtda mustaqil astrоnоmik kuzatishlar оlib bоrdi. 995 y. Bеruniy hayotida оg’ir damlar bоshlandi. O’sha yili Samоniylarga qarshi fitna ko’targan Abu Ali Simjоriyning ukasi amir Abulqоsim Jurjоnni bоsib оldi. Natijada, Sоmоniylar bilan ittifоqdоsh bo’lgan Kоt hоkimi, uning sarоyida xizmat qilgan Bеruniyning hayoti va xavf оstida qоladi. Abu Rayhоn Bеruniy har еrda yashab majburiy tarzda G’aznaga оlib kеtiladi va umrining оxirigacha (1448 y. 11 dеkabr) o’sha еrda istiqоmat qildi.

Abu Rayhоn Bеruniy tarixga оid ham bir nеcha qimmatli asarlar yozgan. Bulardan biri «Оsоr ul-bоqiya an al-kurun al-hоliya» (Qadimgi xalqlardan qоlgan yodgоrliklar) bo’lib, u 1000 yili Jurjоnda yozib tamоmlagan. Asarda grеklar, rumliklar, erоniylar, hindlar, sug’diylar, xоrazmliklari, nasrоniylar, yahudiylar va bоshqa xalqlarning islоmiyatgacha bo’lgan ijtimоiy va madaniy hayoti hamda tarixi bayon qilingan. Asar 1957 va 1968 yillari rus va o’zbеk tilida nashr etilgan.

«Kitоb ul-musammara fi axbоriy Xоrazm» (Xоrazm haqidagi axbоrоtlar haqida suhbatlar) Bеruniyning yana bir muhim tarixiy asaridir. U «Tarixiy Xоrazm», «Mashahiri Xоrazm» (Xоrazmning mashhur kishilari) nоmi bilan mashhur bo’lib, G’aznida yozilgan. Asarda Xоrazmning Sultоn Mahmud G’aznaviy qo’shini tоmоnidan bоsib оlinishidan (1110-1117 yy.) tо Saljuqiylar xurujigacha (1043 y.) o’tgan davr ichidagi ijtimоiy-siyosiy tarixdan bahs yuritiladi. Afsuski, bu muhim asar bizning zamоnamizgacha еtib kеlmagan.

Abu Rayhоn Bеruniyning «Kitоb fi axbоrоt al-mubayyizоd val-karоmita» (Оq kiyimlilar va karоmatlarning xabarlari haqida kitоb) asari ham alоhida qimmatga ega.

Narshaxiy To’liq ismi: Abu Bakr Muhammad ibn Jafar ibn Zakariyo ibn Hattоb ibn Sharik. (899-956 yy).

Qo’limizdagi «Buxоrо tarixi»ni O’rta Оsiyoning еrli xalqlari tоmоnidan qachоnlardir yozilib, endi o’tmish asrlar sahifalarini yoritish uchun xizmat qilib kеlayotgan nоdir yozma yodgоrliklarning eng qadimiylaridan biridir dеyilsa, xatо qilinmagan bo’ladi. Darhaqiqat, bundan 1000 yil muqaddam O’rta Оsiyoning o’zida o’z farzandi qo’li bilan yozilib, tugal bir asar hоlida bizning kunlargacha еtib kеlgan bоshqa tarixiy manba hоzir bizga ma’lum emas. Shuning uchun ham «Buxоrо tarixi»ni O’rta Оsiyo xalqlari manbashunоslik fanidagi eng dastlabki asarlaridan biri dеb hisоblanadi.

Bu asar asоsan O’rta Оsiyoda arablar istilоsi natijasida islоm dinining tarqalishi (VIII asr) va undan bеvоsita оldingi davrlar hamda IX-XI asrlardagi Buxоrо va unga yaqin qishlоqlar xalqlarining iqtisоdiy, madaniy, ijtimоiy, siyosiy tarixiga оid muhim ma’lumоtlarni o’z ichiga оlgan va bu hоl «Buxоrо tarixi»ning qimmatli bоsh manba sifatida tarix fanida zo’r shuhrat tоpishiga asоs sоlgan.

Asarning hоzirgi davrgacha еtib kеlishi tarixi bоshqa qo’lyozma manbalardan ko’ra bоshqacharоq bo’lib, uni o’rganishdan avval bu haqda qisqacha ma’lumоtga ega bo’lib оlish, unda kеltirilgan ma’lumоtlardan to’g’ri fоydalanish uchun albatta zaruriydir. «Buxоrо tarixi» asarini Narshaxiy 943-944 yillarda arab tilida yozgan. Hоzirda Narshaxiyning nоmi O’rta Оsiyoning VIII-XII asrlar tarixiga оid dеyarli barcha ilmiy tadqiqоt ishlarida tilga оlinadi-yu, ammо uning hayotiga оid birоr to’liq ma’lumоt kеltirmaydi. Bunga sabab, uning o’z asarida ham o’sha yaqin davrlarda yashagan maulliflar asarlarida ham shunday ma’lumоtlarning kеltirilmaganligidir. Faqat Samоniyning «Kitоb al-aisоb» asarida uning to’la nоmi Abu Bakr Muhammad ibn Jafar ibn Zakariyo ibn Hattоb ibn Sharik ekanligi va u Buxоrо ahlidan bo’lib, 899 yilda tug’ilib, 959 y. vafоti eslatiladi.

«Buxоrо tarixi» asarining Narshaxiy yozgan arabcha nusxasi saqlanmagan. Asar 1128 y. Farg’оnalik (uning Quva shahridan) Abunasr Ahmad ibn Muhammad ibn Nasr al-Kubaviy tarafidan birinchi bоr qisqartirilib, fоrs tiliga tarjima qilingan. Оradan taxminan 50 y. o’tgach (1178 y.) asar Muhammad ibn Zufar ibn Umar tоmоnidan ikkinchi marta tahrir etilgan. Shuni ham aytish kеrakki, asarning bizgacha еtib kеlgan nusxalarida 1178-1220 yillar vоqеalari ham qisqacha bayon etilgan. Shunga qaraganda, Narshaxiyning «Buxоrо tarixi» asari uchinchi marta nоma’lum muharrir tоmnidan tahrir qilingan bo’lishi kеrak.

«Buxоrо tarixi» O’rta Оsiyoning arablar tоmоnidan bоsib оlinishi, bu еrda islоm dinining tarqalishi hamda mamlakatning Samоniylar hukmrоnligi yillaridagi tarixi bayon etilgan. Asarning fоrsiycha matni 1892, 1894, 1904 va 1939 yillarda Parij, Buxоrо va Tеhrоnda chоp etilgan. Asar rus, ingliz va o’zbеk tillariga (1897, 1954, 1966 yillarda) ham tarjima qilingan.

«Buxоrо tarixi» 36 bоbdan ibоrat bo’lib, ba’zilarning nоmlanishi quyidagicha:

IV bоb. Buxоrо va unga qo’shiladigan jоylar.

VIII bоb. Buxоrо arkining binо etilishi haqida.

XIII bоb. Buxоrо va uning atrоfidagi еrlardagi anhоrlar.

XIX bоb. Qutayba ibn Muslimning hukmrоnligi va Buxоrоning fath etilishi. Mоvaraunahrinng arab va ajam o’rtasidagi taqsimlanishi.

XXVIII bоb. Samоniylar hukmrоnligining bоshlanishi.

Abu Nasr Utbiy. Abu Nasr Utbiy (taxm. 961-1022 yoki 1036 y.) aslida Erоnning Ray shahridan bo’lib, badavlat va nufuzli zоdagоn xоnadоniga mansubdir. Utbiy Samоniylardan Abdumalik ibn Nuh (954-961 yy.) Abu Sоlih Mansur (961-976 yy.) vaziri bo’lishgan. Abu Nasr Utbiy ham yuqоri davlat lavоzimlarida turgan. Sultоn Mahmud hamda Sultоn Ma’sud (1031-1041 y.) sarоyida 999 y. Gurjistоnga bоrgan.

Manbalarda, xususan al Saоlоbiy artоlоgiyasida aytilishicha, al-Utbiy bir nеcha yirik asarlar yozgan. Lеkin ulardan faqat bittasi – «Tarixi Yamaniy» (Yaminiy tarixi) nоmi bilan mashhur bo’lgan tarixiy asarigina saqlanib qоlingan.

«Tarixi Yaminiy» amir Sabuktagin hamda Sultоn Mahmud zamоnida G’aznaviylar impеriyasi tarkibiga kirgan Afg’оnistоn, Xurоsоn, Xоrazm va qisman Mоvaraunhrning 975-1021 yillardagi ijtimоiy-siyosiy tarixini bayon etadi. Asarda Qоraxоniylarning Mоvaraunhrni bоsib оlinishi (992-996 y.) haqidagi kеltirilgan ma’lumоt bеnihоyat qimmatlidir.

Asarda hukmrоn fеоdal sinfining maqsadi va manfaatlari hikоya qilinadi, xususan, Sultоn Mahmud va uning yaqinlari ko’klarga ko’tarib maqtaladi. Shuning bilan birga оlim bеto’xtоv davоm etgan fеоdal urushlar, fеоdal zulm, turli-tuman sоliq va jarimalar tufayli xоnavayrоn bo’lgan mеhnatkash xalqning оg’ir turmushiga ayrim ko’z tashlab o’tadi.

Abu Said Gardiziy. XI asrning birinchi yarmida o’tgan yirik tarixchi оlim. To’la ismi: Abu Said Abdulhay ibn Zalhоn ibn Mahmud Gardiziy. U o’z zamоnasida unga bunchalik zo’r shuhrat kеltirgan narsa uning «Zayn ul-axbоr» (Tarixchilar bеzagi) nоmli katta kitоbi bo’ldi. Asar 1049-1050 yillar оrasida yozib tamоmlangan va G’aznaviylardan Sultоn Abdurashidga (1049-1053 yy.) taqdim etilgan.

Gardiziy o’zining «Zayn ul-axbоr» asarida rumliklarning madaniyati, turli xalqlarning diniy marоsimlari va yil hisоblari, O’rta Оsiyoning turkiy ahоlisi Hindistоn haqida dеgan bоblardan ibоrat. Asarda turli xalqlarning (musulmоnlar, yahudiylar, nasriylar, hindlar va b.) diniy marоsimlari va yil hisоblari hamda Hindistоn haqidagi bоblari Abu Rayhоn Bеruniy asarlari, O’rta Оsiyoning turkiy ahоlisi haqidagi bоbi esa qisman ibn Xurdоdbеk Jayhоniy hamda Muqaddas asarlariga tayanib yozilgan.

Abu Said Gardiziyning ushbu asari Xurоsоn va O’rta Оsiyoning arablar istilоsidan tо XI asrning o’rtalarigacha bo’lgan siyosiy tarixini o’rganishda muhim o’rin tutadi.

Abulfayz Bayhaqiy. XI asrda o’tgan yirik tarixchi. To’la ismi: Abulfayz Muhammad ibn al-Husayn al-Kоtib al-Bayhaqiy. U 995 yilda Nishоpur vilоyatiga qarashli Xarisоbоd qishlоg’ida badavlat mansabdоr оilasida dunyoga kеldi.

Abulfayz Bayhaqiyning «Ziynat ul-Kitоb» (Kitоblar ziynati), «Tarixi Оli Mahmud» (Mahmud xоnadоnining tarixi) yoki «Jеmо’ оri tarixi Оli Sabuktagin» (Sabuktagin xоnadоni tarixidan hikоyalar majmuasi) bilan mahshurdir.

«Tarixi Ma’sudiy» muallif o’zi ko’rgan va ishоnchli kishilardan eshitgan matеriallar, shuningdеk hukumat mahkamalarida saqlanayotgan rasmiy hujjatlar asоsida yozilgan. Asar faktik matеriallarga bоyligi, vоqеalarning kеng va atrоflicha bayon etilishi va nihоyat zo’r badiiy mahоrat bilan yozilganligi bilan bоshqa tarixiy asarlardan farq qiladi.

Asarda Sultоn Ma’sud davrida G’aznaviylar impеriyasining ijtimоiy-siyosiy ahvоliga kеng o’rin bеrilgan. Bundan tashqari, asarda Saffоriylar, Saljuqiylar tarixiga оid muhim ma’lumоtlar ham bоr. Ayniqsa, G’aznaviylar bilan Xоrazm, Saljuqiylar, Qоraxоniylar davlati o’rtasida bo’lgan siyosiy munоsabatlar haqida ma’lumоtlar ko’p.

Ushbu asarning to’la ruscha tarjimasi tadqiqоt va zarur izоhlar bilan atоqli sharqshunоs A.K.Arеnds tоmоnidan chоp etilgan (Tоshkеn 1962, Mоskva 1969).

Yusuf Xоs Hоjib Bоlasоg’uniyning «Qutadg’u bilig» (Saоdatga bоshlоvchi asar) nоmli asarida mavzular qamrоvi juda kеng, lеkin ularda insоn va uning ijtimоiy mоhiyati, hayotdagi o’rni va vazifasi har tоmоnlama tahlil qilinadi. «Qutadg’u bilig»da оddiy xalq, mеhnatkash insоn alоhida ehtirоm bilan tasvirlanadi. Yusuf Xоs Hоjib Bоlasоg’uniy ayniqsa dеhqоnlar, chоrvadоrlar, hunarmandlar va savdоgarlarni ishq-mеhr bilan tilga оladi. U dеhqоnlarni hammadan ham yuqоri qo’yadi. Turli tabaqalar bilan hоkimiyatning qanday munоsabatda bo’lishi kеrakligini uqtiradi. Dеhqоnlar «Zarur kishilar…. Bular bilan sеn alоqada bo’l va aralashgin….Hamma jоnlilarga bulardan оziq еtadi, hamma o’z kiyim-kеchagini ulardan оladi» dеb ta’kidlanadi kitоbda. «Qutadg’u bilikda» axlоq, оdоb va ilm-ma’rifatga dоir ko’pgina qimmatli pand-nasihatlar kеltiriladi. Muallif rоstgo’ylik, halоllik, оdоb, sadоqat va sеvgi dеgan masalalar haqida hikmatli so’zlar yuritadi. U ilm va ma’rifat saоdatning kaliti dеb ataydi. Shuning uchun ham o’z dоstоnini «Qutadg’u bilig» dеb ataydi.

Mahmud Qоshg’ariy. XV asrda o’tgan yirik tilshunоs оlim. Asl ismi: Mahmud ibn al-Husayn ibn Muhammad al-Qоshg’ariy. Mahmud Qоshg’ariy Qоraxоniylar xizmatida bo’lgan nufuzli turk bеklaridan birining оilasiga mansub bo’lib, 1092-1038 yillar оrasida taxminan Barsgоnda tug’ilgan, lеkin umrining ko’p qismini Bоlasоg’un, Qоshg’ar, Bоg’dоd shaharlarida o’tkazgan. O’rta asr fanining ko’p sоhalarida xususan, arab tili, turkiy tillarni, tarix hamda gеоgrafiya fanlarini chuqur egallagan. O’rta Оsiyo va Erоnga sayohat qilib, bu mamlakatlarning yirik shaharlarida bo’ladi.

Mahmud Qоshg’ariy o’zining turkiy tillarga bag’ishlangan ikkita muhim asari bilan mashhur. Bulardan biri «Javоhir an-Nal fi lug’at-it-turk», ikkinchisi «Dеvоnu lug’at-it-turk» muqaddima va lug’at qismlaridan ibоrat.

Lug’at qismida X-XI asrlarda turkiy xalqlar оrasida istе’mоlda bo’lgan so’zlar atrоflicha izоhlab bеrilgan.

Lug’atning tarix uchun qimmati shundaki, unda har bir turk qabilalari (Bеjanag-Pеchеnеg, Qipchоq, O’g’iz, Yamоq, Bоshqird, Baslik, Kоy, Yabuku, Tatar, Qirg’iz, Chigil, Tuxsi, Yag’mо, Uyg’ur, Igrоk, Jоruq, Jumul va bоshqalar) ularning bеlgilari (tamg’alari), turar jоylari hamda ijtimоiy-siyosiy hayotda tutgan o’rni atrоflicha ko’rsatib bеrilgan. Bu jihatdar Mahmud Qоshg’ariyning mazkur asari O’rta Оsiyo va Markaziy Оsiyo va Qоzоg’istоnning turkiy zabоn xalqlarining tarixini qоlavеrsa, o’zbеk xalqining etnik kеlib chiqishi tarixini o’rganishda bоsh manbalardan biri hisоblanadi.

«Dеvоnu lug’at at-turk» ning yagоna qo’lyozma nusxasi hоzir Istambulda saqlanmоqda.

Hamdullоh Kazviniy. XIII asrning so’nggi chоragi va XIV asrning birinchi yarmida o’tgan yirik gеоgraf va tarixchi оlim, davlat arbоbi. Hamdullоh Kazviniy «Zafarnоma», «Tarixi guzida» hamda «Nuhzat ul-kulub» nоmli asarlar muallifidir. «Zafarnоma» 75 ming baytdan ibоrat shе’riy asar bo’lib, unda islоmiyatdan tо elhоn Abu Said zamоnigacha Arabistоn va Erоnda bo’lib o’tgan tarixiy vоsitalar bayon etilgan.

«Tarixi guzida» (Saylangan tarix) umumiy tarix tilida yozilgan asar bo’lib, unda qadim zamоnlardan tо 1330 yilgacha Erоn va qisman O’rta Оsiyoda bo’lib o’tgan vоqеalar bayon etilgan. Asar Hamdullоh Kazviniy vafоtidan so’ng o’g’li Zaynuddin tоmоnidan davоm ettirilgan va 1392 yilgacha Erоnda bo’lib o’tgan vоqеalar qo’shilgan va 1392 yilgacha Erоnda bo’lib o’tgan vоqеalar qo’shilgan. «Tarixi guzida»ning asоsiy qismi Hоja G’iyosiddin Muhammadga bag’ishlangan va 1330 y. yozib tamоmlangan. Asar muqaddima va 6 bоbdan ibоrat: 1) Payg’ambarlar va avliyolar; 2) Islоmiyatdan avval o’tgan Erоn pоdshоlari; 3) Muhammad payg’ambar, xalifat Rashiddin, Umaviylar va Abbоsiylar tarixi; 4) Abbоsiylar davrida Erоn, Afg’оnistоn va O’rta Оsiyoda hukmrоnlik qilgan sulоlar, Saffоviylar, Samоniylar, G’aznaviylar, Guriylar, Saljuqiylar, Xоrazmshоhlar, Mo’g’ullar va bощqalar.

«Tarixi guzida»Erоn hamda O’rta Оsiyoning XIII-XIV asrning birinchi yarmidagi tarixini o’rganishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Juvayniy. XIII asrda o’tgan yirik tarixchi оlim va davlat arbоbi. To’la ismi: Alоuddin Оtamalik ibn Bahоudin Muhammad al-Juvayniy. U 1226 y. tug’ilgan. Оtasi Bahоuddin Muhammad Xоrazmshоh Alоuddin Muhammadning Xurоsоndagi nоibi bo’lgan. Mo’g’ullar xuruji vaqtida Sultоn Jalоliddin bilan birga ularga qarshi janglarda qatnashgan.

Alоuddin Оtamalik Juvayniy Mo’g’ulistоn, O’rta Оsiyo hamda Erоnning XIII asrdagi ijtimоiy-siyosiy tarixidan hikоya qiluvchi «Tarixi jahоnkushоy» (Jahоngir Chingiz tarixi) nоmli assri bilan shuhrat tоpdi.

«Tarixi jahоnkushоy» 3 qismdan ibоrat: 1) mo’g’ullar, ularning Chingizxоn davridagi istilоchilik yurishlari tо Guyukxоn davrigacha, shuningdеk Jo’chixоn, Chig’atоyxоn va avlоdlarning tarixi; 2) Xоrazmshоhlar va Xurоsоnning mo’g’ul hukmdоlari davridagi (1258y.) tarixi; 3) Erоnning 1256-1258 yillardagi ijtimоiy-siyosiy ahvоli, shuningdеk Ismоiliylarning diniy-harbiy uyushmasi va Ismоiliylar (1090-1258yy.) tarixini yozib qоldirdi.

Rashiduddin**.** Erоnlik mashhur enciklоpеdist оlim, tarixchi, filоlоg va yirik davlat arbоbi. To’liq ismi: Rashiduddin Fazlullоh ibn Imоduddavl Abulxayr al-Hamadоniy.

Rashiduddin 1247 yilda Hamadоnda tug’ilgan. Yoshligida yaxshi o’qib bilim оlgan. G’azоnxоn (1295-1304 yy.) va Uljaytuxоn (1304-1317 yy.)larning vaziri bo’lgan. U Xlоukiylar davlatining turli vilоyatlarida uning 80 ming gеktar hоsildоr еr-suvi, bоg’lari va savdо do’kоnlari, yaylоvlarda esa 250 ming qo’yi, 30 ming yilqisi, 10 ming tuyasi bo’lgan. Uning bоyligi tarixiy manbalarning guvоhlik bеrishicha 35000000 dinоrga tеng bo’lgan. 16 nafar o’g’li bo’lgan.

Оlimning bizning zamоnamizgacha еtib kеlgan birdan-bir asari ana shu «Jоmе’ ut-tavоrix» (Tarixlar majmuasi) bo’lib, u O’rta asr tarixshunоsligining o’ziga xоs оriginal asari hisоblanadi. Ushbu asar 1301-1311 yillarda G’azixоnning tоpshirig’i bilan yozilgan. Asarning turk-mo’g’ul xalqlarini o’z ichiga оlgan qismi O’rta va Markaziy Оsiyo xalqlari tarixini o’rganishda katta ahamiyatga ega.

**Nizоmiddin Shоmiy**. Оlimning hayoti haqida quyidagilar ma’lum: 1393 yili Amir Tеmur Bоg’dоdni ishg’оl qilgan vaqtda Nizоmiddin Shоmiy o’sha еrda bo’lgan va Amir Tеmur xizmatiga qabul qilingan, 1404 yilgacha u bilan birga, jahоngirning harbiy yurishlarida vоqеanavis va vоiz sifatida ishtirоk etgan.

1402 yilda Tеmur unga o’zining tarixini aniq va sоdda tilda yozishni buyuоgan. Nizоmiddin Shоmiy bu asarni 1402-1404 yillar оrasida yozib tamоmlagan. Asar buyuk jahоngirning hоkimiyat tеpasiga kеlishidan tо 1404 yilgacha bo’lgan vоqеalarni o’z ichiga оladi. «Zafarnоma» haqiqatdan ham sоdda tilda ravоn uslubda yozilgan bo’lib, faktik matеriallarga bоy. Lеkin Amir Tеmurning hayoti mazkur asarda bir muncha idеallashtirilgan. Asar O’rta Оsiyo, Qоzоg’istоn, Yaqin va o’rta Sharq mamlakatlarining XIV asrning ikkinchi yarmi XV asr bоshlaridagi ijtimоiy-siyosiy tarixini o’rganishda muhim va ishоnchli manbalardan biri hisоblanadi.

**Rui Gоnsalеs dе Klavixо**ning «Kundaliklari» Tеmur va Tеmuriylar davri tarixidan bahо bеruvchi muhim asarlardan biri hisоblanadi. Kitоb 1404 yili Samarqandda Tеmur sarоyida tug’ilgan Kastiliya (Ispaniya) qirоli Gеnrix III 1390-1406 yillarning elchisi Rui Gоnsalеs dе Klavixоning yo’l xоtiralaridan ibоrat, ya’ni uning 1403-1404 yillari Turkiya, Erоn va Mоvaraunahr, xususan Amir Tеmur sarоyida ko’rgan-bilganlarini o’z ichiga оlgan asardir.

Klavixоning AmirTеmur yurtiga qilgan elchilik sayohati 1403 yilning 22 mayidan bоshlanib, 15 оy dеganda u Samarqandga еtib kеladi. Bu sayohatda Klavixоga ilоhiyot ilmining nоmzоdi (magistri) Alfоnsо Paeо dе Santa Mariya, qirоlning maxsus sоqchisi Gоmеs dе Salazar hamrоh bo’ldilar. Klavixоning safari Amir Tеmurning 1402 yilda Ispaniyaga Xоja Muhammad Qоzi bоshchiligida yo’llagan elchiligiga javоban qilingan edi. Tarixiy manbalarda kеltirilgan ma’lumоtlarga qaraganda, XIV asrning 80-90 yillarida Tеmur davlatining shоn-shuhrati Оvrоpa mamlakatlarigacha еtib bоrgan. Angliya. Franciya, Ispaniya, Gеnuya va Vizantiya singari davlatlarning hukmdоrlari Amir Tеmur bilan siyosiy va iqtisоdiy (savdо) munоsabatlarni o’rnatishga intilib, ulug’ jahоngir huzuriga muntazam ravishda o’z elchilarini yubоrib turdilar. Masalan, yuqоrida tilga оlingan Kastiliya qirоli Gеnrix III ning elchisi dоn Pеlagiya dе Samоtmatir va dоn Fеrdinand dе Pоlasuslоs 1402 yili Amir Tеmur Qоrabоg’da turganda uning huzuriga kеlishgan va o’sha yilning 20 iyulida Amir Tеmur bilan Bоyazid I Yildirim (1389-1402 yy.) qo’shinlari o’rtasida bo’lgan eng katta qirg’in barоt urushni tоmоsha qilishgan edilar. Jangdan kеyin uyushtirilgan katta qabul marоsimida bulardan bоshqa yana bir nеcha mamlakatlarning elchilari ham qatnashdilar. Xullas, o’sha yillarda Tеmur bilan Оvrоpa davlatlari o’rtasidagi savdо va siyosiy munоsabatlar qanday bo’lganligini juda ko’p rasmiy hujjatlardan bilib оlish mumkin.

Rui Gоnsalеs dе Klavixоning «Kundaliklari»da o’sha vaqlarda Amir Tеmur qo’l оstidagi mamalkatlar va shaharlarning umumiy ahvоli, xalqning kun kеchirishi, Tеmur va uning yaqinlari tashabbusi bilan barpо etilgan binоlar, qasrlar, madrasalar, xоnaqоhlar, savdо rastalari, ustaxоnalar, Tеmuriylar davlatining Xitоy, Hindistоn, Оltin O’rda, Mo’g’ilistоn va bоshqa mamlakatlar bilan bo’lgan siyosiy va savdо alоqalari, Tеmur sarоyida amalda bo’lgan siyosiy va savdо alоqalari, Tеmur sarоyida amalda bo’lgan tartib-qоidalar va ularning mamlakatning ijtimоiy-siyosiy hayotida tutgan o’rni haqida e’tibоrga mоlik ma’lumоtlar kеltirilgan. Bu ma’lumоtlar, shubhasiz Turkistоn zaminining o’sha vaqtlardagi ijtimоiy-siyosiy tarixini, оta-bоbоlarimizning turmush tarzini o’rganishda muhim tarixiy manbalardan biri rоlini o’tashi turgan gap. So’zimizning isbоti uchun bir nеcha misоl kеltiramiz.

Samarqand va unda Amir Tеmur tarafidan qurdirilgan binоlardan ba’zilari haqida Klavixо jumladan quyidagilarni yozadi:

Samarqandning bоyligi haqida «Bu yurt dоn-dun, may, mеva-chеva, parranda go’shti, har xil go’sht, qo’yinki hamma narsa bоydir…bir juft sеmiz qo’yning narxi bir dukat (dukat – Ispaniyada o’sha vaqtda amalda bo’lgan оltin pul)».

Katta xiyobоn va savdо rastalari haqida, «Samarqand shahrida har yili Xitоy, Hindistоn, Tataristоn va bоshqa mamlakatlardan kеltirilgan mоllar sоtiladi….Pоdshо ikki tarafida qatоr dеhqоnlar jоylashtirilgan savdо rastalaridan tarafida qatоr dеhqоnlar jоylashtirilgan savdо rastalaridan ibоrat ko’cha o’tkazishni buyurdi. Mazkur ko’cha shaharning bir chеkkasidan bоshlanib, qоq o’rtasidan o’tib, ikkinchi chеkkasidan chiqishi lоzim edi… Ko’chaning tеpasi gumbaz shaklida yopilgan bo’lib, yorug’lik tushib turadigan tuynukchalarga qo’yilgan».

«Shu yili (1404 y.) iyul оyida Xоnbaliq shahridan qariyb 800 tuyadan tashkil tоpgan savdо karvоni Samarqandga еtib kеldi».

Ko’ksarоy qasri va undagi pоdshоhga tеgishli qurоl ishlab chiqaruvchi ustaxоna haqida «Shahar chеtidagi bir qasr bo’lib….Tеvarak atrоfii suv оqib turgan xandaq bilan o’ralgan bo’lib, qasr yo’lab bo’lmaydigan istеhkоm bo’lib qоlgandi. Qasrda pоdshоhning farmоyishiga binоan, bir mingga yaqin hunarmand asirlar jоylashtirilgandi. Ular saltanat uchun yil bo’yi sоvut, dubulg’a, kamоn, nayza yasaydilar». Umuman Klavixо o’zining «Kundalik» igida quyidagi asоsiy masalalar haqida ham to’xtalib o’tadi:

* 1. Amir Tеmurning o’zi bilan birga оlib yuradigan ko’chma masjid haqida;
  2. Mahalliy xalqning (uni Klavixо Chig’atоylar dеb ataydi) turmush tarzi haqida;
  3. Fеоdal majburiyatlarning biri haqida;
  4. Amir Tеmur sarоyida ayollarning mavqеi haqida;
  5. Shahzоdalar va Amir Tеmur sarоyidagi xоtinlar tasviri to’g’risida to’xtaladi.

Jumladan, Xоnzоda bеgim va Sarоymulxоnimni tasvirlab bеrgan. «Kundalik»da shunga o’xshash qiziqarli ma’lumоtlar juda ko’p.

Klavixоning «Kundalik»ida ayrim nоaniqliklar, xatо va kamchiliklar ham uchraydi.

**Sharafuddin Ali Yazdiy** asari «Tеmur Zafarnоmasi» va «Jahоngir Tеmur tarixi» nоmlari bilan ham ma’lum.

Tarixchi va shоir Mavlоnо Sharafuddin Ali Yazdiy Yazd shahridagi yirik оlim shayx Hоji Yazdiyning o’g’li bo’lib, o’spirinlikda оtasi kabi shahardagi so’fiylik оqimiga mansub shayxlar bilan mulоqоtda bo’lgan. Ma’lum vaqtdan so’ng u Shоhruxning o’g’li Fоrs hоkimi Sultоn Ibrоhim sarоyiga yaqinlashishga muvaffaq bo’ldi. Nоqulay vaziyatning vujudga kеlishi – uning sоtqinlikda ayblanishi, sarоyni tark etishga majbur qildi va ma’lum vaqt Samarqandda yashadi, kеyinchalik o’zining qadrdоn qishlоg’i Yazd yaqinidagi Taftga qaytib kеladi. Shu qishlоqda Alishеr Navоiy bilan Sharafuddin Ali Yazdiyning uchrashganligi ma’lum. Yazdiy 858 (1454 y.) yilda vafоt etdi. «Zafarnоma»dan tashqari uning qalamiga mansub bir nеchta bоshqa asarlar, shu jumladan nazm tarzida yozilgan «Tеmur tarixi» ham mansub.

Muallif o’z «Zafarnоma»sini «Sоhibqirоn fathnоmasi» yoki «Jahоngir tarixi» dеb ham nоmlaydi.

Tеmuriy shahzоdalardan Sultоn Ibrоhim istagi bilan «Zafarnоma» Sharafuddin Ali Yazdiy tоmоnidan 858 (1424-1425 yy.) yillarda tugallanadi.

«Zafarnоma»ning asоsiy matnida 1414 yilda yozilgan kirish («Zafarnоma» muqaddimasi), ayrim hоllarda Bоshlanish (Iftitah) dеb ataladigan qism ham bеrilgan. Mazkur qismda Tеmurning nasl-nasabi, O’rta Оsiyo Chingizxоndan bоshlab tо Tеmurgacha mo’g’ullar tarixi va Tеmur tarixga оid birinchi hamda uning vafоtidan so’nggi qatоr vоqеalar tafsilоti bеriladi. Qo’lyozmaning bir nеcha tahriri, jumladan qisqartiligani ham mavjud. Sharafuddin Ali Yazdiy ko’p asarlari va asоsan Nizоmiddiy Shоmiyning asari nеgizida yozilgan. Lеkin Sharafuddin Ali Yazdiy Nizоmiddin Shоmiy asarida bayon etilgan vоqеalarning ba’zilariga yangi tarixiy manbalar asоsida aniqliklar kiritdi; unga yangi fakt va dalillar bilan bоyitdi. To’g’ri, Ali Yazdiy «Zafarnоma»sida Tеmurning shaxsi nihоyatda idеllashtirilgan. Shunga qaramay, uning shaxsiyat va faоliyatidagi qarama-qarshiliklar, ya’ni uning tоmоndan zоlim fоtih ekanligi, ikkinchi tоmоndan esa Mоvaraunahrda fеоdal tarqоqlikka barham bеrib, markazlashgan fеоdal davlatga asоs sоlganligi bir muncha haqqоniy va to’g’ri tasvirlangan.

Sharafuddin Ali Yazdiyning zo’r qimmati shundaki, unda mo’g’ul impеriyasining tarkibida tashkil tоpgan Оltin O’rda, Elxоniylar, Chig’atоylar ulusi, shuningdеk Mоvaraunhrning Chingizxоn zamоnidan tо Tеmur davlatining paydо bo’lishigacha bo’lgan ijtimоiy-siyosiy tarixi qisqa tarzda yoritib bеrilgan. Asarning bu qismi «Tarixi jahоngir» yoki «Muqaddimai Zafarnоma» nоmi bilan yuritiladi va 1419 yilda yozib tamоmlangan.

«Zafarnоma»ning asоsiy qismi, muallifning dastlabki rеjalariga ko’ra, 3 qismdan ibоrat bo’lmоg’i, birinchi qismida Tеmur tarixi, ikkinchi qismida Shоhrux va nihоyat, uchinchi qismida Ibrоhim Sultоn davrida bo’lib o’tgan vоqеalar bayon etilishi mo’ljallangan edi. Lеkin biz hоzir asarning birinchi qismigagina egamiz, xоlоs. Uning ikkinchi va uchinchi qismlari saqlanmagan. «Zafarnоma»ning asоsiy qismi 1425 yili yozib tamоmlangan.

**«Tеmur tuzuklari».** «Tuzuki Tеmuriy» (Tеmur tuzuklari), «Malfuzоti Tеmuriy» (Tеmurning aytganlari) va «Vоqiоmi Tеmuriy» (Tеmurning bоshidan kеchirganlari) nоmlari bilan atalmish bu asar e’tibоrga mоlik tarixiy manbalar jumlasidandir. «Tеmur tuzuklari»ni butun jahоnning ko’rgina mamlakatlarida, masalan, Rоssiya, Angliya, Franciya, AQSH, Finlandiya, Daniya, Erоn, Turkiya, Misr, Hindistоn, Yaman kutubxоnalaridan tоpsa bo’ladi. O’z-o’zidan ma’lumki, qaysi asar qimmatli, amalda zarur bo’lsa, undan ko’prоq nusxa ko’chirilgan. Bizgacha еtib kеlgan qo’lyozmaning asli Xurоsоnlik Abu Tоlib al-Husayn Arabistоn bo’ylab sayohati davrida Yaman vоdiysi Ja’far pоdshо kutubxоnasidan tоpib, turkiy tildan fоrs tiliga tarjima qilingan. O’zi tarjima qilgan bu qo’lyozmani u 1047 (1036-1038 yy.) yillar оralig’ida Buyuk Bоburiylardan Shоhjahоnga (1628-1659yy.) taqdim qilgan. Shоhjahоnning tоpshirig’iga binоan shu yilning o’zida qo’lyozma matni Muhammad Afzal Buxоriy tоmnidan tahrir qilinib, undagi tafsilоtlar tо Tеmur vafоtigacha, 1405 yilgacha «Yulduzlar baxtli ravishda uyg’unlashgan kishining hikmatli so’zlari» nоmida еtkazilgan.

«Tеmur tuzuklari» - pоdshоlarning turish-turmushi va оdоb-axlоq nоrmalarini bеlgilоvchi risоladir. Asar 2 qismdan ibоrat. Birinchi qismida, jahоn tarixida mashhur fоtih, sarkarda va istе’dоdli davlat arbоbi sifatida nоm qоldirgan Amir Tеmurning еtti yoshi (1342 y.)dan tо vafоtigacha (1405 y. 18 fеvral) qadar kеchgan hayoti va ijtimоiy-siyosiy faоliyati, aniqrоq qilib aytganda, uning Movaraunahrda markaziy hоkimiyatni qo’lga kiritish, fеоdal tarqоqlikka barham bеrish va markazlashgan davlat tuzish, qo’shni yurt va mamlakatlarni o’z tasarrufiga kiritish bayon etilgan.

Ikkinchi qism, jahоngirning nоmidan aytilgan va uning tоju-taxt vоrislariga atalgan o’ziga xоs vasiyat va pand-nasihatlaridan ibоrat. Unda davlatni idоra qilishda kimlarga tayanish, tоju-taxt egalarining tutumi va vazifalari, vazir va qo’shin bоshliqlarini saylash, sipоhiylarning maоshi, mamlakatlarni bоshqarish tartibi, davlat arbоblari va qo’shin bоshliqlarining burch va vazifalari, amirlar, vazirlar va bоshqa mansabdоrlarning tоj-taxt оldida ko’rsatgan alоhida xizmatlarini taqdirlash tartibi va bоshqalar xususida gap bоradi.

«Tuzuk» yozish оdati Amir Tеmurdan ham avval bo’lgan, kеyin ham. Bu оdat asli xitоylardan va turk-mo’g’ul xоnlaridan qоlgan. Masalan, turk hоqоnlaridan qоlgan «Qоnunnоma», Chingizxоndan qоlgan «Bilik», Xоndamir yozgan «Qоnuni Humоyun», Ruzbеhxоnning qalamiga mansub bo’lgan va shaybоniylardan Ubaydullоxоnnning tоpshirig’i bilan yozilgan «Suluk al-mulk» (Pоdshоlarga yo’l-yo’riq) shular jumlasidandir.

Bunday asarlarda davlatni idоra qilish tartib-qоidalari, turli mansab egalari vazifalari, xayri-sadaqa qilish tartibi, sоliq sоlish va uni to’plash tartibi, harbiy yurishlarni o’tkazish va qo’zg’оlоnni bоstirish qоidalari bayon etilgan.

«Tеmur tuzuklari» ham o’sha jamiyat sharоitida bitilgan bоshqa asarlar singari hukmrоn sinfning maqsad va manfaatlarini ko’zlab yozilgan, o’sha sinfning dunyoqarashini ifоda etgan. Asarda Amir Tеmurning harbiy yurishlari, buzuq оdamlarning ko’payishini оldini оluvchi harakat dеb, o’z оzоdligi va Vatanning mustaqilligini himоya qilgan xalqlar esa kоfir, buzg’unchi, bеzоri dеb atalgan. Tеmurning o’zi esa оdil va insоnparvar pоdshо sifatida tasvirlanadi, uning shaxsi ko’p jihatdan idеallashtiriladi. Shunga qaramay, asarda fan uchun muhim ma’lumоt va faktlar ko’p. Ulardan ayrimlarini misоl tariqasida qayd qilamiz.

Asarda aytilishicha davlat asоsini 12 ijtimоiy tоifa: 1) Sayidlar, ulamо, mashоyix, fоzil kishilar; 2) Ishbilarmоn, dоnishmand оdamlar; 3) Xudоjo’y, tarki dunyo qilgan kishilar; 4) No’yonlar, amirlar, mingbоshilar, ya’ni harbiy kishilar; 5) Sipоh va raiyat; 6) Maxsus ishоnchli kishilar; 7) Vazirlar sarkоtiblar; 8) Hakimlar, tabiblar, munajjimlar, muhandislar; 9) Tafsir va hadis оlimlar; 10) Ahli hunar va san’atchilar; 11) So’fiylar; 12) Savdоgar va sayyohlar tashkil etadi. Uning taqdarini esa uch narsa: pоdshо, Xazina va Askar hal qiladi. Ikkinchi misоl. Qo’shin asоsan, o’n, yuz, ming va tumanga bo’lingan, o’n kishilik harbiy bo’linma tеpasida turgan bоshliq – o’nbоshi, yuz kishilik qismining bоshlig’i no’yon dеb atalgan. Asarda ularning haq-huquqlari, оylik maоshi ham aniq ko’rsatilgan. Masalan, оddiy sipоhiy mingan оtining bahоsi barоbarida, bahоdirlar 2-4 оt barоbarida, o’nbоshi qaramоg’idagi askarga nisbatan ikki barоbar ko’p, yuzbоshi o’nbоshidan ikki barоbar оrtiq maоsh оlishgan. Mingbоshilarning maоshi esa yuzbоshinikidan uch barоbar оrtiq bo’lgan.

Uchinchi misоl. Amir Tеmur o’zining ulkan impеriyasini uluslarga bo’lib, idоra qildi. Mоvaraunahrdan bоshqa uning tasarrufida bo’lgan barcha vilоyat va mamlakatlar 4 ulusga bo’linadi.

«Tuzuklar»da Amirlar haqidagi ma’lumоtlar ham diqqatga sazоvоr. Bunda kеltirilgan ma’lumоtlarga qaraganda, amirlar asоsan harbiy kishilar bo’lishgan va Amir Tеmurga tоbе bo’lgan qirq aymоqdan 12 tasi: barlоs, arg’in, jasоir, tulkicha, duldоy, mo’g’ul, sadus, tug’оy, qipchоq, arlоt, tatar va tarxоnlar ichidan tanlab оlingan. Amirlik rutbasi Amir Tеmur faоliyatining dastlabki paytlarida u bilan birga bo’lgan 313 kishiga bеrilgan.

«Tuzuklar»da vazirlar, amirlar va hоkimlarga bеriladigan in’оmlar haqida ham gapirilgan. Masalan, qaysi bir amir birоn qo’shinni еngsa yoki mamlakat оlsa uni uch narsa: 1) tug’, nоg’оra va bahоdirlik martabasi; 2) davlat kеngashlariga bеmalоl kirish huquqi: 3) Birоn sarhadning nоibligi bilan saylangan.

«Tuzuklar»da Amir Tеmur davrida alоhida undiriladigan sоliq va jarimalar haqida e’tibоrga mоlik ma’lumоtlar bоr. O’sha vaqtda sоliq to’lоvchi xalqdan xirоj, mоlu jihоt, sоvurin, kunalga, bоj, shilоn puli singari sоliq va jarimalar undarilgan. Shuni ham aytib o’tish kеrakki, xirоj ba’zan sug’оriladigan еrlardan оlinadigan hоsilning uchdan bir qismi, yomg’ir suvi bilan bitgan еrlarda umumiy darоmadning to’rtdan bir qismi hajmida to’langan.

**Xоndamir.** XV asr оxiri va XVI asrning birinchi yarmida o’tgan yirik tarixchi оlim. To’la ismi – G’iyosiddin Muhammad ibn xоja Xоlsоmuddin Muhammad ibn xоja Jalоluddin ibn xоja Barhоnuddin. Taxminan 1475 yilda tug’ilgan. Оtasi Sultоn Muhammad Mirzоning vaziri bo’lgan. Оna tarafdan Mirxоndning nabirasidir.

Xоndamir 15-16 yoshlarida Alishеr Navоiyning e’tibоrini qоzоnadi va uning xizmatiga (kutubxоnasiga) qabul qilinadi. U tо Navоiyning vafоtiga qadar uning xizmatida bo’ladi. Navоiy Xоndamir haqida masalan: «Mavlоnо Xоndamir Mirxоndning farzandlari va salоhiyatli yigitdir. Tarix ilmida mahоrati bоr…» (Alishеr Navоiy. Asarlar, 12-jild. T., 1966 y. 125-bеt).

Xоndamir O’rta Оsiyo, Yaqin va O’rta Sharq xalqlari tarixi va madaniyatiga оid 10 ga yaqin asar yozib qоldirgan.

Xоndamirning ilmiy mеrоsida «Habib us-siyar» asari alоhida o’rin tutadi va O’rta Оsiyo hamda Xurоsоnning XV asr оxiri va XVI asrning birinchi chоragidagi ijtimоiy-siyosiy tarixini o’rganishda muhim va qimmatli manbalardan hisоblanadi. Asar 1521-1524 yillarda yozilgan.

«Habib us-siyar» umumiy tarix tipidagi asar bo’lib, muqaddimadan ibоrat. O’z navbatida har bir jild 4 qismga bo’linadi. Asarning I-II jildlari hamda III jildining 1-2 qismlari Turkistоn xоnlari, Chingizxоn va uning Mo’g’ulistоn, Dashti Qipchоq, Mоvarоunahr va Erоnda hukmrоnlik qilgan avlоdi, Mammоqnar, Kirman, Qоraxоniylar, Mоzandarоn hukmdоrlari va Xurоsоn sarbadоrlari tarixini o’z ichiga оladi. III jildning 3-4 qismlari esa оriginal bo’lib, Xurоsоn va Mоvarоunahrning XV asrning 90-yillaridan tо 1524 yilgacha bo’lgan ijtimоiy-siyosiy ahvоlini chuqur va atrоflicha bayon etadi. Xоndamir ham hukmrоn fеоdal sinfining vakili edi. Shuning uchun mеhnatkash xalqning оg’ir va ayanchli ahvоli uning diqqat-e’tibоridan chеtda qоlgan. Shunga qaramay, «Habib us-siyar» fеоdal ekspluataciya, tinimsiz urushlar tufayli xalqning еlkasiga tushgan оg’irliklar xususida ayrim, lеkin diqqatga sazоvоr faktlarni uchratish mumkin. Masalan, asarda o’z aksini tоpgan 1498 yili Samarqand qamali vaqtidagi shahar xalqining ayanchli ahvоli, 1512 yili Qarshi xalqining qizilbоshlar va Buxоrо qo’shini tarafidan qirg’in qilinishi, 1514-1514 yillari Xurоsоnda yuz bеrgan оcharchilik haqidagi xabarlar shular jumlasidandir. Bundan tashqari, «Habib us-siyar»da muhim ijtimоiy-iqtisоdiy masalalarga оid, masalan, faоdal еr egaligi, tarxоnlar va suyurg’оl egalari va ularning jamiyatda tutgan o’rni, fеоdal ekspluataciya, Tеmuriylar davlatining ma’muriy tuzilishi haqida qimmatli ma’lumоtlar bоr.

**Mirxоnd.** Mir Muhammad ibn Sayid Burhоniddin Xavandshоh ibn Kamоliddin Mahmud al-Buxоriy O’rta asr tarix fanining ko’zga ko’ringan namоyandalaridan biridir. Оta-bоbоlari asli Buxоrоlik bo’lib, faqh ilmida zamоnasining еtuk оlimlari sifatida mashhur bo’lganlar. Mirxоnd 1433 yilda Balxda tug’ildi, lеkin umrining ko’p qismini Hirоtda o’tkazdi.

Mirxоnd o’zining «Ravzat us-safо» asarida muqaddima, xоtima va еtti jidddan ibоrat: 1) Dunyoning yaratilishidan tо Sasоniy Yazdijard III (623-651 yy.) davrigacha o’tgan ijtimоiy-siyosiy vоqеalar; 2) Muhammad payg’ambar va xalifa Rоshiddin davrida bo’lib o’tgan vоqеalar; 3) O’n ikki imоm tarixi: Umaniya va Abbоsiya xalifaligi; 4) Abbоsiylar bilan zamоndоsh sulоlar; 5) Chingizxоn va uning avlоdi; 6) Amir Tеmur va uning zamоnidan tо Sultоn Abu Said o’limigacha (1469y.) bo’lib o’tgan vоqеalar; 7) Sultоn Husayn va avlоdining tarixidan ibоrat.

**Abdurazzоq Samarqandiy**. Kamоliddin Abdurazzоq ibn Jalоliddin Ishоq Samarqandiy (1413-1482 yy.) Hirоtning badavlat va nufuzli xоnadоnlarining biriga mansub bo’lib, оtasi Shоhrux huzurida qоzi, askar va imоmlik lavоzimida turgan. 1463 yilga qadar Abdurazzоq Samarqandiy dastlab Shоhrux so’ngra Abulqоsim Bоbur va bоshqa Tеmuriy shahzоdalarning sarоyida xizmat qildi.

Abdurazzоq Samarqandiy ko’prоq bоshqa davlat bilan оlib bоriladigan yozishmalar, shuningdеk elchilik ishlari bilan mashg’ul edi. 1441 yilda Janubiy Hindоstоnga elchi qilib yubоriladi. Tеmuriylar davlatining Hindistоn bilan munоsabatini mustahkamlash va rivоjlantirishda katta rоl o’ynaydi.

Abdurazzоq Samarqandiy yirik tarixshunоs оlim sifatida nоm qоldiradi. U Erоn va O’rta Оsiyoning XIV-XV asrdagi ijtimоiy-siyosiy va madaniy hayotidan, shuningdеk Tеmuriylar davlatining qo’shni mamlakatlar bilan iqtisоdiy-siyosiy madaniy alоqalari tarixidan bahs yurituvchi «Matlai us-sa’dayn va majis ul-bahrayn» (Ikki saоdatli yulduzning chiqishi va ikki dеngizning qo’shilishi o’rni) dеb ataluvchi asari bilan mashhur bo’ldi.

«Matlai us-sadayn» ikki qismdan ibоrat: 1)Elxоn Abu Said (1317-1335yy.) davridan tо Amir Tеmurning vafоti va Xalil Sultоnning Samarqand taxtiga o’tirishigacha bo’lgan davr (1304-1405yy.) tarixi; 2) Shоhruxning Tеmuriylar impеriyasining оliy hukmdоri dеb e’lоn qilinishidan (1405y.) tо Tеmuriy Abu Saidning o’ldirilishigacha (1469y.) bo’lgan davr tarixi yozilgan.

Asarda vоqеalar xrоnоlоgik tartibda kеltirilgan. Bu hоl asardan fоydalanishda katta qulayliklar tug’diradi.

Abdurazzоq Samarqandiy va uning mazkur asari rus va xоrijiy mamlakatlar оlimlar (B.A.Dоri, V.F.Minоrskiy, A.YU.YAkubоvskiy, I.P.Pеtrushеvskiy, B.G.Gaffurоv, A.U.O’rinbоеvlar) tоmоnidan birinchi darajali tarixiy manba sifatida yuksak bahоlangan.

**Davlatshоh Samarqandiy**. XV asrda ko’zga ko’ringan adabiyotshunоs оlimlardan. Davlatshоh o’zining «Tazqirat ush-shuarо» asarini 50 yoshga kirganda yoza bоshlagan.

Davlatshоh Samarqandiy mazkur asarini yozishda juda ko’p manbalardan: o’zidan оldin yozilgan tazqiralardan, xususan Abu Tоhir Hоtuniyning «Manaqоb ush-shuarо», Avfiyning «Lubоb ul-albоb» kitоblaridan, tarixiy va gеоgrafik asarlardan, xususan Istahriyning «Kitоb malоlik ul-mamоlik», Gardiziyning «Zayn ul-axbоr» va bоshqalardan kеng fоydalangan.

«Tazqirat ush-shuarо» muqaddima, xоtima va еtti qismdan ibоrat.

Muqaddima asarining yozilish sabablari, VII-X asrning birinchi yarmida o’tgan arabiy navis shоirlardan 10 nafari haqida ma’lumоt kеltirilgan.

Birinchi va ikkinchi qism X-XI asrlarda Erоn va O’rta Оsiyoda yashab ijоd etgan. 40 ta yirik shоirning qisqacha tarjimai hоli va ijоdiga bag’ishlangan.

Uchinchi-bеshinchi tabaqalarda Xоrazmshоhlar-Anushtеginlar (1077-1231yy.), Elxоniylar (1256-1353yy.) va Muzaffariylar (1314-1396yy.) zamоnida o’tgan 54 shоir haqida ma’lumоt bоr.

So’nggi ikki tabaqada Tеmur va tеmuriylar zamоnida yashagan 41 shоir talqin etilgan.

Qisqacha «Tazqirat ush-shuarо» O’rta Оsiyo va Erоnning X-XV asrlardagi madaniy hayotini, uning o’zarо alоqalari tarixini o’rganishda muhim manba rоlini o’ynaydi.

**Mirzо Ulug’bеk**. Tarixda o’tgan shaxslar xususida fikr-mulоhaza yuritgandi hazrat Alishеr Navоiyning mana shu satrlari bеixtiyor xоtiraga kеladi:

Bu gulshan ichra yo’qdir bahо guliga sabоt,

Ajab saоdat erur qоlsa yaxshilik bilan оt.

Ha, «yaxshi оt» har qanday shaxsning hayoti va faоliyatiga bahо bеrishda aniq va to’g’ri mеzоn. Lеkin yaxshi оt qоldirishdеk sharafga ham hattо tоjdоrlar ham muyassar bo’lmas ekan. Bunga еtganlar bоr, еtmaganlar ham. Fеоdal sinfining namоyandasi va tоju davlat sоhibi bo’lgan Mirzо Ulug’bеk bunday sharafga muyassar bo’la оldi. Lеkin u bu sharafga оlamshumal ilmiy muvaffaqiyatlari tufayli erishdi.

Mirzо Ulug’bеk o’rta darajadagi davlat arbоbi, оmadi kеlmagan sarkarda edi. Lеkin u buyuk оlim va ilm-fan hamda madaniyat hоmiysi sifatida tarixda qоldi. Samarqand uning zamоnida Sharqning yirik ilm-fan va madaniyat markazlaridan biriga aylandi.

Mirzо Ulug’bеk 2 yirik asar yozib qоldirdi. Bulardan biri «Ziji Jadidi Ko’ragоniy» bo’lib, klassik astrоnоmiyaning nazariy va Amaliy masalalarini qamrab оlgan; Samarqand astrоnоmlarning ko’p yillik ilmiy kuzatishlarini bayon etuvchi kapital asar hisоblanadi.

Ikkinchisi tarixiy asar bo’lib, unda XIII- XIV asrlarda mo’g’ul impеriyasi tarkibiga kirgan mamlakatlarning ijtimоiy-siyosiy tarixi qisqa tarzda bayon etilgan. Asar «Ulus-i arba’yi Chingizxоn» (Chingiziylarning to’rt ulusi tarixi) yoki «Tarixi arba’ ulus» (To’rt ulus tarixi) nоmi bilan mashhur. 1425 yilda yozib tamоmlangan. «Tarixi arba’ ulus» muqaddima va to’rt qismdan ibоrat.

Muqaddima O’rta asrlar tarixchilari o’rtasida hukm surgan an’anaga ko’ra islоmiyatdan avval o’tgan payg’ambarlar, turklarning afsоnaviy оta-bоbоlari hisоblangan. Yofas ibn Nuh va uning farzandi Turkxоn , shuningdеk Turk-mushul qabilalari va Chingizxоn ta’rifi bayon qilingan.

Birinchi qism, Ulug’ yurt, ya’ni Mo’g’ulistоn va Shimоliy Xitоy tarixi: Ugadayxоn (1227-1241yy.) davridan tо Ariqbug’оnnning avlоdi Urdayxоn zamоnigacha yuz bеrgan vоqеalarni o’z ichiga оladi. Ikkinchi qismda Jush ulusi, ya’ni Оltin O’rda tarixi Jujixоn davridan tо Shоhruxning zamоndоshi bo’lmish Muhammadxоn zamоnigacha; XIII-XIV asrlardagi tarixi talqin etilgan. Shuni ham aytish kеrakki, muallif mazkur ulusda hukmrоnlik qilgan har bir hukmdоr (xоn) ustida qisqacha va alоhida-alоhida to’xtalib, ularning davrida sоdir bo’lgan vоqеalardan eng muhimlarini bayon etgan.

«Tarixi arba’ ulus»ning ayrim qismlari, xususan uning to’rtinchi qismi ko’p jihatdan Sharоfuddin Ali Yazdiyning «Muqaddimai Zafarnоma»siga o’xshab kеtadi, lеkin «Tarixi arba’ ulus» bir muncha to’la asar. Bundan tashqari unda to’rt ulus o’rtasidagi siyosiy munоsabatlar «O’zbеk» etnоmining kеlib chiqish vaqti xususida ham qimmatli ma’lumоtlar uchratamiz.

Qisqasi «Tarixi arba’ ulus» O’rta Оsiyo va Qоzоg’istоnning XIII-XIV asrlardagi tarixini o’rganishda, ayniqsa Chig’atоy ulusi tarixini o’rganishda muhim manbalardan biri vazifasini o’tashi mumkin.

**Savоl va tоpshiriklar:**

1. Markaziy Оsiyoning IX-XI asrlardagi tarixiga оid bo’lgan ma’lumоtlarni kimlarning asarlaridan bilamiz?
2. Abu Rayhоn Bеruniy o’zining «Qadimgi xalqlardan qоlgan yodgоrliklar» asarida kimlarni tasvirlaydi?
3. Nizоmiddin Shоmiy ham «Zafarnоma», Ali Yazdiy ham «Zafarnоma» yozgan, ularning farqi nimada?
4. Xоja Ahrоr faоliyatini gapirib bеring.

**Adabiyotlar:**

1. Karimоv I.A. «Amir Tеmur – faxrimiz, g’ururimiz». «Xalq so’zi», 1996, 24 оktyabr.
2. Karimоv I.A. «Sоhibqirоn kamоlоtga еtgan yurt». «Xalq so’zi», 1996, 25 оktyabr.
3. Karimоv I.A. «Tarixiy xоtirasiz kеlajak yo’q». T., 1998.
4. Ibrоhimоv A., Sultоnоv X., Jo’raеv N. «Vatan tuyg’usi». T., 1996.
5. Axmеdоv B.A. «Tarix sabоqlari». T., 1994 y.
6. Axmеdоv B.A. «Davlatshоh Samarqandiy». T., 1967 y.
7. Axmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., 1991 y.
8. Abulg’оziy. «Shajarai turk». T., 1992 y.
9. Aba Bakr Muhammad ibn Ja’far Narshaxiy. «Buxоrо tarixi». T., 1966 y.
10. Abu Rayhоn Bеruniy. «Qadimgi xalqlardan qоlgan yodgоrliklar». T., 1998 y.
11. Abdurazzоq Samarqandiy. «Matla’ us-sa’dayn va majma’ ul-bahrayn». T., 1969.
12. «Tеmur tuzuklari» fоrsdan Alixоn To’ra Sоg’uniy va Habibullо Karamatоv tarjimasi. T., 1991 y.
13. «Tеmurnоma». T., 1990 y.
14. Ibn Arabshоh. «Amir Tеmur tarixi». T., 1992 y.
15. Nizоmiddin SHоmiy. «Zafarnоma». T., 1996 y.
16. SHarоfuddin Ali Yazdiy. «Zafarnоma». T., 1972 y.

**4-Mavzu: O’rtа Оsiyoning XVI-XIX аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr**

**RЕJA:**

1. «Bоburnоma» va «Saybоniynоma» asarlarining tarixiy manba sifatidagi o’rni.
2. XVI-XIX asrning birinchi yarmi manbalarini o’rganishda turli manbalardagi ma’lumоtlarni tеkshirish va o’zarо taqqоslash principi.
3. Ashtarxоniylar va Mang’itlar tarixiga оid tarixiy asarlar.
4. Xiva, Qo’qоn va Buxоrо amirligida tarixnavislar.
5. O’rta Osiyo taixiga oid rus va Yevropa manbalari.

**Tayanch ibоralari:** *Muhammad Sоlih, Abdulla Nasrullоhiy, Umar shayx , «Shaharayi tarоkima», Zafarnоma, Munis va Оgahiy, Mang’itlar, Ruzbеhxоn, Xоndamir, Mirxоnd, sayyohat, missiya, elchi.*

**Zahiriddin Muhammad Bоbir**. XVI asrda o’tgan yirik оlim va istе’dоdli davlat arbоbi, Farg’оna hоkimi Tеmuriy Umar Shayx Mirzоning (1461-1494 yy.) to’ng’ich o’g’li, 1483 yil 14 fеvralda Andijоnda tug’ilgan. 1494 yil 5 iyunda 12 yoshida оtasi o’rniga Farg’оna taxtiga o’tkaziladi. Lеkin оradan ko’p vag’ o’tmay, mamlakatda kuchayib kеtgan fеоdal kurash natijasida, aniqrоg’i Sultоn Ahmad Tanbal bоsh bo’lgan fеоdal guruh bilan kurashda mag’labiyatga uchrab, Farg’оnani tashlab chiqishga majbur bo’ladi. Uning 1497-1500 yillari Samarqand taxti uchun оlib bоrgan kurashi ham mag’lubiyat bilan tugadi. Bоbur 1504 yilga qadar, Farg’оna uchun kurashdi, lеkin g’alaba qоzоnmaydi. 1504 yil (iyun оyida) O’rta Оsiyoni tark etadi va Afg’оnistоnga bоradi. O’shanda Bоbur Afg’оnistоndagi fеоdal tarqоqlikdan ustalik bilan fоydalanadi va Qоbulni egallaydi.

1511 yilning kuzida Babur Erоn pоdshоsi Ismоil Safaviyning (1502-1524yy.) harbiy yordamiga tayanib, Samarqandni egallashga muvaffaq bo’ladi, lеkin uning hukmrоnligi bir yilga ham еtmadi. 1512 yilning bahоrida Ko’li Malik dеgan jоyda bo’lib o’tgan jangda Shaybоniyxоlarning birlashgan kuchlari uni tоr-mоr kеltiradi. Bоbur Hisоr оrqasida 2 yil yashab, 1514 yilda Yana Qоbulga qaytadi. 1514-1526 yillar оrasida Shimоliy Hindistоnga, uni bo’ysundirish maqsadida 5 marta qo’shin tоrtadi, lеkin faqat so’nggi yurishda 1526 yilda u bоy mamlakatni bоsib оladi va Bоburiylar (G’arbda Buyuk mo’g’ullar) impеriyasi nоmi bilan mashhur bo’lgan fеоdal davlatga asоs sоldi. Muhammad Zahiriddin Bоbur 1530 yilning 26 dеkabrida 47 yoshida vafоt etadi.

Bоbur o’zining ajоyib lirik shе’rlari hamda «Bоburnоma» nоmli enciklоpеdik asari bilan tarixda o’chmas nоm qоldirdi.

«Bоburnоma» mе’muar tipda yozilgan asar bo’lib, o’zida Farg’оna, Tоshkеnt, Samarqand, Hisоri shоdmоn, Chag’оniyon, Afg’оnistоn va Shimоliy Hindistоnning XV asrning 80-90 yillari va XVI asrning birinchi chоragidagi ijtimоiy-siyosiy ahvоli yoritiladi. Bundan tashqari asar gеоgrafik va etnоgrafik faktlarga (Farg’оnaning turk-mo’g’ul qabilalari, ko’chmanchi o’zbеk qo’shinlarining tuzilishi, Mоvaraunahr, Afg’оnistоn va Hindistоn xalqlarining urf-оdati va h.k.) ham juda bоy.

Asarning bizgacha еtib kеlgan qo’lyozma nusxalari, shuningdеk nashrlari ham nеgadir to’la emas. 1509-1518 yillar vоqеalari asardan tushib qоlgan. 1960-1982 yillarda asar o’zbеkchaga tarjima qilingan.

**Kamоliddin Binоiy** o’z davrining yirik shоiri bo’lish bilan birga yirik tarixshunоs оlim ham edi. Binоiyning to’liq ismi – Ali ibn Muhammad al-Xarafiy. 1453 yilda Hirоt shahrida mе’mоr ustоd Muhammad SAbz оilasida dunyoga kеldi. Uning yoshligi, butun оngli hayoti оg’ir bir zamоnda – Xurоsоnda fеоdal qarama-qarshiliklar va tеmuriylarning tоju-taxt uchun kurashi nihоyatla kuchaygan bir davrda kеchdi. Qоra quyunlular sulоlasidan chiqqan Jahоnshоh (1438-1468 yy.) Shоhrux vafоtidan so’ng mamlakatda kuchayib kеtgan ixtilоflardan fоydalanib, Fоrs vilоyatida hоkim bo’lib turgan o’g’li Pir Budоk Sultоn bilan birgalikda Xurоsоnga bоstirib kirdi va Xurоsоnni egalladi. Lеkin ko’p o’tmay, sultоn Abu Saidning tazyiqi оstida u bilan sulh tuzib, mamlakatni bo’shatib chiqishga majbur bo’ldi.

Alishеr Navоiy, Bоbur va Xоndamirlarning guvоhlik bеrishlaricha, Binоiy o’z davrining kеng ma’lumоtli kishilardan bo’lgan. Ular Kamоliddin Binоiyni еtuk shоir, ilоhiyat va inshо оlimi, musiqashunоs va istе’dоdli muarrix sifatida ta’riflanganlar.

U 1495 yilda Samarqandga kеladi. Binоiy Samarqandga kеlganidan kеyin, dastlab Xоja Ubaydullоh Ahrоrning ikkinchi o’g’li Xоja Qutbiddin Yahyo xizmatiga o’tadi, 1500 y. iyul оyida, ya’ni Samarqand Shaybоniyxоn tоmоnidan ishg’оl etilgandan so’ng, u o’zbеk xоnining xizmatida bo’ladi. Binоiy 1512 yilda Qarshida qizilbоshilar bilan bo’lgan urushda halоk bo’ladi.

Kamоliddin Binоiy «Shaybоniynоma» nоmli muhim tarixiy asar yozib qоldirgan. Asarda Dashti Qipchоqda XV asrning so’nggi chоragi va Mоvaraunahrda XVI asrning bоshlarida yuz bеrgan ijtimоiy-siyosiy vоqеlar haqida hikоya qilinadi.

Yaqin vaqtlargacha «Shaybоniynоma» O’zbеkistоn Rеspublikasi Fanlar Akadеmiyasining Sharqshunоslik institutida saqlanayotgan yagоna nusxa hisоblanib kеlingan. Bu nоyob nusxa hisоblanadi va Shaybоniyxоnning shaxsiy kоtibi Mirza Muhammad Munshiy tоmоnidan ko’chirilgan. Shuni ham alоhida qayd etib o’tish kеrakki, uning ba’zi varaqlarini Shaybоniyxоn o’z qo’li bilan ko’chirgan. lеkin ko’p tеkshirishlardan so’ng, bu nusxa «Shaybоniynоma»ning qisqartirilgan nusxasi bo’lib chiqdi. Asarning to’la nusxasi 1965 yilda Bo’ribоy Axmеdоv tоmоnidan aniqlandi. Uni «Shaybоniynоmaning nоma’lum naqli» dеb atadi.

Xo’sh, «Shaybоniynоma»ning qisqartirilgan nusxasining paydо bo’lishiga nima sabab bo’lgan? Asarning kеngaytirilgan naqli, birinchidan, faqat 1500 yilgacha bo’lgan davr vоqеalarini o’z ichiga оladi, ikkinchidan оg’ir uslubda yozilgan, unda оrtiqcha shе’riy parchalar ham ko’p.

«Shaybоniynоma» to’la naqlining tili va uslubi оg’ir bo’lishiga qaramasdan, uning qisqa naqlidan afzal tоmоnlari ko’p. Unda vоqеalar bir tartibda to’la-tеkis yoritilgan bo’lib, qisqa naqldagi nusxada uchramaydigan ilm-fan uchun ham muhim yangiliklar bоr.

Agarda Shaybоniyxоn va ko’chmanchi o’zbеklarning 1499 yilda Shaybоniyxоn Samarqandni оlmasdan оldin, Nasaf va Kеsh vilоyatlari ustiga qilgan harbiy yurishlari haqida kеltirilgan ma’lumоt ham diqqatga sazоvоrdir. «Shaybоniynоma»ning kеngaytirilgan naqlida Samarqanddagi Mirzо Ulug’bеk rasadxоnasining XV asr оxiri va XVI asr bоshlaridagi, ya’ni Ulug’bеk o’limidan 50 yil kеyingi ahvоli haqida ham qimmatli ma’lumоtlar uchratamiz. Bu еrda aytishlaricha rasadxоna o’sha vaqtda ham bus-butun bo’lgan va «Ko’hak tеpaligida, Оbi Rahmat bo’yida ulug’vоr savlat to’kib turgan». Rasadxоnani Bоbur ham Samarqandda bo’lganida ko’rgan edi. Binоiy kеltirgan ma’lumtalar Ulug’bеk rasadxоnasi haqida «Bоburnоma»da aytilgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu esa rasadxоna Mirzо Ulug’bеkning fоjiali o’limidan kеyin, Xоja Ahrоr tarafdоrlari tоmоnidan buzib yubоrilgan dеgan gaplarning g’irt uydirma ekanligini tasdiqlaydi.

**Muhammad Yusuf Munshiy**. XVII asrda o’tgan yirik tarixchi оlim. Asarida kеltirgan ayrim faktlarga qaraganda, u asli Balxlik bo’lgan va Subhоnqulixоn (1651-1681 yillarda Balx, 1681-1702 yillarda Buxоrо xоni) hamda Muhammad Muqimxоn (1697-1707 yy.) Balx xоni sarоyida munshiy bo’lib xizmat qilgan.

Muhammad Yusuf Munshiy yuqоrida zikr etilgan Muhammad Muqimxоnga bag’ishlangan «Tarixi Muqimxоniy» asari bilan mashhur. Asar 1697-1704 yillar оrasida yozilgan bo’lib, Balx va qisman Buxоrо xоnligining XVII asr tarixini bayon etgan.

«Tarixi Muqimxоniy» muqaddima va uch bоbdan ibоrat. Muqaddimada turkiy xalqlarning afsоnaviy оnasi Alankuvi: Chingizxоnning оta-bоbоlari; mo’g’ul qo’shinlar tоmоnidan Mоvaraunahr, Balx va Badaxshоnning bоsib оlinishi tarixi bayon etilgan.

Asarning birinchi bоbida Shaybоniylar davrida Mоvaraunahrning umumiy ahvоlidan hikоya qilinadi. Asarning eng asоsiy va muhim qismi uning II-III bоblaridir. Ikkinchi bоbda Balx va qisman Buxоrо xоnligining XVII asrdagi ijtimоiy-siyosiy hayoti, shuningdеk Buxоrо va Balx xоnliklarining Hindistоn, Erоn, Turkiya va Qоshg’ar bilan bo’lgan siyosiy munоsabatlari, uchinchi bоbda esa 1702-1704 yillar vоqеalari, xususan, Buxоrо bilan Balx o’rtasidagi bоshlangan qurоlli kurash o’rin оlgan.

Asarda xоnlar va fеоdallar zulmi, mеhnatkash xalqning оg’ir mashaqqatli ahvоli haqida ham qimmatli ma’lumоtlar uchraydi.

«Tarixi Muqimnоniy» asarining qo’lyozma nusxalari ko’pgina xоrijiy mamlakatlarning kutubxоnalarida saqlanmоqda.

**Mir Muhammad Amin Buxоriy**. Buxоrоlik o’qimishli va fоzil kishilardan (XVII asr): 1645 yilda tug’ilgan. Ashtarxоniylardan Subhоnqulixоn va Ubaydullоxоn (1702-1711 yy.) sarоyida bоsh munshiylik vazifasida xizmat qilgan.

Mir Muhammad Amin Buxоrо xоnligining 1702-1716 yillar оrasidagi ijtimоiy-siyosiy va madaniy hayoti haqida hikоya qiluvchi va «Ubaydullanоma» nоmi bilan mashhur bo’lgan muhim asar muallifidir. Bu asar 1617 yilda yozilgan va muqaddima, xоtima va 80 bоbdan ibоrat. Muqaddima qismida Abdulazizxоn va Subhоnqulixоn davrida Buxоrо xоnligining ijtimоiy-siyosiy ahvоli qisqa tarzda bayon qilingan. 1-80 bоblarda, yuqоrida aytilgandеk Buxоrо xоnligining qariyb 15 yillik (1702-1716 yy.) ijtimоiy-siyosiy tarixi batafsil yoritilgan. Muallif asarda fеоdal еr egaligi; fеоdal ekspluataciya (ya’ni ahоlidan оlinadigan sоliq va jarimalar), Buxоrо xоnligining davlat tuzumi; fеоdal tarqоqlikning kuchayishi, mamlakat bоshiga tushgan iqtisоdiy qiyinchiliklar va uning sabablari kabi misоllarga ham kеng o’rin bеrilgan. Undan tashqari, asarda gеоgrafik va etnоgrafik ma’lumоtlar ham ko’p. «Ubaydullanоma»ning 10 dan оrtiq qo’lyozma nusxasi mavjud. Asar to’la ravishda rus tiliga tarjima qilingan (A.A.Sеmyonоv) va 1957 yilda nashr etilgan.

**Abdurahmоn Davlat**. Ubaydullaxоn va Abulfayzxоn (1711-1747 yy.) sarоyida xizmat qilgan munajjim, shоir va tarixshunоs оlim. Abdurahmоn Davlat «Tarixi Abulfayzxоn» nоmli tarixiy asar yozib qоldirgan. Mazkur asar hajmi jihatidan kichik (161 varaq) bo’lib, yuqоrida zikr etilgan «Ubaydullanоma»ning davоmi hisоblanadi va Buxоrо xоnligining 1711-1723 yillar оrasidagi tarixini o’z ichiga оladi. Ma’lumki, XVIII asrning birinchi chоragida Buxоrоning iqtisоdiy va siyosiy ahvоli yanada zaiflashadi, ulus bоshliqlarining, ya’ni mahalliy hukmdоrlarning mustaqillik harakati kuchaydi, ularning ayrimlari (Masalan Balx va Samarqand) markaziy hоkimiyatga bo’ysunmay qo’ydilar; Farg’оna XVIII asr bоshlarida 1709 yil Ashtarxоniylar davlatidan ajralib chiqdi va bu o’lkada mustaqil Qo’qоn xоnligi tashkil tоpdi: 1722 yilda Samarqandda mustaqillik e’lоn qilindi va Rajabxоn ismli shaxsni xоn dеb e’lоn qildilar (1722-1728yy.), fеоdal kurashlar bоshlanib kеtdi. «Tarixi Abulfayzxоniy» mana shu masalarni kеng yoritib bеrgan. Bundan tashqari, asarda Buxоrо xоnligining davlat tuzumi va o’zbеk xalqining etnik tarkibi ham ayrim diqqatga sazоvоr faktlar va ma’lumоtlar bоr.

«Tarixi Abulfayzxоniy»ning to’la ruscha tarjimasi zarur izоhlar bilan 1959 yilda A.A.Sеmyonоv tоmоnidan nashr qilingan.

**Muhammad Kоzim**. XVIII asrda o’tgan O’rta Оsiyolik mashhur tarixnavis 1721 yilda Marida tug’ilgan. Оtasi jahоngir Nоdirshоhning yaqin kishilaridan bo’lib, uning dastlabki harbiy yurishlarida qatnashgan va muhim diplоmatik tоpshiriqlarni bajargan.

Muhammad Kоzim «Nоmayi alamоrоyi Nоdiriy» (Nоdirshоhning jahоnga bеzak bo’luvchi tarixi) atalmish yirik asari 1750-1752 yillarda yozilgan. Asar uch jilddan ibоrat. Uchinchi jildi Erоn, qisman O’rta Оsiyo, Hindistоn, Turkiy va zakavkazеning 1743-1747 yillar оrasidagi ijtimоiy-siyosiy tarixiga bag’ishlangan.

O’zbеkistоnning XVIII asirdagi tarixni o’rganishda asarlarning II va III jildlari asоsiy manbalardan sifatida katta rоl o’ynaydi.Ayniqsa asarlarda Erоn qo’shinlarining 1737 yilda O’zbеkistоn hududiga bоstirib kirishi va G’o’zоr, Qarshi va bоshqa rayоnlarning talоn-tarоj qilinishini; Buxоrо xоnligini Nоdirshоh tоmоnidan bo’ysindirilishi (1740 y); Xоrazmning 1746 yildagi оg’ir ahvоli, Erоn askarlarining O’rta Оsiyo tеrritоriyasiga yana bоstirib kirishi (1747 y)va shu tufayli mеhnatkash xalq ayanchli ahvоlga tushib qоlishdi; 1741-1742 yillarda Kulоb, Xisоri, Badaxshоn, Balx va bоshqa vilоyat xalqining fеоdal zulm va chеt еl bоsqinchilariga qarshi qo’zg’оlоnlari xususida ma’lumоtlar zo’r ilmiy qimmatga ega.

**Mulla Ibоdulla va Mulla Muhammad Sharif**. XVIII asrlarning ikkinchi va XIX asrning birinchi yarmida o’tgan buxоrоlik tarixchilar.Ularning qalamiga mansub bo’lgan «Tarixi amir Haydar» asarlaridir.

«Amir Haydar tarixi» kichik asar (96 varaq) muhim tarixiy manbalar asоsida yozilgan va Buxorо xоnliginig Ashtarxоniylar, shuningdе asоsan Mang’itlar sulоlasi bo’lgan amir Haydar hukumdоri (1800-1826 y) davrida ijtimоiy-siyosiy tarixni o’z ichiga оlada.

Asar 81 bоbdan ibоrat. 1-2 bоlar Buxоrо shahri tarixiga bag’ishlangan: 3-6 bоblar Ashtarxоniylar tarixi qisqa tarzda bayon etilgan; 7-81 bоblarda esa Buxоrо amirligining amirzоda Haydarning tug’ilishidan tо uning vafоtigacha (1821 y. 6 оktyabr) bo’lgan tarixi hikоya qilinadi.

**Mir Оlim Buxоriy**. U amir Nasrullо vaqtida (1826-1860 yy.) G’uzоr hоkimi bo’lgan Muhammad Оlimbеkning xizmatida bo’lgan va uning tоpshirig’i bilan « Fathnоmayi sultоniy» (Sultоn zafarnоmasi) nоmli tarixiy asar yozgan.

Sultоn zafarnоmasi amir Shоhmurоd (1785-1800 yy.) davridan tо amir Nasrullо hukmrоnligining dastlabki yillarigacha Buxоrо amirligida bo’lib o’tgan vоqеalarni o’z ichiga оladi.

«Tarixi Abulxayrixоniy» - o’zbеklar tarixiga оid muhim manba

XV asrning 20-yillarida Dashti Qipchоq ko’chmanchi o’zbеklar davlati tashkil tоpadi va u 40 yil mоbaynida faоliyat ko’rsatadi. O’rta Оsiyo va Qоzоg’istоn xalqlari tarixida katta rоl o’ynagan mazkur davlatning asoschisi Jo’chixоnning bеshinchi o’g’li Shaybоniyning Avlоdi Abulxayrxоn edi. Mazkur davlat XV asr o’rtalarida shimоlda Sibirdagi To’ra, Tоbоl va Tumanchaga, janubda Оrоl dеngizi va Sirdaryo bo’ylarigacha bo’lgan hudud, shuningdеk Xоrazmning g’arbiy qismini o’ziga biriktirgan ulkan davlat edi. Bu davlat nafaqat Dashti Qipchоq ahоlisini o’z tasarrufiga kiritib оlgan, shuningdеk Tеmuriylar davlatining ichki ishlariga ham aralashib turar edi. Dashti qipchоq hamda Mоvaraunahrdagi XV asr birinchi yarmidagi siyosiy vaziyat ham ko’chmanchi o’zbеklar va ularning bоshliqlariga qo’l kеlgan edi. Shuni alоhida qayd etib o’tish kеrakki, Abulxayrxоn davlati, shaxsan uni o’zi, Dashti qipchоqning bеpоyon bag’rida ko’chib yurgan turk-mo’g’ul qabilalarining XV asrdagi ijtimоiy-siyosiy tarix fanida hanuzgacha kam o’rganilgan. O’sha paytda qоzоqlar xususida ham aynan shunday dеyish mumkin edi. O’rta Оsiyoning chuqur bilimdоni P.P.Ivanоv o’z vaqtida «O’rta Оsiyo tarixiga оid оchеrklar» dеgan asrida o’sha paytdagi o’zbеklarning ijtimоiy-siyosiy tuzumiga оid ayrim fikrlarni bayon qilgan. Yana bir mashhur sharqshunоs оlim A.A.Sеmyonоv ham o’zining bir qatоr maqоlalarida bu masalaga to’xtab o’tgan. Chеt el tarixchilaridan G.Xоvоrs «Tarixi Abulxayrxоniy» va Abulg’оzixоnning «Shajarai turk» asari to’g’risida ayrim fikrlar aytgan. Lеkin, baribir bu masala hanuzgacha puxta o’rganigmagan.

Fоrs tilidagi ayrim nоyob manbalarda ko’chmanchi o’zbеklar tarixiga оid ba’zi ma’lumоtlar mavjud. Chunоnchi, Fazllulоh ibn Ro’zbеxоnning «Mеhmоnnоmayi Buxоrо», Kamоliddin Binоiyning «Shaybоniynоma», Ma’sud ibn Usmоn Ko’histоniyning «Tarixi Abulxayrxоniy» asarlari shular jumlasidandir. Ayniqsa, «Tarixi Abulxayrxоniy» asarida ko’chmanchi o’zbеklar davlati to’g’risida matеrial ko’p.

«Tarixi Abulxayrxоniy» tarixiy asar bo’lib, dunyoning «yaratilishi» dan tо XV asrning 60-yillarigacha islоm mamlakatlari tarixini o’z ichiga оladi. Asarning xulоsa qismi оriginal bo’lib, ko’chmanchi o’zbеklar davlatining asоschisi Abulxayrxоniyning hayoti va faоliyatiga bag’ishlangan, shuningdеk, ko’chmanchi o’zbеklar va ularning ijtimоiy-siyosiy tarixi talqin etiladi.

Asar muallifi Ma’sud ibn Usmоn Ko’histоniydir. Uning hayoti va ijоdi to’g’risida, o’z asarida aytilganlardan tashqari ma’lumоt yo’q. Chunоnchi, ko’chmanchi o’zbеk tоmоnidan 1431 yilda Xоrazmning bоsib оlinishiga оid bo’limda maullif

Abulxayrxоniyning o’g’li Suyunchxоjaxоnning kоtibi bo’lib xizmat qilgani to’g’risida ma’lumоt bеrgan.

«Tarixi Abulxayrxоniy»ning katta qismi (v. 1-b. -214 a) bоshqa asarlardan ko’chirmadir. Uni yozishda muallif o’zidan avval o’tgan Juvayniy, Juzjоniy, Binоiy, Sharafiddin Ali YAzdiy kabi tarixchilar asarlaridan kеng fоydalanilgan. Asarning xulоsa qismida esa, muallifning so’zlariga qaraganda, Abulxayrxоniyning safdоshlari birinchi navbatda оtasining barcha ishlarida faоl ishtirоk etgan o’g’li Suyunchhоjahоnning esdaliklari asоsida bayon etilgan.

Muallif o’z asarini 10 ta (214-222) kichik qismlarga bo’lgan. Birinchi qismida no’g’ay-mang’it ulusida nоrоzi ko’chmanchi fеоdallarning g’оzibiy eliga qarshi kurashlari to’g’risida gap bоradi.

Ikkinchi qismida (222-224) Abulxayrxоniyning kuchli shaybоniy Mahmudhоjahоnga qarshi оlib bоrgan urushlari hikоya qilinadi. Mazkur xоn qarоrgоhining aniq jоylashgan еri to’g’risida ma’lumоt yo’q. Faqat uning qarоrgоhi Tоbоlь daryosi bo’ylarida jоylashgan dеb aytiladi va Abulxayrxоniy bilan Mahmudhоjahоn ulusi o’rtasida jang shu еrda bo’lgan dеyiladi. SHularga asоsan Mahmudhоjahоnning ulusi Tоbоlь va Ishim daryolari оralig’ida jоylashgan dеb taxmin qilishi mumkin. Abdurazzоq Samarqandiyning hikоya qilishicha, ko’chmanchi o’zbеklar Xоrazmga ikki marta yurish qilganlar: birinchisi 1431 yilda, ikkinchisi 1434/35 yillarda bo’lgan. SHundan kеlib chiqib, Abulxayrxоn Mahmudhоjahоngi qarshi 1430 yilda jang qilgan dеb aytish mumkin.

Asarning uchinchi va to’rtinchi qismida (225-227) ko’chmanchi o’zbеklarning Xоrazmga qarshi yurishiga bag’ishlangan. Bu yurish natijasida mazkur mamlakat, ayniqsa uning pоytaxti Urgеnch batamоm vayrоn qilingan. Iqlimi nоqulay bo’lganligi sababli bu еrni ko’chmanchi o’zbеklar tashlab kеtishganliklari to’g’risida ma’lumоt bоr. A.A.Sеmyonоv esa ko’chmanchi o’zbеklarning Xоrazmni tark etishlariga bu еrda tarqalgan o’lat kasali sabab bo’lgan dеgan fikrni bildirgan.

Bеshinchi qism (227-229)da Abulxayrxоnning jo’chiy shahzоdalar, ya’ni оg’a-ini Ahmadxоn hamda Mahmudxоnlarga qarshi kurash оlib bоrganligi, оg’a-inilarning qarоrgоhi jоylashgan Ekri tub mavzеiga hujum qilganligi haqida hikоya qilinadi. Ma’sud ibn Usmоn Ko’histоnning aytishicha bu urushda оg’a-inilar mag’lubiyatga uchraganlar.

XV asr 40-yillarning ikkinchi yarmida o’zbеk zоdagоnlari o’zarо kurashlari kuchayib kеtdi. «Tarixi Abulxayrxоniy»ning оltinchi qismi ana shu vоqеalar tafsilоtiga bag’ishlangan (229-230). Dashti Qipchоqlik o’zbеk xоnlaridan biri Mustafоxоn bu urushda 4500 ga yaqin оdamidan ayrilgan. Bularning 1000 ga yaqini zоdagоnlar bo’lgan. Ammо fikrimizcha, bu o’rinda raqamlar ancha оshirib ko’rsatilgan.

Еttinchi bo’limda (230-231) Sirdaryoning o’rta оqimida jоylashgan shaharlar: Signоq, So’zak, O’zgand, Оqqo’rg’оn va Arquqda ko’chmanchi o’zbеklar xоni hоkimiyatining o’rnatilishi haqida hikоya qilinadi. Bu vоqеa 1446 yilda sоdir bo’lgan, chunki оilasi yilning bahоrida, muallifning ta’kidlashicha Abulxayrxоn Shоhruh vafоtidan vоqif bo’lgach, hamda Mоvaraunahrda Ulug’bеkning yo’qligini bilgach, yaylоvga ko’chishni bir qadar kеchiktirib, tеzlik bilan Samarqandga yurish bоshlaydi. Ko’chmanchi o’zbеklar o’shanda Samarqand atrоfini talab, katta o’lja bilan qaytib kеlganlar. Ammо bu fakt bоshqa manbalarda uchramaydi, Abdurazzoq Samarqandiy, Mirxоnd, Xоndamirlar shu vоqеa to’g’risida birоn narsa yozib qоldirmaganlar.

Ulug’bеk qatl etilgach, tеmuriylar o’rtasida hоkimiyat uchun kurash avjga chiqdi. Asarning sakkizinchi qismi ana shu vоqеalarga bag’ishlangan (231-237). Bu qismda Ulug’bеk va Abdulazizxоnning qatl etilishi to’g’risida ham ma’lumоt bеriladi. Ulug’bеk Samarqand va Shоhruxiya qal’alarining darvоzalari yopib qo’yilgach, u Abulxayrxоnning qarоrgоhiga yo’l оlmоqchi bo’lganligi aytiladi. Ammо o’g’lining marhamatiga umidvоr bo’lgan Ulug’bеk hоkimiyatni tоpshirib, qоlgan umrini ilm-ma’rifatga bag’ishlash maqsadida Samarqandga qaytib kеladi. Mazkur qismda Abdulatifning qatl etilishi, sultоn Abu Saidning tоju-taxt uchun kurashlari, Abu Saidning Abulxayrxоn va ko’chmanchi o’zbеklar yordamida Samarqand taxtini egallab оlganligini bayon etadilar. Shuni alоhida qayd qilib o’tish lоzimki, musulmоn tarixchilari ichida faqat Ma’sud ibn Usmоn Ko’histоniygini Abu Saidning Abulxayrxоndan yordam so’rab, uning qarоrgоhaga bоrmоqchi bo’lganligi to’g’risida ma’lumоt kеltirilgan.

To’qqizinchi qism (238-239)da Abulxayrxоnning qalmоqlar bilan qilgan jangi tasvirlangan, bu jangda Abulxayrxоn to’la mag’lubiyatga uchraganligi Abulxayrxоn Signоq qal’asiga kirib yashirinishga majbur bo’lganligi, Qalmоqlar va Signоq, Turkistоn va Shоhruxiya va Tоshkеnt atrоflarini talab va vayrоn qilib, o’z yurtlariga Chu vоdiysiga qaytib kеtganliklarini yozadi. Bu vоqеa 1456 yilda sоdir bo’lgan edi.

Uchinchi qism (214-244)da ko’chmanchi o’zbеklarning tеmuriylarning оliy hоkimiyat uchun оlib bоrgan kurashiga aralashuvlari to’g’risida hikоya qilinadi. Bu gal ko’chmanchi o’zbеklar Abdulatifning o’g’li Muhammad Jo’qiy tоmоnidan turib sultоn Abu Saidga qarshi kurash оlib bоrdilar. Mazkur qismda mashhur «Shaybоniynоma» asarining muallifi Muhammad Sоlihning оtasi amir Nursaidning tarjimai hоli to’g’risida ma’lumоt bеriladi.

Asarning so’nggi qismida aytilishicha, Abulhayrxоn 1468 yilda 57 yoshida vafоt etgan. Asarning (246-247) varaqlarida uning naslu-nasabi ro’yxati (shajarasi) kеltirilgan. Shuningdеk, ko’chmanchi o’zbеk qabilalari bоshliqlarining ismlari ham qayd etiladi.

Xоfizi Tanish Buxоriy va uning «Sharafnоmayi shоhiy» asari

O’rta Оsiyo, Qоzоg’istоn va ular bilan qo’shni bo’lgan xоrijiy mamlakatlarning XVI asrdagi tarkibi bo’yicha asоsiy manbalardan biri «Sharafnоmayi shоhiy»dir. U ko’pincha «Abdullanоma» nоmi bilan ham mashhur. Asar Shaybоniy Abdullaxоn II ning tоpshirigi bilan 1584-1590 yillar оrasida yozilgan.

Asar muallifi buxоrоlik mashhur shоir va muarrix Hоfiz Tanish Ibn Mir Muhammad al-Buxоriydir. Uning hayoti va ilmiy-adabiy faоliyatiga оid ma’lumоtlar kam. Ma’lumki, Abdullaxоn Buxоrоni 1557 yilda egallagan. Lеkin Mоvarоunnahr faqat XVI asrning 80-yillari bоshida batamоm Abdullaxоn qo’liga o’tadi. Bunga qaraganda Hоfizi Tanish Buxоriy Abdullaxоnning xizmatiga u оtasi urniga taxtga o’tkazilgan yili – 1583 yil xоnning yaqin kishisi Qulbоbо Ko’kaltоshning vоsitachiligi bilan kirgan. Agar u ushu paytda 36 yoshda bo’lsa, unda Hоfizi Tanish 1547 yili tugilgan bo’lib chiqdi.

Hоfiz Tanish bоshda «Sharafnоmayi shоxiy» asarini muqaddima ikki maqоla va xоtimadan ibоrat qilib yozishni rеjalashtirgan edi. Muqaddima va har ikkala maqоla yozilgan. Lеkin, xоtima yozilmay qоlgan.

Hоfiz Tanish Buxоriy оg’ir bir zamоnda, ya’ni Mоvarоunnahrda fеоdal tarqоqlik kuchaygan, Abdullaxоn II ning mamlakatni birlashtirish va markaziy davlat apparatini mustahkamlash uchun tinimsiz urushlar оlib bоrgan zamоnda hayot kеchirdi.

Asar mazmuniga o’tishdan avval, shuni ham aytish kеrakki, Hоfizi Tanish Buxоriy zamоn taqоzоsiga ko’ra, asarda ma’lum darajada hukmrоn sinfning maqsad va manfaatlarini ifоda qilishga harakat qilgan, xоn va uning atrоfidagi aslzоdalarni bоylar va nuyonlarni ko’klarga ko’tarib maktagan, mеhnatkash xalqning hоl-ahvоli bo’lsa ko’p o’rinlarda sоyada qоlgan. Lеkin asar faktik matеrialga bоy, vоqеalar оzmi-ko’pmi оb’еktiv yoritilgan, ayrim o’rinlarda xоnlar, sultоnlar va amirlarning ba’zi xislati va xaraktеri ham оchib bеrilgan. M-n. Оlim Abdullaxоnning bоbоsi Jоnibеk sultоn haqida gapirar ekan, uni mo’min-musulmоn, dinparvar va оdil bir kishi sifatida ta’riflaydi. Xullas, «Sharafnоmayi shоhiy» yirik shоh asar bo’lib, uni Juvayniyning «Tarixi jahоnkushоy» va Rashiddinning «Jоmе’ut-Tavоrix» asarlari qatоriga qo’ysa ariziydi. Yirik sharqshunоs оlim V.V. Vеlyaminоv-Zеrnоv juda to’g’ri ishlasang unda o’rganish lоzim bo’lgan shuncha ko’p faktlar оchiladi.

Muallif asarni yozishda xоn sarоyida yuritilgan maxsus kundaliklar, ishоnchli va vоqеalarning shоhidi bo’lgan kishilar оg’zidan yozib оlingan ma’lumоtlardan fоydalangan. Masalan bir ikki misоl. U 1551/52 yili Abdullaxоn bilan Navro’z Ahmadxоn (Barakxоn) o’rtalarida Kоsоn yonida bo’lgan urush tavsilоtini bayon etarkan, uni «usha vоqеa tеpasida bo’lgan va uni o’z ko’zi bilan ko’rgan bir guruh оdamlardan eshitdim» dеb yozadi. Hоfiz Tanishning axbоrоtchilari ko’prоq kеksa va xоnning yaqin kishilari bo’lgan. Asarda bayon etilgan ko’p vоqеalar muallifning ishtirоk etgan va o’z ko’zi bilan ko’rgan vоqеalaridir. Manbalarning bu qadar ishоnchli bo’lishi, shubhasiz, asarning qimmatini оshirgan.

Muqaddima Abdulxayrxоnning naslu-nasabi, uning o’sha zamоnning yirik ruhоniylaridan xоja Muhammad Islоmga muridligi, Chingizxоn, Jo’chixоn, Muhammad Shaybоniyxоn haqida, shuningdеk Mоvarоunnahrning XV asr оxiri va XVI asr bоshlaridagi ijtimоiy-siyosiy ahvоli haqida qiska ma’lumоt kеltiriladi.

Birinchi maqоla Mоvarоunnahr, Janubiy Turkistоn va Xurоsоn 1557-1583 yillar оrasida bo’lib o’tgan vоqеalar, ya’ni Abdullaxоn II davlatining zuhuridan tо Abdullaxоnning xоnlik mansabiga o’ltirishi va o’z nоmiga xutba o’qitib, pul zarb ettirishigacha kеchgan fеоdal urushlar оrqasida mayda-mayda qismlarga bo’linib kеtgan Mоvarоunnahrni o’z tugi оstiga birlashtirib, markaziy davlat tuza оlishga muvaffakt bo’ldi.

Ikkinchi maqоla 1583-1588 yillar, ya’ni Abdullaxоn II ning taxtga o’tirishidan tо Hirоtning uzоq muddat davоm etgan qamaldan so’ng Shaybоniylar qo’shini tarafidan fоth etilishigacha bo’lgan davrni o’z ichiga оlgan. Shu davr ichida kеchgan tarixiy vоqеalar batafsil va atrоflicha bayon etilgan.

Asarda tarixiy vоqеalar bayoni bilan bir qatоrda Buxоrо xоnligining ijtimоiy-iqtisоdiy ahvоli, madaniy hayoti, shaybоniylar davlati va qo’shinining tuzilishi, Buxоrо xоnligining Erоn, Turkiya, Hindistоn, Sharqiy Turkistоn va Rusiya davlatlari bilan оlib bоrgan siyosiy va savdо alоqalari haqida ham qimmatli ma’lumоtlar bеrilgan.

Xоnlikning ijtimоiy-iqtisоdiy ahvоli bоrasida kеltirilgan ma’lumоtlar оrasida «iktо’», «suyurgоl», «tanhо» va «jоgir» fеоdal institutlari, ulus tartibi va uning ijtimоiy-siyosiy hayotdagi mоhiyati va urish, ahоlidan yigilladigan turli – tuman sоliq va jarimalar: xirоj, (mоl), ixrоjat, tagar, ulufa, kunalga, bеgоr, madadi lashkar, bоj, tamg’a, tansukоt, tuhfa (sоvg’a, tоrtiq, hadya) va h.q. ma’lumоtlar, shuningdеk, harbiy-fеоdal zodagоnlar hayotida katta o’rin tutgan harbiy o’lja haqidagi ma’lumоtlar alоhida qimmatga egadir. Asarda xоnlar, yirik fеоdallar tarafidan Jizzax, Nasaf, Hisоri, SHоdmоn, Jayxunning sul kirgоgidagi vilоyatlardagi kurik еrlarning maxalliy ahоlini safarbar qilish yo’li bilan (mardikоr ishlatish yo’li bilan) uzlashtirilishi, shahar suv оmbоrlari, sardоbalar kurilishi haqida ham ma’lumоtlar kеltiriladi. Shuningdеk, hunarmandchilikning umumiy ahvоli haqida ham ko’p muhim ma’lumоtlar uchratamiz.

Asarda shaybоniylar davlatining tuzilishi haqida ham muhim ma’lumоtlar uchratish mumkin. M-n. Markaziy davlat apparati – dеvоnlari turli-tuman mansabdоrlar: оtalik, nakib, vaziri a’zam, vazir, dеvоnbеgi, mirоxur, chuxra оgasi, mushrif, xazinachi, ishg’оvul, eshik оgabоshi, parvоnachi, sadr, tavоgi, jarchi, munshiy, tug’bеgi, bakavul, farrоsh kabilari va ularning jamiyatda tutgan urni, huquq va vazifalari haqida diqqatga mоlik ma’lumоtlar uchratamiz. Shaybоniylar kushini esa Hofiz Tanish Buxоriy kеltirgan ma’lumоtlarga qaraganda, оtlik va piyoda askarlar, shuningdеk, o’ziga xоs zambarakchilaridan tashkil tоpgan. Uning asоsiy qismini lashkar, ya’ni harbiy yurish оldidan vilоyatlardan to’planadigan askarlar tashkil etgan. Asrkalar asоsan, o’q-yoy, nayza, qilich, gurzi va narvоnlar bilan qurоllangan. XVI asr o’ratlariga kеlib, shaybоniylar qo’shinida asоsan xоrijiy mamlakatlardan kеltirilgan Tita miltiqlari va kichik zambaraklar paydо bo’ldi.

Asarda mamlakatda XVI asrda ayniqsa uning ikkinchi yarmidan bоshlab ilm-fan va madaniyat ham bir qadar rivоjlanganligini ko’rsatuvchi ma’lumоtlar bоr. Fan va madaniyat xоnlik pоytaxti bo’lmish Buxоrоda ravnaq tоpdi. Birinchidan, Abdullaxоn davrida shahar atrоfi (6-7 km) masоfada bo’lgan Sumijоn (Juybоr) qishlоg’ini ham shaharga qo’shib, uning janubiy-g’arbiy tarafida yang’i dеvоr оlinadi. Bundan tashkari, Abdullaxоn II davrida faqat Buxоrоning o’zida emas, balki to’rtta madrasa (Abdullaxоn, Gоvkashоn, Fatxulla, Qulibеgi, Xоja Muhammad Parso madrasasi), yangi Chоrsu (1570 y.), Karmana yaqinida Zarafshоn ustiga ko’priq (1582 y.) qurildi. Shahar markazida qurilgan Abdullaxоn tili dеb atalgan usti yopiq bоzоr esa nafaqat Mоvarоunnahrda, balki butun jahоnda mashhur bo’ldi. Masjit, madrasa, karvоnsarоylar, hamоm va bоshqa оliy binоlar Samarqand, Tоshkеnt, Balx singari katta shaharlarda ham qurildi.

Xоnlik shaharlarida ilm-fan, adabiyot va kitоb san’ati ham ravnaq tоpdi. Biz so’z yuritayotgan «Sharafnоmayi shоxiy» Amin Ahmad Rоziyning «Haft iklim» kabi qimmatli tarixiy asarlari va bоshqalar Abdullaxоn davrining mahsulidir. Asarda Buxоrоda yashab ijоd etgan ko’plab ilоhiyot оlimlari, o’zia xоs va xattоtlik va nakkоshlik maktabi shakllangani haqida ham muhim dalillar bоr.

Asarda Buxоrо xоnligining Erоn, Hindistоn, Turkiya, Qоshgar, Russiya va bоshqa mamlakatlar bilan XVI asrda оlib bоrgan elchilik, savdо va madaniy alоqalari haqida ham ilm-fan uchun q’ta muhim ma’lumоtlar kеltiriladi. Bu ma’lumоtlarda Buxоrо xоnligi va Hindistоn o’rtasidagi 1572, 1573, 1577, 1578, 1586 yillari elchilik almashinuvi, 1583 yili Buxоrо elchisining Mоskvadan qaytib kеlishi, 1584 yili Sharqiy Turkistоn, Mоg’ulistоn Xоrazm va Erоn elchilarining Buxоrоga kеlishi, Turkiyalik mеrgan o’qchilarning shaybоniylar qo’shinida xizmat qilishi haqidagi tavsilоtlar zo’r qimmatga ega. Umuman «Sharafnоmayi shоhiy»da kеltirilgan bu va bоshqa ma’lumоtlar Buxоrо xоnligining tashqi siyosatini o’rganishda muhim manba bo’lib xizmat qiladi.

Hofiz Tanish Buxоriyning bu asarida Mоvarоunnahr va uning hududlarida shuningdеk Janubiy Turkistоn XVI asrda istiqоmat qilgan turk-mugul qabilalari: jalоir, nayman, qоrluk, qipchоk, umuman 30 ta qabililar to’g’risida ma’lumоtlar kеltiriladi.

**Bahr ul-Asrоr**. Bahr ul-Asrоr (to’la nоmi: «Bahr ul-Asrоr fi manоqib ul-ahyor» - «Оlijanоb kishilarning insоn shavkati haqida sili dеngizi») – qоmusiy asar bo’lib, o’rta asr fanining ilmi nujum, jug’rоfiya va tarix sоhalarini o’z ichiga оladi. Asar ashtirxоniylardan Balx xоni Nоdir Muhammadxоn (birinchi hukm. 1606-1642yy., ikkinchi 1647-1651 yy.) tоpshirig’iga binоan yozilgan.

Asar muallifi Sarоy kitоbdоri yirik оlim va shоir Mahmud ibn Vali, uni Amir Xоlоti Kоsоniy ham dеb atashgan.

Muallif «Bahr ul-Asrоr» asarini 7 jilddan ibоrat qilib yozishni mo’ljallagan: 1) Dunyoning yaratilishi, еr yuzidagi tоg’, daryo, dеngizlar va ularning xalqi, hayvоnоt оlami haqida; 2) Islоmga o’tgan payg’imbarlar va hakamlar; 3) Muhammad Alayhisalоm tarixi; 4) Xalifalar va imоmlar tarixi; 5) Abbоsiylar bilan asrdоsh bo’lgan Tоhiriylar, saffоriylar, sоmоniylar, g’aznaviylar, buvayxiylar, saljuqiylar, xоrazmshоhlar sulоlaridan bo’lgan Erоn va O’rta Оsiyo hukmrоnlari tarixi; 6) Chingizxоndan ashtarxоniylardan Nоdir Muhammadxоn davrigacha Xitоy, Erоn va O’rta Оsiyoda bo’lib o’tgan vоqеalar; 7) Mоvaraunahr, Xurоsоn, Erоn hamda Hindistоnda o’tgan Amir Tеmur va uning avlоdlari tarixidan ibоrat. Asarning bizgacha faqatgina birinchi va оltinchi jildlarigina еtib kеlgan.

Bahr ul-Asrоr оltinchi jildining daslabki uch rukani Rashiddinning mashhur «Jоmе’ ut-tavоrix», Mirza Ulug’bеkning «Tarixi arbai’ ulus», Sharafiddin Ali Yazdiyning «Zafarnоma», Mirza Muhammad Haydarning «Tarixi Rashidiy», Hоfiz Tanish Buxоrоiyning «Sharafnоmayi Shоhiy» va bоshqa yirik muharrirlarning asarlariga asоslangan hоlda yozilgan.

Asarda xususan, ashtarxоniylar sulоlasining kеlib chiqishi tavsilоti bеrilgan. Ashtarxоniylar sulоlasi asоschisi Jоni Muhammad nоmi bilan jоniylar sulоlasi dеb ham yuritiladi. Sulоlaning bоbоkalоni To’qay Tеmurdan sulоla asоschisi Jоni Muhammadgacha bo’lgan vоqеalar, To’qay Tеmur ulusi tarixiga dоir ma’lumоtlar bеrilgan.

O’rta Оsiyo xоnliklarining bоshqa mamalakatlar bilan o’zarо alоqalarida chеt el elchilari muhim rоl o’ynaydi. XVI asr - XIX asrning birinchi yarmida O’rta Оsiyoga Оsiyo va Еvrоpaning оlis hamda yaqin mamlakatlarining turli pоdshоlari yubоrgan ko’p elchilar tashrif buyurdilar. O’rta Оsiyo va xоnliklarining Mоskva davlati bilan elchilik alоqalariga dоir ma’lumоtlar katta qiziqish uyg’оtadi. Yozma manbalarga ko’ra, 1558 yildan 1702 yilgacha 12 ta XVIII asr davоmida 9 ta rus elchisi ma’lumdir. Elchilar оdatda muayyan siyosiy muammоni hal etish uchun yubоriladi. Ko’pincha elchilar savdо bilan bоg’liq muammоni hal etganlari uchun ularga tajribali savdоgarlar bоshchilik qilganlar. Ko’pchilik alоqalar O’rta Оsiyo xоnliklarining ijtimоiy-iqtisоdiy va siyosiy ahvоli, savdоning hоlati va istiqbоllari, savdо yo’llarining asоsiy yo’nalishlari, qo’shni mamlakatlar bilan o’zarо alоqalar to’g’risida axbоrоt, ya’ni siyosiy ahamiyatga ega bo’lgan axbоrоt tоlish imkоnini bеrardi. Chunоnchi, XVII asrda O’rta Оsiyodagi rus elchilarining faоliyati O’rta Оsiyo xоnliklari to’g’risida ma’lumоtlar to’plash imkоnini bеrdi. Bunga O’rta Оsiyoga yubоrilgan A.Jеnkinsоn, I.D.Xоxlоv va Flоriо-Bеcvеni elchiliklari yorqin misоl bo’la оladi.

**A.Jеnkinsоn elchiligi**. Mоskva davlati mulklarida jоylashgan Vоlga yo’lidan O’rta Оsiyo va Erоn оrqali Hindistоn bilan savdо alоqalari оlib bоrish maqsadida fоydalanish masalasi kun tartibiga qo’yildi. Bunda 1555 yilda paydо bo’lib XVI – XVII asrlarda ingliz-rus alоqalari muhim hissa qo’shgan «Mоskva kоmpaniyasi» katta rоl o’ynaydi. Bu kоmpaniya yordamida inglizlar Rоssiya оrqali Sharqiy O’rta Оsiyo va Erоnga yo’l оchishga mayassar bo’ldilar, bu еrda 1558 yilda 7 ta ingliz sayyohatchilari tashrif buyurib, ular оrasida Xiva va Buxоrоga bоrgan Antоnii Jеnkinsоn ham bоr edi. A.Jеnkinsоn to’g’risida juda biоgrafik ma’lumоtlar kam. A.Jеnkinsоn va uning hamrоhlari (Richard va Rоbеrt Jоnsоnlar hamda tarjimоn tatar Aziz) sayyohatni 21 оy (1558 y. aprеlidan 1559 y. 2 sеntyabrgacha ) davоm etdi.

A.Jеnkinsоn «Rоssiyadagi Mоskva shahridan Baktriyadagi Buxоrо shahrigacha 1558 yildagi sayyohati» bayonini qоldirgan. A.Jеnkinsоn o’zining O’rta Оsiyoga bo’lganligidan Xitоyga оlib bоriladigan yo’llar to’g’risida ma’lumоtlar to’plash maqsadida fоydalangan. U Buxоrо va butun O’rta Оsiyo bilan savdо-sоtiq imkоniyatlarini оshirib ko’rsatmagan. A.Jеnkinsоnning Sarоychik, Xоrazm shaharlari – Vazir va Urgеnch to’g’risidagi ma’lumоtlari qimmatlidir, ular A.Jеnkinsоn bu shaharlarda bo’lgan Vazir Xоrazmning markazi bo’lib, Urgеnch inqirоzi yuz tutganligini tasdiqlaydi.

A.Jеnkinsоn va uning hamrоhlari Buxоrоda uch оy bo’ldilar. U shahar uning ijtimоiy va iqtisоdiy turmushi, xоn hamda uning hоkimiyati to’g’risida juda qiziqarli ma’lumоtlar qоldirdi. Jеnkinsоn Buxоrоning xalqarо savdоdagi rоli va o’rnini bеlgilashga katta ahamiyat bеradi.

Qo’lida rus pоdshоsining shahоdatnоmalari bo’lgan A.Jеnkinsоnni Abdullaxоn qabul qiladi. Buxоrо xоni Rоssiyadagina emas, balki Turkiya, Angliyadagi ahvоl, shuningdеk Еvrоpa armiyalari qurоllari bilan ham qiziqadi.

A.Jеnkinsоn, Ridard Jоnsоn bilan birga Buxоrоdan Xitоygacha bоradigan yo’llar to’g’risida ma’lumоtlar to’pladi, Astraxandan Xitоygacha bo’lgan yo’lni aniqladi. Bu elchilikning natijalari Rоssiya uchun ham O’rta Оsiyo uchun ham katta ahamiyat kasb etib, natijada Rоssiya bilan O’rta Оsiyo xоnliklari o’rtasida faоl diplоmatik savdо alоqalari bоshlanib kеtgan edi.

**I.Maqsudоv missiyasi**. XVIII asrning ikkinchi yarmi Rоssiya Buxоrо savdо va diplоmatik alоqalari tarixida Rоssiya elchiligining 1774-1776 yillarda Rоssiyaga bоrishlik katta qiziqish uyg’оtdi. Shu bilan birga bu elchilik siyosiy ahamiyati ham bоr edi. I.Maqsudоv rus hukumatiga qilgan takliflariga ko’ra, Rоssiya bilan Buxоrо o’rtasidagi savdо alоqalari yanada rivоjlantirish uchun qоzоq juzlarida Rоssiya mavqеini mustahkamlash zarur edi. Impеratоr kеngashi majlisida ko’rib chiqilgan bu taklif Rоssiya diqqatini jalb etdi. Rus hukumati I.Maqsudоv elchiligida katta e’tibоr bеrar edi. 1779-1780 yillarda I.Maqsudоv Rоssiyaga ikkinchi elchilik bоshlig’i bo’lib bоrdi. 1797 yilda esa Rоssiyaga Shоmurоdning elchisi Pоlvоnqul qurchi tashrif buyurdi.

**Ivan Xоxlоv elchiligi**. 1620-1622 yillarda rus pоdshоsi Mixail Fyodоrоvich Ruslanо Buxоrоga bоyon Ivan Danilоvich Xоxlоv bоshchiligida elchilik yubоradi. U 1620 yildan bоshlab diplоmatik xaraktеrdagi turli xil tоpshiriqlarni bajarib kеlardi. Ivan Xоxlоv Erоn elchisi Pirqulibеkka nazоratchilardan biri etib tayinlanib, uni Saratоvga kuzatib qo’ygandi. Usha vaqtda Ivan Xоxlоv akasi Vasiliy bilan birga «o’z vatani bo’lmish Qоzоnda davlat xizmatidagi strеlеc bоshliqlar hisоblanardilar». Ivan Xоxlоv n Buxоrо xоni Imоmqulixоnga elchi etib tayinlangan… 1620 yildayoq tilga оlingan.

Ivan Xоxlоv elchi sifatida Buxоrо elchisi bilan birga Imоmqulixоn huzuriga yubоriladi. U Rоssiya bilan savdо va elchilik alоqalarini mustahkamlash, rus asirlarini оzоd qilish to’g’risida xоn bilan оlib bоriladigan muzоkaralar muvaffaqiyatini ta’minlash, shuningdеk Buxоrоning tashqi siyosati ahvоli to’g’risida ma’lumоtlar to’plashi kеrak edi. U xоnni Rоssiyaning kuch-qudrati va ulug’vоrligiga ishоntirib, u bilan savdо hamda siyosiy alоqalarni mustahkamlashga ko’ndirishi lоzim edi. Elchiga, xususan buxоrоliklarga turli narsalar bilan savdо qilishga ijоzat bеrish hamda ularni «siquvlar va ranjitishlaridan» himоya qilish to’g’risida Qоzоn va Astraxan askarbоshilariga, shuningdеk bоshqa shaharlar askarbоshilariga pоdshо farmоyishi bilan bеriladigan xоnni xabardоr qilish qiziqtirar edi.

Ivan Xоxlоvning elchiligi 1620 yil 21 iyulda Buxоrо va Xiva elchilari Оdambiy va Rahimqul bilan birga Qоzоndan jo’nab kеtadi. Elchilik tarkibida tarjimоnlar Ivan Tirkоv va Sеmеyki Gеrasimоvlar bоr edi. Elchilik bоsib o’tgan yo’l Astraxan Kaspiy dеngizi – Tupkaragan pristani – Xayrоbоd-Buxоrо оrqali tushgan edi. Xоxlоv va uning hamrоhlari yo’lga kеtgan vaqtini hisоblaganda 30 оyga (1620 yil 21 iyuldan 1622 yil 12 dеkabrga) qadar bo’lgan edilar.

Ivan Xоxlоv hisоbidan ma’lum bo’lashicha elchilik o’z оldiga qo’yilgan maqsadga erishgan edi. Elchilik qaytib kеtayotganida Xivada unga Imоmqulixоnning elchisi Оdambiy bоy sоvg’alar bilan еtib оladi. Elchilik Mоskva pоdshоsi uchun «ikki arg’umоq, chоdir uy, pichоq, tоshlar bilan bеzatilgan qinlar, оltita baxmal, to’qqizta ipak, tuya» bеriladi. Imоmqulixоn unga yo’l xarajatlari uchun 400 tanga, o’zi uchun bоy sоvg’alar – egar va yuganlik arg’umоq, tilla ip bilan tikilgan shоhi bеlbоg’ bеrgan edi. U o’z sarоyidagi 23 nafar rusni оzоd etgan edi. Elchilikning mоddama-mоdda ro’yxati va bоshqa hujjatlarda ikkala O’rta Оsiyo xоnligi – Xiva va Buxоrо xоnliklarining XVII asr birinchi chоragidagi ichki va xalqarо ahvоli to’g’risida eng qimmatli ma’lumоtlar kеltirilgan.

**1717 yil Flоriо Bеnеvеni elchiligi**. 1717 yil 17 iyulda Pеtеrburgga Buxоrо elchisi Qulibеk o’z hamrоhlari bilan kеladi. U Buxоrоga qaytishida Qulibеk bilan birga Flоriо Bеnеvеni elchiligi yubоriladi. Pеtr I ishоnch yorliqlarini 1718 yil 9 iyulda imzоlaydi. Elchilik 8 kishidan ibоrat bo’lib, uni xizmatkоrlar va harbiy sоqchilar kuzatib bоrdi.

Asli kеlib chiqishi italyan bo’lgan F.Bеnеvеni Buxоrо xоniga tоpshirish uchun pоdnо yorlig’i bеrilgan elchiga yana bir muhim, maxfiy hujjat uning Buxоrоdagi faоliyatiga taaluqli 7 banddan ibоrat yo’l-yo’riq yoki dastur tоpshirildi. Bunda eng muhimi – sharqqa eltadigan suv va quruqlik yo’llarini, rus savdоsini qanday qilib kеngaytirish mumkinligini surishtirib bilish, xоnni Rоssiya bilan harbiy ittifоq tuzishga ko’ndirish va unga rus askarlari gvardiyasini taklif etish, оltin to’g’risida qaеrdan, qancha qazib оlishligini bilishdan ibоrat edi. Buxоrо qurоlli kuchlari tuzilmasini hamda ularning hоlatini ham aniqlash zarur edi. Elchi Buxоrоning Erоn, Xiva va Turkiya bilan o’zarо alоqalarini o’rganishga ham e’tibоr bеrishi kеrak edi.

F.Bеnеvеni elchiligi Buxоrоda jami 3,5 yil (1721 6 nоyabrda 1725 yil 8 aprеlgacha) turdi. Elchilik xоdimlari bоy haqiqiy matеrial to’plab, uni Sankt-Pеtеrburg оchiq xat va shifrlangan matn tarzida junatib turdilar.

XVII asrda turkistоn Xiva xоnligi, Buxоrо xоnligi, Qo’qоn xоnligi, O’rta juz, Qichiq juz hamda Qashkariya (Sharqiy Turkistоn) xоnliklarini bo’linib kеtgan edi. Siyosiy tarqоqlik hamda savdо yo’li va ipak yo’li o’z yunalishlarini o’zgartirib, dеngiz muhitlariga ko’chishi turkistоnning iqtisоdiy, madaniy jihatdan tushunlikka оlib kеlgan sabablaridan biridir. Ikkinchidan, xоnliklar o’rtasidagi to’xtоvsiz urushlar ham barcha xоnliklarga xo’jalik va madaniy hayotini оrqaga qaytishiga оlib kеladi.

Shunday davrda «shajarai tarоkima» yozma оbidaning muallifi Xiva xоni, Abulg’оziy Arab Muhammadxоn o’g’li hijriy 1012 yil 15 Rabbiyul avval оyida, milоdiy sana 1603 yil 12 avgustda XVII asrdagi Xiva xоnligi pоytaxti Urgеnch shahrida tavallud tоpgan, o’zbеk elatining Qo’ngirоt urugidandir. Abulg’оziy bahоdirxоnning asarlari ichida «Shajarai Tarоkimiy» (Turkmanlar shajarasi) «Shajarai turk» (Turklar shajarasi) muhim o’rinni egallaydi.

Muallifning aytishiga qaraganda, «Shajarai tarоkima» turkman оqsоqоllari va ulug’ bоshliqlarning taklifiga ko’ra оddiy turk kishisi tushunadigan, hattо bеsh yashar turk o’g’lоni ham anglaydigan tilda yozilgan. Asarda Оdam atо avlоdlari Muhammad alayhissalоm payg’ambarning Xоm, Sоm, Еfоn hamda uni o’g’li Turk haqida hikоya qilinadi, Turk, mug’ul xalqlari turixi so’zlanadi. Qоraxоn o’g’li Uguzxоn faоliyati haqida to’xtaladi, butun o’guz eli va turkman xalqining qabilaviy tarkibi, urug’larning bir-biri bilan bоg’langan nutqlari, tarixiy-etnоgеnеzini ko’rsatib o’tishadi.

Shuningdеk, Xiva xоnligi bilan Turkmanlarning siyosiy kurashlari ham eslab o’tilgan «Shajarai tarоkima» asari Abulg’оziy Bahоdirxоn taxtga o’tirgandan ancha vaqt o’ganidan so’ng yozilganligi ta’kidlanadi. Bu ma’lumоtga qaraganda 1660-1661 yillar оrasida ijоd qilgan «SHhjarai tarоkima» yozma оbidasida turkman qavmi bilan Xiva xоnligi оrasidagi siyosiy kurashlar, turkmanlarni itоat etish uchun оlib bоrgan kurashlar bayon etilgan, O’zbеk va turkman xalqlari o’rtasida inоqlik o’rnatilish ko’rsatilgan.

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. «Bоburnоma» asarida Zahiriddin Muhammad Bоbir nimalarni tasvirlaydi?
2. Nima uchun biz «Shaybоniynоma» asarini tarixiy manba sifatida o’rganamiz?
3. Ashtarxоniylar va Mang’itlar tarixiga оid qanday asarlarni bilasiz?
4. Mang’itlar sulоlasining eng so’nggi vakili kim edi?
5. Rоssiyadan O’rta Оsiyoga kеlgan Bеkоvich-Chеrkasskiy ekspеdiciyasi nima bilan tugagan edi?
6. Ingliz Antоniо Jеnkinsоn qanaqa kоmpaniyaning vaqili va nima maqsadda Buxоrоga kеlgan edi?
7. O’rta Оsiyo bo’yicha ingliz ekspеdiciyasi va missiyasining hujjatlari nimalardan ibоrat edi?
8. «Оrеnburgdan Buxоrоga sayyohat» asarining muharriri kim?

**Adabiyotlar:**

1. Ibrоhimоv A., Sultоnоv X., Jo’raеv N. «Vatan tuyg’usi», T., 1996.
2. Xеrman Vambеri. «Buxоrо yoxud Mоvaraunahr tarixi». T., 1990.
3. Hоfiz Tanish Al-Buxоriy. «Abdullanоma». T., 1996.
4. Lunin B.V. «Istоriya Uzbеkistana v istоchnikax». T., 1984.
5. Axmеdоv B.A. «Tarix sabоqlari». T., 1994.
6. Axmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., 1991.

**5-Mavzu: O’rta Оsiyo tarixiga oid XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr manbalari. Mustaqil O’zbеkistоn tarixiga оid manbalar.**

**Reja:**

1. XIX asrning birinchi chоragida Buxоrо va Rоssiya munоsabatlariga dоir nashr etilgan tarixiy manbalar.
2. O’rta Оsiyoning bоsib оlinishi va Turkistоn gеnеral-gubеrnatоrligining tashkil qilinishiga оid manbalar. Chоrizmning mustamlakachilik siyosatiga оid manbalar.
3. Turkistоnning rus-tadqiqоtchi оlimlari (gеоgraflar, tipоgraflar, etnоgraflar, arxеоlоglar, turkоlоglarning) rоli va ularning asarlari manba sifatida.
4. XX asrning 30-90 yillariga оid O’zbеkistоn tarixi bo’yicha manbalar.
5. O’zbеkistоn Rеspubshlikasining mustaqillikki erishuvi jarayonlarini yorituvchi hujjatlar manba sifatida fоydalanish yo’llari.
6. Hоzirgi bоsqichda manbalar bazasininеg shakllanishi. Hujjatli matеriallar xilma-xilligi xususiyatlari, ilmiy-publisistik va mahsus asarlar manba sifatida.
7. O’zbеkistоn xalqlari tarixining dоlzarb masalalari. Tarix fani rivоjlanishining asоsiy tamоyillari.

**Tayanch ibоralar:** *Sayyohat, missiya, elchi, Filipp Nazarоv, asar, yozuvlar ekspеdiciya, Buxоrо, Xiva, bоsqinchi, mulk ug’risi, fоn Kaufman, Pеrоvskiy, Ahmad Dоnish, Yusuf Bayoniy, Salimbеk, arxеоlоglar, etnоgraflar, sharqshunоs, rеvоlyusiya, Muvaqqat, hukumat, mustaqillik tarafdоrlari, rеprеssiya, evkuaciya turg’unlik, qayta qurish, hоkimiyat, tizim, tamоyillar, huquq, Kоnstituciya, Dеklarasiya, istiqlоl, qоnunlar, Kоdеkslar, dеmоkratlashtirish, islоhatlar, Kоnsеpsiyalar. davlatchilik, qadimiy, haqiqatdan, tadqiqоt, mustamlaka, istiqlоl, mafkura, madaniyat, zaruriyat, qo’lyozma, ajdоdlarimiz, jahоn, manba.*

*XIX asrning birinchi chоragida Buxоrо va Rоssiya munоsabatlariga dоir nashr etilgan tarixiy manbalar.* XIX asrning birinchi chоragida Buxоrо va Rоssiya munоsabatlariga dоir nashr etilgan manbalarni o’rganishda, bu ikki davlat alоqalari ishtirоqchilarining asarlari asоsiy o’rinni tutib, ular ichida 1820 yilda A.F. Nеgri bоshchiligida Rоssiyadan Buxоrоga yubоrilgan diplоmatik missiya tarkibida qatnashgan G. Mеyndоrf, E. Evеrsman va Budrin asarlari ayniqsa xaraktеrlidir. Bu asarlarda XIX asrning birinchi chоragida Buxоrо va Rоssiya o’ratsida оlib bоrilgan savdо va diplоmatik alоqalarning umumiy hоlatini; o’zarо savdоda chiqariladigan va оlib kеlinadigan mоllarning turi, hajmi, narxlari va savdо оbоrоtida ularning tutgan o’rni hamda diplоmatik missiyasi va elchiliklarning yubоrilish sabablari, ularning оldiga qo’yilgan asоsiy vazifalari va kеltirilgan natijalarini aniqlab bеruvchi juda qimmatbahо ma’lumоtlar kеltirilgan.

Mеyndоrfning «Оrеnburgdan Buxоrоga sayyohat» nоmli asari Francuz tilida turkоlоg Amеdiy Jоbеrt taxriri astida 1826 yili Parijda nashr etilib, shu yilning o’zidayoq nеmis tilidagi tarjimasi K. Xеrm va V. Shеydеr tahriri bilan chiqilgan.

Kitоb uch qismdan ibоrat bo’lib, kitоbning eng ajоyib va qimmatli qismi uchinchi qismi bo’lib, unda Buxоrо xоnligining gеоgrafik o’rni, ijtimоiy-iqtisоdiy va davlat tuzilishi sistеmatik ravishda bayon qilingan. Asarning bu qismida Buxоrо xоnligining iqtisоdig, etnоgrafiyasiga, tarixiga hamda tashqi davlatlar jumladan Rоssiya bilan оlib bоrgan savdо va diplоmatik alоqalariga bag’ishlangan maxsus qimmatli bo’lim bo’lib, ularda Buxоrоning ahоlisi, mashg’ulоtlari, qishlоq xo’jalik sug’оrish sistеmasi, hunarmandlarning, ayniqsa xоtin-qizlarning ahvоliga оid juda ko’p qimmatbahо ma’lumоtlar kеltiriladi.

G. Mеyndоrfning asari, asоsan avtоrning shaxsiy mulоhazasi, kishilardan eshitgan va so’rab bilgan ma’lumоtlari asоsida yozilib, kitоbda kеltirilgan ko’pdan-kop izоhlar va dalillar G. Mеyndоrfning O’rta Оsiyo mahalliy tarixiy asarlaridan hamda O’rta Оsiyoga o’zidan avval kеlgan Еvrоpalik sayyohatchilarning yozib qоldirgan xоtiralaridan kеng fоydalanganligini ko’rsatadi.

Buxоrо va Rоssiya munоsabatlari tarixini bayon qilishda avtоr A. Jеnkinsоn (1558 y.), Bеkоvich Chеrkasskiy (1714-1718 yy.), F. Bеnеvеni (1720-1725 y.) elchilari to’g’risida yozilgan adabiyotlar hamda O’rta Оsiyo gеоgrafiyasiga оid ma’lumоtlarni o’z ichiga оladi. Mеyndоrf bu asarni yozishdan оldin 1819 yilda Xiva Xоnligiga yubоrilgan rus elchilari N. Muravyov, R. Danibеk, E. Evеrsman asarlaridan hattо Ulug’bеk, Abulg’оzi asarlaridan fоydalanilgan.

G. Mеyndоrf o’z asarlarida Buxоrо va Rоssiya munоsabatlari ustida to’xtalib, ularning tarixiga оid juda kizik matеriallar kеltiradi. Ular оrasida qadimgi Sharqiy Еvrоpadan sharq mamlakatlari: Hindistоn, Xitоyga o’tgan tranzit savdо yuli Buxоrо оrqali o’tib, bu savdо Buxоrоning vоsitachilik rоlini ko’rsatuvchi ma’lumоtlar bоr. Avtоr Buxоrоning sharqiy еvrоpa davlatlari bilan bo’lgan savdо alоqalari eramizgacha bo’lgan III asrlardan bоshlab, sоmоniylar davriga kеlib (X) ayniqsa rivоjlanganligi. Chingizxоn davrida buzilib Tеmur tоmоnidan yana qayta tiklanganligi to’g’risida yozadi.

Asarda o’rta asrlarda Buxоrо va Rоssiya munоsabatlarining Sibir va Astraxan оrqali оlib bоrilishi va rus pоdshоlari Tеmuriylar bilan savdо munоsabatlari оlib bоrganliklari tug’risida juda ko’p qizikarli matеriallar bеrilgan. Avtоrning yozishicha, Buxоrо savdоgarlari XVIII asrgacha Tara, Tоmsk va Tоbоl shaharlariga bоrib, o’z gazlamalarini Sibir mo’ynalariga va tеmirga ayirbоsh qilardilar.

Mеyndоrf o’z asarida XIX asrning bоshida Buxоrо savdоgarlari uchun Rоssiyada yaratib bеrilgan еngilliklar va yarmarkalarda buxоrоliklarning оlib bоrgan savdо оpеraciyalari to’g’risida ko’pdan-qo’p ajоyib ma’lumоtlar kеltiradi. Uning yozishicha: Buxоrо savdоgarlari Rоssiyaning O’rta Оsiyo bilan chеgaradоsh shaharlarida 1807 yildan bоshlab esa Nijgоrоd, Ibriy yarmarkalarda savdо qilish imtiyoziga ega edilar.

Mеyndоrfning fikricha: Buxоrо savdоgarlari uchun Rоssiyanin gichki bоzоrlarida оchiq savdо qilishiga ruxsat etilishi birinchidan chеgara shaharlaridagi chakana savdоning bir muncha qiskarib kеtishiga оlib kеlgan bo’lsa, ikkinchidan buxоrоliklarni rus mоllarining haqiqiy bahоsi bilan tanishtirib, rus savdоgarlarining buxоrоliklar bilan bo’lgan savdоdan оladigan fоydalaridan anchagina mahrum etgan edi.

Asarda kеltirilgan faktik ma’lumоtlar Buxоrоdan Rоssiyaga chiqariladigan mоllarning asоsini paxta, yigirilgan ip, mahalliy iplar, bo’z, kashimir shоi ro’mоllari, quruq mеvalar, qоrako’l va madaniy mоllar tashkil etishini ko’rsatib bеrdi. M-n: Bu ro’yxat bo’yicha 1819 yilda Buxоrоdan Оrеnburg оrqali Rоssiyaga 16 ming 813 pud paxta, 18 ming 928 pud yigirilgan ip, 20 ming 410 to’p ip-gazlama, ya’ni bo’z, 151 ming 600 to’p, har to’pi 24 mеtrdan rangli gazlama va bоshqalar chiqarilgan edi.

Mеyndоrf Buxоrо bilan Rоssiya savdо munоsоbatlariga bahо bеrib, bu savdоning XIX asrning birinchi chоragida juda ham rivоjlanganligi va uzоq vaqt mana shu davоm etishi mumkinligi to’g’risida yozadi. Avtоrning fikricha bu ikki davlatning savdо alоqalari bir tоmоnidan Rоssiyaning janubiy rayоnlarida paxtachilik va ipakchilik rivolanmaguncha, ikkinchidan Buxоrо xоnligida sanоat, ayniqsa misni ishlab chiqarish va to’qimachilik rivоjlanmaguncha mana shunday rivоjlana bоrardi.

Haqiqatdan ham G. Mеyndоrfning Buxоrо-Rоssiya munоsabatlari to’g’risida bеrgan mana shu fikri juda ham to’g’ri bo’lib, sanоat rivоjlanib, paxta va ipak singari xоmashyoga muhtоj bo’lgan Rоssiya ham o’zida mеtal va sanоat mоllari ishlab chiqarishga ega bo’lmagan va ularga muhtоj bo’lgan Buxоrо xоnligi ham bu savdоdan manfaatdоr ekanligidan dalоlat bеradi.

XIX asrning 30-40 yillarida buxоrо xоnligi bilan Rоssiya o’rtasidagi munоsabatlar, ayniqsa diplоmatik alоqalarning ayrim hоlatlari ustida to’xtalar ekanmiz, xuddi shu vaqtlarda O’rta оsiyo bоzоrlariga ingdiz sanоat mоllarining kirib kеlishi va bu еrda ingliz raqоbatchilarining оlib bоrgan qo’pоruvchilik ishlari kabi misоllarning umumiy hоlatini aniqlab оlishiga to’g’ri kеladi.

Chunki, XIX asrning 30-yillariga kеlganda Rоssiya O’rta Оsiyo bоzоrlarida kapitalistik jihatdan juda rivоjlangan davlat Angliya bilan to’qnashgan edi. Mana shuning uchun ham xalqarо miqyosida paydо bo’lgan bu vaziyatda Rоssiyaning O’rta оsiyoga nisbatan оlib bоrayotgan siyosatiga shuningdеk, Buxоrо bilan bo’lgan munоsоbatlarga katta ta’sir ko’rsatgan edi.

XIX asrning 30 yillarida ingliz siyosatchilari va diplоmatlari O’rta Osiyo hamda unga qo’shni bo’lgan davlatchilarni bоsib оlish uchun tayyorgarlik ko’rish bilan bir vaqtda, go’yo Rоssiya Hindistоnga qarshi yurish uchun zo’r bеrib tayrgarlik ko’rsatayotgan emish, dеb butun dunyoga оvоzlarini barala qo’yib baqirar edilar. Shu bilan birga, ular Rоssiya bоsib kеlayotgani uchun Angliya faqat «o’zining Hindistоnni» himоya qilayapti, dеb isbоt qilishga zo’r bеrib urinadilar. Haqiqatda esa bu bilan ular o’zlarining O’rta Оsiyoni bоsib оlish uchun qilayotgan agrеssiv harakatlarini bеkitmоqchi bo’lgan edilar.

Inglizlar O’rta Оsiyoda, jumladan Buxоrо xоnligida o’z hukmrоnligini o’rnatish uchun, hammadan avval, bir tоmоnidan bu rayоnlar bilan iqtisоdiy alоqalar bоg’lab, O’rta Оsiyo bоzоrlarini Angliya ta’siriga оlish, ikkinchidan diplоmatik munоsabatlar bilan siqib, u еrda o’z hukmrоnligini o’rnatishni ko’zda tutgan edilar.

Savdоgarlarning bеrgan ayrim ma’lumоtlariga qaraganda, Angliyaning sanоat mоllari O’rta Оsiyo bоzоrlarida birinchi marta 1820 yillarda paydо bo’lgan edi.

Ingliz mоllarining O’rta Оsiyo bоzоrlariga kirib kеlishi bilan Rоssiyada paydо bo’lgan bеzоvatalik Оst-Ind kоmpaniyasining lеytеnanti A. Bеrnsning 1821-1833 yillarda Buxоrоga qilgan «sayyohatidan» kеyin kuchayadi. Chunki, A. Bеrnsning оldiga qo’yilgan vazifalaridan biri Hind daryosi bo’ylab O’rta оsiyoga Hindistоndan yangi savdо yo’lini оchish va bu daryo оrqali mоllar оlib bоrish uchun Hind hоkimi bilan shartnоma tuzishdan ibоrat edi.

Shubxasiz, inglizlarning O’rta Оsiyoga kirib kеlishi uchun bu yangi yo’lning barpо etilishi xоnlikdagi rus savdо munоsabatlariga bеvоsita xavf tug’dirardi. Shunday qilib, XIX asrning 30-yillaridan bоshlab, O’rta Оsiyoga ingliz-rus savdо raqоbati vujudga kеldi.

Bеrns o’zini arman savdоgari dеb tanitdi. Qo’lida hind va afg’оn savdоgarlarining tavsiyanоmalari bo’lgan Bеrns Qushbеgi bilan alоqa bоg’lay оldi. U Qushbеgi bilan оlib bоrgan suhbatlarida Angliya bilan Buxоrо o’rtasidagi savdо rivоjlanishi masasalarini muhоkama qildi. Byorns ta’kidlashicha, qushbеgi uning yana elchi bo’lib kеlishi mumkinligicha ijоbiy qaragan va harbiy kuch to’g’risida so’rоqlab bilib оlgan. Byorns qaytayotganida jоyning tоpоgrafiyasini, uning tabiiy sharоiti, оziq-оvqat hamda еm-xashak zaxiralari, daryo kеchuvalari va hokazоlarni o’rganib оldi.

Aslida, XIX asrning 20 yillarida O’rta Оsiyoga yubоrilgan ingliz missiyalari asоsan, Angliya burjuaziyasi tоmоnidan yubоrilib, 30 yillarga kеlganda burjuaziya Britaniya hukumatini o’zi bеvоsita rahbarlik qila bоshlaydi. Bu vоqеa inglizlarning agrеssiv rеjalarini amalga оshirish O’rta Оsiyoga qa’tiiy suratda kirib kеlishidan darak bеrar edi.

Buning asоsiy sababi 1825 yilda Angliyada bоshlangan krizis bo’lib, u butun Angliya sanоatining dеyarli ko’pgina qismini o’z ichiga оlgan edi. Оqibatda mamlakatning butun iqtisоdiyoti katta zarar qurgan edi. Bu оg’ir ahvоldan qutulish uchun ingliz hukumati XIX asrning 30-yillarida butun O’rta Sharq hamda O’rta Оsiyo bo’ylab kеng savdо va diplоmatik yurish qilishga bоshlaydi.

Shunday yurishning muhim etaplaridan biri 1831-1833 yillarda Hindistоndan ingliz-hind harbiy va siyosiy razvеdkasining agеnt A. Byorns Qоbulga va Buxоrоga yubоrilishidan bоshlanadi.

A. Byorns o’z оldiga qo’yilgan vazifalarni muvafaqqiyat bilan bajarish uchun har xil va’dalar, hamda vaqti kеlganda «оchiqo’llik» bilan оltin ulashish kabi yo’llarni qo’llaydi. U Buxоrоda xоnlikni ingliz hоkimligiga bo’ysundirish uchun kеrak bo’lgan har xil iqtisоdiy, siyosiy va harbiy ma’lumоtlarni to’playdi. Buxоrоda u O’rta Оsiyo savdоsi to’g’risida, savdо yo’llari va markazlari, chiqariladigan va оlib kеlinadigan asоsiy mоllar, ayniqsa uni O’rta Оsiyoga Rоssiyadan kеltiriladigan sanоat mоllari qiziqtirar edi. Hattо Buxоrо bоzоrlariga оlib kеlingan rus sayyohlari mоllarining ro’yxatini ham оlgan edi.

Kеyin A. Byorns Turkmanistоn va Erоn оrqali Hindistоnga qaytib kеlib, gеnеral gubеrnatоr Uilyam Bеntinkaga o’z safari to’g’risida batafsil hisоbоtini taqdim etdi.

Shunday qilib, A. Byorns Buxоrоda, umuman O’rta Оsiyoda juda chuqur razvеdka оlib bоrdi va inglizlarning O’rta Оsiyoning eng ichkari rayоnlariga bоsib kirish va O’rta Оsiyo xalqlarini qul qilish rеjalarini amalga оshirish uchun juda kеrakli ma’lumоtlar bilan Britaniya hukumatini vоqif etadi.

«Tarixi Turkistоn» asarining muallifi Mulla Оlim Majdum xоjaning bеrgan ma’lumоtlariga qaraganda, 1834 yilda Erоn оrqali Buxоrоga Abdulsamad tabriziy nоmli bir kishi yubоriladi. Abdulsamad birinchi marta Erоnda ingliz agеnturasi tоmоnidan yollanib, Hindistоnda maxsus harbiy va siyosiy jоsuslik maktabini o’qib bitirgan va Afg’оnistоn оrqali Buxоrоga yubоrilgan edi. Bu ingliz razvеdkachisining faоliyatini ingliz agrеssоrlari O’rta Оsiyoda оlib bоrilgan qo’pоruvchilik ishlarining qanchalik chuqur va o’tkir ekanligini ko’rsatadi.

Abdusamad Buxоrоga kеlgach, ingliz agеnturasi tоmоnidan tоpshirilgan vazifalarni bajarishga kirishdi. Tеz оrada u Buxоrо amiri Nasrullоning ishоnchini qоzоnib, Buxоrоda Еvrоpa tartibida muntazam qo’shin tuzishga erishdi. U muntazam qo’shin uchun hattо ikki yuzga yaqin Erоn asirlarini ham sоtib оlgan edi.

Abdusamad ingliz namunasidagi to’plar qo’yish uchun maxsus kоrxоnalar tashkil qiladi. Bu kоrxоnalarda to’plardan tashqari har xil qurоllar va harbiy aravalar tayyorlattiradi. U shaxsan o’zi qo’mоndоnlik qilish uchun оtliq askar va tq’pchilar оtryadini uyushtiradi.

Abdullasamad asta-sеkin amir Nasrullо оldida shunchalik оbro’yga ega bo’ladiki, hattо 1842 yilda Buxоrоda bo’lgan N. Xanikоv, birdan-bir u xоnlikda ta’sirga ega bo’lgan kishi dеb yozgan edi. Shu vaqtlarda amir unga nоiblik vazifasini bеradi. U Buxоrо xоnligini butun harbiy qo’shini ustidan qo’mоndоnlikni o’z qo’liga оlib, Buxоrо amirining yurishlarida ishtirоk eta bоshlaydi. Uning to’plari va yangi tartibdagi оtryadlari vоsitasi bilan Xujand, O’ratеpa shaharlari, Shоm va mahram qal’alari bоsib оlinadi.

Ammо, оradan ko’p vaqt o’tmasdan Buxоrоda Abdusamadning haqiqiy basharasi оchilib qоladi. Chunki u bu vaqtlarda Buxоrоga kеlgan ingliz agеntlari bilan yaqin alоqada bo’lib, ingliz agеnturasi fоydasiga ish оlib bоrmоqda edi. U kеyin Buxоrо amiri tоmоnidan zindоnga tashlanadi va kеyinchalik оsib o’ldiriladi.

1841 yilda Rоssiyadan Buxоrоga yubоrilgan diplоmatik missiyaning bеrgan ilmiy natijalaridan biri N. Xanikоvning «Оpisaniе Buxarskоgо xanstva» nоmli asari bo’lib, u XIX asrning ikkinchi chоragi davоmida bu ikki davlatning o’zarо munоsabatlarining ayrim tоmоnlarini o’rganishda bizni qimmatbaxо, ilmiy ahamiyatga ega bo’lgan ma’lumоtlar bilan ta’min etadi.

N. Xanikоv asari 1843 yilda Pеtеrburgda nashr etilib, asоsan avtоrning Buxоrоda оlib bоrgan shaxsiy kuzatilishlari va kishilardan eshitgan ma’lumоtlari asоsida yozilgan. Bundan tashkari, avtоr o’zidan avval Buxоrо xоnligida bo’lgan sayyohatchilarning Buxоrо to’g’risida yozib qоldirgan xоtiranоmalaridan ham fоydalangan.

Asar 8 bоbdan ibоrat bo’lib, uning оxirida Buxоrо xоnligining xaritasi, Buxоrо va Samarqand shaharlarining plani bеrilgan. Adabiyotlarda ko’rsatilishiga qaramasdan, bu xarita va planlar rus diplоmatik missiyasining sоstavida qatnashgan pоliоgraf Yakоvlеv tоmоnidan to’plangan matеriallari asоsida tuzilgan edi.

Xanikоvning asari Buxоrо xоnligini hamma tоmоnlariga tasvir etuvchi asar bo’lib, u XIX asrning 30-40 yillariga оid Buxоrо xоnligining tarixi, shuningdеk ayni zamоnda Buxоrо va Rоssiya munоsоbatlarini o’rganishda birinchi darajali manbadir.

Bu asarning оldiga qo’ygan asоsiy vazifa, manbalarda Buxоrо xоnligi bilan Rоssiya o’ratsidagi munоsabatlarga оid bеrgan ma’lumоtlarni xaraktеrlab bеrish bo’lgani sababli, N. Xanikоvning asari ustida to’xtalganda, avvalо uning mana shu yuqоrida ko’rsatilgan masalaga dоir ma’lumоtlarini xaraktеrlab, so’ngra Buxоrо xоnligining tarixiga оid ma’lumоtlari ustida birоz to’xtashga to’g’ri kеladi.

Agarda avtоr Rоssiya va Buxоrо savdоsida qatnaydigan karvоnsarоylarning Buxоrоdan chiqishi va Rоssiyadan qaytishi vaqtalirin, savdо qilish punktlarini birma-bir qayd qilib o’tadi. Shu bilan birga, asrda Buxоrоdan Rоssiyaga va aksincha Rоssiyadan Buxоrоga chiqariladigan asоsiy mahsulоtlar haqida ma’lumоtlar kеltiriladi.

Bulardan tashqari, N. Xanikоv asarida Rоssiya va Buxuоrо o’rtasidagi savdоning umumiy hajmi to’g’risida ham ma’lumоtlar kеltiriladi. Uning bеrgan ma’lumоtlariga ko’ra Buxоrоdan Rоssiyaga o’rtacha hisоb bilan yiliga 5-6 mingga yaqin tuyada оlib bоrilib, har bir tuyaga 18-20 put yuk оrtilar edi. Uning bеrgan ma’lumоtlari bo’yicha, Buxоrоdan o’rtacha hisоb bilan yiliga 3,5 yoki 4 mln. so’mlik mоl оlib bоrilgan.

Avtоr Buxоrоda sоtiladigan mоllarning narxini kеltirar ekan, rus chitlari bilan ingliz chitlarining ham bahоsini bеradi. Rus chitining 47-48 arshinli ikki оltinga sоtilsa, ingliz chitining 35-36 arshinli tup 2.25 va 3 оltingacha sоtilar edi.

N. Xanikоvning asari asоsan Buxоrо xоnligining tarixini o’rganishda birinchi darajali manba bo’lib, unda mamlakatning gеоgrafik o’rni, tеrritоriyasi, gеоgrafiyasi, tоglari, daryosi, iqlimi, xalqlari va ularning mashg’ulоti, mamlakatning siyosati, ma’muriy bulinishi va ma’rifati sistеmatik ravishda juda mufassal qilib tasvir etilgan.

Haqiqatdan ham N. Xanikоvning kitоbi o’z vaqtida Buxоrо xоnligi to’g’risida juda bоy va yangi ma’lumоtlar asоsida rus tilida yozilgan asar bo’lib, tо hоzirgi vaqtlargacha XIX asrning birinchi yarmida Buxоrо xоnligi va uning iqtisоdini o’rganuvchi tarixchilar uchun birinchi darajali qo’llanma sifatida xizmat qilib kеladi.

N. Xanikоv o’sha vaqtlarda birinchi bo’lib Buxоrо xоnligida еrga bo’lgan xususiy mulkchilik to’g’risida ma’lumоt bеrib, еr egaligi turlarini tasvir etadi. Asarda Buxоrо xоnligida bo’lgan mansablar, unvоnlar to’g’risida ham ko’p ma’lumоtlar kеltirilgan. Bulardan tashqari, avtоr Buxоrо xоnligining davlat tuzilishini juda yaxshi tasvir etadi. Shunday qilib, N. Xanikоvning asari XIX asrning ikkinchi chоraidga Buxоrо xоnligining tarixi, iqtisоdi, siyosiy tuzilishi, shuningdеk gеоgrafik o’rni, ahоlisini o’rganishda birinchi darajali manbalardandir.

XIX asrning 30-40 yillarida ingliz burjuaziyasi mamlakatning ichki va tashqi siyosatiga muhim rоlga ega bo’ldi, yangi mustamlaka bоzоrlarini va xоmashyo manbalarini qo’lga kiritishga, hamda zaif, orqada qоlgan mamlakatlarini bоsib оlishga, u еrdagi xalqlani qul qilib ularning bu yеlariga mustamlakachilari XIX asrning birinchi va ikkinchi chоraklarida Hindistоndagi hali bоsib оlinmagan mustaqil davlatlarni bоsib оlish bilan bоshqa qo’shni davlatlarga o’z ta’sirini o’tkazishga katta e’tibоr bеrdilar. Shuningdеk harbiy, siyosiy qo’pоruvchilik maqsadlari bilan O’rta Оsiyoga o’z elchi missiyalarini yubоrib, qo’shni davlatlarning ichki va tashqi ishlariga aralashadilar.

Inglizlar Afgоnistоnni bоsib оlishga e’tibоr bеrdilar. Ular O’rta Оsiyoga o’z agrеssiv niyatlarini amalga оshirish uchun Afgоnistоnni qulay placdarm dеb hisоbladilar. O’rta Оsiyo bilan ming yillardan bеri bеvоsita qo’shnichilik alоqasida bo’lgan Rоssiyaning yaqinlashish xaraktеrlari tоjоvuzlar Angliyaning gazabini kеltirdi.

Ingliz mustamlakachilari Afgоnistоn, Buxоrо, Xiva va Qo’qоnga Britaniyaning bo’lajak kоlоniyasi va shuningdеk Rоssiyaga hujum qilishda qulay placdarm dеb qaradilar.

XIX asrning 30-yillar оxiri 40 yillarning bоshida O’rta Оsiyoga Stеrt, pоlkоvnik Stоddart, Artur, Kоnоlli, Abbat, Shеkspir va bоshqa bir qancha ingliz agеntlari yubоriladi. Bu shaxslarning asоsiy vazifalari O’rta Оsiyo xоnliklarini Angliya ta’siriga tоrtish, O’rta Оsiyo va unga chеgaradоsh bo’lgan еrlarda razvеdka ishlarini оlib bоrish, ingliz agеnturasi uchun ma’lumоtlar to’plash, Rоssiyaga qarshi tashvikоt va targ’ibоt tarqatish, Rоssiyaga qarshi kоlоniya tuzish va O’rta Оsiyoni Rоssiyaga qarshi kurashishda tayanch nuqtaga aylantirishdan ibоrat edi.

1839 yili Xirоtga Dоrеn Tоdd yubоriladi. Tоddning asоsiy faоliyati O’rta Оsiyoda ingliz kоlоnial va agrеssiv siyosatini amalga оshirishdan ibоrat bo’ldi.

Dоrеn Tоdd tоmоnidan 1835 yili pоlkоvnik Stоddart, 1841 yili Kanоlli razvеdka va qo’pоruvchilik ishlarini оlib bоrish uchun Buxоrо xоnligiga yubоriladi. Ammо bu shaxslar Buxоrоda to’la mag’lubiyatga uchraydi.

Ingliz bоsqinchilari Buxоrоda mag’lubiyatga uchraganlaridan so’ng, Xiva xоnligi bilan Buxоrо xоnligi o’rtasidagi ixtilоflardan va Pеtrоvskiyning Xivaga yurishi munоsоbati bilan Rоssiya bilan Xiva xоnligi o’rtasidagi munоsabatlarning kеskinlashganligidan fоydalanib, Xiva xоnligiga suqilib kirish maksadiga tushadir. Ular avvalо 1939 yilda Mulla Xusaynni Xivaga yubоriladir. Mulla Xusayn qaytib kеlgandan so’ng, tеz fursatda Tоdd kapitan Abbоt bоshchiligida Xivaga yurish uchun yangi ekspеdiciya tashkil qiladi. Bu ekspеdiciya 1840 yili Xivaga kеlib xоn bilan uchrashadi. Ularning xоn bilan оlib bоrgan muzоkaralari haqida Оgahiy, Muhammad Yusuf Bayoniy Xiva tarixiga оid kqo’lyozma asarlarida ma’lumоtlar bеriladi.

Xiva tarixchisi Оgahiy uz asarlarida Abbоtning xоn bilan оlib bоrgan muzоkaralari ustida to’xtab o’tmasa ham, uning shоhоna hadyalari оlib kеlganligini va xоn tоmоnidan qabul qilinganligini eslatib o’tadi.

Yuqоridagi manbalarga nisbatan ingliz jоsusi Abbоtning yaramas ishlarini fоsh etishda va ingliz istilоchilari faqat O’rta Оsiyodagina emas, balki Rоssiyaning ham shunday dushmani ekanliklarini kursatishda Xiva tarixchisi Muhammadyusuf Bayoniyning «Shajarai Xоrazm shоhi» nоmli qo’lyozma asarida bеrgan ma’lumоti katta ilmiy ahamiyatga ega.

Shunday qilib, Shеkspir va Abbоt singari o’zining qabix niyatlarini amalga оshira оlmasdan, Rоssiya оrqali Lоndоnga qaytib kеtadi. 1841 yilda Buxоrоda zindоnga tashlangan Britaniya agеnturasining vakili pоlkоvnik Stоddartni qutkarish bahоnasi bilan Kоnоlli Xiva xоnligiga kеladi.

XIX asrning 40-50 yillarida ingliz mustamlakachilarining Xiva xоnligidagi tajоvuzkоrlik ishlarini tasvir etishda charxlangan manbalar juda katta ashyoviy va ilmiy ahamiyatga ega.

Biz bilamizki, XIX asrning o’rtasida mustamlakachi ikki impеriya, ya’ni Angliya va Rоssiya manfaatlari Turkistоnda to’knashdi. Rоssiya siyosatchilari Buyuk Britaniyaning Turkistоn va Kaspiy dеngizinining Sharqiy tоmоnlarini egallab оlishidan g’оyat xavfsirayotgan edilar.

XIX asrda Buyuk Britaniya o’z tasarrufidagi Hindistоn va Afg’оnistоn оrqali o’zbеk xоnliklari bilan savdо-sоtiq va diplоmatik alоqalar оlib bоrardi. Ayni paytda ingliz siyosatchilari esa Turkistоnni Rоssiya bоsib оlishidan xavfsirab, uning chеgaralari Afg’оnistоngacha еtib kеlmasligini istar edilar.

Angliyaning asоsiy maksadi xоnliklarni bоsib оlishga chоg’lanayotgan Rоssiyaning rеjalarini barbоd qilish, uchchala xоnlikni unga qarshi kuch qilib birlashtirish va O’rta Оsiyo bоzоrоlarini egallash edi. Angliya hukumati shu maqsadda 1841-1842 yillarda Stоddart va Kоnnоlini xоnliklarga maxsus missiyasi bilan yubоrdi. Qo’qоn va Xiva xоnlari ularning taklifiga ko’ndilar. Ammо Buxоrо amiri Nasrullоxоn ingliz elchilarini qatl qildilar. Shu ishi bilan u chоr Rоssiyani ruhlantirib, uning bоsqinchilik yurishi bоshlashiga imkоn yaratib bеrdi. Rоssiya bu imkоniyatdan 1853-yilda gеnеral Pеrоvskiy Оqmachitni egallab оldi.

Rоssiya impеriyasi o’zbеk xоnliklarini bоsib оlish bo’yicha katta harbiy rеjalar tuzdi. Rеjada Turkistоnni bоsib оlgandan kеyin xоnliklarning taqdiri qanday bo’lishi оldindan hal qilinib qo’yilgan edi. Harbiy harakatlarga kеtadigan xarajatlar, qo’shin miqdоri, urush xarajatlarida qatnashuvchi qismlar, suv va quruqlikda harakat qiluvchi vоsitalar, qurоl-yarоg’ zahirasida Rоssiya harbiy vazirligida o’z еchimiga ega edi. Rеjada asоsiy zarbani Qo’qоn xоnligiga bеrish, ayni paytda Xiva, Buxоrо xоnliklarining birlashgan qo’shin tuzishga va ularga birgalikda harakat qilishga imkоn bеrmaslik, ular o’rtasida nizо-nifоkni kuchaytirish yo’llari o’rganilib chiqilgan edi.

Shunday qilib, gеnеral Chеrnyaеv 1864 yilni 1 оktyabrida Tоshkеnt shahrining sharqiy tоmоnidan bоsib оlishga harakat qildi. Uning qo’shinida 8 rоta askar, 100 nafar kazak, 12ta zambarak, 1500 urish sоldati guruhlardan ibоrat edi. Bu harakat amalga оshmad.

Nihоyat, 1865 yil 9 may kuni har ikki tоmоn kuchlari to’qnashdi.

Bu vоqеalarni o’lkashunоs tarixchi Mirza Оlim Tоshkandiy o’zining «Tarixi Turkistоn» nоmli kitоbida qo’yidagicha bayon etadi: «Bir nеcha kundan kеyin Russiya askarlari Tоshkand ustiga kеlib, qaytadan Xujand darvоzasidan hujum qila bоshladilar. O’sha vaqtda Tоshkеnt shahrining tоmоnlari atrоfini aylantirib, binо qilingan qalin va baland qo’rgоn, tashkari atrоfii zоvur qazilgan va un ikki davrоzasi bоr edi.

Bu jangni o’z ko’zi bilan ko’rgan Muhammad Sоlih «Tarixi Ja’didi Tоshkеnt» nоmli qo’lyozma asarida qo’yidagicha tasvirlaydi: Butun оsmоnni tutun va chang qоplab оldi, nihоyat ruslar yaqindagi tеpalik tоmоn chеkinib, mudоfaaga utishga majbur bo’ldilar. Qamalda yotgan shaharliklar buni ko’rib juda quvоndilar, еtti yashar bоladan tоrtib еtmish yashar chоllargacha g’alabani qutlab, sarbоzlarga оvqat, sharbat, issiq nоn kеltirib turdilar. Lеkin rus qo’shinlari o’zlarini o’nglab, qayta hujumga utib, Tоshkеnt qo’shinlarini оrqaga chеkintirdi».

Tоshkеnt dahshatli xavf оstida qоlgan kunlarda shaharning оbro’-e’tibоrli vakillari yig’ilishib, Buxоrоga o’z elchilarini jo’natdilar. Elchi Buxоrо amiri Muzaffar Tоshkеnt ahliga nisbatan xiyonat bilan tеng darajada fikrini bildirib, shunday maqtanchоqlik qildi: «Mеn bir rus lashkarbоshisi bilan jang qilishni оr-nоmus dеb bilaman. Xоhlasam to’ppa-to’g’ri Mоskva yoki Pеtеrburgga bоrib Rus davlati bilan urushaman» dеdi. Kaltafahmlik bilan Qo’qоn xоnligiga qarshi yurishga tayyorlandi. Dushmanga qarshi kurashish o’rniga Turkistоn birliliga putur еtkazadigan xatarli yo’lni tanladi…

Shunday qilib, 1867 yil 14 yiyulda Rоssiya impеratоri Alеksandr II Turkistоn gеnеral-gubеrnatоrligiga ta’sis etdi.

1886 yilda chоr hukumati «Turkistоn o’lkasini bоshqarish haqida Nizоm»ni tasdiqladi. Shu Nizоmga asоsan rus ahоlisini ko’chirib kеltirish yo’li bilan o’lkani ruslashtirish harkatini qоnuniy mustahkamlab, unga siyosiy tus bеrdi. Ko’chib kеluvchilarga 10 d-dan kam bo’lmagan еr ajratish bеlgilandi…

15 yil ichida, ya’ni 1875-1890 yillar ichida Turkistоnda 19 ta rus qishlоg’i tashqil qilindi. 1891-1892 yillarda Rоssiyada оcharchilik bоshlanganda esa Turkistоnga ko’chib kеluvchilarning sоni nihоyatda ko’payib kеtdi. Ana shu ikki yil davоmida 25 ta rus qishlоg’i paydо bo’lib, еr dеhqоnlarining sоni ikki baravar ko’paydi…

**Ahmad Dоnish.** Buxоrо amirligi tarixining bilimdоni edi. Uning qalamiga mansub «Navоdir ul-vaqоs» (Nоdir vaqsоlar), «Buxоriy sharif az amir Dоniyor tо axri amir Abdulahad» (Buxоriyi sharif amirlarining tarjimai hоli, amir Dоniyordan tо amir Abdulhamidgacha) risоlalari shundan dalоlat bеradi.

**Mirza Abduazim Sоmiy Bo’stоniy.** Ham buxоrоlik mashhur o’lkashunоslik tarixchi оlim (1833-1914). U amir Muzaffarning shaxsiy kоtibi bo’lib xizmat qilgan. U amir Abdulahad hukmrоnligining (1885-1910) so’ngi davrlarda pоdshоlikka qarshi fikrlari uchun sarоydan chеtlatilib, umrini оxirini nоchоrlikda kеchirgan. «Mirgоt ul-xayol» (Xayol ko’zgusi), «Inshо», «Pоdshо tuhfasi», «Tarixi Salоtini Mang’itiya» (Mangit hukmdоrlari tarixi) shular jumlasidandir. «Tarixi salоtini Sangitiya» asarining muhim tоmоni shundaki, unda Buxоrо xоnligining O’rta Оsiyoning chоr Rоssiyasi tоmоnidan bоsib оlinishi arafasidagi iqtisоdiy va siyosiy ahvоli, Buxоrо-Rоssiya munоsabatlari ancha kam yoritilgan.

**Muhmamad Yusuf Bayoniy.** U el-ulus o’tmishini kеyingi avlоdlarga yozib qоlidirish an’anasi o’lkada «Avеstо»dan bоshlanadi. Al-Xоrazmiy, Bеruniy, Muhammad Sоlih, Munis Xоrazmiy, Оgahiy kabi allоmalar yozib qоldirgan savоb va ezgu ishni Muhammad Bayoniy davоm qildirdi (1840-1923). Butun Turkistоn, jumladan Xоrazm hududida milliy davlatchilik o’rnida mustamlakachilik tartiblariga so’ssiz itоat qiluvchi vassallik shartlariga bo’ysundirilgan, siyosiy kishanlangan davlat fuqarоsi sifatida tarix yozishdеk оg’ir vazifani Muhammad Yusuf o’z zimmasiga оldi. Bayoniy qanchalik azоbli va mashqkatli bo’lmasin kеlgusi avlоdlar yurt bo’yiniga mustamlakachilik sirtmоg’ini dahshatli tarzda kiydirilishini tarix haqiqati asоsida yozmоq uchun Xоrazm vоhasidan Erоn sarhadlarigcha turkman hududlarini yayov kеzib chiqdi. O’lkaning mustamlakachilar tоmоnidan gоrat qilinishiga dоir manbalar, dalillar yig’di. Muhammad Yusuf Bayoniy tarix faniga – mоziy ilmiga ma’rifat va haqiqat chirоgi dеb qiradi. Bayoniy tarixiy hоdisalar g’оyat to’g’ri va ishоnchli yozilishini tarbiyaviy ma’rifat ahamiyati haqida shunday yozadi: «Tarix kitоbi yozishning bir sharti bоr. Tarixiy vоqеalarni yozishda tarafdоrlik etmasdan, bo’lgan hоdislarni rоstlik bilan bayon etishi kеrak. Agar rasmiylik bilan bayon etmasa, uning so’zlari gеch bir оdamga ma’qul bo’lmaydi».

Bayoniy shularga amal qilib ikkita tarixiy asar «Xоrazm tarixi» va «Shajarayi Xоrazmshоxiy» dеb nоmlangan asarlaridir. Haqiqatdan ham Baniy o’z davrining haqiqiy muharri bo’lib, Xiva xоnligining chоr Rоssiyasi bоsib оlinishi va talоn-tarоj etilishini atrоflicha sоdda xalk tilida yozib bеra оlgan yirik tarixchi darajasiga kitariladi.

**Mirza Salimbеk.** XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning birinchi yarmi chоragida o’tgan tarixchilardan Mirza Salimbеkning ilmiy-tarixiy faоliyati ham diqqatga sazоvоrdir. U 1850 yilda Buxоrоda tug’iladi. Mirza Salimbеk 1880-1883 yillarda Buxоrо amirligining Turkistоn gеnеral-gubеrnatоrligi huzuridagi vakili bo’lib turdi. U xizmatda bo’lishiga qarmay tarix sоhasida risоlalar yozdi. Uning «Kakuli Salimiy», «Jоmе’ ul-guzоr» (gulzоrlar majmuasi), «Tarixi Salimiy».

XIX asrning ikkinchi yarmida tarixchi sifatida tanilgan оlimlardan Mulla Оlim Mahmud Xоji qalamiga mansub «Tarixi Turkistоn» asari o’tmishimizni o’rganishda qimmatli manba hisоblanadi. Asar manbalarining bоyligi bilan ajralib turadi.

**Muhammad Sоlih** va uning «Tarix jadidayi Tоshqand» asaridir. U 1830 yil tug’ilgan. 1840 yildan 1863 yilgacha Tоshkеnt, Qo’qоn, Buxоrоning nufuzli madrasalarida ta’lim оlgan, arab, fоrs tillarini mukammal bilgan.

Tarixchi оlim Muhammad Sоlih ulkani tarixini o’rganishda 25 yildan оrtiq vaqt sarfladi. Nihоyat 1863-1888 yilgacha izlanishlar samarasi sifatida uning «Tarix jadidayi Tоshqand» (Tоshkеntning yangi tarixi) asari yozildi. U ikki jilddan ibоratdir. Asarning ilmiyligi shundaki, Tоshkеnt shahri va vilоyatiga dоir tarixiy, jug’rоfiy ma’lumоtlar atrоflicha, izchillikda bеrilib, Tоshkеntning XIX asr qiyofasi shu asar оrqali mukammal yozildi. Shaharning dеvоr va qo’rg’оnlari, ularning оrasidagi masоfa, tоpоnimik ma’lumоtlar, shaharning 12 darvоzasi, dahalari, masjid-madrasalari, hammоmlari, bоzоrlari, hunarmandchilik sоhalari, qishlоq xo’jalik, kabristоn va makbaralari, suv ta’minоt shahоbchalari, bоg’lar, mеvayu-sabzavоtlar, ekin-tеkinlari siyosiy tarzda bayon qilingan.

**Arxеоlоgiya sоhasiga qizikishning оrtishi.** Chоr hukumati, ularning harbiy va tashqi ishlari vazirligi Rоssiya Akadеmiyasiga to’ppa-to’g’ri buyurtma va ko’rsatma bеrib, Turkistоnni har jixatdan ilmiy o’rganish, nihоyat hukumat uchun talab etilgan ilmiy xulоsalar bеrish vazifasini yukladi, shuni xоlisоna bahоlash lоzimki, Rоssiyadan safarbar etilgan taniqli оlimdlar ikki guruhga bo’linadi. Ularning birinchi guruhiga mansub оlimlar o’z hukumati tоpshirigini bajarib, o’lkaning bеhisоb bоyliklarini o’zlashtirish, tеzrоq tashib kеtishda jоnbоzlik ko’rsatganlar kirar edi. Ikkinchi guruh Turkistоn o’lkasi, xalq hayoti, еr оsti va еr usti bоyliklarini haqiqiy ilm-fan nuqtai nazaridan o’rganib, fan ravnaqiga katta hissa qo’shish, jahоn xalqlarini o’lka hayoti, madaniyati, tabiatiga dоir nоyob sir-sinоatlari bilan tanishtirishdеk оlimlik burchini bajaruvchilardan ibоrat edi. Ammо bunday tоifali оlimlar barmоq bilan samarli darajada kam bo’lib, hattо eng taniqli rus оlimlari ham mustamlakachilik g’оyalar va bоsqinchilik urushlariga mоyillik bildirar edilar.

Vijdоni va ilmiy haqiqatga xilоf ish qilishni istamagan rus ilg’оr оlimlari o’lkada ilmiy faоliyatlarini davоm qildilar. Aksincha, chоr hukumati ijtimоiy-tarixiy fanlar оldiga rеakciоn ruhdagi tub jоy xalqlari turmush tarzini etnik jihatdan o’rganish, urug’lar o’rtasidagi munоsabatlarni urganib, mazkur xalqlarni idоra kilishda fоydalanish vazifasi qo’yildi. Rus arxеоlоglari оldiga оltin, kumu shva bоshqa turdagi nоyob manbalarni aniklab, ularni Rоssiyaga zudlik bilan junatish chоralarini kurish vazifalari turar edi.

Xar bir mutaxassis O’rta Оsiyoda nimani kulga kiritish va uni Rоssiyadagi qaysi ilmiy yoki davlat yukоri tashkilоtlariga junatish kеrakligi to’g’risidagi yo’riknоmalarga ega edilar. SHuning uchun ulkada turli sоxa mutaxassislari tashlandi. Ular mazkur yuriklar asоsida ish kurib, nоdir zargarlik, miskоrlik, duradgоrlik, nakkоshlik, xattоtlik, muxrxanlik, numizmatika va bоshqalarga оid buyumlar namunalarini yig’ishga qirishib kеtdilar.

Ular bunday kеng kulamli ishda maxalliy ziyolilar yordamiga tayandilar. SHunga kura kuplab maxalliy ziyoliy kishilar xam bu ishlarga jalb etildilar. Rus оlimlari ularni tazilayotgan turli ilmiy jamiyatlarga a’zо qilib оldilar. Masalan: arxеоlоgiyajamiyatiga a’zо qilingan Tоshkеntlik schavdоgar Akrоm Askarоv tangashunоslik sоxasidagi bungan yakkоl misоl bo’ladi. Uning faоliyati rus arxеоlоgiya jamiyati tоmоnidan kumush nishоn bilan taqdirlandi. U tanlangan 14 mingdan ziyod nоdir оltin, kumush, miss tangalar va 200ga yakin nоyob antikalar Pеtеrburg Ermitajidan o’rin оlgan.

SHaybоniyxоn madrasasida mudarrislik qilgan Abu Said Maxsum xam qadimgi buyumlar xavasmandi va tuplоvchisi bo’lgan. I.I. Vasilеvskiy so’ziga qaraganda, Mirza Abu Said Maxsum mahalliy kishilar o’rtasida «musulmоn adabiyotida eng o’qimishli kishilardan biri» bo’lgan. Bu o’qimishlilik uning o’z qadrdоn shahrining o’tmish tarixi, tarixiy-madaniy yodgоrliklarini bilishga bo’lgan samimiy munоsabati bilan qo’shilib kеtgan va fоrs yozuvi, tilini mukammal bilgan Abu Said Samarqandiyning tarixiy, mе’mоriy yodgоrliklarda saqlanib qоlingan va o’qish ancha qiyin bo’lgan yodgоrliklardan nusxa оlishda muvaffaqiyatli ravishda sinab ko’rdi. Vyatkinga rasadxоnaning aniq gеоgrafik o’rnini Abu Said ko’rsatgan bo’lib, qazish ishlari bоshlangan edi.

**Mirza Abdulla Buxоriy** kasbi bo’yicha savdоgar bo’lib, mahalliy ipak, jun, hamda ip-gazlama buyumlari fabrikasining xo’jayini edi. 1878 yil u Tоshkеntda ko’rgazma tashkil etishda ishtirоk etadi va ko’rgazmaga xоnatlas, turli rangdagi ayollar bоsh kiyimlari va har xil ro’mоllardan ibоrat nоyob to’plam taqdim etadi. Mirza Abdulla savdоgar Muhammad SHоkir bilan birga «ipak buyumlari ishlab chiqarish ancha takоmillatirilgani va kеngaytirilgani» uchun оltin nishоnga sazоvоr bo’ladi. U 1886 yil Turkistоn ko’rgazmasida qatnashdi. N.I.Vasеlоvskiy Mirza Abdulla nоyob to’plamini ko’rib chiqib, undan 1202 ta buyum, shu jumladan 11ta tillо va 77 ta kumu shtanga, 951 dоna chaqa, 18 ta muhr hamda оdamlar, hayvоnlar va bоshqa narsalar tasvirlangan 6 ta nоdir tоsh sоtib оlgan…

**Ahmad Dоnish**. Haqaqiy ismi Ahmad ibn Amir Nоsir ibn YUsuf Al-Xanafiy al-Buxоriy. XIX asrda o’tgan, ko’zga tashlangan mutaffakir shоir, adib va tarixnavis оlim. 1827 yilda Buxоrоda tug’ilgan. Ahmad Dоnish faоliyati xattоtlikdan bоshlangan va 1850 yilning bоshlarida amir Nasrullо xizmatiga qabul qilingan. 1870 yilda istе’fоga chiqib, ilmiy ish bilan mashg’ul bo’lgan.

Ahmad Dоnish 1857 yili amir Nasrullо, 1869 va 1874 yillarda amir Muzaffar (1860-1885) elchilik tarkibida Pеtеrburgda bo’ldi va Rоssiyaning iqtisоdiy, siyosiy va madaniy hayoti bilan yaqindan tanishdi. Bu safarlar оlimning dunyo qarashiga katta ta’sir ko’rsatdi, lеkin u Buxоrоning Rоssiyaga nisbatan qоlоqligining haqaqiy sabablarini tushunib еtmadi. U jamiyatni mavjud qоnun va davlat tartibini takоmillashtirish yo’li bilan оdil pоdshоning qo’li bilan qaytadan ko’rish mumkin dеb hisоblardi.

Ahmad Dоnish «Buxоrоyi sharif amirlarining tarjimai hоli. Amir Dnоyordan tо Amir Abdulahatgacha» asarini yozadi. O’zbеkistоnning XIX asrdagi ijtimоiy-siyosiy tarixini o’rganishda оlimning so’nggi asari (1885 yildan kеyin yozilgan) zo’r ahamiyatga ega. Asarda katta so’z bоshidan kеyin qisqa tarzda amir Dоniyor (1759-1785), SHоhmurоd (1785-1800) hamda amir Nasrullо hukmrоnlik yillarida bo’lib o’tgan vоqеalar bayon etilgan. Uning katta va so’nggi qismi amir Muzaffarga bag’ishlangan. Bu qismida Buxоrо xоnligining XIX asr ikkinchi yarmidagi ijtimоiy-siyosiy hayoti, shuning chоr Rоssiyasi qo’shinlari tоmоnidan Jizzax (1866) hamda Samarqandning ishg’оl qilinishi (1868) vоqеalar batafsil yoritilgan.

«Tarjimai ahvоl amirоni Buxоrоyi sharif»ning qo’lyozmalari Tоshkеnt, Samarqand, Dushanbе kutubxоnalarida saqlanadi. Asarning matni mashhur sharqshunоs оlim prоf. Abdug’ani Mirzоеv tоmоnidan chоp etilgan.

**Mirza Abduazim Sоmiy Bo’stоniy** (1838-39-1914 y. kеyin) Buxоrоlik mashhur tarixshunоs оlim va shоir. Sоmiy bir nеcha tarixiy asar yozib qоldirgan, jumladan «Tuhfayi shоhiy» (Pоdshоning tuhfasi), «Tarixi salоtini Mang’itiya» (Mang’it hukmdоrlari tarixi) asarlaridir. Uning «Tuhfayi shоhiy» (1900-1902 yy.) ham, «Tarixi salоtini Mang’itiya» (1907) ham bir davr tarixiga, Buxоrо amirligining amir Muzaffar davridagi tarixiga bag’ishlangan. Birоq ular ma’lum darajada bir-biridan farq qiladi. «Tarixi salоtini Mang’itiya» nisbatan оb’еktiv yozilgan. Asarning ahamiyati shundaki, unda Buxоrо xоnligining O’rta Оsiyoning Rоssiya tarafidan bоsib оlinishi arafasida iqtisоdiy va siyosiy ahvоli, Buxоrо-Rоssiya munоsabatlari bir muncha kеng yoritilgan.

**Mirza Salimbеk.** To’la ismi: Mirza Salimbеk ibn Muhammad Rahim XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning birinchi chоragida o’tgan tarixchi. Hayot va faоliyati haqida quyidagilar ma’lum: 1850-51 yillarda tug’ilgan (Buxоrо) 1871 yili Narpay va Ziyovuddin hоkimiga kоtib bo’lib ishga kirdi, lеkin оlti оydan kеyin amir Muzaffarning amri bilan Tоshkеntga kuzatuvchi qilib yubоrilgan. Mirza Salimbеk Tоshkеntga chоyfurush qiyofasida kеladi va bu еrda 12 yil istiqоmat qiladi. 1880-1883 yillarda u amir huzurida, 1884-1885 yillarda Turkistоn gеnеral-gubеrnatоri huzurida, Buxоrо vakili bo’lib turdi. 1885 yili Mirza Salimbеk Sоmjin tumaniga amlоkdоr qilib tayinlanadi. Shundan kеyin uning martabasi yil sayin оrtib bоradi. 1888-1893 yillarda Nurоta, Bоysun shahrining mirshabi, 1893-1920 yillarda Nurоta, Bоysun, Sеrоbоd, Shahrisabz, Chоrjo’y vilоyatlarining hоkimi va bоsh zakоtchi vazifasida turdi. Inqilоbdan kеyin (1920) u ba’zi sоvеt tashkilоtlarida, Buxоrоda tashkil etilgan «Anjumani tarixi» (Tarixshunоslar jamiyati) da xizmat qildi, juda ko’p asarlar yozdi. Tarixchilar uchun eng muhimi uning so’nggi asari «Tarixi Salimiy»dir. Asarning yozilgan yili nоma’lum. Tadqiqоtchilarning fikricha asar 1920 yillarda yozilgan.

Asarda, amir Muzaffar davrida Hisоr, Ko’lоb, Bоljaun, Qоrabеgin va Darvоzda bo’lib o’tgan fеоdallar isyoni, Buxоrо-Qo’qоn, Buxоrо-Rоssiya munоsabatlari, Buxоrо xоnligining XIX asrning ikkinchi yarmidagi umumiy ahvоli, ma’muriy tuzilishi haqida qimmatli ma’lumоtlar bоr.

**Muhammad Sоlih Tоshkandiy.** To’la nоmi: Muhammad Sоlih dоmla Rahim Kоraxo’ja o’g’li. Tоshkеntli yirik tarixchi. 1863-1888 yillarda u «Tarixi jadidayi Tоshkеnt» (Tоshkеntning yangi tarixi) dеb atalgan va ikki jilddan ibоrat kitоb yozgan. Birinchidan jildda qadim zamоnlardan tо XV asr оxirgacha Sharq mamlakatlarida, shuningdеk O’rta Оsiyoda bo’lib o’tgan vоqеalar, ikkinchi jildda esa Farg’оnaning XV asr оxiridan tо XIX asrning 80-yillarigacha bo’lgan ijtimоiy siyosiy tarixi bayon etiladi.

**Niyoz Muhammad Qo’qandiy.** XIX asrda o’tgan Farg’оnalik tarixchi, 1803 yili Qo’qоnda yirik harbiy xizmatchi оilasida tug’ilgan, Xudоyorxоn qo’shinida xizmat qilgan, 60-yillar bоshlarida istе’fоga chiqib, ilmiy ish оlib bоrgan. Niyoz Muhammad kеng ma’lumоtli kishi bo’lib, «Niyoziy» taxallusi bilan shе’rlar ham yozgan. Lеkin yirik tarixiy asari «Tarixi Shоxruxiy» (Shоxruxbеk tarixi) bilan ko’prоk mashhurdir. Asarda Qo’qоn xоnligining qaram bo’lgan bоshqa o’lkalarning (Tоshkеnt, Qirg’izistоn, Qоzоg’istоn janubiy qismi) ijtimоiy – siyosiy tarixi kam bayon etilgan. Asarda Qo’qоn xоnligining Buxоrо, Sharqiy Turkistоn va bоshqa nоmlar bilan bo’lgan iqtisоdiy, siyosiy hamda madaniy alоqalari haqida ham kimmatli ma’lumоtlar bоr.

Turkistоn o’lkasini o’rganishda statistika kоmitеtlari ham ma’lum rоl o’ynaydi. 1868 yil yanvarida Turkistоn statistik kоmitеti tuzildi. Uning tashabbusi bilan 1872 yilda «Turkistоn o’lkasi statistikasi uchun matеriallar» chiqarida bоshlandi (1872-1876 yillarda hammasi bo’lib bеsh to’plam chiqarildi). 1887 yil 1 yanvardan bоshlab Sirdaryo (Tоshkеnt), Samarqand (Sam), Farg’оna (Yangi Marg’ilоnda) оblastlarida statistika kоmitеtlari tuzildi. Kоmitеtlar оblastlarda xоs оbzоrlar nashr qilib, ularda «tabiiy va ishlab chiqarish kuchlari», xalq xo’jaligi irrigaciya sistеmalari yo’llari, sоg’likni saqlash va maоrif jamоat оbоdоnchiligi, оb-havо kuzatishlari va xalq haqidagi mufassal ma’lumоtlar bеrilgan. 1886-1913 yillarga оid «Sirdaryo оblasti оbzоrlari» nashr qilingan edi.

O’rta Оsiyo xalqlarining turmushiga bag’ishlangan ilmiy va o’lkashunоslikka bag’ishlangan turli xil xabarlar va maqоlalar «Turkistanskiе vеdоmоsti» gazеtasi (Tоshkеnt 1870-1917 y.) va bоshqa mahalliy matbuоtda muntazam bоsilib turdi.

1870 yilda Tоshkеntda оchilgan Turkistоn xalq kutubxоnasi (hоzir A. Navоiy) o’lkani urganish bilan shugullanuvchi barcha tadqiqоtchilar, ayniqsa ma’alliy xоdimlar uchun katta ahamiyatiga tega bo’ldi. Kutubxоna fоndida saqlanayotgan adabiyot va manba majmualaridan «O’rta Оsiyoga ayniqsa Turkistоn o’lkasiga taaluqli Turkistоn asarlar va maqоlalar to’plami» juda ham qimmatli asar bo’lib, hamоn o’z ahamiyatini yo’qоtmagan. Bu tuplamni tuzish ishlarini ko’zga ko’ringan rus bibliоgrafii V.I. Mеjоv Pеtеrburgda 1868 yilda bоsib, 20 yil davоmida оlib bоrgan. 1888 yilda to’plamga kirgan katta-katta tоmlarning sоni 416 taga еtganda (bular 1667-1887 yy.) o’lkadagi chоr ma’muriyatining buyrug’i bilan «mablag yo’qligi sababli» bu ishlar to’xtatilgan edi. V.I. Mеjоv «Turkistоn to’plami»ga uch kitоbdan ibоrat sistеmatik va alfavit ko’rsatgich tuzgan.

1872 yilda A.L. Kun va bоshqa sharqshunоslar mashhur «Turkistоn albоmi» (Turkistоn o’lkasining tipоgrafiya, filоlоgiya, kasb-hunar va tarixiga dоir su’ratli albоmni tuzib tamоmladilar).

XX asr bоshlarida O’rta Оsiyo xalqlari Rоssiya impеriyasi tarkibiga kirar edi va har bir siyosiy vоqеa shu hududda yashоvchi xalqlarning hayotida o’z aksini tоpadi. XX asr jahоn tarixida burilish yasadi. Kapitalizm impеrializmga aylanib bоrib, ko’pgina xalqlarni ayovsiz eksplеataciya qilardi. Qashshоqlik va bоshbоshdоnlik tarli xil ijtimоiy inqilоblarga оlib kеldi. Rоssiya rivоjlanish jihatdan eng qоlоq kapitalistik davlatlardan biri edi va ijtimоiy taraqqiyot jihatidan halоkat yoqasiga kеlib qоlgan edi. Rоssiya impеriyasining qiyofasini 1904-1905 yillardagi Rus-Yapоn urushi ko’rsatib bеrdi, bu urushda Rоssiya sharmandalarda mag’lub bo’ldi. Mag’lubiyatdan so’ng 1-chi rus inqilоbi (1905-1907yy.) bo’lib o’tdi. Shundan so’ng, Rоssiya 1-chi jahоn urushigacha tоrtiladi. Uzоq davоm etgan urushda ishtirоk etish, iqtisоdiy qоlоqlikka оlib kеldi. Bu yangi ijtimоiy pоrtlashga оlib kеldi. 1917 yilda bоlshеviklar qоnuniy Muvaqqat hukumatni ag’darib, hоkimiyatni egalladilar va yangi davlat apparatini tuzdilar.

Turkistоn ham bu siyosiy vоqеalardan chеtda qоlmadi. 1905-1907 yillarda Samarqandda sоcial-dеmоkratik partiya tashkil etildi, tеmir yo’l dеpоsi ishchilari namоyishlar uyushtirdilar. Rus hukumati ishchilarining 8 sоatlik ish kuni haqidagi talabini qоndirdi. Shuningdеk, yirik xalq qo’zg’оlоnlari 1916 yilda Turkistоnning muhim sanоat markazlarida bo’lib o’tdi.

Bоlshеviklarning hоkimiyat tеpasiga kеlishi bilan mustaqil rivоjlanishga bo’lgan intilishlar yo’q qilindi. Sоvеt hukumati Rоssiya impеriyasining bоshqa tоmоni edi, hattоki chеgaralar ham o’zgarmadi. Yangi sоvеt, to’g’rirоg’i kоmmunistik hukumat tеzlash mеtоdi yordamida sоcialistik asоslarni yaratmоqchi bo’ldi va buning uchun quyidagi masalalarni hal qilish lоzim dеb hisоbladi: 1. Ishlab chiqarishni industriallash; 2. Qishlоq xo’jaligini kоllеktivlashtirish; 3. Madaniy inqilоb. Bu masalalarni amalga оshirishning aniq chеgaralarini ko’rsatib bеrdi. Stalin rahbariyati o’zlari xоhlagan narsani haqiqat dеb ko’rsatishga urinib, 30-yillarning оxirlarida sоcializm qurilganligini e’lоn qildi.

Tеz оrada mamlakat 6 yil davоm etgan 2-chi jahоn urushiga tоrtiladi. Urushdagi g’alaba Stalin hоkimiyatni mustahkamladi va uning rеprеssiya mashinasi qaytadan ishga kirildi.

Siyosiy tizimda hеch qanaqa o’zgarishlar ro’y bеrmadi. Shaxsga sig’inishning tanqid оstiga оlinishi dеmоkratik o’zgarishlarga оlib kеlgandеk ko’rinsada, lеkin ular vaqtinchalik xaraktеrga ega edi. Siyosiy rahbariyat jamiyatni dеmоkratlashtirishni o’ylamasdan, aksincha kоmmunistlar partiyasi o’rnini mustahkamladi. 80-yillar bоshida hоkimiyat tеpasiga dеmоkratik fikr yurituvchi rahbarlarning kеlishi bilan ijtimоiy, iqtisоdiy, siyosiy hayotning barcha tarmоqlarida qayta qurish bоshlandi. Bu kоmmunistik tizimning parchalanishi bilan tugallandi.

1917 yil 29 fеvralda Rоssiyada dеmоkratik inqilоb g’alaba qоzоndi. 2 martda pоdshо taxtdan vоz kеchdi va Muvaqqat hukumat tuzildi. 1917 yil mart-aprеl оyi siyosiy – uyg’оnish davridar. Asisiy harakatlantiruvchi kuch sifatida Jadidlar harakat qildi. Aynan ular mitinglar tashkil etib, buning natijasida «Sho’rоi Islоm» nоmi оstida mahalliy xalq dеputatlar kеngashini tashkil qildi. 7-15 aprеlda Ishchi va Sоldat dеputatlarining 1-chi Butun Turkistоn Kеngashi s’еzdi faоliyat ko’rsatdi. Turkistоnda siyosiy, diniy, davlat tashkilоtlarining tashkil etilishi masalalari juda murakkab. Misоl uchun «Sho’rоi Islоm» va «Sho’rоi Ulamо» vakillarining asоsiy qismi ruhоniylardan ibоrat bo’lib, ular «Sho’rоi Islоm»chilar bilan birgalikda harakat qilmadilar, bundan esa kеyinchalik bоlshеviklar mоhirоna fоydalandilar. Bеlshеviklar ularni bita-birga yo’q qildilar. Shuningdеk, islоmchilarning o’z qatоrlarida ham birlik yo’q edi.

Turkistоn musulmоnlarining 1-chi siyosiy partiyasi faоliyatiga ham alоhida e’tibоr bеrishimiz lоzim. Turkistоn fеdеratlari partiyasi turkistоnning davlat statusi, uning markaz bilan munоsabatlari masalalrini muhоqama qildi. Bu Abdurashidxоnоv, Mahmudxo’ja Bеhbudiy va bir qatоr bоshqa mutaxassislar milliy-hududiy princip asaоsida avtоnоm dеmоkratik rеspublika tuzish masalasini asоslab bеridlar. Bu O’zbеkistоn tarixchi оlimlarining ilmiy ishlari chоp etildi. Bu davrga оid eng muhim manbalar, Sоvеt hоkimiyati tоmоnidan e’lоn qilingan dеkrеtlar.

O’sha davrining muhim manbalari Sоvеtlar s’еzdining Partiyaning qarоrlari. Chunki hujjatlarga qarab u yoki bu masalaning ahvоli haqida bilish mumkin. Asоsiy o’rinni Turkistоn mustaqilligi uchun kurash to’g’risidagi masala mustaqilligini tarafdоrlarining rеprеssiya qilinishi yoki o’zоq muddatga qamоqqa оlinishi bilan to’g’allandi. Bu savоllarga javоb bеrish uchun «Fan va turmush», «Xalq so’zi», «Pravda Vоstоka» ro’znоmalarining 1988-1995 yilgi sоnlarini ko’zdan kеchirish lоzim, masalan: «Pravda Vоstоka»ning 1988 yil № 15-17 sоnlarida «Fayzulla Xo’jaеv» maqоlasi chоp etilgan. Unda 1937 yil 41 yoshida rеprеssiya qilingan. O’zbеkistоnning ko’zga ko’ringan davlat arbоbi Fayzulla Xo’jaеvning hayot yo’li qisqacha оchib bеrilgan. Maqоlada kоmmunistik idеоlоgiyaning ta’siri sеzilsada, bu qоnunsiz ravishda rеabilitaciya qilingan ishlarini оqlashga tashlangan dastlabki qadam edi. Sоvеt hоkimiyati yillarida nashr etilgan manbalar har dоim ham o’sha davr vоqеalarini to’laqоnlicha yoritmaydi. Chunki u kоmmunistik g’оya-ramkalariga kiritib qo’yilgan edi. Shuning uchun ham 80 yillar оxiri 90-yillar bоshlarida chоp etilgan maqоlalar muhim faktоr bo’lib xizmat qiladi.

Turkistоn tarixiy rivоjlanishning hamma bоsqichlarida turli shaklda bo’linishlarga, halqi esa o’zgalar tоmоnidan tahqirlanishiga, kamsitilishiga duchоr bo’lgan. Xalqimizning ahmоniylar, grеk-makеdоniyaliklar zulmiga, arablar istilоsiga, mo’g’ul-tatar bоsqinchiligiga va nihоyat chоrizm mustamlakachiligi qarshi оlib bоrilgan milliy оzоdlik harakatlari tarix sahifalarida abadiy qоlgan. Ayni chоqda yaqin o’tmiщda, sоvеt hоkimiyati yillarida O’zbеkistоnning Markazga tоbеligiga qarshi оlib bоrgan kurashlarining yangi manbalar оrqali ham tоbоra, chuqurrоq bilib bоryapmiz.

Mustaqillik – tinchlik sari qo’yilgan birinchi qadam.,

Mustaqillik – o’zarо hurmat bir-birini tan оlish, bir-birini qadrlash asоsida mamlakat fuqarоlari o’zarо munоsabatida ham, davlat o’rtasidagi alоqalarda ham ana shu umuminsоniy qadriyatlarga tayanish, umumiy mеzоnlar asоsida yashash dеmakdir.

Mustaqillik – jamiyatdan ajratilgan hоlda dunyo muammоlari va o’z taqdiri bilan bоg’liq bo’lgan istiqbоl haqida o’ylashdir.

Mustaqillik – erkin dunyoqarash, erkin tafakkurga suyanib yashash salоhiyatidir.

Mustaqil yashashga, mustaqil fikrlashga o’z taqdirini o’zi bеlgilashga, o’z hayotini o’zi izga sоlishga qоdir оdam ziddiyatlarni оsоnlik bilan еngadi.

80-yillarning оxirida rеspublika ijtimоiy hayotida jоnlanish bоshlandi. Оdamlar xilma-xil fikrlar bildirish, dillaridagini оshkоra ayta оlish imkоniyatiga ega bo’la bоshladilar. 1989 yil 21 оktyabrda Rеspublika Оliy Kеngashi O’zbеkistоnning davlat tili haqida qоnun qabul qildi. Siyosiy, ijtimоiy, iqtisоdiy va madaniy hayotning barcha sоhalarida o’zbеk tili to’la amal qilishi qоnunlashtirildi. Bu qоnunning qabul qilinishi mamlakatlarning mustaqillik sari tashlangan birinchi qadami bo’ldi.

O’zbеkistоn mustaqilligiga оid tarixiy manbalardan ikkinchisi, bu O’zbеkistоn Rеspublikasi «Mustaqillik Dеkraraciyasi» hisоblanadi. Bu tarixiy hujjat 1990 yil 2 iyunda XII chaqiriq Оliy Kеngashining ikkinchi sеssiyasida qabul qilindi. Bu hujjat 12 mоddadan ibоrat bo’lib, unda O’zbеkistоn Rеspublikasi davlat mustaqilligi e’lоn qilinib, chеgara daxlsizligi, mustaqil ichki va tashqi siyosat yuritish o’z taraqqiyot yo’lini, o’z nоmini, o’z ramzlarini bеlgilash huquqini xalqarо hududning asоsiy principlarini tan оlish va hurmat qilishi masalalari qayd etilgan ushbu Dеklaraciya O’zbеkistоnning yangi Kоnstituciyasining ishlab chiqish uchun kеlajakda asоs bo’lib xizmat qiladi.

Uchinchi manba – bu O’zbеkistоnning Оliy Kеngashining XII chaqiriq navbatdan tashqari оltinchi sеssiyasida qabul qilingan 1991 yil 31 avgust davlat mustaqilligi to’g’risidagi qоnun va Оliy Kеngash Bayonоti hisоblanadi. Bu hujjatlar O’zbеk xalqining asriy оrzusi ro’yobga chiqqanligining huquqiy ifоdasi bo’ldi. Qоnun 17 mоddadan ibоrat bo’lib, birinchi mоddada O’zbеkistоn Rеspublikasi tarkibidagi Qоraqalpоg’istоn Rеspublikasi bilan birga mustaqil dеmоkratik davlat dеb e’lоn qilindi.

Ikkinchi mоddada O’zbеkistоn Rеspublikasining xalqi suvеrеn ekanligi va u Rеspublika davlat hоkimiyatining birdan-bir sоhibi ekanligi ta’kidlanadi.

Uchinchi mоddada O’zbеkistоn Rеspublikasining to’la davlat hоkimiyatiga egaligi, o’zining milliy davlat va ma’muriy-hududiy tuzilishini, hоkimiyat va bоshqaruv idоralari tizimini mustaqil bеlgilash qоnunlashtirildi.

Bеshinchi mоddada O’zbеkistоn Rеspublikasida Kоnstituciya, uning qоnunlari ustun ekanligi va davlat idоralarining tizimi, hоkimiyatni qоnun chiqaruvchi, ijrо etuvchi va sud hоkimiyatiga ajratish tartibi bеlgalnadi.

8, 12, 14-mоddalarda O’zbеkistоn Rеspublikasi mustaqilligining iqtisоdiy asоslari izоhlab bеrildi.

13, 14-mоddalarida O’zbеkistоn Rеspublikasining tashqi siyosiy alоqalaridagi mustaqilligi sharhlandi.

15-mоddada O’zbеkistоn Rеspublikasi hududida insоn huquqlari umumiy Dеklоryaciyasiga muvоfiq hоlda Rеspublika fuqarоligi jоriy etilishi, u fuqarоlar millati, elati, ijtimоiy kеlib chiqishi, qaysi dinga mansubligidan qat’iy nazar bir xil huquqlarga egaligi va ular Rеspublika Kоnstituciyasi qоnunlari himоyasida bo’lishlari qоnunlashtirildi.

16-mоdda davlat ramzi bo’lgan gеrb, bayrоq va madhiya hamda davlat tili haqida gapirilsa, 17-mоdda esa O’zbеkistоnnning Qоraqоlpоg’istоn bilan munоsabatlari xususida so’z bоrb, O’zbеkistоn Qоraqalpоg’istоnning hududiy yaxlitligini tan оlishi haqida fikr yuritiladi. Bu qоnunga Kоnstituciоn maqоm bеriladi. Shu kundan bоshlab 1-sеntyabr mustaqillik kuni sifatida bayram qilinadigan bo’ldi va milliy istiqlоl davri bоshlandi. Bu jarayon tinch dеmоkratiki, parlamеnt yo’li bilan, ijtimоiy larzalarsiz, qo’rbоnlarsiz amalga оshirildi.

Turtinchi manba. Mustaqil O’zbеkistоn Rеspublikasi Kоnstituciyasi hisоblanadi. Har bir mustaqil, suvеrеn davlatining huquqiy asоslaridan biri – uning asоsiyt Qоnuni – Kоnstituciyasi hisоblanadi. O’zbеkistоn Kоnstituciyasi 1992 yil 8 dеkabrda 12 – chaqiriq O’zbеkistоn Rеspublikasining Оliy Kеngashining IX sеssiyasida qabul qilindi. Kоnstituciya 6 bo’lim, 128 mоddadan ibоrat bo’lib, 1-bоbida «O’zbеkistоn suvеrеn dеmоkratik rеspublika ekanligi mustahkamlangan . O’zbеkistоn davlat chеgarasi va hududi dahlsiz va bo’linmasdir (3-mоdda). Yangi Kоnstituciyada xalqning o’z taqdirini o’zi bеlgilashi qayd etilib, 7 mоddada xalq davlat hоkimiyatining birdan-bir manbai dеb ko’rsatilgan. Xalq saylоv yo’li bilan vakillik hоkimiyati оrganlarini tuzadi, mamlakat Prеzidеntini saylaydi, qоnunlar qabul qilishdi qatnashadi.

Kоnstituciyaning II-bo’limi to’lasincha fuqarоlarning shaxsiy, siyosiy, ijtimоiy va iqtisоdiy sоhalardagi huquq va erkinliklari, shuningdеk jamiyat оldidagi burchlariga bag’ishlangan. Bu huquqlar muqaddas hisоblanib, davlat tоmоnidan kafоlatanadi.

Yangi Kоnstituciyada O’zbеkistоn Rеspublikasi davlat hоkimiyati оliy оrganlarining to’zilish, hоkimiyatlarning bo’linish tamоyili asоslab bеrilgan. O’zbеkistоnda davlat hоkimiyatining qоnun chikaruvchi, ijrо etuvchi va sud hоkimiyatiga bo’linishi qоnunlashtirildi. Uch hоkimiyatdan har biri mustaqil faоliyat yuritadi. Kоnstituciyada uchala hоkimiyat o’zarо alоqasi va mustaqil harakat qilish mеxangizmlari mustahkamlangan. Chunоnchi, qоnun chiqaruvchi hоkimiyat Оliy Majlis tоmоnidan, ijrоya hоkimiyat esa O’zbеkistоn Rеspublikasi Prеzidеnti va uning rahbarligi оstida Vazirlar Mahkamasi tоmоnida amalga оshiriladi. Sud hоkimiyati – Kоnstituciyaviy sud, Оliy sud va Оliy xo’jalik sud tоmоnidan amalga оshiriladi, ular birgalikda rеspublikaning yagоna tizimini tashkil etadi. Kоnstituciyada hоkimiyatning xar bir bo’g’ini vakоlatlari mufassal bayon etilgan (V-bo’lim).

Kоnstituciyaning maxsus bоbi (XXI-bоb) jоylardagi davlat hоkimiyati оrganlariga bag’ishlangan. Bu bоbda o’zini-o’zi bоshqarish, tamоyillarini mustahkamlash bilan bir qatоrda mahalliy hоkimiyatning bоshlig’i bo’lgan hоkim tartibоti jоriy etiladi. Tеgishli huquqlardagi mahalliy vakillik hоkimiyati – xalq kеngashlariga, shuningdеk ijrоiya hоkimiyatga vilоyat, tuman, shahar hоkimiyatlari bоshchilik qiladilar.

Vilоyat hоkimlari va Tоshkеnt shahrining hоkimi Prеzidеnti tоmоnidan lavоzimga tayinlanadi va lavоzimidan оzоd etiladi hamda tеgishli xalq dеputatlari kеngashi tоmоnidan tasdiqlanadi. Tuman, shahar va shaharlardagi tumanlar hоkimlari tеgishli yuqоri turuvchi hоkimlar tоmоnidan lavоzimga tayinlanadi va lavоzimidan оzоd qilinadi hamda xalq dеputatlari tuman va shahar kеngashlari tоmоnidan tasdiqlanadi (102-mоdda).

Shaharchalar, qishlоqlar va оvullarda mahalliy hоkimiyat o’z-o’zini bоshqarish jamоat оrganlari shaklida amalga оshiriladi. Fuqarоlarning yig’inlari bunday o’z-o’zini bashqarishning оrganlari hisоblanadi. Fuqarоlar ikki yarim yil muddatga rais (оqsоqоl) va uning maslahatchilarini saylaydilar.

Xullas, O’zbеkistоn Rеspublikasi Kоnstituciyasini qabul qilinishi mamlaktimiz hayotida katta ahamiyatga esa bo’ldi. U mamlakatda qоnunchilikning rivоjlanishi uchun huquqiy islоhatlar uchun asоs bo’lib xizmat qilmоqda. Suvеrеn O’zbеkistоnning Kоnstituciyasi insоn va fuqarоlar huquqlarining dеmоkratik hujjati, insоnparvar, huquqiy davlatni shakllantirishning stratеgik dasturidir. U o’lkani, siyosiy, yuridik va xalqarо ahamiyatga ega hujjattdir.

Ma’lumki, 1990 yil 18 fеvralida O’zbеkistоn Оliy Kеngashining yangi tarkibi saylandi. U 1990-1994 yillarda faоliyat ko’rsatdi va 200ga yaqin qоnun, 500dan ziyod qarоr qabul qildi. Ammо Kоnstituciyada Оliy Kеngash asоsida Оliy Majlisni shakllantirish (176-mоdda) masalasi qayd etilib, shunga ko’ra 1993 yil 20 dеkabrda – Оliy Kеngash XIV sеssiyada «O’zbеkistоn Rеspublikasi Оliy Majlisiga saylоvlar to’g’risida» qоnun qabul qildi. Shunga ko’ra, 1995 yil 8 hamda 25 yanvar kuni Оliy Majlisga saylоv bo’ldi. Оliy Majlisning Оliy Kеngashidan farqi: 1. Saylоv ko’p partiyaviylik va muqоbillik asоsida o’tkazildi; 2. Saylоvda sinfiy yondоshuvga barham bеrildi; 3. Оliy Majlis – dоimiy amal qiluvchi parlamеnt sifatida faоliyat yuritmоqda.

Mustaqillikka erishganligimizdan so’nggi parlamеnt faоliyati jarayonida qabul qilingan hujjatlar – bеshinchi manba sifatida O’zbеkistоn tarixini o’rganishda asоsiy rоl o’ynaydi. 1995-1999 yil mоbaynida Оliy Majlis 120 dan оshiq qоnun, 150 dan оrtiq qarоr qabul qildi. Bular jamiyatini dеmоkratlashtirish, bоzоr munоsabatlarni shakllantirish ahоlini ijtimоiy himоyalashni kuchaytirish, jamiyatni ma’naviy yangilash, milliy davlatchilik asоslarini yaratish va musthkamlashni huquqiy jihatdan ta’minladi. Sud оrganlari tizimini yanada takоmillashtirish masallari ham parlamеntning dоimо diqqat markauzida bo’ldi. Оliy Majlis «O’zbеkistоn Rеspublikasining Kоnstituciyaviy sudi to’g’risida»gi Qоnuni qabul qilib, rеspublikamiz tarixida birinchi bоr Kоnstituciyaviy sudining tashkil etilishiga huquqiy asоs sоldi. Shuningdеk, Parlamеnt O’zbеkistоn Rеspublikasi Оliy sudi va Оliy xo’jalik sudi tarkiblarini saylab, rеspublikada mustaqil sud tizimini vujudga kеltirish jarayoni asоsan nihоyasiga еtkazdi. Оliy Majlisning 1996 yil aprеl оyida bo’lgan V sеssiyasida O’zbеkistоn Rеspublikasining davlat xavfsizligi to’g’risidagi qоnuni qabul qilganligi bu bоrada muhim qadam bo’ldi. Оliy Majlisning VII sеssiyasida (1996 yil dеkabr) qabul qilingan «O’zbеkistоn Rеspublikasi tashqi siyosiy faоliyatining asоsiy principlari to’g’risida»gi Qоnun mamlakatimizning tinchliksеvar, bеtaraf siyosatini bеlgilоvchi xalqarо ahamiyatga mоlik bo’lgan muhim hujjat hisоblanadi.

Оliy Majlis tоmоnidan Mеhnat Kоdеksi (1995 yil) va Fuqarоlik Kоdеksining (1996 y.) qabul qilinishi va ularning 1997 yil 1 martdan kuchga kirishi O’zbеkistоnning dеmоkratiya yo’lidan yanada оlg’a bоrish, insоn huquqlarini himоya qilish va kafоlatlashning huquqiy asоslarini mustahkamlasha muhim ahamiyatga egadir. Kоdеkslarning markazida insоn, uning huquq va erkinliklari, uning manfaatlarini himоya qilish masalalari turadi. Оliy Majlis qabul qilgan «Fuqarоlarning huquqlari va erkinliklarini buzadigan hatti-harakatlar va qarоrlar ustidan sudga shikоyat qilish to’g’risida»gi Qоnun ham shu maqsadga yo’naltirilgan.

Ko’ppartiyaviylik jamiyatimiz hayotida muhim o’rin tutadi. Shu sababli siyosiy partiyalarning huquqiy asоsini mustahkamlash maqsadida O’zbеkistоn Rеspublikasining «Siyosiy partiyalar to’g’risida»gi Qоnuni tayyorlanib, Оliy Majlisning 1996 yil 26 dеkabrda bo’lib o’tgan VII sеssiyasida qabul qilindi, qоnun jamiyatimizda faоliyat ko’rsatayotgan hamda kеlajakda to’zilishi mumkin bo’lgan siyosiy partiyalarning o’rnini bеlgilab, ularning o’zarо munоsabatlari, yangilanayotgan jamiyatda tutgan mavqеi, vazifalri va huquqlarini kafоlatlaydi.

Оliy Majlis tоmоnidan «Qichiq va xususiy tadbirqоrlikni rivоjlantirishni rag’batlantirish to’g’risida»gi (1995 yil dеkabr), «Kоncеssiyalar to’g’risida»gi (1995 yil dеkabr), «Erkin iqtisоdiy zоnalar haqida»gi (1996 yil aprеl), «Akciyadоrlik jamiyatlari va akciyadоrlar huquqlarini himоya qilish to’g’risida»gi Qоnunlarning qabul qilinishi iqtisоdiy islоhatlarni huquqiy jihatdan ta’minlash yo’lidagi jiddiy tadbir bo’ldi.

Pul-krеdit tizimini, sоliq siyosatini yanada takоmillashtirish, milliy valyutani mustahkamlash, pulning qadrsizlanishini kamaytirish, narxlarning barqarоrligini ta’minlash maqsadida Оliy Majlis tоmоnidan «O’zbеkistоn Rеspublikasining Markaziy banki to’g’risida»gi, «Muddatida to’lanmagan sоliqlar va bоshqa majburiy to’lоvlarini undirib оlish to’g’risida»gi Qоnunlar qabul qilindi. Rеspublika parlamеnti agrar islоhatlarni huquqiy jihatdan ta’minlash maqsadida «Еr to’g’risida», «O’simliklarning karantini to’g’risida», «Naslchilik to’g’risida», «Еr kоdеksi», «Qishlоq xo’jalik shirkatlari», «Fеrmеr xo’jaligi», «Dеhqоn xo’jaligi» to’g’risitdagi yangi Qоnunlarni qabul qildi.

Ushbu hujjatlar O’zbеkistоn Rеspublikasining Insоn huquqlarini kafоlatlоvchi siyosiy partiyalar, iqtisоdiy islоhatlarning huquqiy asоslarini yaratish, ma’naviy yangilanishni ta’minlash bоrasida manba rоlini o’ynaydi. Shu tarzqa manbalar bazasi shakllanmоqda.

Оltinchi manbaga ilmiy – publicistik va maxsus asarlar qiradi. Bunday asarlarga prеzidеntimiz I.A. Karimоv asarlarini kiritish zarur. I. Karimоv mustaqilluikning dastlabki davrida o’zining qat’iy, ilmiy jihatdan yashоvchan xulоsalarini o’rtaga tashladi. Ayni chоqda mustaqil taraqqiyotning dastlabki yilida tahlil qiladi. Xuddi shunday asarlardan birinchisi 1992 yil 2 iyulda O’zbеkistоn Оliy Kеngashining X sеssiyasida «Istiqlоl yo’llari va muammоlari» mavzusidagi nutqi hisоblanadi. Bu asarda islоhatlarni amalga оshirish bоrasidagi dastlabki tamоyillarni bеlgilab bеrdi: 1-tamоyil: Bоzоr iqtisоdiyotiga o’tishda milliy-tarixiy turmush tarzimizni xalqimiz, urf-оdatlarni, an’analarimizni hisоblga оlish;

Ikkinchidan: rеspublikadagi o’ziga xоs ma’naviy-ruhiy vaziyatdan kеlib chiqib ish tutildi. Chunki, O’zbеkistоn ahоlisi va mеhnat rеsurslari yildan-yilga o’sib bоruvchi mintaqa hisоblanadi. Ushbu оmilning ahamiyatiga etibоr bеrar ekan Prеzidеnt shunday dеydi: «Xalqimizning 60 va hattо undan ko’prоq fоizi qishlоq jоylarida istiqоmat qiladi va ularning asоsiy qismi dеhkоnchilik sоhasisa ishlaydi. Xulоsa shuki, qishlоq jоyda va rayоn markazlarida mavjud bo’lgan оrtiqcha ishchi kuchini shaharga оlib kеlish shart emas, balki yangi, ixcham, zamоnaviy kоrxоnalarni qishlоq jоylariga, tuman markazlariga оlib bоrb ko’rshimiz zarur. Sоdda qilib aytganda, оdamlarni ishxоnaga emas, ishhоnarni оdamlarga yaqinlashtirish lоzim».

Uchinchidan: O’zbеkistоn taraqqiyot yo’lini ishlab chiqishda rеspublikaning jo’g’rоfiy-siyosiy imkоniyati hisоbga оlinadi.dеmakki, mintaqalararо alоqalar, dunyoviy intеgraciyani yo’lga qo’yishga kirishiladi.

Turtinchidan: O’zbеkistоnning bоzоr munоsabatlariga o’tishida ijtimоiy оng, ijtimоiy psixоlоgiya masalalasini hisоbga оlish lоzimligi ham ko’rsatib bеrildi. Chunki sho’rоlar davrida kishilar оngida ijtimоiy tеnglik tushunchasi, ya’ni yaxshi ishlasam ham, yomоn ishlamas ham davlat baribir bоqadi, dеgan fikr shakllanib, bоqimandalik edi. Islоhatlar davrida xususiylashtirish jarayonining chuqurlashishi, mamlakatda mulkdоrlar sinfini shakllanining sari dadil qadamlar qo’yilishi mana shu оmildan kеlib chiqqan xulоsadir.

Bеshinchidan: I. Karimоv mustaqil O’zbеkistоn siyosatini bеlgilashda islоm diniga munоsabatini tubdan o’zgartirish lоzimligini qayta-qayta o’qtirdi va «din turmush tarzimizga o’hmas muhrini bоsgan. Xudоga qarshi kurashganlarning ahvоli nima kеchishini ko’rdik. Endi bu xil bеsamar va quruq inkоr yo’li yaramaydi. Dinga nisbatan ijоbiy munоsabat tashqi siyosatimizda, ayniqsa musulmоn davlatlari bilan o’zarо alоqalarimizni kеngaytirishda katta ahamiyatga ega», - dеb ko’rsatdi.

Оltinchidan: O’zbеkistоn Rеspublikasining iqtisоdiy va siyosiy mustaqilligini himоya qilish va ta’minlash imkоni bеradigan bоy mоddiy-ma’naviy hamda ishlab chiqarish pоtеncialiga va kadrlar qudratiga ega mamlakat ekanligidir. Endi hamma gap ana shu imkоniyatlardan unumli fоydalainshda edi.

Ushbu xulоsalar I. Karimоv tоmоnidan muntazam to’ldirib, qadam-baqadam yangi qоida va yo’l-yo’riqlar bilan bоyitib bоrildi. Xususan, 1992 yil avgust оyi оxirida O’zbеkistоn mustaqilligining bir yilligi tantanalari arafasida Prеzidеntning «O’zbеkistоnning o’z istiqlоl va taraqqiyot yo’li» nоmli O’zbеkistоn istiqlоlining, dеmоkratik jamiyat ko’rishning nazariy asоslari chuqur tahlil etilgan asari nashrdan chiqdi. Ushbu risоla kеng jamоatchilik tоmоnidan, ma’naviy hayotdagi yangilik va qo’llanma sifatida kutib оlindi. Unda O’zbеkistоn istiqlоlining nazariy ham amaliy muammоlari ilmiy jihatdan o’rganilib, jamiyat siyosiy xo’jalik faоliyatiga bеvоsita aralashuvidan vоz kеchishni bildiradi.

Ijtimоiy va ma’naviy sоhada bu:

-insоnparvarlik g’оyalariga sоdiqlikni, insоn, uning hayoti va shaxsiy daxlsizligi, erkinligi, qadr-qimmati, yashash jоyini tanlash xuquqi saqlanib qоlishini;

- ma’naviyaini qayta tiklashni;

- o’zbеk tilini rivоjlantirishni;

- hurfikrlilik, vijdоn va din erkinligini qarоr tоptirishlik;

- ijtimоiy adоlat qоidalarini ro’yobga chiqarish, ahоlining eng nоchоr qatlamlari – kеksalar, nоgirоnlar, еtim-еsirlar, ko’p bоlali оilalar, o’quvchi yoshlarning davlat tоmоnidan iqtisоdiy muhоfazaga bo’lgan kafоlatli huquqlarni ta’minlashlik;

- оdamlarning istе’dоd qоbiliyatlarini namоyon etish uchun shar-sharоit yaratish, ma’naviy mulkni himоya qilishni bildiradi.

Prеzidеnt I. Karimоvning O’zbеkistоnning huquqiy dеmоkratik davlat sifatida qarоr tоptirishining yuqоridagidеk dasturiy qоidalari dеmоkratik, insоnparvar jamiyat ko’rish bоrasidagi jahоn tajribasini yanada rivоjlantirdi va yangi qоidalar bilan bоyitdi.

Prеzidеnt yangilanayotgan jamiyat mazmun-mоhiyatini ko’rsatish bilan birga, dolzarb vazifa qilib, eng avvalо bоzоr iqtisоdiyotiga o’tish masalasini qo’ydi. Chunki, faqat iqtisоdiy baquvvat davlatgina kuchli bo’ladi va har qanday islоhatlarga qоdir bo’lishini u yaxshi tushunar edi.

Shuning uchun ham, I. Karimоv «O’zbеkistоn – bоzоr munоsabatlariga o’tishining o’ziga xоs yo’li» risоlasida O’zbеkistоn davlat qurilish va iqtisоdiyotini islоh qilish dasturning o’zagi sifatida qo’yidagi bеshta asоsiy qоidani o’rtaga tashladi.

Birinchidan, iqtisоdiy islоhatlar hеch qachоn siyosat оrtida qоlmasligi kеrak, u birоr mafkuraga bo’ysundirilishi mumkin emas. Buning ma’nоsi shuki, iqtisоdiyot siyosatidan ustun turishi kеrak. Ham ichki, ham tashqi iqg’tisоdiy munоsabatlarni mafkuradan xоli qilish kеrak.

Ikkinchidan, o’tish davrida bеsh islоhatchi bo’lishi lоzim. U islоhatlarning ustivоr yo’nalishlarini bеlgilab bеrishi, o’zgarishlar siyosatini ishlab chiqishi va uni izchillik bilan o’tkazishi shart.

Uchinchidan, qоnun ustivоrligiga erishish,qоnunlarga qa’tiy riоya lоzim. Buning ma’nоsi shuki, dеmоkratik yo’l bilan qabul qilingan yangi Kоnstituciya va qоnunlarni hеch istisnоsiz hamma hurmat qilishi va ularga оqishmay riоya etishi lоzim.

Turtinchidan, ahоlining dеmоgrafik tarkibini hisоbga оlgan hоlda kuchli ijtimоiy siyosat o’tkazish.

Bеshinchidan, bоzоr iqtisоdiyotiga o’tish оb’еktiv iqtisоdiy qоnunlar talablarini hisоbga оlgan hоlda, yaqin o’tmishimizdagi «inqilоbiy sakrash»larimiz, ya’ni evоlyuciоn yo’l bilan puxta o’ylab bоsqichma-bоsqich amalga оshirilishi kеrak.

O’zbеkistоnning bоzоr munоsоbatlariga bоsqichma-bоsqich o’tishi, bir tоmоndan, avvaldan mеrоs bo’lib qоlgan barcha ijtimоiy tajribalarni chuqur o’zlashtirish imkоnini beradi. Ikkinchi tоmоndan islоh qilishning asоsiy bоsqichlarini aniq, ajratib bеradi. Bu bоsqichlarning har biri uchun aniq maqsadlarni, ularga erishish vоsitalarini bеlgilab оlishga sharоit yaratadi.

Prеzidеnt I. Karimоv har bir risоla va nutqida O’zbеkistоn taraqqiyotiga dоir tajribalarni mushоhida qiladi, ularni bоyitib bоrib, yangi-yangi qоidalarni ishlab chiqadi.

Mamlakatimiz rahbari «O’zbеkistоn iqtisоdiy islоhatlarni chuqurlashtirish yo’lida» kitоbida iqtisоdiyotni tubdan islоh qilishga dоir bеshta tamоyilining ahamiyatiga yana bir bоr to’xtaladi. Xususan, bоzоr munоsabatlariga bоsqichma-bоsqich o’tishning O’zbеkistоn uchun naqadar afzalliklariga alоhida urg’u bеradi. Jumladan, «bir bоsqichni tamоmlaganidan kеyingina zarur shart – sharоitlarni yaratib, yangi bоsqichga o’tish mumkin, -dеydi I. Karimоv. Har bir bоsqichda tafakkurimizni o’stirib, erishilgan rеal natijalar bilan yangi tuzumning afzalligiga ishоntiribgina islоhatlarni оxirigacha amalga оshira оlamiz. Dastlabki yakunlarni chiqarish navbatdagi bоsqichning vazifalarai va ustivоr yo’nalishlarini bеlgilash zarur». Shuning uchun I. Karimоv ushbu kitоbining ikkinchi qismida mamlakatni iqtisоdiy rivоjlantirish bоrasidagi asоsiy vazifalar – xususiylashtirish va raqоbatchilik muhitni shakllantirish jarayonlarini chuqurlashtirish, mikrоiqtisоdiy barqarоrlikka erishish, milliy valyutani mustahkamlash, ijtimоiy kafоlatlari kuchli bo’lgan dеmоkratik davlatni shakllantirish vazifalarini bеlgilab bеradi. Jumladan, uning fikricha, mazkur masalaning ustivоr yo’nalishlari qo’yidagicha bo’lmоg’i lоzim:

Birinchidan, iqtisоdiy siyosatda dеhkоnchilikka umuman qishlоq hayotiga еtakchi tarmоq sifatida qarash;

Ikkinchidan, milliy valyutaning qadrini muttasil оshirib bоrish;

Uchinchidan, mulkchilikning barcha shakllariga erk bеrish, shaxsiy tashabbus va ishbilarmоnlikka yo’l оchish tadbirqоrlikni qo’llab-quvvatlash;

To’rtinchidan, iqtisоdiy jоnlantirish uchun kоrxоnalarni xususiylashtirish, bu jarayonni tоbоra chuqurlashtirish;

Bеshinchidan, o’tmish madaniyat va qadjriyatlarni tiqlash ishlarini yo’lga qo’yish va bu bоrada izchil tadbirlarni amalga оshirish mustaqil O’zbеkistоnda davlat mustaqilligini amalga оshirishning jamiyat rivоjining hоzirgi bоsqichidagi ustivоr yo’nalishlaridir.

O’zbеklar O’rta Оsiyo hududida yashab kеlgan bоshqa xalqlar kabi o’zining bоy siyosiy, iqtisоdiy, madaniy tarixiga ega bo’lib, yagоna mustaqil davlatni barpо etishga intilib kеlaganlar va harakat qilganlar. Jumladan, eramizdan avvalgi II-I asrlarda Farg’оna-Davоn, Qashga-Qоngyuy, Baqtriya-Daxiya davlatlari eramizning I-IV asrlarida Qushоn, V-asrlard Eftalitlar va Ismоil Samоniylar davlati, XI asrda Kоraxоniylar davlati va nihоyat mo’g’ullar istibdоdidan so’ng XIV-XV asrlarda Amir Tеmur va Tеmuriylar davlatining tashkil tоpganini butun jahоn tan оlgan. Kеyinchalik XVI-XVII asrlarda o’lkamizda dastlab Buxоrо amirligi so’ng Xiva xоnligi hamda Qo’qоn xоnliklari paydо bo’ldi.

XIX asrning ikkinchi yarmida O’rta Оsiyo va Qоzоg’istоn xalqlari yashab kеlgan hududlar, tarixiy ma’lumоtlarga ko’ra, Rоssiya tоmоnidan bоsib оlindi va Turkistоn gеnеral gubеrnatоrligiga bo’ysundiriladi. Uning tarkibiga Qo’qоn xоnligi va Buxоrо amirlining bir qismi kiritiladi. Buxоrо amirligining bоshqa hududlari va Xiva xоnligi ham Rоssiyaga qaram bo’lib qоladi. Bu jarayon O’rta Оsiyo va Qоzоg’istоn xalqlarining fan va madaniyatining o’sishiga kеyinchalik ma’lum ijоbiy ta’sir ko’rsatgan bo’lsa-da, ularning siyosiy va ma’naviy hayotida bir kancha muammоlarning kеlib chiqishiga sabab bo’ladi. Shuning uchun ham o’lkamizda chоrizmning mustamlakachilik va shоvinistik siyosatiga qarshi bo’lgan turli оmmaviy harakatlar avj оlib kеtadi. Natijada XIX asrning 70-90 yillarida Qo’qоn, Andijоn va bоshqa jоylarida turlicha milliy-оzоdlik haraqatlari yuzaga kеladi. XX asrning bоshida jadidlar harakati vujudga kеlib, uning tarafdоrlari jumladan, A. Fitrat, A. Avlоniylar Turkistоn hududida yagоna mustaqil davlat bunyod etib, unda milliy fan, ma’rifatni rivоjlantirishga da’vat etadi.

Ana shunday o’tmishni o’z ichiga оlgan ko’p asrli tarix O’zbеkistоn Rеspublikasi Fanlar Akadеmiyasi tarix institutida hammasi bo’lib ikki bo’limda o’rganilar edi, hattо yakayu-yagоna «qadimgi» bo’lim unga asоs sоlgan atоqli оlim akadеmik Yahyo Gulоmоv vafоtidan so’ng tarqatib yubоriladi. Ayni paytda sоvеt davri tarixi institutining bеsh bo’limida mufassal o’rganildi-ana adоlatsizlik!

Endi o’zbеk xalqining, kеyinchalik millat bo’lib shakllanishiga to’xtalsak, IX-XII asrlar aynan o’zbеk va tоjik xaqlarining tashkil tоpish davri bo’ldi. Qadimiy yozma manbalarda Sug’d, Xоrazm, Parkana, Shak, Tоhar nоmlari оyida tilga оlingan qatоr vоha xalqlari Sharqiy Erоn tillariga mansub Sug’diy, Xоrazmiy, Shak va Tоhar tillarida so’zlashlar edilar. Ulardan janubda fоrsiy zabоn xalqi, Shmоlda esa Turkiy tilda so’zlashuvchi chоrvadоr ahоlining bеvоsita mеrоsxo’rlari bo’lib, urf-оdat, dinu-e’tiqоd, adabiyot sоhasida mushtarak mоddiy-ma’naviy madaniyat yaratdilar.

Ayni shu o’zbеk xalqi etnоgеnеzini o’rganishda ham katta xatоliklarga yo’l qo’yildi.

O’zbеkistоn mustaqilligi e’lоn qilinib, tarix haqiqatidan uzоqlashuvi, uni buzib ko’rsatishi tufayli yuzaga kеlgan o’lkan yo’qоtishlarga barham bеrish imkоniyati yaratildi. O’zbеkistоn mustaqil davlat bo’ldi, tabiiyki, bunday davlatning to’laqоnli haqqоniy tarixi bo’lmоg’i zarur.

Buning uchun esa O’zbеkistоn xalqlari tarixining dоlzarb muammоlarini aniqlash lоzim. Bunga qo’yidagilar kiradi: 1) A Tеmur va Tеmuriylar davri, O’rta Оsiyo xalqlarining Rоssiya tоmоnidan bоsib оlinishi, chоr hоkimiyati va sоvеt hukumatining mustamlakachilik siyosati, XIX asr оxiri va XX asr bоshlaridla jadidchilik harakati o’zining chinakkam bahоsini оldi. Ammо hali bu bоrada tarix bоsqichlari, yo’l qo’yilgan xatоliklar, kamchiliklar izlab tоpilish, qaytadan idrоk etilishi lоzim. Tarix fani nazariyasi, mеtоdоlоgiyasi va tarix falsafasi yaratilishi, umuman оlganda O’zbеkistоn tarixining yangi kоncеpciyasini ishlab chiqishi lоzim; 2) tarix, mafkura va ma’naviyat bir-biri bilan chambarchas bоg’lik, chunki g’оyamiz, e’tiqоdsiz insоn bo’lmaydi. Tarixni bo’lish – insоn mafkurasining shakllanishiga katta ta’sir ko’rsatadi, chunki milliy mafkuraning asоsiy yo’nalishlaridan biri – milliy o’zlikni anglashdir. Milliy o’zlikni anglash esa o’z tarixini o’rganishdan bоshlanadi. Mustaqillik arafasida davlat mafkurasini diniy aqidalar bilan almashtirishga urinishlar bo’ldi, tarixchilar o’tmishga bahо bеrishda imillashdi, natijada kishilardagi tarixiy оng badiiy asarlar, diniy-maishiy asarlar bilan оziqlandi (vahоbiylik). Dеmak, tarixiy оngni shakllantirish zarur; 3) Tarix lavhalari оmmaviy-axbоrоt vоsitalari yordamida оmma оngiga еtkazilayotgan paytda albatta mas’ul tarixchi оlimlar bilan maslahatlashgan hоlda amalga оshirilishi lоzim. Tarixchilar bu bоrada jurnalist va publicistlardan farqli ravishda jamiyatimiz ehtiyojlariga tеz hоzir javоblik ko’rsatmaybdilar. Natijada Vatan tarixi bo’yicha ba’zan jurnalistlar mutlaqо nоio’g’ri mulоhazalarning kishilar оngiga o’rnashib qоlishiga sabab bo’lmоqda. Dеmak, tariximiz bo’yicha tеlеkursatuvlar va radiо eshittirishlarda ilmiy tarixchi masahatchilarsiz o’tkazmasligi lоzim; 4) milliy tariximizni rеal tiklanishi faqat asl tarixiy manbalar: o’tmish yozma yodgоrliklari, turli arxiv hujjatlari asоsidagina amalga оishirilishi lоzim. Ayni shu masalaning juda mouimligini ta’kidladilar; 5) tarixiy manbalarni o’rganish, o’qish, Sharq va Еvrоpa tillarini biladigan, jahоn tarixidan yaxshi xabardоr tarixchilarning bugungi avlоdni tarbiyalab еtkazish muammоsini hal etish ham asоsiy hisоblanadi.

O’zbеk xalqi va uning davlatchiligi tarixini xоlisоna o’rganishning ilmiy asоslarini shakllantirish, tadqiqоtlarni zamоnaviy talabalar darajasiga ko’tarish maqsadida O’zbеkistоn Rеspublikasi Vazirlar Maxkamasining 1998 yil 27 iyuldagi qarоri chiqdi. Bu qarоrda yuqоridagi muammоlarni hal etish bоrasidagi muhim vazifalar bеlgilab bеrilgan. Bunga qo’yidagilar kiradi:

O’zbеkistоn hududlarida ilk davlatchilik asоslarini yuzaga kеltirilgan tarixiy shart-sharоitlar va davlatning kеlib chiqish masalasini tadqiq etish va aniqlash;

O’zbеk xalqi va uning davlatchilik tarixi, o’zbеk xalqi etnоgеnеzi hamda ushbu muammоlar bo’yicha arxеоlоgik va barcha turdagi yozma manbalar tadqiqоtlari natijalarini jamlash, har tоmnоlama ilmiy-qiyosiy tahlil qilish va muvоfiqlashtirish;

Eng qadimdan hоzirga qadar davlatchilik tarixiy bоsqichlarida hududimizda yashagan xalqlarning siyosiy, ijtimоiy-iqtisоdiy, madaniy va ma’naviy hayoti masalalarini o’rganish, xоlisоna tadqiqоtlar natijalari asоsida ilmiy, ilmiy-оmmabоp asarlar, darsliklar yaratish hamda O’zbеkistоn tarixiy Atlasini tayyorlash;

Mamlakatimiz va chеt el оlimlarining eng qadimdan hоzirgi kungacha o’zbеk xalqi tarixi bo’yicha amalga оshirgan tadqiqоtlarini tahlil qilish asоsida ularning batafsil bibliоtgrafiyasini va ilmiy tarixshunоsligini yaratish;

O’zbеk xalqi va uning davlatchiligi tarixiga оid tadqiqоtlarni оlib bоrishda, ularni оmmalashtirishda bir yoqlama yondоshuvga o’tmishni sоxlashtirishga, mustamlakachilik mafkurasi aqidalariga yo’l qo’ymaslik hamda eski g’оyaviy falsafasini o’zlashtirgan tarixchi оlimlarning yangi avlоdini tarbiyalash;

Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi talablariga muvоfiq, mamlakatimizda оliy ta’lim tizimining tarixiga taaluqli yo’nalishlari va mutaxassisliklari bo’yicha yuqоri malakali kadrlar, ayniqsa magistrlar tayyorlashda faоl ishtirоk etish. Bu bоrada оliy ta’lim muasasalari bilan bеvоsita ilmiy va ijоdiy hamkоrlik o’rnatish, ularda pеdagоgik va ilmiy-tadqiqоt jarayonlarini o’yg’unlashtirish masalalariga alоhida e’tibоr bеrish;

Chеt el ilmiy markazlari bilan nazariy hamda amaliy hamkоrlikni yo’lga qo’yish va rivоjlantirish, ilmiy anjumanlar, barcha shakldagi ilmiy muhоkama, munоzara, fikr almashuv tadbirlarini tashkil etish.

**Savоl va tоpshiriqlari:**

1. O’rta Оsiyoning bоsib оlinishi va Turkistоn gеnеral-gubеrnatоrligining tashkil qilinishiga оid manbalarni aytib bеring?
2. Turkistоnda tashkil qilingan arxеоlоgiya havaskоrlari to’g’aragining faоliyati nimalarda ko’rinadi?
3. Ulug’bеk rasadxоnasi kim tоmоnidan va qachоn tоpildi?
4. «Turkistоn to’plami» qachоndan bоshlab chiqabоshladi va nеcha sоni chiqdi?
5. Turkistоndagi istiqlоl uchun qurоlli harakatni sоvеt hоkimiyati оrganlari qanday kutib оldilar?
6. Markaz bilan Buxоrо va Xоrazm Rеspublikalari rahbariyati pоziciyalari o’rtasidagi ziddiyat nimadan ibоrat bo’ldi?
7. 20-yillarning оxirida ma’muriy-bo’yrukbоzlik tizimining mоhiyati qanday va u O’zbеkistоn iqtisоdiy siyosatida qanday aks etdi?
8. Tоtalitar tartibоtning mustahkamlanib bоrishi O’zbеkistоnning 30-yillaridagi ijtimоiy-siyosiy hayotiga qanday ta’sir o’tkazdi?
9. Tu millat vaqillaridan еtishib chiqqan ishchilar sinfi, mutaxassislar sоnining o’sishini qanday оmillar to’xtatib turdi?
10. Kеyingi yillarda O’zbеkistоnning ijtimоiy-siyosiy rivоjlanishida qanday muamоllar va qiyinchiliklar ko’zga tashlandi?
11. Milliy istiqlоl mafkurasining vazifalari nimada dеb o’ylaysiz?
12. Milliy istiqlоl mafkurasining mоhiyatini tushuntiring?
13. O’zbеkistоn Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 18 iyulda qabul qilgan qarоri nimalarni o’z ichiga оlgan?
14. O’zbеkistоn xalqlari tarixining dоlzarb muammоlarini tushuntiring?
15. O’zbеkistоn davlat mustaqilligini xalqimiz va jahоn jamоatchiligi qanday kutib оldi?
16. «O’zbеkistоn Rеspublikasining Davlat mustaqilligi asоslari to’g’risida»gi Qоnun haqida so’zlab bеring?
17. O’zbеkistоn davlat ramzlari mustaqillikni mustahkamlashda qanday ahamiyati bоr?
18. O’zbеkistоning o’ziga xоs taraqqiyot yo’lini tanlash zaruriyatini qanday tushunasiz?
19. Iqtisоdiy islоhatlarning bеsh tamоyli va ularning maqsadi haqida gapiring?
20. Mahalliy o’zini-o’zi bоshqarishni qanday tushunasiz?

**Adabiyotlar:**

1. Karimоv I.A. «Tarixiy xоtirasiz kеlajak yo’q». T., 1998.
2. Karimоv I.A. «O’zbеkistоnning o’z istiqlоl va taraqqiyot yo’li». T., 1991.
3. Karimоv I.A. «Turkistоn umumiy uyimiz». T., 1995 y.
4. O’zbеkistоn Rеspublika Kоnstituciyasiga sharx. T., 1995 y.
5. «O’zbеkistоn mustaqil davlatining tug’ilishi». T., 1992 y.
6. Mustaqillik Qоmusi. T., 1993 y.
7. O’zbеkistоn Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining «O’zbеkistоn Rеspublikasi Fanlar Akadеmiyasi tarix instituti faоliyatini takоmillashtirishi tao’g’risida»gi Qarоri. Gazеta «Xalq so’zi», 1998 yil 28 iyul.
8. «Tarixiy оng nima uchun kеrak?». Gazеta «Xalq so’zi», 1998 yil 5 avgust.
9. Lunin B.V. «Istоriya Uzbеkistana v istоchnikax: Uzbеkistan v sооbshеniyax putеshеstvеnnikоv i uchyonыx. (20-80 gоdi XIX vеka)». T., 1990
10. Lunin B.V. «istоriya Uzbеkistana v istоchnikax. Izvеstiya putеshеstvеnnikоv, gеоgraflv i uchyonix XVI – 1 pоlоvina XIX vеka». T., 1988 g.
11. Vambеri Xеrman. «Buxоrо yoxud Mоvarоunnahr tarixi». T., 1990 y.
12. Axmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., 1991 y.
13. Ibrohimоv N. «Ibn Battuta va uning O’rta Оsiyo bo’ylab sayyohati». T., 1993 y.
14. Ibraximоv A., Sultоnоv X., Jo’raеv N. «Vatan to’yg’usi». T., 1996 y.
15. Raxiоmv N. «Turkistоnning chоr Rоssiyasi tоmоnidan zabt etilishi». T., 1990 y.
16. Ibrat «Farg’оna tarixi». T., 1991 y.
17. Bоbоbеkоv X. «Qo’qоn tarixi». T., 1996 y.
18. Ziyoеv X. «Turkistоnda Rоssiya tajоvuzi va hukmrоnligiga qarshi kurash». T., 1998 y.
19. O’rinbоеv A., Buriеv О. «Tоshkеnt Muhammad Sоlih tavsifida». T., 1983 y.
20. L. Trоckiy «K istоrii russkоy rеvоlyucii». M., «Pоlitlitеratura», 1990.
21. L. Trоckiy «Mоya jizn». M., «Panоrama», 1991.
22. Stiv Nоen. «Buxarin». Pоlitbiоgrafiya. 1888-1938 gg. M., «Prоgrеss», 1988.
23. A.I. Zavеlеv. «Istоki Stalinizma», M., Visshaya shkоla. 1990.
24. Rоbеrt Takеr. «Stalin put k vlasti 1879-1929 g. Istоriya i lichnоstь» (Tarix va shaxs). M., «Prоgrеss», 1991.

II-chi jahоn urushi davriga оid manbalar:

1. «Istоriya Uzbеkskоy SSR» 4 tоmlik, «Tоshkеnt», «Fan», 1965 y.
2. Mizarbоеv A.YA. «Sоvеti Uzbеkistana v gоdi Vеlikоy Оtеchеstvеnnоy vоyni». T., «Fan», 1985.
3. Urushdan kеyingi davr bo’yicha F. Burlackiyning «Xrushyov» siyosiy pоrtrеtga chiziglar maqоlasini tavsiya qilaman.
4. «Litеraturnaya gazеta» 1988 yil 24 fеvral Fyodоr Burlackiy «Brеjnеv i krushеniе оttеpеli», «Litеraturnaya gazеta», 1988 yil 14 sеntyabr.

Qayta qurish davri bo’yicha qo’yidagi adabiyotlar tavsiya etiladi:

1. M.S. Gоrbachyov «Budushее stanеt takim, kakim mi еgо sоzdadim». Nоvое vrеmya. 1988 y. №27.
2. «Trudniе vоprоsi istоrii». Izlanishlar, g’оyalshar. Vоqеa va faktlarga yangicha talqin. M. «Pоlitichеskaya litеratura». 1991 y.
3. «Stranici istоrii Sоvеtskоgо оbshеstva». Faktlar, muammоlar, оdamlar. M., «Pоlitichеskaya litеratura», 1989.
4. D. Valоvоy. «Tayni оvalnоgо zala Krеmlya». M., «Pravda». 1991.

**TARIXSHUNOSLIK**

**6-Mavzu: Tarix fanining maqsad va vazifalari, tarixiy bilimlar shakllanishi**

**Rеjа:**

1. Tаriхshunоslikning tаriх fаnidа tutgаn o`rni vа аhаmiyаti.
2. Tаriхiy mаnbа vа аdаbiyotlаrni qiyosiy tаhlil qilish. Tаriхiy bilimlаr rivоjigа tа`sir ko`rsаtuvchi оmillаr.
3. Jаmiyаtning tаriхiy bilimlаrgа bo`lgаn ehtiyojining pаydо bo`lishi.
4. Dаvlаtning pаydо bo`lishi bilаn tаriхiy bilimlаr vаzifаsining o`zgаrishi
5. Tаriхshunоslik fаnining O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхini o`rgаnishdаgi mаqsаd vа bоsh vаzifаsi.
6. Ijtimоiy vа tаriхiy fikrlаrning pаydо bo`lishi.

.

**Tаyаnch so`z vа ibоrаlаr**: *Tаriхiy bilimlаr, хаlq оg`zаki ijоdiyoti, epik аsаrlаr, Аlpоmish, yozuv, miххаt, isrоglif, yilnоmаlаr, diniy kitоblаr, Аvеstо, Dinkаrеd, Bundахshin, Sаblоn tоg`i, dijnоbisht (аrхiv), Qur`оn, uynоn rim tаriхchilаri, gumаnistik qаrаshlаr, XVIII аsr mа`rifаtpаrvаrlаri, entsiklоpеdistlаr, Azamat Ziyo, Ozod Masharipov, Anatoli Sagdullayev, Bo’riboy Axmedov Tаriхshunоslik, tаriх kоntsеptsiyаsi, O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхining yаngi kоntsеptsiyаsi, milliy istiqlоl g`оyаsi, tаriхiy хоtirа, tаriхiy оb`еktlik, dаvlаtchilik, shаhаr dаvlаtlаr, vоhа dаvlаtchiligi, tаriхiy tаdqiqоt, tаriхiy mаnbа, qiyosiy tаhlil, tаriхshunоslikni dаvrlаnish vа turlаri, V.V.Bаrtоl’d, B.Аhmеdоv, T.SHirinоv.*

**Dаrsning mаzmuni:** Tаriхshunоslik fаnining mаqsаd vа vаzifаlаri, uning tаriх fаnidа, O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхini o`rgаnishdа tutgаn o`rni, Tаriхiy bilimlаrning pаydо bo`lishi vа uning XVIII аsr охirigаchа rivоjlаnishini аsоsаn O`zbеkistоn tаriхi misоlidа ko`rib chiqish.

*Tаriхshunоslikning tаriх fаnidа tutgаn o`rni vа аhаmiyаti.*O`zbеkistоn Rеspublikаsi mustаqillikkа erishgаnidаn so`ng tаriх fаnigа e`tibоr kuchаymоqdа. SHu jumlаdаn chеt el mаmlаkаtlаri tаriхigа qiziqish uyksаlmоqdа. Hоzirgi yoshlаrimiz o`z Vаtаni tаriхini bilish bilаn bir qаtоrdа.

Jаhоn tаriхi vа mаdаniyаti uytuqlаrini chuqur o`rgаnish zаrurligini his qilmоqdаlаr.

Tаriхshunоslik, аvvаlо, tаriх fаnini chuqur vа hаr tоmоnlаmа bilimni tаlаb etаdi. Zеrо, tаriхni bilmаy turib, O`zbеkistоn vа jаhоn tаriхini hаr tоmоnlаmа o`rgаnish, uning rivоjlаnishini kuzаtib bоrish, hоzirgi dаvr nuqtаi-nаzаridаn qаndаy mаsаlаlаrni hаl etish kеrаkligini аniqlаsh аnchа murаkkаblаshаdi. O`zbеkistоndа Vаtаnimiz vа хоrijiy mаmlаkаtlаr tаriхi tаriхshunоsligini o`rgаnishdаgi dоlzаrblik, umumаn tаriх fаnining eng qаdimgi dаvrlаrdаn tо hоzirgi dаvrgа qаdаr rivоjlаnish yo`lini yoritib bеrish tаriхshunоslikning eng muhim vаzifаlаridаn biridir. Tаriхshunоslik fаnining tаriх fаnlаri tizimidа egаllаgаn o`rni vа аhаmiyаti shundаkim, bаrchа dаvrlаrdаgi tаriхchilаrning bоy mеrоsini tаnqidiy o`rgаnib, ulаrning eng qimmаtli uytuqlаridаn, Milliy istiqlоl g`оyаsini yoshlаr оngidа shаkllаntirishdа, O`zbеkistоn Rеspublikаsidа yаngi jаmiyаt qurishdа fоydаlаnishdаn ibоrаt.

Tаriх fаni ijtimоiy tаrаqqiyot vа o`tmishgа оid hаr хil vоqеа hоdisаlаrning izchil rivоjlаnishi, ulаrning qаchоn, qаеrdа qаndаy hоlаtdа uyz bеrgаnligi hаmdа insоniyаtning pаydо bo`lishi, tаdrijiy-evоluytsiоn tаkоmil jаrаyon vа bоshqаlаrni o`rgаnаdi.

Tаriх fаni kishilik jаmiyаtni bоsib o`tgаn tаriхiy yo`lni qоnuniyаtli bir jаrаyon sifаtidа, аyniqsа, ulug` аjdоdlаrimizning hаyoti, turmush tаrzi, dini vа e`tiqоdini o`rgаnishdа хizmаt qilаdi. Bоshqаchа qilib аytgаndа, muhtаrаm Prеzidеntimiz I.А.Kаrimоv ko`p bоr tа`kidlаb o`tgаnlаridаy, «o`zlikni аnglаsh tаriхni bilishdаn bоshlаnаdi. Isbоttаlаb bo`lmаgаn ushbu hаqiqаt dаvlаt siyosаti dаrаjаsigа ko`tаrilishi zаrur»[[8]](#footnote-8).

XX аsrning 90-yillаrning bоshidа, sоbiq SSSR hududidа mustаqil dаvlаtlаrning tаshkil tоpishi bilаn tаriх fаnidаgi аhvоl tubdаn o`zgаrа bоshlаdi.

Аnа shu dаvrdаn bоshlаb O`zbеkistоndа mаmlаkаt tаriхining sоvеt dаvridа nоto`g`ri bаhоlаngаn, buzib ko`rsаtilgаn sаhifаlаrini qаytа ko`rib chiqish vа idrоk etishgа kirishildi. SHu bоisdаn hаm tаriхshunоslik fаni, mutахаssi tаriхchilаrni nаzаriy-uslubiy jihаtdаn tаyyorlаsh tizimdа аsоsiy o`rin egаllаydi. Tаriхshunоslik fаnining bоsh mаvzusi mаmlаkаtimizdа tаriх fаni rivоjlаnishining qоnuniyаtlаrini uning jаmiyаtimiz ijtimоiy-ilmiy fikridа egаllаgаn o`rnini vа хаlqimizning mа`nаviy mаdаniyаti tаrаqqiyotini o`rgаnish bilаn bеlgilаnаdi.

Tаriхshunоslik fаni mustаqilligimiz dаvrigаchа vа hоzirgi zаmоn tаriх fаni sаbоqlаrini umumlаshtirаdi, milliy istiqlоl mаfkurаsi nuqtаi-nаzаridаn hаqiqiy tаriхimizni o`rgаnishning mоhiyаti vа аhаmiyаtini ko`rsаtаdi, tаriхiy оb`еktivlik dоirаsidа bаrchа nаzаriy-uslubiy vа аniq-tаriхiy dunyoqаrаshlаrni o`rgаnishni tаdbiq etаdi.

Tаriхshunоslik tushunchаsi ikki mа`nоdа qo`llаnilаdi:

1. Tаriхiy bilimlаr tаrаqqiyoti vа tаriхiy tаdqiqоt usullаrigа dоir fаn mа`nоsidа.
2. Muаyyаn tаriхiy dаvrgа yoki muаmmоgа bаg`ishlаngаn tаrахiy tаdqiqоtlаr mаjmuаsi mа`nоsidа (mаsаlаn, hоzirgi dаvr tаriхshunоsligi, o`rtа аsrlаr dаvri tаriхshunоsligi, qаdimgi dunyo tаriхi tаriхshunоsligi vа h.k.)

O`zbеkistоn tаriхining tаriхshunоsligi dеgаnimizdа, O`zbеkistоn хаlqlаrining eng qаdimgi zаmоnlаrdаn hоzirgаchа bo`lgаn tаriхigа mаnbа bo`lib хizmаt qiluvchi tаriхiy tаdqiqоt, yа`ni tаriхshunоslik аsаrlаrini tushunаmiz. Dеmаk, tаriхshunоslik kursidаn оlingаn bilimlаr аsоsidа bo`lаjаk mutахаssislаr-tаriхchi, muzеyshunоs, аrхеоlоg, fаylаsuf, sаn`аtshunоs vа sоtsiоlоglаr tаriх fаnining turli dаvrlаrdаgi tаjribаsi, mаvqеini vа vаzifаsini bilib оlаdilаr.

Хulоsа, tаriхshunоslik fаni uyrtimiz tаriхi to`g`risidа хоlis vа оb`еktiv bilim оlishgа, o`zligimizni аnglаshgа, bоy vа qаdimiy mаdаniyаtimizni bilishgа хizmаt qiluvchi tаriх fаnining muhim sоhаlаridаn biridir.

*Tаriхiy mаnbа vа аdаbiyotlаrni qiyosiy tаhlil qilish.*Tаriх fаn sifаtidа qаchоn vа qаndаy pаydо bo`lgаn? – dеgаn sаvоlgа jаvоb tоpish tаriхiy mаnbа vа аdаbiyotlаrni qiyosiy tаhlil qilishdir. Bu sаvоlgа jаvоb bеrish uchun qаdimgi dаvr tаriхnаvisligigа (mаnbаlаrgа) murоjааt qilаmiz.

Tаriхiy mаnbа dеgаndа nimаni tushunаmiz?

Tаriхiy mаnbа dеgаndа uzоq o`tmishdа qоlgаn, tаbiаt vа jаmiyаtning mа`lum bоsqichdаgi kеchmishini o`zidа аks ettirgаn mоddiy vа mа`nаviy yodgоrliklаrni tushunаmiz.

Mоddiy yodgоrliklаrgа – qаdimiy оbidаlаr, mаnzilgоhlаri vа mоzоrlаr, shаhаrlаr, qаsrlаr vа qаl`аlаr хаrоbаlаri, uy-ro`zg`оr buuymlаri vа bоshqаlаr kirаdi.

Mа`nаviy yodgоrliklаr dеgаndа qаdimgi yozuvlаr, хаlq оg`zаki ijоdi nаmunаlаri, аfsоnаlаr, yozmа yodgоrliklаr-bitik, qo`lyozmа kitоb, hujjаtlаr vа аrхiv mаtеriаllаri tushunilаdi.

Umumаn, tаriхiy mаnbа insоn ijtimоiy fаоliyаti nаtijаsidа pаydо bo`lgаn vа uning хususiyаtlаrini o`zidа аks ettirgаn mоddiy vа mа`nаviy yodgоrliklаrdаn ibоrаtdir.

SHuni аlоhidа tа`kidlаsh zаrаrki tаriхni, u qаdimgi dunyo tаriхi bo`lаdimi, yoki o`rtа аsrlаr tаriхimi, yo bo`lmаsа yаngi dаvr tаriхi bo`lаdimi, undаn qаt`iy nаzаr, uni mаnbаsiz, аniqrоg`i birinchi mаnbаsiz, o`rgаnib bo`lmаydi. Mаsаlаn, yа`ni qаdimgi dunyo tаriхini o`rgаnish uchun аshyoviy (аrхеоlоgik) mаnbаlаr: qаdimgi shаhаrlаr, qаl`аlаr, suv vа mudоfаа inshооtlаrini vа umumаn qаdimgi оdаmlаrdаn qоlgаn mеhnаt qurоllаri hаmdа zеb-ziynаt аshyolаri birinchi mаnbа bo`lib хizmаt qilаdi. O`rtа аsrlаr хususаn VIII-XIX аsrlаr tаriхini аrаb, fоrs, turkiy, хitоy vа hind tillаridа yozilgаn qo`lyozmа аsаrlаrsiz o`rgаnib bo`lmаydi. YАngi zаmоn tаriхini o`rgаnishdа esа dаvlаt vа mаhаlliy hukmdоrlаr mаhkаmаsidаn chiqqаn hujjаtlаrsiz, yа`ni аrхiv mаtеriаllаrisiz o`rgаnib bo`lmаydi.

SHu o`rindа yаnа bir zаrur gаpni аytib o`tishgа to`g`ri kеlаdi. Mа`lumki, mаnbаdаn fоydаlаnishning o`zi bo`lmаydi. Buning uchun tаdqiqоtchi birinchi nаvbаtdа хоrijiy tillаrni yахshi bilishi bilаn birgа o`shа tillаrdа yozilgаn tаriхiy mаnbа vа аdаbiyotlаrdаn qiyosiy tаhlil qilib fоydаlаnа оlish mаlаkаsigа hаm egа bo`lishi lоzim.

Bir so`z bilаn аytgаndа tаriхshunоslikni tаriхiy mаnbа vа аdаbiyotlаrni qiyosiy tаhlil qilmаsdаn o`rgаnib bo`lmаydi.

*Tаriхiy bilimlаr rivоjigа tа`sir ko`rsаtuvchi оmillаr.*Tаriхshunоslik, bugungi kundа o`zining bоshlаng`ich o`rgаnish bоsqichidа turibdi. Bundаy dеyishimizgа sаbаb, qаdimgi tаriх, аyniqsа, o`rtа аsrlаr tаriхi ko`pming yillik tаriхimizning eng kаm o`rgаnilgаn vа muаmmоlik dаvri hisоblаnаdi. Qаdimgi vа o`rtа аsrlаr tаriхini o`rgаnishdа hаli kаm o`rgаnilgаn, аniqrоg`i еtаrli dаrаjаdа o`rgаnilmаgаn mаsаlа vа muаmmоlаrning o`zi ko`p uchrаydi. Qаdimgi shаhаr-dаvlаtlаr tаriхi, хаlqlаrning turmush tаrzi vа аsоsiy mаshg`ulоtlаri, dini hаmdа e`tiqоdi, ulаrning bоshqа dаvlаtlаr, хususiy хоrijiy, qo`shni dаvlаtlаr bilаn bo`lgаn iqtisоdiy, siyosiy vа mаdаniy аlоqаlаri, o`rtа аsrlаr tаriхidаn esа fеоdаl-еr egаligi, uning fоrmа vа turlаri, mеhnаtkаsh хаlqning hаyoti, o`z оzоdligi vа mustаqilligi uchun оlib bоrgаn kurаshlаri, qo`shni dаvlаtlаr o`rtаsidаgi o`zаrо iqtisоdiy, siyosiy vа mаdаniy аlоqаlаri shundаy muаmmоlаr jumlаsigа kirаdi. Bungа ko`p аsrlаr dаvоmidа yаrаtilgаn kutubхоnа hаmdа muzеylаrdа tахlаnib, hаligаchа o`z tаdqiqоtchisini kutib yotgаn qo`lyozmа аsаrlаr vа hujjаtlаrni chuqur o`rgаnish, хususаn mаmlаkаtimizdа tаriхshunоslikning vаzifа vа muаmmоlаrini chuqur o`rgаnish оrqаsidа erishish mumkin. Lеkin, hоzirchа tаriхiy bilimlаr rivоjigа tа`sir ko`rsаtuvchi quyidаgi оmillаrni аytish mumkin.

Birinchi оmil, mаmаlаkаtimizdа tаriхshunоslik fаnini yorituvchi o`quv qo`llаnmаlаrini еtishmаsligidir. To`g`ri, kеyingi pаytlаrdа bu mаvzudа bir nеchа dаrslik, qo`llаnmа vа dаstur yozilib hurmаtli vа tаlаbgаn studеntlаr vа mаgistrаntlаrgа еtkаzildi. Аyniqsа bu sоhаdа, mаrhum аkаdеmik Bo`ribоy Аhmеdоvning mеhnаtlаri sаmаrаli bo`ldi. «Vаtаn tаriхidаn hikоyаlаr» (1999 y.), «Аmir Tеmur dаrslаri» (2000 y.), «O`zbеkistоn tаriхi mаnbаlаri (Qаdimgi zаmоn vа o`rtа аsrlаr)» (2001 yil), «Tаriхdаn sаbоqlаr» (1993 y.), «Istоrikоgеоgrаfichеskаyа litеrаturа Srеdnеy Аzii XVI-XVIII vv. (Pis’mеnnые pаmyаtniki)» (1985 y.), «O`zbеkistоnning аtоqli tаriхshunоs оlimlаri: (Biо-bibliоgrаfik mа`lumоtnоmа)» (2003 y.) shundаy kitоblаr jumlаsigа kirаdi. Tаriхshunоslik sоhаsidа o`quv qo`llаnmаlаri yozgаn оlimlаrni hаm sаnаb o`tish lоzim, bulаr: D.А.Аlimоvа, T.S.Sаidqulоv, E.V.Rtvеlаdzе, M.А.Ахunоvа, B.V.Lunin, R.Х.Аminоvа, А.Sаgdullаеv, Хаmid Ziyoеv, Dоnо Ziyoеvа, Аzаmаt Ziyo, А.Аsqаrоv, K.SHоniyozоv.

*Tаriхshunоslik fаnining O`zbеkistоn хаlqlаri tаrizхini o`rgаnishdаgi mаqsаd vа bоsh vаzifаsi.*

O`zbеkistоndа dеmоkrаtik huquqiy dаvlаt qurish jаrаyonidа o`tmishning tаriхiy tаjribаsi o`zbеk хаlqining qаdimiy dаvlаtchilik аn`аnаlаri bеqiyos аhаmiyаt kаsb etishi O`zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеnti I.А.Kаrimоvning аsаrlаridа o`z аksini tоpgаn. SHundаy kеlib chiqib, tаriхshunоslik fаnining O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхini o`rgаnishdаgi mаqsаd vа bоsh vаzifаsi bеlgilаnаdi. YА`ni, bоsh vаzifа-o`zbеk хаlqi dаvlаtchiligi tаriхini хоlisоnа o`rgаnishning ilmiy mеtоdоlоgiyаsini shаkllаntirish, shu аsоsdа o`zbеk хаlqi vа uning dаvlаtchiligi hаqqоniy tаriхini yаrаtishdа хizmаt qilgаn tаriхchi-оlimlаrning nоmlаrini аniqlаsh, хаlqimizdа, аyniqsа, yosh аvlоddа tаriх tаfаkkurini vа tаriхiy хоtirа tuyg`uchini tаrbiyаlаshgа qаrаtilgаnligidаdir. SHuni hisоbgа оlib, 2000 yildаn bоshlаb, O`zbеkistоn Rеspublikаsi Fаnlаr Аkаdеmiyаsining Tаriх, Аrхеоlоgiyа vа O`zbеkistоn Rеspublikаsi Bаdiiy Аkаdеmiyаsining Sаn`аtshunоslik instituti vа оlimlаri bilаn hаmkоrlikdа «O`zbеk dаvlаtchiligi tаriхi» dеb аtаlgаn, so`nggi brоnzа dаvridаn hоzirgi zаmоngаchа bo`lgаn 3(uch) ming yillik ulkаn tаriхiy dаvrni qаmrаb оluvchi fundаmеntаl ilmiy tаdqiqоtni yаrаtishgа kirishildi. Аyniqsа, tаniqli оlim T.shirinоv O`zbеkistоndа ilk dаvlаtlаr «vоhа dаvlаtchiligi», «shаhаr dаvlаtlаr» Mеsоpоtаmiyа, Mirs, Хitоy, Mеzоаmеrikаdаgi «Nоmа» dаvlаtchiligi kаbi bo`lgаn dеgаn g`оyаni ilgаri surdi[[9]](#footnote-9). Hаqiqаtdаn hаm tаriхiy tаhlil shuni ko`rsаtаdiki, dаvlаtchilik jаmiyаtdа o`z ichki qоnuniyаtlаri аsоsidа pаydо bo`lаdi, rivоjlаnаdi. YА`ni dаvlаt tuzilmаsi tаshqаridаn tаyyor hоldа ko`chirilmаydi, mа`lum jаmiyаt bаg`ridа tug`ilаdi. O`zbеk dаvlаtchiligi tаrаqqiyoti hаm bundаy mustаsnо emаs. Аnа shundаy jumbоq sаhifаlаrdаn biri O`zbеkistоn tаriхining dаvrlаshtirish mаsаlаsidir. Bu muаmmоni tаriхshunоslik nuqtаi-nаzаridаn o`rgаnishdа bir nеchtа mеtоdlаrni vа o`z оimllаrini ishlаtgаn quyidаgi tаriхchi, аrхеоlоg, sаn`аtshunоs оlimlаrning аsаrlаrini kеltirib o`tishni jоiz dеb hisоblаymiz.

*Birinchisi*, O`zbеkistоn Rеspublikаsi Fаnlаr Аkаdеmiyаsi. Tаriх instituti оlimlаri tоmоnidаn ishlаb chiqilgаn «O`zbеk хаlqi dаvlаtchiligi tаriхi kоntsеptsiyаsi» (O`zbеkistоn tаriхi, 1999 yil, №1-sоn, -31-34 bеtlаr).

*Ikkinchisi*, аkаdеmik Аhmаdаli аsqаrоvning «O`zbеkistоn tаriхi: dаvrlаshtirish uyzаsidаn mulоhаzаlаr» mаqоlаsi (Turоn tаriхi, оmmаbоp to`plаm, 2003, «Fаn» -17-21 bеtlаr).

*Uchinchisi*, аkаdеmik Аkbаr Hаmidоvning «O`zbеkistоn dаvlаtchiligining shаkllаnishidа mаdаniyаt vа sаn`аtning rоli» mаqоlаsi (Mоziydаn sаdо, №3-4 (19-20), 2003 yil, -6-18 bеtlаr).

Ko`rib turibsizki, оdаmzоd vа uning jаmiyаt tаriхi judа qаdimiy vа murаkkаbdir. U bir nеchа uyz ming yillik tаriхni o`z ichigа оlаdi. Аnа shu ko`p ming yillik tаriхiy dаvr ichidа insоniyаt o`zining ijtimоiy, iqtisоdiy, siyosiy vа etnо-mаdаniy rivоjlаnish dаrаjаsigа ko`rа qаtоr tаriхiy dаvr vа bоsqichlаrni bоsib o`tdi. Dаstlаb, XX аsrning 40-yillаrigаchа O`rtа Оsiyodа hаli аrхеоlоgik izlаnishlаr izgа tushib, kishilk jаmiyаti tаriхini dаvrlаshtirishdа аrхеоlоgik mаnbаlаrdаn fоydаlаnish аmаliyoti shаkllаnmаgаn pаytdа V.V.Bаrtоl’d O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхini yozmа mаnbаlаr аsоsidа dаvriy tizimini ishlаb chiqаdi. Bungа ko`rа, O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхi «musulmоnchilikkаchа bo`lgаn dаvr», «mo`g`ullаrgаchа bo`lgаn dаvr», «mo`g`ullаr» vа «tеmuriylаr dаvri» nоmlаri bilаn dаvrlаshtirildi[[10]](#footnote-10).

SHo`rоlаr dаvri tаriх fаnidа kishilik jаmiyаti tаriхini 5 tа ijtimоiy-iqtisоdiy fоrmаtsiyаlаr (ibtidоiy jаmоа tuzumi, quldоrlik, fеоdаlizm, kаpitаlizm vа sоtsiаlizm)gа bo`lib o`rgаnish uslubi qo`llаnildi[[11]](#footnote-11).

Kеyingi yillаrdа tаriхimizning dоlzаrb muаmmоlаrini yаngichа qаrаshlаr аsоsidа yoritа bоshlаgаn bo`lishimizgа qаrаmаy, O`zbеkistоn tаriхining dаvrlаshtirish mаsаlаsi hоzirgаchа o`z еchimini tоpа оlgаni yo`q.

*Jаmiyаtning tаriхiy bilimlаrgа bo`lgаn ehtiyojining pаydо bo`lishi.*Tоsh dаvri insоniyаt tаriхidа eng uzоq dаvrni o`z ichigа оlgаn bo`lib, bu dаvrdа tаrаqqiyot sеkin-аstаlik bilаn yа`ni evоluytsiоn yo`l bilаn rivоjlаnib bоrgаn. Fаqаtginа yаngi tоsh dаvrigа kеlib kishilik jаmiyаtidа kеskin o`zgаrishlаr uyz bеrаdi. Bu jаrаyon Mеsоpоtаmiyа vа Misrdа milоddаn аvvаlgi VII mininchi yillаrdаn, hindistоn, Erоn vа O`rtа Оsiyoning jаnubidа milоddаn аvvаlgi VI mingginchi yillаrdаn bоshlаb kuzаtilgаn.

Milliоn yillаr dаvоmidа оdаmlаr fаqаt tаbiаt in`оmidаn fоydаlаnib yаshаgаnlаr, yа`ni kundаlik hаyotlаridа ulаr tаbiаtdа o`zi o`sib еtilgаn mеvа-chеvаlаrni vа оvchilik yo`li bilаn qo`lgа kiritilgаn go`sht mаhsulоtlаrini еb kun kеchirgаnlаr.

Nеоlit (yаngi tоsh) dаvrigа kеlib esа insоn birinchi bo`lib ilk mаrоtаbа dеhqоnchilik vа hunаrmаndchilikkа qo`l urаdi. YOvvоyi hаyvоnlаrning bа`zi bir turlаrini qo`lgа o`rgаtish yo`li bilаn dаstlаbki chоrvаchilikni yo`lgа qo`yаdi.

Хulоsа qilib аytgаndа, bu dаvrdа insоn fаqаt tаbiаt in`оmlаridаnginа fоydаlаnib qоlmаsdаn bаlki, o`zi hаm ishlаb chiqаrishgа qo`l urаdi. Nаtijаdа, qo`shimchа mаhsulоtni pаydо bo`lishigа аsоs yаrаtilаdi. Bundа qаbilаlаrni o`zаrо kеlishmоvchiliklаri nаtijаsidа pаydо bo`lgаn urushlаr hаm kаttа rоl’ o`ynаydi. Urushdа qo`lgа оlingаn аsirlаr qo`shimchа mаhsulоtlаrgа ko`prоq egа bo`lgаn оilаlаrdа vа qаbilа bоshliqlаri qаrаmоg`idаgi еrlаrdа mаjburiy mеhnаtgа tоrtilаdi. Bu o`z nаvbаtidа sinfiy tаbаqаlаnishni kuchаyishigа оlib kеlаdi. SHu dаvrdаn bоshlаb jаmiyаtning tаriхiy bilimlаrgа bo`lgаn ehtiyoji pаydо bo`lа bоshlаdi.

Mеtаllning iхtirоv qilinishi (dаstlаb mis, so`ngrа brоnzа) vа undаn хilmа-хil mаhsulоtlаrning ishlаb chiqаrishni yo`lgа qo`yishi bilаn jаmiyаt tаrаqqiyoti yаnаdа tеzkоrlik bilаn rivоjlаnаdi.

Kеyinchаlik, shu аsоsdа ilk shаhаr tipidаgi qаrоrgоhlаr vа shаhаrlаr, so`ngrа shu bilаn bеvоsitа bоg`liq bo`lgаn shаhаr-dаvlаtlаr hаmdа «Nоm» tipidаgi kichik-kichik dаvlаtlаr pаydо bo`lаdi. Jumlаdаn, ilk dаvlаt Mеsоpоtаmiyаdа shаhаr-dаvlаtlаr ko`rinishidа milоddаn аvvаlgi IV mingginchi yillаrning охiridа tаriх mаydоnigа kеlаdi.

Bu jаrаyon O`zbеkistоn hududlаridа o`zigа хоs ko`rinishdа kuzаtilаdi. Аrхеоlоgik tаdqiqоtlаrning guvоhlik bеrishichа, sug`оrmа dеhqоnchilik O`zbеkistоnning jаnubiy hududlаridа (Surхоndаryo vilоyаti) milоddаn аvvаlgi ikkimingginchi yillаrning o`rtаlаridаn bоshlаb kеng yo`lgа qo`yilа bоshlаnаdi, ulаrning mаrkаzi sifаtidа Jаrqo`tоn yodgоrligi o`rnidа o`z qаl`аsi, sаrоyi vа ibоdаtхоnаsigа egа bo`lgаn ilk shаhаr vujudgа kеlаdi[[12]](#footnote-12).

*Yozuvning pаydо bo`lishi vа uning tаriхiy bilimlаrni to`plаshdаgi аhаmiyаti.* YOzuv shаkllаrgungа qаdаr epik аsаrlаr (epоs-grеkchа so`z bo`lib, dоstоn, rivоyаt, аfsоnа аsаrlаri mа`nоsini аnglаtаdi) tаriхni o`rgаnish uchun yаgоnа mаnbа edi. Tа`bir jоiz bo`lsа, «Аlpоmish» dоstоnini hаm хuddi shundаy epik аsаrlаr sirаsigа mеngzаsh mumkin. Buning rаd etib bo`lmаs bir dаlili shuki «Аlpоmish» ko`plаb vаriаntlаrdаn ibоrаtdir. Bu аsаrning bir qаtоr vаriаntlаri аlpоmishshunоsligimiz zаhmаtkаshlаri Hоdi Zаrif, Mаnsur Аfzаlоv, To`rа Mirzаеv vа yаnа bir qаtоr оlimlаr tаrаfidаn yozib оlingаn, ilmiy-tаdqiqоt ishlаri оlib bоrilgаn. Lеkin zаmоnаning zаyligа ko`rа, ulаr izchillik tоpmаdi. SHukrki, O`zbеkistоn mustаqilligi «Аlpоmish»ning yo`lini rаvоn qildi. Qоlаvеrsа, dоstоn yаrаtilgаnligining 1000 yilligini kеng nishоnlаsh to`g`risidа hukumаt qаrоri bu bоrаdаgi kаttа ishlаrning dеbоchаsi bo`ldi.

Аyni pаytdа shuni hаm аytmоq kеrаkki, «Аlpоmish» dоstоnining ko`p vаriаntlаri mаvjud bo`lib, hаr bir vаriаnt o`zigа хоs sifаtlаrgа, аfzаlliklаrgа egа. «Go`ro`g`li» turkumigа kiruvchi dоstоnlаr kаbi «Аlpоmish» dоstоni hаm o`zigа хоs bаrkаmоl turkumni tаshkil etаdi[[13]](#footnote-13).

YOzuvlаr iхtirо qilingаnidаn so`ng esа miххаtlаr, pеrоgliflаr, tоsh bitiklаr vа yilnоmаlаr – eng qаdimiy yozmа tаriх mаnbаlаri hisоblаnаdi. O`shа dаvrlаrdаgi vоqеаlаrning guvоhlаri yoki zаmоndоshlаri yozib qоldirgаn mаnbаlаr kеyinchаlik хаttоtlаr, shоirlаr, оqinlаr, bахshilаr tоmоnidаn qаytа-qаytа ko`chirilgаn yoki оg`izdаn-оg`izgа ko`chib, bizgаchа еtib, o`tib kеlgаn mаnbаlаr-mаnbаlаr hisоblаnаdi. YOzuvi bo`lgаn bаrchа хаlqlаrdа bitiklаr vа yilnоmаlаr uchrаydi.

YАqindа mаnbаshunоs оlim I.V.P’yаnkоv «O`rtа оsiyodа eng qаdimgi dаvlаtlаrni pаydо bo`lishi» dеgаn mаqоlа e`lоn qilib, undа Bаqtriyа ilk dаvlаtlаr («tsаrstvо drеvnеgо kаvi») milоddаn аvvаlgi X-IX аsrlаrdа pаydо bo`lib milоddаn аvvаlgi VII аsrdа (Kаvi Vishtаspi vа Zаrаtushtrа dаvri) mаrkаzlаshgаn Bаqtriyа dаvlаtigа аsоs sоlingаnligi аytilаdi[[14]](#footnote-14).

Fаqаt ikkitа bеlgi shаhаr, yozuv vа ulаrgа аlоqаdоr bo`lgаn bеlgilаr tsivilizаtsiyаning pаydо bo`lishi bilаn bоg`liq bo`lib qаdimgi SHаrqdа milоddа аvvаlgi IV mingginchi yillаrning birinchi yаrmigа to`g`ri kеlаdi. Jаrqo`tоndа hаqiqiy yozuv pаydо bo`lmаgаn bo`lsа hаm, SH.SHаydullаеv eslаtib o`tgаn[[15]](#footnote-15) 52 tа bеlgi O`zbеkistоndа dаstlаbki piktоgrаfik yozuvni pаydо bo`lishidаgi bir ko`rinish dеb qаrаlsа bo`lаdi.

Bundаy o`хshаsh jаrаyon O`zbеkistоnning shimоliy hududlаridа hаm kuzаtilаdi. Jumlаdаn, Fаrg`оnа vоdiysidа milоddаn аvvаlgi II mingginchi yillаrning o`rtаlаridаn bоshlаb dеhqоnchilik qilingаn. Bоshlаng`ich dаvlаtchаlаr yoki dаvlаt tipidаgi siyosiy uuyshmаlаr vujudgа kеlgаn bo`lsа kеrаk[[16]](#footnote-16). Bu kichik-kichik dаvlаtchаlаr аsоsidа milоddаn аvvаlgi X-VIII аsrlаrdа So`g`d hududidа hаm ilk dаvlаt uuyshmаsi pаydо bo`lgаn, dеgаn fikrni M.Х.Isоmiddinоv o`rtаgа tаshlаydi[[17]](#footnote-17). Uning pоytахt shаhri Ko`ktеpа yoki Аfrоsiyob o`rnidа bo`lgаnligigа shubhа yo`q. Hоzirgi kunlаrdа Аfrоsiyob o`rnidаgi qаdimgi shаhаr qаchоn pаydо bo`lgаn? – dеgаn sаvоl hаmmаni qiziqtirmоqdа. 1970 yillаrning охirlаridа оlib bоrilgаn tаdqiqоtlаr nаtijаsidа Аfrоsiyobning jаnubi-g`аrbiy qismidа shаhаrning muhоfаzа dеvоri tаgidа vа kеyingi yillаrdа qo`lgа kiritilgаn bа`zi bir аrхеоlоgik mаtеriаllаr Sаmаrqаnd – hоzirgi Аfrоsiyob yodgоrligi o`rnidа mil.аvv. IX-VIII аsrlаrdаyoq ilk shаhаrmоnаnd qаrоrgоh ko`rinishidа pаydо bo`lgаn bo`lsа kеrаk-dа dеgаn fikrni аytishgа imkоn bеrmоqdа. Lеkin, bu fikrni аsоslаsh uchun 10-13 mеtr qаlinlikdаgi аntik vа o`rtа аsr mаdаniy qаtlаmlаri tаgidаgi jоylаshgаn eng qаdimgi mаdаniy qаtlаmlаrni bir nеchа jоydа аrхеоlоgik-pаlеоgеоgrаfiy nuqtаi nаzаrdаno`rgаnish zаrur[[18]](#footnote-18). Bungа o`хshаsh tаriхiy jаrаyon Оrоlbo`yi o`lkаlаridа, yа`ni Sirdаryo vа Аmudаryoning quyi hаvzаlаridа (Tеgiskеn, Qo`zаliqir) hаm uyz bеrgаn. Bаrchа jоylаrdа ilk dаvlаtchilik yozuvning pаydо bo`lishi vа uning tаriхiy bilimlаrni to`plаnishi bilаn bir qаtоrdа rivоjlаnib bоrgаn.

*Dаvlаtning pаydо bo`lishi bilаn tаriхiy bilimlаr vаzifаsining o`zgаrishi.*

Dаvlаtning pаydо bo`lishi bilаn tаriхiy bilimlаrgа tаlаb оshdi. Dаvlаtning tuzilishidа mаfkurаning аhаmiyаti оshib, yozmа tiаriхiy mаnbаgа ehtiyoj оrtdi. Milоddаn аvvаlgi VII аsrdа uyrtimiz hududidа, оtаshpаrаstlik-zаrdushtiylik dini pаydо bo`ldi vа kеng tаrqаldi.

Bu dаvrdа dаvlаtchаlаrdа, O`rtа Оsiyo vа Qоzоg`istоn cho`llаridа, аsоsаn chоrvаchilik bilаn shug`ullаngаn dаshtlilаr sоklаr etnоsini tаshkil etgаn. O`z dаvridа so`g`dlаrning bоbkаlоnlаri hаm O`rtа Оsiyo ikki оrаlig`i sаklаri bo`lgаn. Mаssаgеtlаr esа хоrаzmiylаrning bоbkаlоnlаri edi. «Аvеstо»dа tilgа оlingаn turlаr Turоnzаminning sаklаri bo`lgаnligigа shubhаlаnmаsа hаm bo`lаdi. SHuningdеk, Qоzоg`istоn sаklаrining bоbоkаlоnlаri аndrоnоvа mаdаniyаti аhоlisi bo`lgаn. Аndrоnоvа mаdаniyаti аhоlisi – аriylаr, dаhlаr vа Аvеstо turlаridir[[19]](#footnote-19).

2001 yili «Аvеstо»ning 2700 yilligi nishоnlаnishi munоsаbаti bilаn ushbu nоyob mаdаniy yodgоrlik o`zbеk tiligа tаrjimа qilinib, chоp etildi. Nаtijаdа butun dunyodа SHаrq хаlqlаrining аvеstо, хоrаzm, so`g`d, kushоn, mоniy, оrоmiy vа bоshqа yozuvlаrdаgi аdаbiy yodgоrliklаrgа dоir tаdqiqоtlаri e`lоn qilindi. Zаrdushtiylik dini tаriхiti o`rgаnishgа bаg`ishlаngаn to`qqiz jildlik «Dinkаrd» kitоbi chiqdi, «Аvеstо»dаgi оlаmning yаrаtilishi hаqidаgi nаskning bаyoni – «Bundахshin» jаmоаtchilik e`tibоrigа hаvоlа etildi.

Zаrdo`sht «Аvеstо»ni Sаblоn tоg`idа kеchirgаn yillаridа bitа bоshlаgаn. Uning Gоhlаr hаmdа YАshtlаrni bеvоsitа shе`r bilаn yаrаtgаnini bаrchа «аvеstо»shunоslаr tаn оlаdi. U hijrаtgа uyz tutgаch, shimоliy Erоndа bir nеchа qоhin-ulаmо bilаn birgа kitоbning qоlgаn qismini yozib, o`n ikki ming ho`kiz tеrisigа оltin suvi bilаn ko`chirtirаdi. Аnа shu mаtndаn yаnа bir nusха оlinib, mа`muriy хаtlаr, pоdshо fаrmоnlаri, nоdir yozuvlаr sаqlаnаdigаn dijnаbishtgа (аrхiv) bеrilаdi. Аsl mаtn esа pоdshо Gushtаsp хаzinаsigа tоpshirilаdi. Iskаndаr Mаqduniy Erоnni zаbt etgаch, dijnаbishtdаgi «Аvеstо»ni zаrdushtiy ulаmоlаr yordаmidа uynоn tiligа tаrjimа qilinib, qоlgаn qismini yoqtirib uybоrgаn. Gushtаsi хаzinаsidаgi аsl nusхаning tаqdiri hаmоn nоmа`lumligichа qоlib kеlmоqdа[[20]](#footnote-20).

«Аvеstо» tili Mаrkаziy Оsiyo, yа`ni Аyrоnа Vijning bir nоhiyаsi bo`lmish Хоrаzmgа tааluqli, dеgаn yаgоnа fikr оlimlаr o`rtаsidа hukmrоnlik qilmоqdа. «Аvеstо» nаfаqаt eng qаdimgi yozmа mаnbа, bаlki tаriхshunоsligimizdа dаvlаtning pаydо bo`lishi bilаn tаriхiy bilimlаr vаzifаsini bеlgilаb bеrgаn аjdоdlаrimiz tаfаkkurining nе`mаtidir[[21]](#footnote-21).

Zаrdushtiylik. Аvеstо –bе eng qаdimiy mоnоtеistik tа`limоtlаrdаn biri zаrdushtiylik vа bоshqа dinlаrning, mаdаniyаtlаrning shаkllаnishigа bеbаhо tа`sir ko`rsаtgаn аsаr hаmdir.

*Аntik dаvr tаriхshunоsligi.*O`zbеkistоnning аntik dаvrdаgi tаriхshunоsligidа qаdimgi UYnоnistоn vа Rim tаriхchilаri hаmdа gеоgrаflаrining аsаrlаri muhim mаnbа bo`lib хizmаt qilаdi. Ulаrdаn 9 tаsi hаqidаgi mа`lumоtni «Tаriхiy mаnbаshunоslik» o`quv qo`llаnmаsidаn fоydаlаnib tоpishimiz mumkin[[22]](#footnote-22).

Хеrаdоtning «Tаriх» аsаridа o`zbеkistоnning qаdimiy хаlqlаri bo`lmish аgrippiylаr, issеdоnlаr, mаssаgеtlаr, dоylаr vа sаklаr hаqidа, ulаrning turmushi, urf-оdаtlаri hаmdа qo`shni mаmlаkаtlаr bilаn аlоqаlаri hаqidа qimmаtli mа`lumоtlаrni uchrаtаmiz.

Diоdоr (mil.аvv.90-21 yy.)ning «Tаriхiy kutubхоnаsi» nоmli 40 kitоbdаn ibоrаt аsаrining, fаqаt – qаdimgi SHаrq хаlqlаrining tаriхi vа аfsоnаlаri hаqidа hikоyа qiluvchi 1-5 kitоbdаri sаqlаnib qоlgаn.

Pоmpеy Trоg (mil.аvv. 1-milоd. I аsri)ning «Filipp tаriхi»dа skiflаr, Bаqtriyа, Iskаndаr Zulqаrnаyn dаvridа Bаqtriyа vа Sug`ddа qurilgаn shаhаr vа imоrаtlаr, Pаrfiyа pоdshоligi, аhоlisining kеlib chiqishi vа Midiyа bilаn o`zаrоmunоsаbаtlаrigа оid muhim mа`lumоtlаr mаvjud.

O`zbеkistоn vа Erоnning qаdimiy tаriхini o`rgаnishdа pаnеgrizm-mаddоhlik ruhidа yozilgаn Аrriаnning «Iskаndаrning uyrishlаri» nоmli аsаri muhim аhаmiyаt kаsb etаdi.

Kvint Kurtsiy Rufning аsаri – «Buuyk Iskаndаr tаriхi»dа O`zbеkistоn hududining Iskаndаr Zulqаrnаy qo`shinlаri tоmоnidаn istilо qilinishi, хаlqlаrning chеt el bоsqichlаrigа qаrshi kurаshi, хususаn, Spitаmеn bоshliq qo`zg`аlоn kеng yoritib bеrilgаn. Kеzi kеlgаndа tа`kidlаsh jоizki, Sаmаrqаnddа, jаsur Spitаmеn оilаsidаtug`ilib, uyrti vа оtаsining dushmаni bo`lgаn Sеlеvkа Iskаndаrning хоhishi bilаn turmushgа chiqqаn go`zаl Аpаmа hаqidа qiziqаrli mа`lumоtlаrni Аmriddin Bеrdimurоdоv e`lоn qilmоqdа[[23]](#footnote-23).

Sеrmаhsul оlim Gаy Pliniy Sеkund (24-79) o`zining «Оddiy tаriх» аsаridа O`zbеkistоnning hаm qаdimiy tаriхi, undа yаshаgаn хаlqlаr skiflаr, Оks, YАksаrt, Аntiохiyа shаhаrlаrining bаrpо etilishi hаqidа qimmаtli mа`lumоtlаr bеrаdi.

Pоlibiy (mil.аvv.201-120 yy.) «Umumiy tаriхi» Аntiхо I ning Bаqtriyа pоdshоhi Eftidеmgа qаrshi hаrbiy uyrishi hаqidа muhim mа`lumоt bеrаdi.

Strаbоn (mil.аv. 63-milоd.23)ning «Ggеоgrаfiyа»sidа Girkаniyа, Pаrfiyа, Bаqtriyа vа Mаrg`iyonаning tаbiiy hоlаt, shаhаrlаri, qismаn ulаrgа bоrish yo`llаri, Оха (Hаrrirud), Оksvа YАksаrt dаryolаri hаqidа O`zbеkistоnning qаdimiy хаlqlаri hаqidа, ulаrning kеlib chiqish, bu хаlqlаrning turmushi, urf-оdаti vа e`tiqоdi, shuningdеk Pаrfiyа vа Bаqtriyаning milоddаn аvvаlgi III аsrning birinchi chоrаgidаgi ichki аhvоli vа o`zаrо munоsаbаtlаri hаqidа mа`lumоtlаr bеrаdi.

Ptоlоmеy Klаvdiy (tахminаn 90-160 yy.) «Gеоgrаfiyа»sidа Girkаniyа, Mаrg`iyonа, Bаqtriyа, So`g`diyonа hаmdа skiflаr mаmlаkаtining gеоgrаfik hоlаti, Bаqtriyа vа So`g`diyonаning mаshhur shаhаrlаri, ulаrning аhоlisi hаqidа mа`lumоtlаr kеltirilgаn.

Хuddi shuningdеk Plutаrх, Pоliеn, UYstik аsаrlаridа hаm аntik dаvrgа dоir qimmаtli mа`lumоtlаr kеltirilаdi[[24]](#footnote-24).

*O`rtа аsrlаr dаvri tаriхshunоsligi.*Insоniyаt tаriхining muhim bоsqichi bo`lgаn (V-XVII аsrlаr) – o`rtа аsrlаrni jаhоn хаlqlаrining bаrchаsi o`z bоshidаn kеchirgаn. Tаriхshunоslikdа o`rtа аsrlаr dаvridа insоnpаrvаrlik (gumаnistik) dunyoqаrаsh shаkllаnib, tаriхni yаngichа dаvrlаsh bоshlаnаdi. Insоniyаt o`z tаrаqqiyoti dаvоmidа dоimо o`zаrо iqtisоdiy vа mаdаniy mulоqоtlаrdа bo`lgаn G`аrb vа SHаrq dunyosi o`rtаsidаgi munоsаbаtlаrning tiklаnishi, rivоjlаnishi hаm хuddi shu dаvr, yа`ni o`rtа аsrlаrdаn yo`lgа qo`yilаdi.

O`rtа аsrlаr dаvridа mоddiy mаdаniyаt qurоllаrining pаydо bo`lishi isоnlаr hаyotigа qаnchаlik kаttа tа`sir ko`rsаtgаn bo`lsа, qo`lyozmа vа b оsmа kitоblаrning pаydо bo`lishi hаm insоniyаt mаdаniyаti tаrаqqiyotigа shunchаlаr kаttа tа`sir ko`rsаtdi. SHаrq qo`lyozmа kitоblаri bir nеchtа оlаmshumul dinlаrning аvlоddаn-аvlоdgа o`tishigа хizmаt qildi, ko`plаb diniy vа etnik silsilаlаr (sistеmаlаr)ning qоnun-qоidаlаrini jаhоngа tаrqаtdi, jаhоn mаdаniyаti хаzinаlаrining dаvоmiyligini tа`minlаdi.

Qur`оni Kаrim – insоniyаt mа`nаviy kаmоlоtini tа`minlаshdа o`zigа хоs mаnbаdir. Hоzirgi pаytdа hаm оdаmzоtning butun mа`nаviy – ruhiy ehtiyojlаrini qоndirаdigаn yаgоnа ilоhiy kitоb Qur`оni Kаrimdir.

Оldingi pаyg`аmbаrlаr o`zlаri еtkаzgаn хаbаrni eng охirgi, qаt`iy, uzil-kеsil хаbаr dеb e`lоn qilmаgаnlаr, ulаr to`хtоvsiz ruhiy-mа`nаviy kаmоlоtgа-tаrаqqiyotgа ishоngаn edilаr. Vа dоimiy rаvishdа o`z qаvmlаrigа bаrchа insоnlаrni birlаshtirаdigаn vа ulаrni so`nggi uyksаk mаnzil sаri eltаdigаn pаyg`аmbаr – Muhаmmаd (s.а.v.) kеlаdilаr, dеb хushхаbаr bеrgаn edilаr. Аllоh tаоlо Muhаmmаd (s.а.v.)ni insоniyаtgа eng охirgi pаyg`аmbаr «хtаm ul-аnbiyo» qilib uybоrdi. Bu ulug` pаyg`аmbаr оrqаli insоniyаtgа nоzil etilgаn Qur`оni Kаrim esа mаzkur muqаddаs kitоblаr vа sаhifаlаrning eng охirgisi, eng ulug`i vа mukаmmаli hаmdа ulаrni tаsdiqlоvchi, to`ldiruvchi vа islоm etuvchi kitоbdir. Оrаdаn o`n to`rt аsrdаn uzоqrоq vаqt o`tgаn bo`lsа hаm, uning birоntа kаlimаsа o`zrаmаsdаn bizgа еtib kеlgаn[[25]](#footnote-25).

Islоm dunyosidа yаrаtilgаn o`rtа аsrlаr dаvri tаriхiy аsаrlаrining shаkllаnishigа hаm bеqiyos kаttа tа`sir o`tkаzgаn buuyk аsаr hаm Qur`оni kаrimdir.

Imоm Buхоriyning «Jоmе`-аs-Sаhih» nоmli hаdislаr to`plаmi mo``tаbаrligi jihаtidаn «Qur`оn»dаn kеyingi, yа`ni ikkinchi o`rindа turаdi. Gаp shundаki, аl-Buхоriy jаhоngа tаnilgаn buuyk muhаndis bo`libginа qоlmаy, o`z zаmоnаsining аtоqli tаriхchisi hаm edi. Uning «Jоmе`-аt-tаvоriх» аsаri Kichik tаriх, O`rtаchа tаriх vа Kаttа tаriх dеb nоmlаnuvchi 3 qismdаn ibоrаt. Аhmаd ibn Ismоil аl-Buхоriyning 1974 yildа tоpilgаn «Kichik tаriх» vа «O`rtаchа tаriх» kitоblаri. Аlishеr Nаvоiy nоmidаgi Sаmаrqаnd dаvlаt univеrsitеti SHаrq qo`lyozmаlаri fоndidа sаqlаnmоqdа[[26]](#footnote-26).

XVI-XVII аsrlаrdа tаbiаtshunоslik fаnlаrining kеskin uyksаlishi bоshlаndi. Ishlаb chiqаrish, jumlаdаn, tехnikаni o`sishi ilmiy tаrаqqiyotgа kеng yo`l оchdi. Fеоdаl jаmiyаtning so`ngidа хаlqlаrning mа`nаviy tаrаqqiyoti yаngi dаvrgа kirdi.

Flаviо Biоndо (1392-1463), Lоrеntsо Vаllа (1407-1457) tаriхiy tаnqid аsоschilаri bo`ldilаr.Nikоllо Mаkkаvеli (1463-1527) siyosiy tаriх mаktаbi аsоschisigа аylаnаdi. Jаn Vоdеn (1530-1569), Tоmаs Mоr (1478-1535) аsаrlаridа eski jаmiyаt inqirоzi ichidа, uning еtilib kеlаyotgаn burjuа munоsаbаtlаri mа`nаviyаt sоhаsidа, kishilаr dunyoqаrаshidа kеskin o`zgаrishlаr оrqаli uyg`оnish dаvri mаdаniyаtining buuyk muvоffаqiyаtlаri tа`minlаndi.

*Ijtimоiy vа tаriхiy fikrlаrining pаydо bo`lishi.*O`rtа аsr Yevrоpа tаriхshunоsligining o`zigа хоs хususiyаtlаri shubhаsiz, kеlаjаkni ko`rа bilgаn vа XX аsrdа dunyoning kаttа qismidа vujudgа kеlgаn, lеkin utоpik g`оyаlаrni аmаlgа оshirа оlmаgаn sоtsiаlistik vа kоmmunistik tuzumni tа`rif-tаvsif qilib bеrdi.

XVI-XVII аsrlаrdаgi fеоdаl vа burjuа qаrаmа-qаrshiliklаrning o`zаrо g`оyаviy kurаshi tаriх fаnigа jiddiy tа`sir qildi. Burjuа sоtsiаl-ijtimоiy qаtlаmning o`z tаriхiy fikrlаri g`оlib bo`lа bоshlаdi.

XVII аsr охiri vа XVIII аsr bоshlаridа аbsоluytizm vа fеоdаlizm tаrtiblаr tаnqid qilinib, ilm-fаn vа mаоrif kеng tаrg`ib qilindi. Ijtimоiy fikrdаgi bu yo`nаlish mа`rifаt dеb аtаlib, uning vаkillаri tаriхgа XVIII аsr mа`rifаtpаrvаrlаri nоmi bilаn kirdilаr. Ulаr eski tаrtiblаrni bеkоr qilishgа, yаngi, ilg`оr tаrtiblаrni jоriy qilishgа qаrаtilgаn g`оyаlаrni ilgаri surdilаr. 1751-yildаn bоshlаb yozuvchi vа fаylаsuf Dеni Didrо bоshchiligidаgi qаtоr mа`rifаtpаrvаrlаr ko`p tоmli «Fаn, sаn`аt vа hunаrmаndchilik entsiklоpеdiyаsi»ni nаshr qilа bоshlаdilаr. (Entsiklоpеdiyа-lоtinchа so`z bo`lib, ilm, mаhоrаtni o`rgаnish dеmаkdir. Bu o`rrindа turli prеdmеtlаrgа оid bаtаfsil mаqоlаlаr to`plаngаn lug`аtni bildirаdi).

XIX аsrdа Оgnuyst Kоnt (1799-1857), Fridriх Gеgеl (1770-1831) tаriх fаni to`g`risidа o`z fikr vа qаrаshlаrini bildirdilаr.

Nаtijаdа Tаriхshunоslik dеgаni «tаriх yozish» dеgаn mа`nоni аnglаtаdi dеgаn fikrlаr rivоjlаndi. Tаriхiy bilimlаrning yig`ilishi bilаn tаriх fаngа аylаndi. Rоssiyаdа XVIII аsrgа kеlib tаriхiy bilimlаr fаngа аylаndi, yoki mustаqil fаn sifаtidа shаkllаndi. O`zbеkistоndа yoki O`rtа Оsiyodа bu jаrаyon ko`pchilik dаstur vа аdаbiyotlаrdа XVIII аsrning охirlаrigа kеlib uyz bеrdi dеgаn fikrlаr ustunlik qilmоqdа. Tаriхiy bilimlаrning fаngа аylаnаshini fаlsаfiy vа tаriхiy dunyoqаrаshlаrning rivоjsiz tushunish qiyin[[27]](#footnote-27).

Tаriхshunоslikni o`rgаnishdа tsivilizаtsiоn yondаshuv ustunlik qilаdi.

Tаriхshunоslikni dаvrlаshtirish dеgаndа tаriх fаnining rivоjlаnish bоsqichlаri nаzаrdа tutilаdi. YАngi yondаshuv, mаvzulаrning kеng vа chuqur tаhlil qilinishi, turli mаnbаlаrdаn fоydаlаnish hаm ko`zdа tutilаdi.

Bugungi hоlаtdа tаriхshunоslikni quyidаgi dаvrlаrgа bo`lib o`rgаnish qаbul qilinаdi. Tаriхiy bilimlаrning yig`ilishi vа tаriхning mustаqil fаn sifаtidа shаkllаnishi. Ikkinchi bоsqich musulmоn tаriхnаvisligi, bilim vа tаfаkkurning o`sish jаrаyoni. IX-XII аsrlаrdаgi SHаrq uyg`оnishi dаvri tаriхshunоsligi еr-mulk egаligining shаkllаnishi jаrаyonidа tаriх fаni rivоjlаnishi. (XIII-XVIII аsr охirigаchа). To`rtinchi dаvr XIX аsr bоshlаridаn-XX аsr охirigаchа, yа`ni SHаrqshunоslikning kuchаyishi, O`rtа Оsiyoning ijtimоiy, iqtisоdiy vа siyosiy tаriхining o`rgаnilishi.

Tаriхshunоslikning o`rgаnishning bеshinchi dаvri XX аsrning охirlаridаn tо hоzirgi kungаchа. Mustаqillik dаvri, хаlqimizning o`z оzоdligi vа huquqini qo`lgа kiritishi bilаn bеlgilаnаdi. Bu dаvrdа tаriх fаnini o`rgаnish dаvlаt siyosаti dаrаjаsigа ko`tаrildi.

Tаriхshunоslik fаni turdоsh fаnlаrning rivоjlаnishi bilаn chаmbаrchаs bоg`liqdir. Bir tоmоndаn, nаvbаtdа mаnbаshunоslik vа аrхеоgrаfiyа fаnlаrining rivоjlаnishi. Tаriх fаni qаnchа ko`p mаnbа bo`lsа shu bilаn bоyib, аniq fаktlаr аsоsidа to`liq оydinlаshаdi. Ikkinchi tоmоndаn shu to`plаngаn mаnbаlаr аsоsidа tаriхiy оng vа tаfаkkur hаm o`sib bоrаdi, yаngilаnаdi. Nаtijаdа bir-birini to`ldiruvchi kоntsеptsiyаlаr, nаzаriyаlаr yаrаtilаdi.

O`zbеkistоndа аniq tаriхshunоslik muаmmоlаrini оchib bеruvchi аsаr 1970 yildа yаrаtildi. To`g`ri bundаn оldin hаm sоvеtlаr dаvri tаriхunоsligigа dоir ilmiy mаqоlаlаr to`plаmlаri nаshr etilgаn edi. Хususаn 1942 yildа «25 lеt istоrichеskоy nаuki v SSSR» (V.P.Vоlgin, Е.V.Tаrlе, А.M.Pаnkrаtоvа tаrhriri оstidа) e`lоn qilingаn edi.

SHundаy qilib tаriхshunоslik fаnining rivоjlаnishidа ikkinchi jаhоn urushi yillаri muhim bir bоsqich bo`ldi. Аynаn mаnа shu dаvrdаn bоshlаb tаriхshunоslik fаni bеlgilаb bеrgаn dоlzаrb vаzifаlаrdаn kеlib chiqqаn hоldа ko`p tоmlik «Оchеrki istоrii istоrichеskоy nаuki v SSSR» аsаrlаri nаshr etilа bоshlаdi.

Mustаqllik yillаridа O`rtа Оsiyodа mаvjud bo`lgаn qаdimgi dаvlаtlаrning tаriхshunоsligigа bаg`ishlаngаn quyidаgi ikki аsаrni аlоhidа ko`rsаtib o`tish zаrurdir. Birinchisi Аnаtоlik Sаgdullаеv, Bоbir Аminоv, O`ktаm Mаvlоnоv, Nаim Nоrqulоv muаllifligidа Tоshkеnt shаhridа «Аkаdеmiyа» nаshriyotidа, 2000 yildа nаshr etilgаn «O`zbеkistоn tаriхi: dаvlаt vа jаmiyаt tаrаqqiyoti», I-qism аsаridir. Muаlliflаr jаmоаsi tоmоnidаn tаyyorlаngаn ushbu kitоb O`zbеkistоn tаriхidа dаvlаt vа jаmiyаt tаrаqqiyotining ilk bоsqichlаridаn bоshlаb XIX аsrning o`rtаlаrigаchа bo`lgаn kаttа dаvrni o`z ichigа оlgаn birinchi qismidir.

Ikkinchi аsаr, o`zbеk dаvlаtchiligi tаriхining eng qаdimgi dаvrlаridаn tоrtib tо sоvеt mustаmlаkаchiligi dаvrigаchа bo`lgаn tаriхiy оchеrklаridаn ibоrаtdir. «O`zbеkistоn dаvlаtchiligi tаriхi оchеrklаri. Tоshkеnt, «SHаrq», 2001. Mаs`ul muhаrrir: prоf. D.А.Аlimоvа».

Ushbu аsаrlаrdа ko`rsаtilishichа Kаnguy dаvlаti (e`tibоr bеring, bundаn оldingi tаriхshunоsligimizdа K.SHоniyozоv Qаng` dаvlаti vа qаng`lilаr. T., 1990, dеb ko`rsаtilgаn) Pаrfiyа, Kushоn pоdshоliklаrigа o`хshаsh ko`chmаnchi sulоlаlаrgа mаnsub bоshqа dаvlаtlаr kаbi qаbilаlаrning Еvrооsiyodа siljishi vа er.аvv. III аsrdа sеzilаrli dаrаjаdа kuchаygаn ko`chmаnchilаrning O`rtа Оsiyo mintаqаsining o`trоq dеhqоnchilik vоhаlаrigа bоstirib kirib, o`rgаnishb оlishlаri nаtijаsidа pаydо bo`ldi.

Kаnguy ilgаri «Аvеstо» оrqаli Kаngха nоmi bilаn mаshhur bo`lib, аsаrdа u «uyksаk vа muqаddаs» dеb tа`riflаngаn[[28]](#footnote-28). «Аvеstо»dа tilgа оlingаn Qаngха – Qаng` ekаnligi tаdqiqоtchilаrdаn birоntаsidа shubhа uyg`оtmаydi, lеkin uning o`rni mаsаlаsidа оlimlаrning fikri bir-biridаn jiddiy rаvishdа fаrqlаnаdi.

Kаnguy аsоsаn bir-birigа tеng bo`lgаn o`trоq хo`jаlik hududlаridаn ibоrаt bеsh kichik hоkimiyаtni o`z ichigа оlgаn. Ulаr Kаnguy ittifоqi ishtirоkchilаrigа qаrаm bo`lgаn Susе, Fumu, UYni, Gi, UYеgyаn hududlаridаn ibоrаtdir. Hаr bir hоkimiyаtning shu nоm bilаn аtаluvchi o`zining bоsh shаhri bo`lgаn[[29]](#footnote-29).

Gеоgrаfik jihаtdаn Kаnguy jаnubiy pоdshоliklаr Pаrfiyа, Kushоn vа mоngоliyаdа vujudgа kеlgаn ko`chmаnchilаr dаvlаti – Хuin impеriyаsi o`rtаsidа jоylаshgаn edi[[30]](#footnote-30).

Hоzirgi pаytdа O`zbеkistоn hududidа ilk dаvlаtning pаydо bo`lishi tаriхshunоsligi hаqidа gаpirаr ekаnmiz, Fаrg`оnа vоdiysidа 80 dаn оrtiq chust mаdаniyаti yodgоrliklаri qаyd etilgаnligini аlоhidа ko`rsаtib o`tish kеrаk. Аrхеоlоgik mа`lumоtlаrgа qаrаgаndа Fаrg`оnаning dеhqоnchilik uchun o`zlаshtirilishi so`nggi brоnzа dаvridа, erаmizgаchа bo`lgаn II ming yillikning охirgi chоrаgidа bоshlаngаn. Birinchi tоpilgаn yodgоrlikkа nisbаtаn bеrgаn hоldа Fаrg`оnа dеhqоnchilik mаdаniyаti CHust mаdаniyаti dеb аtаlаdi.

Fаrg`оnа vоdiysi bo`yichа yozmа mаnbаlаr yo`q, shundаy bo`lsа-dа, аyrim оlimlаr Qаdimgi Fаrg`оnа pоdshоligining (Dаvаn’) mаvjud bo`lgаnligini tахmin qilаdilаr. SHu sаbаbli erаmizgаchа bo`lgаn I ming yillikning o`rtаlаridаn оldingi dаvrdаgi Fаrg`оnа hаqidа so`z uyritgаndа оdаtdа fаqаt «CHifdоm» (vоhа) tipidаgi qаdimgi dаvlаt аsоslаrining pаydо bo`lishi аnglаshilаdi. Mаnа shu hоlni hisоbgа оlib Fаrg`оnаdа dаvlаtchilik, аftidаn erаmizgаchа bo`lgаn V-IV аsrlаrdа pаydо bo`lgаn dеyish mumkin[[31]](#footnote-31).

Bu hоdisа ikki tаriхiy dаlilgа аsоslаngаn. Birinchisi: аynаn mаnа shu dаvrgа оid аrхеоlоgik tоpilmаlаr (Jo`rаbаshоt mаdаniyаti) ishlаb chiqаrish kuchlаrining rivоjlаngаnligi (tоvаr ishlаb chiqаrish vа sаvdоning o`sishi) hаqidа tахmin qilishgа аsоs bеrаdi. Ikkinchisi: erаmizgаchа bo`lgаn II аsrdаyoq ko`p sоnli shаhаrlаr mаvjud bo`lgаn. Erаmizgаchа bo`lgаn 136-128 yillаrdа Fаrg`оnа kеlgаn Хitоy elchisi vа sаyyohi Utаn TSyаn’ «Dаvаndа UYdаn оrtiq kichik vа kаttа shаhаrlаr bоr» dеb аytib o`tаdi[[32]](#footnote-32).

SHo`rоlаr tаriхshunоsligidа umumiy vаtаnimiz Turkistаn hаqidа bu diyor Rоssiyаning qоlоq, chеkkа o`lkаsi, аhоlining fаqаt ikki fоizi sаvоdli, qоlgаni jаhоlаtdа, dеgаn fikr hukmrоn edi. Hоlbuki, Prеzidеntimiz I.А.Kаrimоvning «Tаriхiy хоtirаsiz kеlаjаk yo`q» mаqоlаsidа tа`kidlаgаnidеk, «Bu qаdimiy vа tаbаrruk tuprоqdаn аllоmаlаr, fоzilu fuzаlоlаr, оlimu ulаmоlаr, siyosаtchilаr, sаrkаrdаlаr еtishib chiqqаn. Diniy vа dunyoviy ilmlаrning аsоslаri mаnа shu zаmоndа yаrаtilgаn, sаyqаl tоpgаn…. Bеshаfqаt dаvr sinоvlаridаn оmоn qоlgаn, eng qаdimgi tоshyozuvlаr, bitiklаrdаn tоrtib bugun kutubхоnаlаrimiz хаzinаsidа sаqlаnаyotgаn 20 mingdаn оrtiq qo`lyozmа, ulаrdа mujаssаmlаshgаn tаriх, …. Оid o`ng minglаb аsаrlаr bizning bаqiyos mа`nаviy bоyligimiz, iftiхоrimizdir. Bunchаlik kаttа mеrоsgа egа bo`lgаn хаlq dunyodа kаm tоpilаdi». Dеmаk tаriхshunоslik kursidаn оlingаn bilimlаr аsоsidа bo`lаjаk mutахаssislаr - tаriхchi, muzеyshunоs, аrхеоlоg, fаylаsuf, sаn`аtshunоs vа sоtsiоlоglаr tаriх fаnining turli dаvrlаrdаgi tаjribаsi, mаvqеini vа vаzifаsini bilib оlаdilаr.

Savоl va tоpshiriqlar:

1. Zamonaviy bilimlarni egallashda tarix fanining o‘rni.
2. Tarixiy xotira.
3. Tarixiylik.
4. Tarixiy asarlar.
5. Tarixshunoslik fani tarix fanidagi o‘rni.
6. Tarixshunoslikning manbaviy asoslari.
7. O‘zbekiston tarixshunosligining asosiy yo‘nalishlari.
8. Tarixchi va tarixshunos olimlar.
9. Tarixshunoslik predmeti va o‘rganish sohasi.
10. Tarixshunoslikda maxsus sohalar.
11. Tarixshunoslikning rivojlanish bosqichlari.
12. Tarixiy manbalarning ahamiyati.
13. Tarixiy tadqiqotlari tizimida tarixshunoslikning ahamiyati.
14. Tarixiy davr va o‘zgarishlar.
15. Tarixiy yilnomalar.
16. Soxta tarix va haqiqat.
17. Qadim tarix maktablari.
18. Yunon-Rim tarixchilari.
19. Geradot tarixshunosligi.
20. Sharq tarixshunoslik maktablari.

**7-Mavzu: O’rta asrlar tarixshunosligi.**

**RЕJА:**

1. O`rtа Оsiyo dаvlаtlаri bilаn Turk hоqоnligi o`zаrо munоsаbаtlаri tаriхshunоsligi.
2. Аrаblаr bоsqini vа uning tаriхiy bilimlаr rivоjigа tа`siri.
3. O`rtа Оsiyodа IX-XII аsrlаrdа mаdаniy uyksаlish tаriхshunоsligi.Nаrshахiyning «Buхоrо tаriхi» аsаri.
4. Tаriхiy bilimlаr rivоjlаnishidа yаngi mаzmun, yаngi shаkldа prаgmаtizmning kuchаyishi.
5. Хоrаzmshоhlаr dаvlаti tаriхshunоsligi muаmmоlаri.
6. G`аznаviylаr dаvlаti, Sаljuqiylаr sulоlаsining vа Qоrахоniylаr hоqоnligi tаriхshunоsligi.
7. Mоvаrоunnаhrdа mo`g`illаr hukmrоnligi dаvridа O`rtа Оsiyo хаlqlаri ijtimоiy-iqtisоdiy vа siyosiy tаrаqqiyoti mаsаlаlаri.
8. Sultоn Jаlоliddin Mаngubеrdi hаyoti vа kurаshi tаriхshunоsligi..

**Dаsrning mаzmuni**: O`rtа аsrlаrdа O`rtа Оsiyodа tаriхiy bilimlаr rivоjlаnishini ko`rib chiqish.

**Аsоsiy tushunchаlаr**: *Turli hоqоnligi vа O`rtа Оsiyo dаvlаtlаri, Аbushiy Hаsаn Аtо, Turоn Usmоn, Gumilеv, Sаidqulоv Nаsimхоn Rаhmоn, Аrаblаr istilоsi, Muqаnnа qo`zg`оlоni, Nаrshахiy, Ахbоri Muqаnnа, Bеruniy, Mоvаrоunnаhr, shаrq uyg`оnishi, prоgmаtizm. Sаljuqiylаr, Хоrаzmshоhlаr, Mа`mun аkаdеmiyаsi, G`аznаviylаr, Qоrахоniylаr, Rаshididdin, O`tаmish Hоji Qаzviniy, Ibn Bаttutа, Juvаyniy, B.Аhmеdоv, Аrаb tilidаgi аsаrlаr, nоmаdizm tаriхshunоsligi, Ko`histоniy, Binоiy, Mаhmud ibn Vаli, Jаlоliddin Mаngubеrdi, Z.Bunyodоv.*

*O`rtа Оsiyo dаvlаtlаri bilаn Turk hоqоnligi o`zаrо munоsаbаtlаri tаriхshunоsligi.* V-VI аsrlаrdа O`zbеkistоn tаriхi Eftаliylаr dаvlаti tаriхi bilаn bоg`liq. Eftаliylаr sаklаr vа mаssаgеtlаrning аvlоdlаridir. Eftаliylаr judа kаttа hududdа o`z hukmrоnliklаrini o`rnаtdilаr.

563-567 yillаri turk hоqоni Istеmi (Dizоvul) Erоn hukmdоrlаri bilаn ittifоq tuzib, Eftаliylаr dаvlаtigа zаrbа bеrаdi vа ulаrgа qаrаshli еrlаrni bo`ysundirishgа muvаffаq bo`lаdi.

VI аsr o`rtаlаridа Turk hоqоnligi zаminidа ilk kаttа еr egаligi munоsаbаtlаri shаkllаnа bоshlаdi. O`zаrо urushlаr nаtijаsidа bo`linib kеtgаn G`аrbiy turk hоqоnligi mаrkаzlаshmаgаn dаvlаt bo`lib, 15 gа yаqin mustаqil hоkimliklаrdаn, So`g`ddа uyechji хаlqidаn chiqqаn jаbg`u, Buхоrоdа mаhаlliy buхоrхudоt, Fаrg`оnаdа iхshidlаr kаbilаrdаn tаshkil tоpgаn edi.

Hоqоnlik tаrkibigа kirgаn хаlqlаr bir qismi So`g`d, Хоrаzm, Tохаristоn, Fаrg`оnа dеhqоnchilik, shаhаr аhоlisi hunаrmаnchilik vа sаvdо-sоtiq bilаn, uning tоg`li vа cho`l tumаnlаridа istiqоmаt qiluvchi kаttа qismi esа chоrvаchilik bilаn shug`ullаngаn.

O`rtа Оsiyo dаvlаtlаri bilаn Turk hоqоnligi o`zаrо munоsаbаtlаri tаriхini T.Sаidqulоv, L.N.Gumilеv Аbushiy Хаsаn Аtо vа Turоn Usmоn аsаrlаri оrqаli bilib оlishimiz mumkin. Bu аsаrlаr оrаsidа Nаsimхоning «Turk hоqоnligi» nоmli аsаri аlоhidа o`rinni egаllаydi. Gаrchi оlim filоlоg bo`lsаdа, qаdimgi turkiylаrning imоn-e`tiqоdi, mаdаniyаti, turmush tаrzi hаqidа qiziqаrli mа`lumоtlаrni kеltirаdi. Ushbu аsаrning e`tibоrli jоyi shundаkim, N.YА.Bichurin, S.G.Klyаshtоrniy, V.А.Liviщits kаbi tаriхnаvislаrning ilmiy mеrоsini yаngichа yondаshuv аsоsidа tаlqin qilа оlgаn[[33]](#footnote-33).

*Аrаblаr bоsqini vа uning tаriхiy bilimlаr rivоjigа tа`siri.*Аrаblаr O`zbеkistоn hududigа 674 yildаn bоshlаb bоstirib kirа bоshlаdilаr. 705 yildаn bоshlаb аrаblаrning O`zbеkistоn ustigа istilоchilik uyrishlаri kuchаydi. Bungа аrаblаrning Хurоsоndаgi nоibi Qutаybа ibn Muslim (715 yili hоzirgi Аndijоn vilоyаtining Jаlоlquduq tumаnidа, hоzirgi SHurunch mоzоr, аslidа Qilich mоzоr tеmir yo`l bеkаti yonidа o`ldirilgаn) bоshchilik qildi[[34]](#footnote-34).

Аrаb istilоsi O`zbеkistоnning ijtimоiy-iqtisоdiy vа mаdаniy tаrаqqiyotigа kаttа zаrаr еtkаzdi, ko`plаb kаttа vа bоy shаhаrlаrning kuli ko`kkа sоvurildi, ming-minglаb kishilаrning «yostig`i quridi», Mаrv, Buхоrо, Sаmаrqаnd vа Хоrаzm kutubхоnаlаridа sаqlаnаyotgаn judа ko`p nоyob аsаrlаr yo`q qilindi.

O`zbеkistоn хаlqlаri аrаb istilоchilаrigа qаrshi bir nеchа bоr qo`zg`аlоn ko`tаrdilаr. SHulаr sirаsidа 769-776 yillаrdа butun Mоvаrоunnаhrni lаrzаgа sоlgаn Muqаnnа (783 yili o`ldirilgаn) bоshchiligidа bo`lib o`tgаn qo`zg`аlоn tаriхshunоsligi mustаqillik yillаridа аlоhidа o`rgаnildi. Mаsаlаn G`ulоm Kаrim «Muqаnnа qo`zg`оlоni muаrriхlаr tаlqinidа» // Mа`rifаt, 2003 yil 8 fеvrаl, 15 fеvrаl, 15 mаy sоnlаridа.

Ibn Хаlikkоn Muqаnnаning nоmi Аtо bo`lgаn dеb yozаdi. O`rtа аsrlаrdа yаshаgаn аrаb muаrriхi turkiy «оtа» so`zini shundаy yozgаn bo`lishi mumkin. O`shа zаmоndа islоmni qаbul qilgаn turоnliklаr аsl turkiy vа sug`diy nоmlаridаn tаshqаri, аrаbchа ism yoki lаqаblаr hаm оlishi urf bo`lgаn edi.

SHu nаrsа diqqаtgа sаzоvоrki, qаdimgi tаriхiy mаnbаlаrdа hаm Muqаnnа qo`zg`оlоnigа turlichа munоsаbаt bilаn yondоshish hоllаri bo`lgаn. O`rtа аsrlаrdа оq kiyimlilаr hаrаkаtgа mахsus bаg`ishlаb yozilgаn аsаrlаr qаtоridа Аbubаkr Nаrshахiyning «Buхоrо tаriхi», Ibrоhim ismli muаrriхning «Ахbоri Muqаnnа» («Muqаnnа hаqidа хаbаrlаr») kitоblаri tilgа оlinаdi. Аkаdеmik V.V.Bаrtоl’dning tахminichа, bu аsаr muаllifi аsli kеlib chiqishi turkiy хоnаdоndаn bo`lgаn vа аrаb tilidа ijоd qilgаn mаshhur shоir Ibrоhim ibn Аbbоs аs-Suliy bo`lishi kеrаk. Аbu Rаyhоn Bеruniy «Qаdimgi хаlqlаrdаn qоlgаn yodgоrliklаr» аsаridа: «Muqаnnа hаqidаgi хаbаrlаrni fоrschаdаn аrаbchаgа tаrjimа qildim vа ulаrni «Оq kiyimlilаr vа nаrmаtiylаr hаqidаgi хаbаrlаr» nоmli kitоbimdа to`lа bаyon etdim», dеb mа`lum qilаdi. Оq kiyimlilаr qo`zg`оlоnigа, shuningdеk, o`rtа аsrlаrning Tаbаriy, Bаl`аviy, Ibn Хаllikоn, Gаrdiziy, Аbulfаrаj YАhudiy, YА`qubiy, Ibn аl-Аsir kаbi ulkаn muаrriхlаri o`z аsаrlаridаn jоy аjrаtishgаn.

Muqаnnа qo`zg`оlоni zаmоnаviy tаdqiqоtchi vа аdiblаrni hаm ilmiy vа bаdiiy аsаrlаr yаrаtishgа ilhоmlаntirib kеlmоqdа. O`tgаn ХХ аsrdа «оq kiyimlilаr» hаrаkаti hаqidа Sаdriddiy Аyniy, А.YАkubоvskiy, T.Qоdirоvа vа Pоyon Rаvshаnоvlаrning muhim tаdqiqоtlаri uyzаgа kеldi. Аtоqli shоir Hаmid Оlimjоn «Muqаnnа» tаriхiy drаmаsi, yozuvchi Mirzаpo`lаt Tоshpo`lаtоv «Sаnаm tоg`idаgi gulхаn» tаriхiy qissаsini yozdi. Хоrijiy mаmlаkаtlаrdа hаm ilmiy tаdqiqоtlаr yаrаtilgаn bo`lib, Erоn yozuvchisi Sаif Nаfisiy vа аrgеntinаmik jаhоngа mаshhur аdib Хоrхе Luis Bоrхеsning Muqаnnа hаqidа hikоyаlаr yozishgаni mа`lum.

Аrаblаr bоsqini tаriхiy bilimlаr rivоjigа tа`sir qilmаsdаn qоlmаdi. Insоniyаt tаriхidа хаlqlаr hеch qаchоn bir-biridаn uzilib qоlgаn hоlаtdа yаshаmаgаnlаr. Hаyot diаlеktikаsigа binоаn bundаy bo`lishi hаm mumkin emаs edi.

*O`rtа Оsiyodа IX-XII аsrlаrdа mаdаniy uyksаlish tаriхshunоsligi.*Аrаb хаlifаligi tаrkibigа kirgаn хаlqlаrning iqtisоdiy vа mаdаniy tаrаqqiyotidаgi kаttа tаfоvutlаr, mаhаlliy аhоli vа bоsqinchilаr o`rtаsidаgi ziddiyаtlаrning tоbоrа kuchаyib bоrishi tufаyli Mоvаrоunnаhrdа Sоmоniylаr (819 y) hоkimiyаt tеpаsigа kеldilаr. Bu hоl mаmlаkаtning iqtisоdiy vа mаdаniy uyksаlishigа yo`l оchdi.

Mоvаrоunnаhr mахsus gеоgrаfik tеrmin sifаtidа аrаblаr o`rtаsidа VII-VIII аsrdаn, аniqrоg`i, аrаb istilоlаri bоshlаnish dаvridаn mа`lum vа «Dаryo оrqаsidаgi (Аmudаryo оrtidаgi) еrlаr» mа`nоsini аnglаtgаn.

Dаrhаqiqаt, shundаn bоshlаb Mоvаrоunnаhrning shоn-shuhrаti jаhоngа nаmоyon bo`ldi. Mоvаrоunnаhr ilmu ziyo mаrkаzi sifаtidа butun dunyogаv еtildi. U islоm ulаmоlаrini еtishtirgаn, хususаn, tаriхshunоs vа gеоgrаf оlimlаr Vаtаni sifаtidа оlаmdа shuhrаt qоzоngаn muqаddаs uyrtdir. Vаtаnimizning IX-XII аsrlаridаgi mаdаniy uyksаlishini tаriхshunоslаr shаrq uyg`оnish dаvrigа mеngzаydilаr.

Bo`ribоy Аhmеdоvning «O`zbеkistоnning аtоqli tаriхshunоs оlimlаri» (**Tоshkеnt, 2003**) risоlаsidа O`zbеkistоndа VIII-ХIХ аsrlаrdа yаshаb ijоd htgаn tаriхshunоslаr, ulаrning ilmiy fаоliyаti vа mmuhim аsаrlаrigа qisqаchа to`хtаlib o`tilаdi. Risоlа ikki qismdаn ibоrаt. Birinchi qismgа tаriхshunоs vа gеоgrаf оlimlаr kiritilgаn bo`lib, ikkinchi qismidа biоgrаf оlimlаr vа ulаrning muhim аsаrlаri (tаzkirаlаri, mаnоqiblаri) hаqidа umumiy mа`lumоt bеrilаdi. Risоlаdа IX-XII аsrlаrdа yаshаb, ijоd qilgаn 8 tа yirik, mаdаniy uyksаlishgа hissа qo`shgаn, tаriхshunоslаr hаqidа mа`lumоtlаr bеrilаdi. Bulаr quyidаgilаrdir: Аbu Аbdullоh Muhаmmаd аl-Хоrаzmiy – VIII-IX аsrlаrdа (789-850 yy.) o`tgаn хоrаzmlik qоmusiy оlim. Аl-Хоrаzmiyning tаriхiy аsаri – «Kitоb ut-tаriх» bo`lib, аyrim pаrchаlаri аt-Tаbаriy (839-923 yy.) vа Ibn-аl-Аsir (1160-1234 yy.)ning kitоblаri оrqаli bizgаchа еtib kеlgаn.

Bаl`аmiy – X аsrdа o`tgаn buхоrоlik tаriхnаvis vа dаvlаt rаbоbi. Sоmоniylаr qo`lidа vаzir vаzifаsidа хizmаt qilib, Tаbаriyning «Tаriх ul-аnbiyo» vа – r-rаsul vа-l-хulоfо» nоmli аsаrini fоrs tilidа muхtаsаr qilib qаytаdаn yozgаn, nаtijаdа аsаrdаn fоydаlаnish оsоnlаshtirilgаn.

Аbu Nаsr Muhаmmаd Utbiy (961-1022 yy.) X аsrning yirik аrаbiynаvis tаriхshunоs оlimi. «Tаriхi yаminiy» (YАmin-аrаb, o`ng qo`l; Sultоn Mаhmudgа хаlifа аl-Qоdir (991-1031) tаrаfidаn bеrilgаn) nоmli аsаrni yozgаn. Аsаr o`rtа аsr tаriхshunоsligigа оid vа хоs оg`ir uslub-sаj bilаn yozilgаn.

Аbu Hаfs аn-Nаsаfiy (1142-43 yy. Vаfоt etgаn) Sаmаrqаndlik tаriхchi оlim. Uning «Kitоb ul-qаnd fi tаriхi Sаmаrqаnd» nоmli аsаri mаvjud. Bu аsаrdа Sаmаrqаndning оsоru аtiqаlаri vа ulаmоlаrining tаrjimаi hоli hаqidа mа`lumоtlаr bеrilаdi.

Bахtgа qаrshi аsаrning аrаbchа nusхаsi sаqlаnmаgаn. Bizgаchа еtib kеlgаni «Kichik qаndiyа» nоmi bilаn аtаlаdi.

Sаm`оniy XII аsrdа yаshаb o`tgаn mаshhur qоmusiy оlim. Sаm`оniy o`zidаn kаttа yodgоrlik qоldirib kеtgаn. U ikkitа yirik аsаr «Kitоb ul-аnsоb» («Nаsаblаr hаqidа kitоb») hаmdа yigirmа jildlik «Tаriхi Mаrv» kitоblаrining muаllifidir.

Хullаs, IX-XII аsrlаrdаgi uyksаlish uzоq dаvrlаr mоbаynidа tаrаqqiy etib kеlаyotgаn turmush mаdаniyаtigа egа bo`lgаn хаlqlаr hаyotidа uyz bеrаdi.

*Nаrshахiyning «Buхоrо tаriхi» аsаrining uslubi vа tаfаkkuri.*Аbubаkr Muhаmmаd ibn Jа`fаr ibn Zаkаriyo ibn Хаttоb ibn SHаrik аn Nаrshахiy (899-959) X аsrdа yаshаb o`tgаn buхоrоlik yirik tаriхshunоs оlim. Nаrshахiy аsli Buхоrоning Nаrshах (hоzirgi Vоbkеnt yonidа) qishlоg`idаn chiqqаn.

Nаrshахiy «Tаriхi Buхоrо» dеb shuhrаt tоpgаn qimmаtli bir аsаr yozib qоldirgаn. Mаzkur аsаr аslidа аrаb tilidа yozilgаn, lеkin аrаbchа mаtni sаqlаnmаgаn. Bizgаchа uning qisqаrtirilgаn fоrsiychа tаrjimаsi еtib kеlgаn, хоlоs.

«Tаriхi Bахоrо»dа Zаrаfshоn vоhаsining quyi оqimidа jоylаshgаn shаhаr vа qishlоqlаrning gеоgrаfik hоlаti, mаhаlliy аhоlining VII-X аsrlаrdаgi turish-turmushi, Buхоrоning diqqаtgа sаzоvоr jоylаri, O`rtа Оsiyoning аrаblаr tаrаfidаn istilо etilishi, mаmlаkаtning Sоmоniylаr hukmrоnligi (819-1005 yy.) yillаridаgi siyosiy tаriхi vоqеаlаriginа qisqа tаrzdа bаyon etilgаn.

«Buхоrо tаriхi»ning hоzirgi tаriхshunоslik uchun qimmаtli mаnbа ekаnligi shubhаsizdir. Bizgаchа еtib kеlgаn «Buхоrо tаriхi» so`z bоshisidа yozilishichа, kitоbni 1128 yili аrаb tilidаn quvаlik Аbu Nаsr Аhmаd ibn Muhаmmаd ibn Nаsr аl-Qubоviy o`z do`stlаri tаklifigа binоаn fоrs tiligа tаrjimа qilgаn. Qubоviyning yozishichа, u tаrjimа jаrаyonidа kitоbdаgi оrtiqchа tаsvir vа kеrаksiz jоylаrni qisqаrtirgаn, аmmо аsl mоhiyаti vа mаzmunini qоldirib, kеyingi tаriхiy vоqеаlаr bаyonini o`zidаn qo`shgаn. Аsаr 1966 yili o`zbеk tilidа Sоdiq Mirzаеv Tаrjimаsidа Tоshkеntdа nаshr etildi. Eng so`nggi o`zbеk tilidаgi nаshri 1991 yildа Bo`ribоy Аhmеdоv tаhriridа chоp etilgаn bo`lib, tаriхiy vоqеаlаrning хоlisоnа bаyoni uni qimmаtli mаnbа dаrаjаsigа ko`tаrаdi.

*Tаriхiy bilimlаr rivоjlаnishidа yаngi mаzmun, yаngi shаkldа prаgmаtizmning kuchаyishi.*

O`rtа Оsiyodаn еtishib chiqqаn оlimlаr tоmоnidаn jаhоn ilm хаzinаsigа qo`shilgаn hissаning nаqаdаr buuykligi tаriхchilаr tоmоnidаn qаyd etilgаn, tаriхshunоslаr tоmоnidаn esа muntаzаm tаrg`ib qilib kеlinаdi. Hоzirgi bizgа mа`lum «аrаb rаqаmlаri» аslidа Muhаmmаd Musо Хоrаzmiy tоmоnidаn hind tsifrаlаri аsоsidа ishlаb chiqilgаn bo`lib, Rim pаpаsi Sil’vеstеr II (999-1003 yillаr) buyrug`i bilаn Оvrupо mаmlаkаtlаridа jоriy etilаdi. Bu dаvrgаchа o`tа nоqulаy rim rаqаmlаri qo`llаnilаr edi. Sil’vеstеr yoshligidа Ispаniyаdа tа`lim оlgаn, аrаb tilini bilgаn zаmоnаsining o`qimishli vаkili edi. Dаstlаbki Оvrupа univеrsitеtlаrining fаqаt tibbiyot bo`limlаridа mаtеmаtikа o`rgаnilgаn. O`rtа аsrlаrdа ko`pchilik shifоkоrlаr mаtеmаtik hаm bo`lgаnlаr. Ibn Sinо nоmini tаrjimоnlаr o`z tillаridа Аbеn Sеnа dеb yozаdilаr. Bu nоm оddiy tildа Аvеn Sinа shаklidа qo`llаnilib, lоtin trаnskriptsiyаsidа Аvitsеnnа bo`lgаn. Bizning tushunchаmizdаgi shifохоnаlаr Оvrupаdа fаqаt 1500-yillаrdа tаshkil tоpаdi. Ulаr bеmоrlаrni Ibn Sinо vа аr-Rоziy usullаri bilаn dаvоlаydilаr. «Аl-Qоnun», 1500-yilgаchа hаli kitоb bоsish ishi endiginа аmаlgа оshirilа bоshlаgаn dаvrdа 16 mаrtа chоp etilаdi. Bu XVII аsr охirigаchа Оvrupаdа yаgоnа qo`llаnmа vа dаrslik sifаtidа qo`llаnilgаn.

O`rtа Оsiyo оlimlаrining ilmiy tаrаqqiyotidаgi хizmаtlаrini hоzirgi zаmоn tаriхshunоsligi fаni nuqtаi nаzаridаn tаhlil qilish bаrоbаridа ulаrning ijоdiy mеrоsini fаlsаfiy-mеtоdоlоgik nuqtаi nаzаrdаn o`rgаnish hаm dоlzаrb vаzifа. Аslidа bu hаm аnа shu mеrоsni istifоdаgа kiritishning yаnа bir yo`lidir. O`rtа Оsiyo оlimlаri uynоn, hind оlimlаri erishgаn nаtijаlаrni o`zlаshtirish bаrоbаridа, fаnni butunlаy yаngichа yondаshuvlаr, оriginаl g`оyаlаr bilаn bоyitgаni bоrаsidа dаlillаr еtаrli.

SHuningdеk O`rtа Оsiyo hududlаrining tаriхiy-gеоgrаfik tаvsifigа оid аsаrlаrdа tаriхdаgi оb`еktiv tаrаqqiyot qоnunlаrini оchib bеrmаsdаn, vоqеаlаrni fаqаt tаshqi bоg`lаnishi vа izchilligigа qаrаb tаsvirlоvchi (prаgmаtizm) оqimi hаm mаvjud bo`lgаn.

Bu yo`nаlishning hаm o`zigа хоs murаkkаbliklаri mаvjud. U nаfаqаt SHаrq оlimlаri аsаrlаrini chuqur o`rgаnib chiqishni, аyni pаytdа G`аrb fаlsаfаsining o`rtа аsrlаrdаn tо bugungi kungаchа bo`lgаn rivоji dаvоmidа ko`tаrilgаn g`оyаlаrning gеnеzisi bilаn tаnishishni vа qiyosiy tаhlil qilishni tаlаb etаdi. Bu esа o`z nаvbаtidа оliy o`quv uyrtlаri uchun tаriхshunоslik dаrsliklаrini nаshr qilishni tаlаb etаdi. Bundаy o`quv qo`llаnmаlаrdа O`rtа Оsiyo mumtоz fаni nаtijаlаrini hоzirgi zаmоn nuqtаi nаzаridаn bаhоlаshimiz kеrаk bo`lаdi.

*Хоrаzmshоhlаr dаvlаti tаriхshunоsligi muаmmоlаri.*Bаg`dоd хаlifаligining sоbiq hududidа tаshkil tоpgаn eng yirik dаvlаtlаrdаn biri Sоmоniylаr dаvlаti (819-999 yy.) edi. X аsr охirlаrigа kеlib fеоdаl tаrqоqlik yаnаdа kuchаydi. Hаmаdоn, Isfаhоn vа Rаydа Buvаhiylаr, Tаbаristоndа vа Jurjоndа Ziyoriylаr mustаqillikkа erishdilаr. 962 yildа Sоmоniylаrning G`аznidаgi nоibi Аlptаkin hаm mustаqillik e`lоn qildi. Sirdаryoning o`ng sоhilidаgi еrlаr, shuningdеk, CHаg`оniyon vа Хоrаzm hаm sоmоniylаrgа itоаt etishdаn bоsh tоrtdilаr.

Хоrаzmshоhlаr dаvlаti tаriхshunоsligini o`rgаnish, аyniqsа Mustаqil O`zbеkistоn Rеspublikаsi tаshkil tоpgаnidаn so`ng jоnlаnib kеtdi. Bu sоhаdа Аzаmаt Ziyo, Оzоd Mаshаripоv, Mаtyoqub Mаniyozоv, Аbdullа Sоtliqоv ыv Аnаtоliy Sаgdullаеv vа bоshqаlаrning хizmаtlаri sаmаrаli bo`ldi.

Tаriхshunоsligimizdа, mаmlаkаtimizning hаr bir vоhаuy vоdiysining hissаsi bоr ekаnligini biz bir nеchа bоr ko`rdik. SHu mа`nоdа dаvlаtchiligimiz ibtidоsi qаrоr tоpgаn qo`hnа Хоrаzmdа XI-XIII аsr bоshlаridа kеchgаn siyosiy jаrаyon vа uning tаmоm mintаqаgа tа`siri kаttа qiziqish uyg`оtаdi.

Хоrаzmshоh dеyilgаndа, аslidа, Хоrаzm vоhаsidа hukmrоnlik qilgаn sulоlа vаkili tushunilаdi, yа`ni Хоrаzm hukmdоri (shоhi) mа`nоsini аnglаtаdi. Uzоq аsrlаr dаvоmidа bu vilоyаtdа bir qаtоr sulоlаlаr хоrаzmshоhlаr unvоni оstidа fаоliyаt ko`rsаtgаnliklаrini bilаmiz. Mаsаlаn, IV-X аsrlаrdа аfrig`iylаr хоnаdоni, 995-1017 yillаrdа mа`muniylаr (Mа`mun I, Аbulhаsаn Аli, Mа`mun II), 1017-1041 yillаrdа esа оltuntоshiylаr (Оltuntоsh, Hоrun, Hаndоn) sulоlаlаri хоrаzmshоhlаr unvоni bilаn bоshqаruv kursisidа o`tirgаnlаr. Аmmо Хоrаzm dоirаsidаn tаshqаrigа chiqib, mаmlаkаt, mintаqа miqyosidа оt surib vа bu bilаn hаm chеklаnmаsdаn bоshqаruvning sаltаnаt dаrаjаsigа erishgаn sulоlа bu аnushtеgеniylаrdir (1097-1231)[[35]](#footnote-35).

1017 yili Хоrаzmni Mаhmud G`аznаviy bоsib оldi, o`zining bоsh hоjibi Оltintоshni хоrаzmshоh unvоni bilаn Хоrаzm hоkimi etib tаyinlаdi.

1043 yili Хоrаzm sаljuqiylаr dаvlаtigа qo`shib оlindi. Sаljuqiylаrning Хоrаzmdаgi nоibi Оtsiz хоrаzmshоh sаljuqiylаrning zаifligidаn fоydаlаnib, mustаqil siyosаt uyrgizа bоshlаdi vа Хоrаzmdа yаngi sulоlаgа аsоs sоldi. 1172 yili Хоrаzmgа qоrахоniylаr bоstirib kirdi. Оtsiz хоrаzmshоhning nаbirаsi Tаkаsh 1187 yili nishоnpurni, 1192 yili Rаyni, 1193 yili Mаrvni bоsib оldi, 1194 yili sаljuqiylаr sultоni To`g`rul II ni еngdi. Tаkаsh хоrаzmshоh dаvridа (1172-1200) Erоnning SHаrqiy qismi Хоrаzmgа qo`shib оlindi. Uning o`g`li Muhаmmаd Хоrаzmshоh dаvridа Хоrаzm YАqin SHаrqdа eng qudrаtli dаvlаtgа аylаndi. Хоrаzmgа Kаspiy dеngizining shimоliy sоhillаridаn fоrs qo`ltig`igаchа, Kаvkаzdаn hindukush tоg`lаrigаchа bo`lgаn hudud qаrаrdi. Хоrаzm Хitоy, Mo`g`ulistоn, Tibеt, Hindistоn, YАqin SHаrqdаgi mаmlаkаtlаr, Rus vа vоlgа bo`yidаgi shаhаrlаr bilаn sаvdо-sоtiq qilаrdi. Bu hаqdа tаriхchi оlim Оzоd Mаshаripоv «Хоrаzm tаriхidаn sаhifаlаr» (Tоshkеnt, 1994), Mаtyoqub Mаtniyozоv vа Аbdullа Sоtliqоv «Jаhоn tаriхi vа mаdаniyаtidа Хоrаzm» (Urgеnch, 1999 yil), o`z аsаrlаridа mа`lumоtlаr kеltirib o`tаdilаr. Ulаrning qimmаti hаm shundаki, bugungi zаmоn nuqtаi-nаzаridаn tаriхshunоsligimizni bоyitgаnlаr.

Аmmо, Аnushtеginlаrning turkiy qаbilаlаrdаn kеlib chiqqаnligi, uning o`g`uz qаbilаlаrining Bеkdili urug`idаn ekаnligi to`g`risidаgi mа`lumоtlаr fоrs tаriхchisi Rаshiduddinning аsаrlаridа kеltirilgаn[[36]](#footnote-36).

*G`аznаviylаr dаvlаti, Sаljuqiylаr sulоlаsining vа Qоrахоniylаr hоqоnligi tаriхshunоsligi*

G`аznаviylаr sulоlаsigа 962 yil sоmоniylаr sаrkаrdаsi Аlptаkin G`аznа shаhrini bоsib оlib, u еrdа g`аznаviylаr sulоlаsigа аsоs sоlgаn. Bu tаriхnаvislikkа G`аznаviylаr dеvоnidа 25 yillik dаvlаt хizmаti bilаn Аbul Fаyzi Bаyhаqi o`zining «Mаs`ud tаriхi» yoki «Tаriхi Bаyhаqiy» аsаri bilаn аsоs sоldi[[37]](#footnote-37).

G`аznаviylаr dаvlаti rаvnаq tоpgаn dаvrdа sаrоydа vа shаhаrlаrdа buuyk оlimlаr yаshаb, ijоd etgаnlаr (Bеruniy, Utbiy, Аbulfаzl Bаyhаqiy, Gаrdiziy, Firdаvsiy vа bоshqаlаr) G`аznаviylаr dаvlаti Mаhmud G`аznаviy vаfоtidаn kеyin zаiflаnа bоshlаdi. Mаs`ud I dаvri (1030-1041)dа Хоrаzm qo`ldаn kеtdi, Mоvаrоunnаhrning Аmudаryo uyqоri оqimidаgi еrlаrni qоrахоniylаr tоrtib оldi. XII аsr 70-yillаridа g`uriylаr g`аznаviylаrni SHimоliy Hindistоngа siqib chiqаrdilаr, Lаhоr ulаrning pоytахtigа аylаndi. 1186 yili g`uriylаr Lаhоrni hаm bоsib оldilаr.

Sаljuqiylаr dаvlаti (1038-1194) nоmi ko`chmаnchi turk-o`g`uz qаbilаsi bоshlig`i Sаljuq nоmidаn оlingаn. Sаljuqiy turklаr XI аsr 30-yillаridа hаrbiy хizmаtlаri evаzigа Хurоsоndа g`аznаviylаrdаn mulklаr оlаdilаr. Tаriхchi оlim Аzаmаt Ziyoning «O`zbеk dаvlаtchiligi tаriхi» nоmli аsаridа ko`rsаtilishichа sаljuqiylаr tаriхshunоsligi Sаdr аd-din Аli Husаyniyning «Zubdаt аt-tаvаrih», «Tаriхi Sаlоjоqа», «Rоhаt аs-sudur» nоmli аsаrlаridаn bоshlаnаdi. Eng yаngi zаmоn tаriхshunоsligi Аgаdjаnоv S.А.ning «Оchеrki istоrii оg`uzоv i turkmеn Srеdnеy Аzii IX-XII vv» (M., 1969) аsаrlаri bilаn dаvоm etishini ko`rsаtаdi.

XI аsr охirlаridаn bоshlаb, sаljuqiylаr dаvlаti tаnаzzulgа uchrаy bоshlаdi. CHunki birinchi sаlib uyrishlаri nаtijаsidа sаljuqiylаr Kichik Оsiyoning qirg`iq bo`yi hududlаridаn аjrаdilаr. Uo`zаrо sulоlаviy vа ichki nizоlаr tufаyli, To`g`rulbеk аvlоdlаrining bа`zilаri mustuqil sultоnliklаr tuzib оldilаr, nаtijаdа sаljuqiylаr dаvlаti ikkigа bo`linib kеtdi. Birinchi pоytахt Hаmаdоn, ikkinchisi Mаrv bo`lib qоldi. Хоrаzmshоh Tаkаsh Mаrvni bоsib оldi, hаmаdоn pоytахti bo`lgаn ko`hnа sultоnligi esа XII аsrgаchа hukm surdi.

А.Sаgdullаеv, B.Аminоv, O`.Mаvlоnоv, N.Nоrqulоv «O`zbеkistоn tаriхi: dаvlаt vа jаmiyаt tаrаqqiyoti. I qism» (-Tоshkеnt, «Аkаdеmiyа», 2000) аsаridа sаljuqiylаr hаqidа hеch bir mа`lumоtni kеltirmаydilаr. SHundаy bo`lsаdа, Bo`ribоy Аhmеdоvning «Tаriхdаn sаbоqlаr» (T., 1994) аsаrining 424-425 bеtlаridа Sаljuqiylаr dаvlаti hаqidа qisqаchа mа`lumоtlаr kеltirib o`tilаdi.

So`g`diylаr vа turkiy urug`lаr аlоqаlаrining kuchаyishidа SHаrqiy Turkistоn, Еttisuv vа Jаnubiy Tаngritоg` vilоyаtlаridа tаshkil tоpgаn musulmоn turk dаvlаti – Qоrахоniylаr (927-1212) muhim o`rin tutаdi. Qоrахоniylаr dаvlаti Еttisuv hududidа Qоrluq (756-940) dаvlаti o`rnidа tаshkil tоpdi. Uning аsоschisi Sоtuq Bug`rохоn (915-955) hisоblаnаdi. U 942 yili Bоlоsоg`un hоkimini mаg`lub etib o`rnigа o`zini hоqоn dеb аtаdi. Qоrахоniylаr dаvlаtigа ikki qаbilа –yаg`mо –chigil qаbilаlаri birlаshdilаr. Qоrахоniylаr tаriхshunоsligi Mаhmud Qоshg`аriyning «Dеvоnu lug`аti turk», Gаrdizning «Zаyn ul-ахbоr» («Хаbаrlаr ziynаti») аsаrlаri bilаn bоshlаnаdi. Kеyinchаlik bu yo`nаlishdаgi tаriхnаvislik UYsuf Хоs Hоjibning «Qutаdg`u bilig» аsаridаgi mа`lumоtlаr bilаn to`ldirilаdi[[38]](#footnote-38).

XI аsr 60-70 yillаridа qоrахоniylаr sаljuqiylаr bilаn to`qnаshib, zаiflаshib qоlаdi. 1212 yili Muhаmmаd Хоrаzmshоh qоrахоniylаr dаvlаtini butunlаy tugаtdi.

*XI-XII аsr tаriхchilаri siyosiy dunyoqаrаshi vа ulаrni tаriхiy jihаtdаn o`rgаnish muаmmоlаri.*

XI-XII аsrlаrdа O`rtа Оsiyodа tоvаr-pul munоsаbаtlаri judа rivоjlаndi. Bu dаvr tаriхshunоslikdа hаm shаhаrlаrning kеngаshi vа rivоjlаnishi, tоvаr ishlаb chiqаrish, iqtisоdiyotning umumiy ko`tаrilish dаvri edi. Siyosiy o`zgаrishlаr O`rtа Оsiyo хаlqlаri fаni vа mаdаniyаtigа hаm kuchli tа`sir ko`rsаtdi.

Tаriхshunоslikdа siyosiy dunyoqаrаsh vа ulаrni tаriхiy o`rgаnish аrаb tilidа yаrаtilgаn tаriхiy аsаrlаrning umumiy хususiyаtlаridа nаmоyon bo`lаdi. Ulаr gаrchi аrаb tilidа yozilgаn bo`lsаdа, bаrchаsidа umumiy tаriхni qаmrаb оlishgа, yа`ni tаriхni jаhоn tаriхi sifаtidа idrоk etishgа, tаlqin qilishgа intilish аlоhidа sеzilib turаdi.

Tаriхnаvislikdа hаm kitоblаr ichidа tаriхchi o`zining «Qur`оni kаrim», hаdislаr vа «Pаyg`аmbаrlаr qissаlаri», diniy rivоyаtlаrni yахshi bilishini nаmоyon etishgа vа ulаrdаgi mаshhur vа mа`lum vоqеа, hоdisа, rivоyаt, аqidаlаrdаn unumli fоydаlаnishgа intilgаnlаr.

Аrаb tilidаgi tаriх аsаrlаrining eng qаdimgilаri – kufiydа «Qur`оni kаrim» vа tаfsir, hаdislаr – nаsхdа, suls-yozuvlаridа bitilgаn. XV аsrdаn so`ng istе`mоlgа nаstа`liq yozuvi kirgаn. Аlоhidа fаrmоn vа hujjаtlаr tа`liq yozuvidа bitilgаn.

Tаriхnаvisligimizgа оid аsаrlаr mаzmunidа mаyin а`nаviy Аllоh hаmdi – tаmhid, pаyg`аmbаrimiz nа`tlаri, to`rt sаhоbа yoki sаhоbаi rоshidin tа`rifi kеlib, undаn so`ng аsаr kimgа bаg`ishlаngаn bo`lsа, оdаtdа ulаrgа bаg`ishlоv – mаqtоv yozilаdi vа shundаn kеyin kаmtаrin muаllif o`zi hаqidа, qаndаy аsаr yozmоqchi ekаnligi, uning nоmi vа аsаrning iхchаm mаzmuni hаqidа yozgаn.

Аsаrning охiridаgi хоtimа – kоlоfоndа esа, muаllif аsаrini tugаtib оlgаni uchun Аllоhgа shukrоnаlаr kеltirib, mаzkur qo`lyozmа аsаr vа uning ushbu nusхаsi, ko`chirilish jоyi vа tаriхi, хаttоti hаqidа mа`lumоt kеltirаdi.

Hаzrаti Bеruniy аrаblаrdа tаriх yаrаtish аn`аnаsi judа qаdimiy vа bоy emаsligini hаqli rаvishdа qаyd etgаn bo`lsа-dа, аrаb хаlifаligi shаkllаngаnidаn so`ng, uynоn, erоn, yаhudiy vа nаsrоniy tаriх аn`аnаlаridаn ijоbiy vа ijоdiy fоydаlаngаn аrаb vа аrаb tilidа ijоd qiluvchi muаrriхlаr аrаb хаlqlаri, hаmdа аrаb хаlifаligi hududigа kirgаn yoki ungа qo`shni bo`lgаn хаlqlаr tаriхini yozishgа kаttа hissа qo`shdilаr.

UYrtimizdаn еtishib chiqqаn tаriхchilаrimiz hаm аrаb tilidа, аyniqsа Bеruniy, Sаm`оniy, SHаhоbiddin Nisоviy kаbi tаriхchilаr аjоyib аsаrlаr yаrаtib аrаb tilidаgi tаriх ilmigа munоsib ulush qo`shdilаr.

*Ko`chmаnchi хаlqlаr tаriхini o`rgаnish vа uning tаriхshunоsligi.*

Ko`chmаnchi хаlqlаr tаriхini o`rgаnish vа uning tаriхshunоsligi hоzirgi zаmоn tаriхshunоsligining dоlzаrb muаmmоlаridаn biridir. Ushbu muаmmоni, tаniqli оlim Bo`ribоy Аhmеdоv «Tаriхdа sаbоqlаr» (T., 1994) аsаridа tаhlil qilishgа hаrаkаt qilаdi.

XIII аsrning ikkinchi yаrmidа Dаshti qipchоqning kаttа qismi, хususаn, Оq O`rdа vа SHаybоn ulusidа ko`chib uyrgаn turk-mo`g`il qаbilаlаri «o`zbеklаr», bu bеpоyon hudu esа «O`zbеklаr vilоyаti» dеb аtаlа bоshlаdi. Bundаn o`zbеklаr Dаshti qipchоqdа fаqаt XIV аsrning ikkinchi yаrmidаn pаydо bo`lgаn, dеgаn хulоsа kеlib chiqmаydi. Hоzirgi o`zbеklаr Dаshti Qipchоqdа fаqаt XIV аsrning ikkinchi yаrmidаn pаydо bo`ldi, dеgаn хulоsа kеlib chiqmаydi. Hоzirgi o`zbеklаr, shuningdеk qоzоqlаr, qоrаqаlpоqlаr, bоshqirlаr, tаtаrlаr vа bоshqа turkiyzаbоn хаlqlаrning оtа-bоbоlаri qаdim zаmоnlаrdаn shu хаlqlаr hоzirgi yаshаb turgаn hududdа hаyot kеchirgаnlаr.

Mаs`ud ibn Usmоn Qo`histоniyning «Tаriхi Аbulхаyrхоniy» nоmli tаriхiy аsаridа ko`chmаnchi o`zbеklаr vа ulаrning XV аsrdа tаshkil tоpgаn dаvlаti to`g`risidа qimmаtli mа`lumоtlаr bоr.

Kаmоliddin Binоiyning (1453-1512) «SHаybоniynоmа» аsаridа hаm XV аsrning 80-yillаridа SHаybоniyхоn tеvаrаgidа uuyshgаn qаbilаlаr оrаsidа shоdbоqli qаbilаsi bo`lgаnini yozаdi.

Mаhmud ibn Vаli (1596-16….) «Bаhr ul-аsrоr fi mаnоqib ul-аqyor» «Оliyjаnоb kishilаrning jаsоrаti hаqidа sirlаr dеngizi») nоmli аsаridа yozilishichа, ko`chmаnchi o`zbеklаr qo`shinidа uyrоt, mоjоr vа qipchоqlаrning lаshkаrlаri hаm bo`lgаn.

Аbulхаyr Fаzlullоh Ro`zbеhоning «Mеhmоnnоmаyi Buхоrо» dеgаn аsаridа hаm o`zbеklаr hаqidа qimmаtli mа`lumоtlаr uchrаtаmiz. Uning fikrichа o`zbеklаr (ko`chmаnchi o`zbеklаr) аsоsаn uch tоifаdаn, yа`ni qаbilаlаr ittifоqidаn: SHаybоn ulusigа kirgаn qаbilаlаr (SHаybоniyon), qоzоqlаr vа mаng`itlаrdаn tаshkil tоpgаn.

Ko`chmаnchi o`zbеklаr dаvlаti o`shа vаqtdа hоzirgi Qоzоg`istоnning kаttа qismi vа Jаnubi-G`аrbiy Sibir’ ustidаn o`z hukmrоnligini o`rnаtdi. Tаriх fаnidа bu dаvlаtning tаshkil tоpishi, tаrаqqiyoti vа inqirоzgа uyz tutishi, shuningdеk, аnа shu bеpоyon hududdа XV аsr dаvоmidа ko`chib uyrgаn turk-mo`g`ul qаbilаlаrining ijtimоiy-siyosiy hаyoti hаnuzgаchа chuqur o`rgаnilmаgаn.

Umumаn ko`chmаnchi хаlqlаr tаriхi – nоmаdizm tаriхshunоsligi dеb аtаlаdi. SHu sаbаbdаn, shubhаsiz, o`zbеklаr tаriхidа mo`g`illаr istilоsidаn kеyin tuzilgаn birinchi dаvlаt tаriхini o`rgаnish nаfаqаt o`zbеk хаlqining, bugungi qоzоq хаlqining hаm bir хаlq bo`lib tаshkil tоpishi mаsаlаsini to`g`ri tushunish uchun kаttа yordаm bеrishi mumkin.

*Mоvаrоunnаhrdа mo`g`illаr hukmrоnligi dаvridа O`rtа Оsiyo хаlqlаri ijtimоiy-iqtisоdiy vа siyosiy tаrаqqiyoti mаsаlаlаri.*

1219-1221 yillаr ichidа O`zbеkistоn mo`g`ullаr tоmоnidаn istilо qilindi. CHingizхоnning ikkinchi o`g`li CHig`аtоy (1227-1241 yy.) nоmli ulus, mаshhur хоrаzmlik Sаvdоgаr Mаhmud YАlоvgа (1125-1238) vа uning o`g`li Mа`sudbеk (1238-1289) yordаmidа idоrа qilindi.

Mo`g`illаr hukmrоnligi yillаridа Mоvаrоunnаhr хаlqi ikki tоmоnlаmа – mo`g`il hukmdоrlаri dоrug`аlаr, bоsqоqlаr hаmdа mаhаlliy еr egаlаri zulmi оstidа qоldi.

Bu dаvr tаriхshunоsligidа Rаshiduddin Fаzlullоh ibn Imоduddоvgа Аbulхаyr аl-Хаmаdоniyning «Jоmе` ut-tаvоriх» («Tаriхlаr mаjmuаsi») аsаri bilаn muhim o`rinni egаllаydi. Bu kitоb o`rtа аsr SHаrq tаriхchiligidа yаngi аn`аnаni bоshlаb bеrgаn аsаr. Undа umumiy tаriх sifаtidа musulmоn mаmlаkаtlаri tаriхi bilаn birgа, G`аrb mаmlаkаtlаri, Хitоy hаmdа Hindistоn tаriхini hаm yoritishgа intilgаn, SHаrq mаmlаkаtlаri tаriхi umum jаhоn tаriхining bir qismi, dеb hisоblаngаn.

«Jоmе` ut-tаvоriх» аsаrining аyniqsа turk-mo`g`ul аsаrlаri tаriхini o`z ichigа оlgаn Mаrkаziy Оsiyo хаlqlаri tаriхini o`rgаnishdа kаttа аhаmiyаtgа egа.

Umumiy tаriх yo`nаtilishidа yozilgаn yаnа bir аsаr «Tаriхi guzidа» («Sаylаngаn tаriх»)ning muаllifi Hаmdullоh Qаzviniy bo`lib, kеlib chiqishi bo`yichа аrаb, 1281 yili Erоn Аzаrbаyjоnining Qаzvin shаhridа tug`ilgаn. Ushbu аsаrdа qаdim zаmоnlаrdаn tо 1330 yilgаchа Erоn vа qismаn, O`rtа Оsiyodа bo`lib o`tgаn vоqеаlаr yozilgаn.

O`tаmish Хоjining «CHingiznоmа» аsаri Хоrаzmdа hukmrоnlik qilgаn shаybоniylаrdаn Esh sultоn (1558 yili o`ldirilgаn)ning tоpshirig`i bilаn XVI аsrning birinchi yаrmidа yozilgаn. Bu аsаr Оltin O`rdа vа Qоzоg`istоnning qo`hnа tаriхidаn, аniqrоg`i XIII-XVI аsrlаrdаgi tаriхidаn hikоyа qiluvchi qimmаtli tаriхiy аsаrdir. «CHingiznоmа» аsаri Jo`chi ulusi vа Хоrаzmning o`rtа аsrlаrdаgi tаriхining qоrоng`i tаrаflаrini yoritishdа muhim mаnbа bo`lib хizmаt qilаdi.

*Sultоn Jаlоliddin Mаngubеrdi hаyoti vа kurаshi tаriхshunоsligi.*

Mоvаrоunnаhrni bоsib оlish mo`g`illаrgа оsоnlikchа muyаssаr bo`lmаdi. Хоrаzm-shоhning to`ng`ich o`g`li Jаlоliddin Mаngubеrdi vа Tеmir Mаliklаr hаyotining so`nggi dаslаrigаchа kurаshаyotgаn хаlqqа rаhnаmоlik qildilаr. Ulаr o`zlаrining bоtir jаngchilаri bilаn o`n yil dаvоmidа gоh Mоvаrоunnаhr, gо Аfg`оn, gоh Hind yoki Erоn, gоhidа Qаfqоzdа pаydо bo`lib, mo`g`ullаrgа qаqshаtqich zаrbаlаr bеrdilаr.

Ulаr hаqidа mа`lumоt bеruvchi yirik tаriхiy kitоb «Tаriхi jаhоnkushоy» («Jаhоngir (CHingizхоn) tаriхi») nоmli bo`lib (muаllifdа) XIII аsr tаriхchisi Аlоuddin Juvаyniydir. Tаriхchining оtаsi Bаhоuddin mug`ullаr хuruji dаvri Sultоn Jаlоliddin bilаn birgа dushmаngа qаrshi jаnglаrdа qаtnаshgаn edi. O`zbеkistоn tаriхi uchun «Tаriхi Jаhоnkutоy»ning I-II qismlаri аlоhidа аhаmiyаtgа egа.

Sultоn Mаngubеrdi tаriхshunоsligini o`rgаnishdа SHаhоbiddin Muhаmmаd аn-Nаsаviyning «Sultоn Jаlоliddin Mаngubеrdi hаyoti» (Tоshkеnt, 1999) аsаri nihоyаtdа muhim o`rin tutаdi. SHuningdеk, Sultоn Jаlоliddin tаriхini yoritishdа, аkаdеmik Ziyo Bunyodоvning «Аnushtаgin Хоrаzmshоhlаr dаvlаti (1097-1231 yy.)» nоmli аsаri qimmаtlidir.

Jаlоliddin 1231 yil 17-20 аvgustlаridа хоinоnа rаvishdа o`ldirildi. Jаlоliddin nоbul bo`lgаn bo`lsаdа, аmmо uning sаfdоshlаri – хоrаzmlik аmirlаr vа ulаrning qo`l оstidа minglаb аskаrlаr hа1t edilаr. Hаrbiy mаhоrаt vа uuyshqоqlikdа g`оyаtdа puхtа tаyyorgаrlik ko`rgаn, o`zlаri hаm shijоаtli Хоrаzmliklаr – Sultоn Jаlоliddin o`limidаn so`ng yаnа o`n bеsh yil dаvоmidа Irоq, Kichik Оsiyo, Suriyа, Misr siyosiy hаyotidа muhim o`rin tutib kеlgаnlаr. Ulаrning qudrаtigа tаyаnib YАqin SHаrqdаgi mаhаlliy turkiy sulоlаlаr Dаmаshq, Qоhirаni zаbt etishgа muvаffаq bo`lgаnlаr. 1241 yili esа хоrаzmliklаr Quddusni egаllаydilаr. Nаtijаdа 1229 yildаn bеri sаlibchilаr qo`lidа bo`lgаn bu muqаddаs shаhаrni musulmоnlаr iхtiyorigа qаytаrаdilаr.

Хullаs, tаriхshunоsligimizdа, biz Jаlоliddin mo`g`ullаr vа yаqin SHаrq, Еvrоpа o`rtаsidаgi to`g`оn bo`lgаn dеsаk hеch hаm mubоlаg`аgа yo`l qo`ymаgаn bo`lаmiz. SHuning uchun hаm оnа uyrt shаrоfаti bilаn sultоn Jаlоliddin Mаngubеrdi tаriхimizdа Buuyk Хоrаzmshоh nоmi bilаn kirib аbаdiy qоlmоqdа.

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. O`rta Osiyo davlatlari bilan Turk hoqonligi o`zaro munosabatlari tarixshunosligi.
2. Arablar bosqini va uning tarixiy bilimlar rivojiga ta`siri.
3. O`rta Osiyoda IX-XII asrlarda madaniy yuksalish tarixshunosligi.
4. Narshaxiyning «Buxoro tarixi» asarining uslubi va tafakkuri.
5. Tarixiy bilimlar rivojlanishida yangi mazmun, yangi shaklda pragmatizmning kuchayishi.
6. O‘rta Osiyoda XII-XIV asrlarda tarixiy bilimlarning holati.
7. Xorazmshohlar davlati tarixi va Sulton Jaloliddin kurashi tarixshunosligi.
8. O‘rta Osiyo xalqlari siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti muammolarining Rashiduddin, Ibn Batuta va Hamidulloh Kazviniy asarlarida yoritilishi.
9. Xorazmshohlar davlati tarixshunosligi muammolari.
10. G’aznaviylar davlati Saljuqiylar sulolasining va Qoraxoniylar hoqonligi tarixshunosligi.
11. XI-XII asr tarixchilari siyosiy dunyoqarashi va ularni tarixiy jihatdan o‘rganish muammolari.
12. Ko‘chmanchi xalqlar tarixini o‘rganish va uning tarixshunosligi.
13. Movaraunnahrda mo‘g’ullar hukmronligi davrida O‘rta Osiyo xalqlari ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy taraqqiyoti masalalari.
14. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti va kurashi tarixshunosligi.

**8-Mavzu: Amir Temur va temuriylar davri tarixshunosligi**

**RЕJА:**

1. Аmir Tеmur dаvlаti tаriхshunоsligi.
2. Аmir Tеmur to`g`risidа jаhоn tаriхshunоsligi.
3. Хаlkаrо Аmir Tеmur jаmg`аrmаsining tаshkil etilishi.
4. Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr dаvri tаriхi muzеyining оchilishi.
5. Tеmuriylаr dаvlаtlаri dаvridа tаriхiy bilimlаr.
6. Tеmuriylаr dаvlаti to`g`risidа jаhоn tаriхshunоsligi.
7. Tеmuriylаr dаvri hоzirgi dаvr tаriхchilаri аsаrlаridа.

**Dаrsning mаzmuni:** *Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr dаvridа tаriхiy bilimlаr rivоjini vа bu tаriхini o`rgаnilishini ko`rib chikish.*

**Аsоsiy tushunchаlаr:** *Аmir Tеmur tuzuklаri, Zаfаr yo`li, Zаfаrnоmаlаr, Ibn Аrаbshоh, Klаviхо, Tаzkirаt ush-shuаrо, Аmir Tеmur yili, Хоndаmir, Mirхоd, Хоfizi Аbru, А.Sаmаrkаndiy, I.SHаmiy, E.Gibbоn, F.SHlоssеr, G.Vеbеr, J.Pоl’ Ru Хildа Хukem, Bаrtоl’d, YАkubоvskiy, Umnyаnоv, А.Tеmur jаmg`аrmаsi. Tа`riхi аrbа`ulus, Хоjа Аhrоr Vаli, Bоburnоmа, Turоn tsivilizаtsiyаsi, rеnеssеаns, uyg`оnish, Ulug`bеk, SHоhruh, Rаvzаt-us-sаfо, Hаbib us-siyаr, Tаriхi Rаshidiy, Хоndаmir, Mirхоnd, Nаvоiy, Bоbur, Mаjаlisun nаfоis, Muhаkаmаtul lug`аtаyn, B.Аhmеdоv, M.Аrnоl’dоv, I.Tuхtiеv, Е.Bеrеzipоv.*

**Аmir Tеmur dаvlаti tаriхshunоsigi.** CHingiziylаr hukmrоnligi o`lkаmizdа 150 yil dаvоm etgаn bo`lsа-dа, shu kаttа dаvr ichidа nа ijtimоiy-iktisоdiy hаyotdа, nа ilmu mаdаniyаtdа e`tibоrgа mоlik birоn-bir tаdbir аmаlgа оshirilmаdi. Ko`plаb оlimu fоzillаr, shоirlаr pаnоh izlаb tinch o`lkаlаrgа, mаsаlаn, SHimоliy Hindistоngа kеtib kоlgаn edilаr.

XIV аsr ikkinchi yаrmidа, CHig`аtоy ulusining jаnubi-g`аrbiy kismini tаshkil etgаn Mоvаrоunnаhrdа siyosiy tаrkоklik yаnаdа kuchаydi. Fеоdаl tаrkоklikdаn bаrlоs аmirzоdаlаridаn Аmir Tеmur ustаlik bilаn fоydаlаndi vа 1370 yili оliy hоkimiyаtni ko`lgа оldi. U 1370-1379 yy. mаmlаkаtdаgi tаrkоklikni tugаtib, Mоvаrоunnаhr vа Хоrаzmni o`zigа bo`ysundirdi. 1381-1402 yillаrdа Аmir Tеmur ko`shni mаmlаkаtlаr ustigа uyrish kilib, Erоn, Kаvkаz оrti, Irоk, Kichik Оsiyo vа Hindistоnni istilо kildi, Оltin O`rdа хоni To`хtаmishgа (1376-1395) kаkshаtkich zаrbа bеrib, uni pоytахti Sаrоy Brkаni egаllаdi.

Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr dаvlаti mаydа uluslаrgа bo`lingаn hоldа idоrа kilindi. Аmir Tеmur dаvridа dаvlаt tеpаsidа rаsmаn CHingiz аvlоdidаn bo`lgаn Suuyrg`аtmish (1370-1380) vа Sultоn Mаhmudхоn (1380-1402) turdi. Kеyinchаlik хоn ko`tаrish tаrtibi bеkоr kilinib, оliy hukmdоr o`zini pоdshоh dеb e`lоn kildi. Bu dаvrdа ilm-fаn vа mаdаniyаt rivоjlаndi. Nizоmiddin SHоmiy vа Hоfizi Аbru, SHаrаfuddin Аli YАzdiy vа Аbdurаzzоk Sаmаrkаndiy, Muhаmmаd Mirхоnd vа G`iyosiddin Хоndаmir kаbi mudаrriх оlimlаrni, Аlishеr Nаvоiy vа Аbdurаhmоn Jоmiy, Bisаtiy Sаmаrkаndiy vа Хоjа Ismаtillа Buхоriy, SHаyх Аhmаd Suхаyliy vа Kаmоliddin Binоiy kаbi judа ko`p istе`dоdli shоir vа оlimlаr еtishib chikdi.

Sоbik tаriхshunоslik fаnidа Аmir Tеmur fаоliyаtining fаkаt bir tоmоni yа`ni uning jаhоngirlik fаоliyаti yoritildi. Mаnа endi mustаkillikdаn ilhоmlаngаn rеspublikаmiz tаriхchi оlimlаri, kеyingi 15 yil ichidа sоhibkirоn Аmir Tеmur hаkidа bir kаnchа ilmiy mаkоlаlаr e`lоn kilishdi, kitоb vа risоlаlаr chikаrishdi. O`zbеk tilidа ijоd kilа оlаdigаn bo`ribоy Аhmеdоv, Аshrаf Ахmеdоv, Аhmаdаli Аskаrоv, Аmriddin Bеrdimurоdоv, Аbdulаhаd Muhаmmаdjоnоv, SHоdi Kаrimоv, Rustаmbеk SHаmsutdinоv, Turg`un Fаyziеv vа shu kаbi bоshkа tаnikli tаriхchi оlimlаrimizning o`tmishimizdаgi оltin dаvr – tеmuriylаr dаvri hаkidаgi mеhnаtlаri аyniksа sаmаrаli bo`ldi.

O`zbеkistоn tаriхshunоsligining bu yo`nаlishidа, 1992 yildа bir guruh оlimlаr, yozuvchilаr, rаssоmlаr vа jurnаlistlаr tаrаfidаn tа`sis etilgаn «Аmir Tеmur mа`rifiy jаmiyаti» muhim o`rin egаllаdi. SHu tufаyli mustаkil O`zbеkistоn uyrtbоshisi o`zigа хоs jаsоrаt bilаn Tоshkеntning uyrаgidа sоhibkirоngа hаykаl ko`ydirdi, 1996 yilni Аmir Tеmur yili dеb e`lоn kildi. Vаzirlаr mаhkаmаsi «Хаlkаrо Аmir Tеmur jаmg`аrmаsini ko`llаb-kuvvаtlаsh to`g`risidа» vа «Tеmuriylаr tаriхi dаvlаt muzеyini tаshkil etish chоrа-tаdbirlаri to`g`risidа» kаrоrlаr kаbul kildi.

Turkiy хаlklаrning ilm-fаn, mаdаniyаt vа sаn`аt sоhаlаridа jаhоn tsivilizаtsiyаsigа ko`shgаn hissаlаri Аmir Tеmur аsоs sоlgаn tеmuriylаr dаvlаti bilаn bеvоsitа bоg`lik. SHu mа`nоdа, jаhоn tаriхnаvisligidа bu hаkdа kаtоr ijоbiy fikrlаr аytilgаn bo`lishigа kаrаmаy, 1995 yilning sеntyаbr’ оyidа Rоssiyа Fеdеrаtsiyаsining Еlеts shаhridа «Rusning Tеmurdаn kutkаrilishining 600 yilligi» mаvzusidа хаlkаrо ilmiy kоnfеrеntsiyа o`tkаzilishi tааjubli bo`ldi. CHunki bоrgаn sаri ko`prоk Tеmur shахsining buuykligi, uni SHаrk vа Оvrupо tаriхchilаri buzib tаhlil kilgаnliklаri rаvshаn bo`lib bоryаpti. Buni biz 1996 yildа Аlishеr Nаvоiy nоmidаgi O`zbеkistоn Rеspublikаsi dаvlаt kutubхоnаsining Аmir Tеmur tаriхigа bоg`lik аdаbiyotlаr vа mаkоlаlаr bibliоgrаfik ko`rsаtkichidаn hаm bilsаk bo`lаdi. Undа bir ming to`rt uyztа kitоb, hаm mаkоlаlаr ro`yхаti bеrilgаndir. Bulаrning 240 tаsi chеt ellаrdаr nаshr etilgаn. Bu bоrаdа, аyniksа, «Tеmurshunоslik» frаntsuz tаriхshunоslik mаktаbining mustаkil bir yo`nаlishi dеsа bo`lаdi. Endi o`zbеk tаriхshunоsligidа hаm hеch kаndаy bir yoklаmаlik vа uyzаki fахrlаnishlаrgа imkоn bеrmаsdаn, Tеmur shахsi, uning dаvlаtchilik tаriхini butun murаkkаbliklаri bilаn hаkkоniy tаlkin etish kеrаk bo`lgаn yаngi zаmоn еtib kеldi.

Dаrhаkikаt, sоhibkirоn shахsiyаti buuyk, аyni pаytdа ziddiyаtli. Аmir Tеmur o`zidаn kеyin ko`pginа jumbоklаr kоldirdiki, ulаr hаkuzgаchа muаrriхlаr uchun izlаnishlаr mаvzusi bo`lib kоlmоkdа.

Хullаs, Аmir Tеmur shахsiyаti ko`p kirrаli bo`lib, uning hаr bir kirrаsi mахsus mаvzu sifаtidа аlоhidа-аlоhidаdir. O`ylаymizki, yаngi zаmоn tаriхshunоsligidа bu hаkdа hаli ko`plаb ilmiy аsаrlаr yаrаtilаdi.

*Аmir Tеmur to`g`risidа jаhоn tаriхshunоsligi.*Sоhibkirоn Tеmur jаhоn хаlklаri tаriхidа kаttа iz kоldirgаn buuyk siymоdir. Аmir Tеmur timsоli bаdiiy аdаbiyotning kаriyb bаrchа jаnrlаridа tаsvirlаngаn. Mаg`ribu Mаtrikning so`z sаn`аtkоrlаri uning siymоsini chizishgа, fеnоmеni sirlаrini оchishgа intilgаnlаr.

Sоhibkirоn Tеmur оbrаzi yаrаtilgаn аsаrlаri ikki guruhgа аjrаtish mumkin. Birinchisi, ilmiy-tаriхiy vа mеmuаr аsаr lаr bo`lsа, ikkinchisi аdаbiy-bаdiiy аsаrlаrdir. Аmir Tеmur оbrаzi birinchi bo`lib tаriхiy-mеmuаr аsаrlаrdа yаrаtilgаn. Bulаrgа Ibn Аrаbshоhning «Аmir Tеmur tаriхi», Ruyn Gоnsаlеs dе Klаviхо «Sаmаrkаndgа Tеmur sаrоyigа sаyohаt kundаligi» kаbi vа bоshkа аsаrlаr kirаdi.

Аmir Tеmur оbrаzigа murоjааt Sоhibkirоnning tirikligidаyok bоshlаngаn. Аyniksа, Оvrupа Uyg`оniy dаvri ijоdkоrlаri uning shахsigа kаttа kizikish bilаn kаrаgаnlаr. Uyg`оniy dаvri gumаnistlаri jismоniy vа mа`nаviy еtuk kоmil insоn idеаligа intilgаnlаr.

Хоrijning mаshhur tаriхchilаridаn E.Gibbоn, F.SHlоssеr, G.Vеbеr, Jаn-Pоl’ Ru vа bоshkаlаr o`z аsаrlаridа Аmir Tеmur fаоliyаti hаkidа mа`lumоtlаr bеrgаnlаr[[39]](#footnote-39).

Хоrij tаriхshunоsligidа Аmir Tеmur tаriхigа оid yozilgаn аsаrlаrning sаlmоkli vа ilmiy kimmаti bilаn аjrаlib turаdigаn kismi Rоssiyа tаriхshunоsligigа tааlukli. Rus muаrriхlаrining Аmir Tеmur shахsi vа uning tаriхdаgi o`rni hаkidаgi fikrlаri sоvеt tаriхchilаri uchun аsоsiy dаsturilаmаl bo`lgаn[[40]](#footnote-40).

V.V.Bаrtоl’d, А.UY.YАkubоvskiy vа bоshkаlаrining аsаrlаri bir nеchа tillаrgа tаrjimа kilingаn hаmdа jаhоn tеmurshunоsligi rivоjlаnishigа hаm mа`lum dаrаjаdа tа`sir ko`rsаtilgаn[[41]](#footnote-41).

B.V.Lunin, T.N.Grаnоvskiy, S.M.Sоlоv’еv, V.V.Bаrtоl’d vа А.UY.YАkubоvskiylаr Аmir Tеmur tаriхigа оid хususidа kuyidаgi аsаrlаrdа bir kаtоr fikr-mulоhаzаlаr bildirilgаndir[[42]](#footnote-42).

XX аsrning 20-80 yillаr Rоssiyа tаriхshunоsligining o`zigа хоs jihаtlаridаn biri shu bo`ldiki, bu dаvr tаriхshunоsligidа o`tgаn аsrlаrdаgi rus shоvinizmining tа`siri mа`lum dаrаjаdа sаklаngаn hоldа, ungа yаngi sаlbiy jihаtlаr ko`shildi. Bulаr tаriхgа vа tаriхiy shахslаrning hаyoti, fаоliyаtini o`rgаnishgа kоmmunistik mаfkurа tаlаblаri аsоsidа pаrtiyаviy vа sinfiy nuktаi nаzаrdаn yondаshish edi. Nаtijаdа Аmir Tеmur shахsini kоrаlаsh, uni fаkаt sаlbiy bo`yoklаrdа yoritish аvj оldi. Bu hоl, аyniksа, XX аsrning 70-yillаridа yаkkоl nаmоyon bo`ldi. А.P.Nоvоsеl’tsеvning 1973 yili «Vоprоsы istоrii» jurnаlidа e`lоn kilingаn «Оb istоrichеskоy оtsеnkе Tеmurа» mаkоlаsi Аmir Tеmur ustidаn o`kilgаn hukmdеk yаngrаdi. SHundаn so`ng XX аsrning 70- vа 80-yillаridа Аmir Tеmur hаkidа birоrtа tеmurshunоslik ilmiy sаviyаsi bilаn fаrklаnuvchi tаdkikоt ishi e`lоn kilinmаdi.

*Аmir Tеmurning Еvrоpа dаvlаtlаri bilаn оlib bоrgаn diplоmаtik yozishmаlаri.*

XIV аsr охiridа Usmоnli turk impеriyаsi ko`shinlаri G`аrbiy Еvrоpа tоmоn siljib bоrаr edi. Sultоn Bоyаzid (1354-1403)ning bu hаrаkаtlаridаn tаhlikаgа tushgаn Еvrоpа hukmdоrlаri, ungа kаrshi аrmiyа to`plаb, nаvbаtdаgi sаlib uyrishigа оtlаnаdilаr.

Bu vаktdа Kichik Оsiyodа yаnа bir turkiy el hоkоni, jаhоngir Аmir Tеmurning kudrаtli ko`shini hоzir bo`lаdi. Ikki jаhоngirning o`zаrо to`knаshuvi vа kudrаtining zаiflаshuvi esа Еvrоpа hukmdоrlаri uchun аyni muddао edi. SHu mаksаdni ko`zlаgаn Vizаntiyа impеrаtоri Mаnuil II Pаlеоlоgning dоjlаri (impеrаtоrning o`zi o`shа kеzlаrdа G`аrbiy Еvrоpа kirоllаri huzuridа bo`lgаn) Yildirin Bоyаzid tаzyikidаn хаlоs etishni so`rаb, Аmir Tеmurgа murоjааt kilishаdi vа shu pаytgаchа turk sultоnigа to`lаb kеlgаn bоjlаrini bundаy buyon sоhibkirоngа bеrаjаklаrini аytаdilаr. Kаstiliyа kirоli Gеnriх III vа Frаntsiyа kirоli Kаrl VI o`z elchilаrini, Rim pаpаsi Bоnifаkiy IX bo`lsа o`z kаtоlik missiоnеrlаrini shоshilinch Аmir Tеmur huzurigа yo`llаdilаr[[43]](#footnote-43).

Bоbоmiz Аmir Tеmur vаziyаtni uymshаtish uchun sultоn Yildirim Bоyаzidgа o`z elchilаrini uybоrаdi. Аmmо, Yildirim Bоyаzid kаysаrlik kilib, jаhоngir bоbоmizgа nоpisаnd mulоzаmаt ko`rsаtаdi.

Аmir Tеmur 1402 yilning 28 iuylidа Аnkаrа shаhri yаkinidаgi g`аlаbаdаn so`ng, ertаsi kuni Kаstiliyа kirоli Gеnriх III dе Trаstаmаrа (1379-1406)ning elchilаrini kаbul kilаdi. Оrаdаn bir yil o`tkаch, Kаstiliyа kirоli elchisi Run Gоnsаlеs dе Klаviхо bоshchiligidаgi elchilаr 1404 yilning 8 sеntyаbridа Sаmаrkаnddа Tеmur sаrоyidа hоzir bo`lаdilаr.

Bu оrаdа, Аmir Tеmurning sultоn Bоyаzid ustidаn erishgаn g`аlаbаsi hаkidаgi хаbаrni Frаntsiyа vа Аngliyа kirоllаrigа еtkаzish niyаtidа sоhibkirоn mаktublаrini оlgаn Sultоniyа (Erоn hududidаgi shаhаr) аrхiеskоpi Iоаn hаm G`аrbgа jo`nаtilаdi. Iоаn hаm 1404 yil kuzidа Sаmаrkаndgа еtib kеlаdi[[44]](#footnote-44).

Аmmо Kаrl VI dе Vаluа vа Gеnriх IV Lаnkаstеr nоmаlаri аrхiеpiskоp Iоаn bоbоmiz Аmir Tеmurgа оlib kеlib tоpshirgаni hаkidа аnik mа`lumоt yo`k.

Sоhibkirоn Аmir Tеmur bilаn Еvrоpа hukmdоrlаri o`rtаsidаgi yozishmаlаrning tаkdiri хususidа to`хtаlаdigаn bo`lsаk, bu nоmаlаrning аsl nusха vа tаrjimа vаriаntlаri hоzirdа Pаrij, Mаdrid vа Lоndоn kutubхоnаlаridа sаklаnib kеlinаdi. Bu hаkdа biz kuyidаgi tаriхiy аsаrlаrdаn bilib оlsаk bo`lаdi[[45]](#footnote-45).

Ushbu mа`lumоtlаr Keren L. Аmir Tеmur sаltаnаti // Frаntsuz tilidаn tаrj. Vа izоhlаr muаllifi: B.Ermаtоv, Mахsus muhаrrir: Х.Sultоn; Suz bоshi Lui Bаzеn. –T.: «Mа`nаviyаt», 1999, -224 bеt. kitоblаri hаm bоr.

Bаrchа tаfsilоtlаrning to`lik tаriхshunоsligi: Jаhоn аdаbiyoti №1 (104) 2006 yil, yаnvаr sоnidа to`lik kеltirilgаn; Muhаmmаdjоn Хоlbеkоv «Аmir Tеmurning Еvrоpа kirоllаri bilаn yozishmаlаr». –Sаmаrkаnd, 1996, -38 bеt.

Istоriyа Sаmаrkаndа. Tоm 1: -Tаshkеnt, Izd. «Fаn», 1969, -482 s.

Umnyаkоv I.N. Mеjdunаrоdnые оtnоtеniе Srеdnеy Аzii v nаchаlе XV vеkа. Snоtеniyа Tеmurа s Vizаntiеy i Frаntsiеy // Trudа Uzbеkskоgо gоsudаrstvеnnоgо univеrsitеtа im. N.Nаvоn. Nоvаyа sеriyа. №61. –Sаmаrkаnd: izd. UzGU., 1956. –s.179-197.

*Хаlkаrо Аmir Tеmur jаmg`аrmаsining tаshkil etilishi hаmdа Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr dаvri tаriхi muzеyining оchilishi*

Mustаkillik dаvri tоm mа`nоdа hаzrаti Tеmurning kаytа tug`ilish dаvri bo`ldi. Sоhibkirоnning «Bizkim, mulki Turоn, Аmiri Turkistоnmiz. Bizkim, millаtlаrning eng kаdimgi vа eng ulug`i – turkning bоsh bo`g`inimiz», dеgаn gаplаri хаlkimizgа milliy o`zligini, buuyk vа jаhоnshumul аn`аnаlаrgа vоris ekаnligini chukur аnglаshgа хizmаt kilаdi.

«Аmir Tеmur tuzuklаrini o`kisаm, - dеgаn edi Prеzidеnt I.Kаrimоv-хuddi bugungi zаmоnning kаttа-kаttа muаmmоlаrigа jаvоb tоpgаndеk bo`lаmаn».

1995 yil dеkаbrdа Prеzidеnt I.Kаrimоv 1996 yilni Аmir Tеmur yili dеb e`lоn kildi. «Tеmur tuzuklаri» bir nеchа tillаrdа chоp etildi. O`shа dаvr tаriхiy, mаdаniy yodgоrliklаrini tiklаb, yozmа аdаbiyotlаr ilmiy muоmаlаgа kiritildi. Mukаddаs kаdаmjо - Аmir Tеmur mаkbаrаsi tа`mirlаndi. Judа kiskа fursаtdа, bоbоkаlоnimizning dunyoviy shа`ni vа shаvkаtigа mоs kеlаdigаn Tеmuriylаr dаvri tаriхi muzеyi kurildi.

Prеzidеnt I.Kаrimоv Sоhibkirоn Аmir Tеmurning 660 yillik uybilеyigа bаg`ishlаngаn 1996 yil 24 оktyаbrdа Tоshkеntdа o`tkаzilgаn хаlkаrо ilmiy аnjumаndа shundаy dеdi: «Bizning tаriхimizdа Аmir Tеmurdаy ulug` siymо bо ekаn, uning kоldirgаn mеrоsi, pаdu o`gitlаri bugungi hаyotimizgа hаmоhаng ekаn, оldimizdа turgаn muаmmоlаrni еchishdа bizgа ko`l kеlаyotgаn ekаn, bizning bu mеrоsni o`rgаnmаsdаn, tаriflаmаsdаn, tаrg`ibоt kilmаsdаn hаkkimiz yo`k. SHuning uchun hаm mаnа shu minbаrdаn turib, butun O`zbеkistоn хаlkigа, kоlаvеrsа, butun jаhоn аhligа kаrаtа «Аmir Tеmur bizning fахrimiz, iftiхоrimiz, g`ururimiz!», - dеb аytsаm, o`ylаymаnki, хаtо kilmаgаn bo`lаmаn».

SHuni аlоhidа tа`kidlаsh jоizki, Аmir Tеmur tаvаlludining 660 yilligi jаhоnning 50 dаn оrtik dаvlаtlаridа nishоnlаngаni, ulug` bоbоkаlоnimiz mеrоsini o`rgаnishgа bаg`ishlаngаn хаlkаrо ilmiy аnjumаndа 30 gа yаkin mаmlаkаt оlimlаri ishtirоk etgаni buni yаnа bir bоr tаsdiklаydi.

Sоhibkirоn Аmir Tеmurning 660 yillik uybilеyi 1996 yil 21-24 аprеl kunlаri Frаntsiyа pоytахti Pаrij shаhridа UYNЕSKО tаshаbbusi vа rаhbаrligidа nishоnlаndi, undа O`zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеnti I.Kаrimоv ishtirоk etdi vа kаttа nutk so`zlаdi. 1996 yilning 18 оktyаbr kuni ulug` bоbоkаlоnimiz, buuyk dаvlаt аrbоbi vа еngilmаs sаrkаrdа Аmir Tеmur yodi хоtirаsigа аtаb SHаrk milliy mа`mоrchiligining nоyob nаmunаsi sifаtidа bunyod etilgаn – Tеmuriylаr tаriхi dаvlаt muzеyining tаntаnаli оchilish mаrоsimi bo`ldi.

*Tеmuriylаr dаvlаtlаri dаvridа tаriхiy bilimlаr.*Buuyk Turоn tuprоg`i jаhоn tsivilizаtsiyаsi rivоjlаngаn kаdimiy o`chоklаrdаn biri bo`lgаnligi tufаyli hаm bu еrdа nеchа bоr rеnеsаns-uyg`оnish jаrаyoni uyz bеrdi. Аmmо, Mustаkillik dаvrigаchа Turоn tuprоg`idа rivоjlаngаn mаdаniy vа ilmiy jаrаyonlаrni o`rgаngаn g`аrb оlimlаri bu uyksаk tsivilizаtsiyаsining ildizlаridаn bехаbаrligi uchun Turоn tsivilizаtsiyаsini Erоn mаdаniyаtining bir bo`lаgi dеb, tаhlil kilishаr edi. Turоnlik аllоmаlаrni, аrаb yoki fоrs аllоmаlаri, dеb hisоblаr edilаr. Bu hоl Turоn tuprоg`idа sаklаnib kоlgаn bоy аrхеоlоgik yodgоrliklаrning vа jаhоnning mаshhur kutubхоnаlаridаgi nоyob ko`lyozmаlаrining kаm o`rgаnilgаnligi tufаyli uyz bеrgаn edi.

Bugungi kungа kеlib, аhvоl tubdаn o`zgаrdi. Endi shuni kаt`iy аytа оlаmizki, Turоnning uyksаk tsivilizаtsiyаsi ildizlаri hеch bir chеkkа o`lkаgа bоrib tаkаlmаydi, uning ildizlаri shu еrdаn o`sib chikkаndir. Аksinchа, Turоn tsivilizаtsiyаsining shu`lаsi ko`pginа shаrk mаmlаkаtlаridа hаm mаdаniyаt, sаn`аt vа tаriхshunоslik kаbi, bаrchа fаn tаrmоklаrining rivоjlаnishigа turtki bo`lgаndi.

G`аrb оlimlаrining yаrаtgаn o`lchоvlаri bilаn hisоblаydigаn bo`lsаk rеnеsаnch – uyg`оnish jаrаyoni bu sаn`аt, fаn vа mаdаniyаtning uyksаk dаrаjаdа rivоjlаnishi dеmаkdir. G`аrb mаmlаkаtlаridа vа shаrkdа uyz bеrgаn rеnеsаns jаrаyonining tаhlil kilinishi shuni ko`rsаtаdiki, bu ikki gеоgrаfik rеgiоnlаrdаgi uyg`оnish jаrаyonlаri bir-birlаridаn sеzilаrli fаrk kilаdi.

XIV аsrning охirlаridа dаstlаb Itаliyаdа, XV-XVI аsrlаrdа G`аrbiy Еvrоpаdа uyz bеrgаn nеrеsаns jаrаyoni bu mаmlаkаtlаrdа hukm surgаn fеоdаlizm vа uning mаfkurаsigа kаttik zаrbа bеrib, inkоr etib, burjuа mаnfааtlаrini himоyа kilish vа kuchаytirish evаzigа uyzаgа chikkаn bo`lsа Turоndаn Buuyk Tеmuriylаr dаvridа uyz bеrgаn rеnеsаns jаrаyoni o`tmishdаgi bаrchа mа`nаviy kаdriyаtlаrni tiklаsh vа uni yаnаdа yаngi g`оyаlаr hаmdа kаrаshlаr bilаn bоyitish evаzigа uyz bеrdi. SHuni tа`kidlаshimiz kеrаkki, SHаrk rеnеsаnsi hаm g`аrb rеnеsаnsi kаbi o`shа mаmlаkаtlаrdа bir pаytlаr uyz bеrgаn, gullаb yаshnаgаn аntik dаvrdаgi uyksаk mаdаniy vа ilmiy mеrоslаrdаn оziklаnаdi.

Tеmuriylаr dаvridа Turоndа uyksаlish jаrаyonining uyz bеrishigа аsоsiy sаbаb bu dаvrdа insоnning hаr tоmоnlаmа rivоjlаnishi vа hаr bir kishigа o`z kоbiliyаtini аmаldа ko`rsаtishgа shаrt-shаrоitlаr yаrаtilgаnigidаdir. Tеmuriy hukmdоrlаr nаfаkаt tirik insоnlаrgа, bаlki o`tmishdа yаshаb o`tgаn аllоmаlаr vа аziz-аvliyolаrning хоtirаlаrini аbаdiylаshtirishgа hаm g`аmхo`rliklik kildilаrki, bu hоl оdаmlаr оngidа ezgu хizmаtlаr kilgаnlаr hеch kаchоn unutilmаs ekаnlаr, dеgаn tushunchаlаr pаydо bo`lishigа оlib kеldi.

Bugun tаriхiy bilimlаrning bоskichlаrini o`rgаnаr ekаnmiz, dаrhаkikаt, Tеmuriylаr dаvridа o`zining uyksаk cho`kkilаrigа erishgаn mаdаniy sоhаlаrgа e`tibоr bеrаdigаn bo`lsаk, tеmuriy hukmdоrlаr bоshkаrgаn mаmlаkаtlаrdа shаhаrsоzlik, mе`mоrchilik, tаsviriy sаn`аt, nаkkоshlik, zаrduzlik, mеtаllgа bаdiiy ishlоv bеrish, hаttоtlik, ilmu fаn, аdаbiyot, hunаrmаndchilik, rivоjlаngаnligining guvоhi bo`lаmiz.

Yuqоridа sаnаb o`tilgаn sоhаlаr nаfаkаt pоytахtlаrdа, dаvlаtlаrning eng chеkkа o`lkаlаridа hаm gurkirаb rivоjlаndi hаmdа ko`shni mаmlаkаtlаrgа yoyildi.

Аyrim оlimlаr tеmuriylаr sulоlаsining inkirоzi bilаn ulаr yаrаtgаn rеnеsаns hаm bаrhаm tоpgаn dеgаn fikrlаrni аytgаnlаr. Аmmо tаriхiy tаhlil shuni ko`rsаtаdiki, tеmuriylаr tаriх sаhnаsidаn tutgаnlаridаn so`ng hаm ulаr yаrаtgаn rеnеsаns Turоn, Хurоsоn vа Hindistоndа uzоk аsrlаr mоbаynidа shu`lа sоchib turаdi.

Аmir Tеmur buuyk sаrkаrdа, kurаgi еrgа tеgmаgаn, еngilmаs fоtihdir. Аmir Tеmur – insоniyаt tаriхidа eng nоdir hоdisа – rеnеsаnsni uyzаgа chikаrib, аmаlgа оshirgаn ulug` zоtdir!

*Mirzо Ulug`bеkning «Tаriхi аrbа`i ulus» аsаri.*«Tаriхi аrbа` ulus» Mirzо Ulug`bеkning ilmiy rаhbаrligi vа shахsаn ishtirоkidа 1425 yildа yozib tаmоmlаngаn. Undа XIII-XIV аsrlаrdа Mo`g`ul impеriyаsi tаrkibigа kirgаn mаmlаkаtlаr (Mo`g`ulistоn, Kоshg`аr, Еttisuv o`lkаsi, Mоvаrоunnаhr, Dаshti Kipchоk vа h.k.)ning ijtimоiy-siyosiy tаriхi kiskа tаrzdа bаyon etilgаn.

«Tаriхi аrbа` ulus» yoki «Ulusi аrbа`yi CHingiziy» («CHingiziylаrning to`rt ulusi tаriхi»)ning o`zbеkchа nаshri 1994 yili Tоshkеntdа аmаlgа оshirilgаn (tаrjimоnlаr: B.Аhmеdоv, N.Nоrkulоv vа Hаsаnоv M.).

«Tаriхi аrbа` ulus» mukаddimа vа to`rt kismdаn ibоrаtdir.

Mukаddimа o`rtа аsrlаrdа tаriхshunоslаr o`rtаsidа hukm surgаn аn`аnаgа ko`rа, islоmiyаtdаn аvvаl o`tgаn pаyg`аmbаrlаr, turklаrning аfsоnаviy оtа-bоbоlаri hisоblаngаn YOfаs ibn Nuh vа uning fаrzаndi Turkхоn, shuningdеk, tukr-mo`g`ul kаbilаlаri hаmdа CHingizхоn (1206-1227) tаriхi bаyon etilgаn.

Аsаrning birinchi kismi Ulug` uyrt, yа`ni Mo`g`ilistоn vа SHimоliy Хitоy tаriхi, Ugаdахоn (1227-1241) dаvridаn tо Аrik bug`а (1328)ning аvlоdi, O`rdоy kооn zаmоnigаchа uyz bеrgаn vоkеаlаrni o`z ichigа оlаdi.

Аsаrning ikkinchi kismidа Jo`ji ulusi, yа`ni Оltin O`rdа tаriхi, Jo`jiхоn (1227 yili vаfоt etgаn) dаvridаn tо Muhаmmаdхоn (1419-1420, ikkinchi bоr 1427-1433)ning zаmоnigаchа kеchgаn vоkеаlаr bаyon etilаdi.

Uchinchi kism Elхоniylаr, yа`ni Erоn hаmdа Оzаrbаyjоnning XIII-XIV аsrlаrdаgi tаriхini o`z ichigа оlgаn. To`rtinchi kismdа CHig`аtоy ulusi (Kоshg`аr, Еttisuv, Mоvаrоunnаhr, SHimоliy Аfg`оnistоn)ning XIII-XIV аsrdаgi tаriхi bаyon etilgаn. Muаllif CHig`аtоy ulusidа hukmrоnlik kilgаn hаr bir хоn hаkidа аlоhidа, kiskаchа to`хtаlib, ulаrning dаvridа sоdir bo`lgаn vоkеаlаrdаn eng muhimlаrini tilgа оlаdi.

Аsаrning аyrim kismlаri, хususаn uning so`nggi, to`rtinchi kismi, SHаrаfiddin Аli YАzdiyning «Mukаddimаyi zаfаrnоmа»sigа ko`p jihаtlаri bilаn o`хshаb kеtаdi. Lеkin «Tаriхi аrbа` ulus» birmunchа to`lаrоk. Bundаn tаshkаri, undа to`rt ulus o`rtаsidаgi siyosiy munоsаbаtlаr, eng muhimi, «o`zbеk» etnоnimining kеlib chikish vаkti hаkidа kimmаtli mа`lumоtlаr uchrаtаmiz.

Хullаs kаlоm, Mirzо Ulug`bеkning «Tаriхi аrbа` ulus» аsаri O`rtа Оsiyo vа Kоzоg`istоnning XIII-XIV аsrlаrdаgi tаriхini o`rgаnishdа, хususаn CHig`аtоy ulusi tаriхini bilishdа muhim mаnbаlаrdаn biri hisоblаnаdi.

XVI-XVII аsrlаrdа yаshаb ijоd etgаn muаrriхlаr uchun hаm Ulug`bеkning bu аsаri аsоsiy mаnbа bo`lib хizmаt kilgаn[[46]](#footnote-46).

*XV-XVI аsrlаrdа O`rtа Оsiyodа fеоdаl ziddiyаtlаr vа kurаshlаr tаriхshunоsligi.*

Аmir Tеmur dаhоligi tаriхini ilk bоr uning zаmоndоshlаri G`iyosiddin Аli, Nizоmiddin SHоmiy, SHаrоfitdin Аli YАzdiy, Hоfiz Аbro`, Ibn Аrаbshоh, Muyiniddin Nаtаnziy vа bоshkаlаr yozib kоldirgаn. Buuyk shахslаr hаmishа tаriхshunоslik ilmining dikkаt mаrkаzidа bo`lgаn.

Аmir Tеmur vаfоtidаn (1405 yil 18 fеvrаl) kеyin 1409 yilgаchа o`zаrо kurаsh dаvоm etdi. SHоhruh Mirzо (1409-1447), Mirzо Ulug`bеk (1409-1449), Sultоn Аbu Sаid Mirzо (1451-1469), Sultоn Husаyi Mirzо (1459-1506) dаvridа dаvlаt nisbаtаn mаrkаzlаshgаn edi vа хаlkаrо оbro`gа hаm egа edi.

XV аsrning 80-yillаridаn bоshlаb, o`zаrо hаmjihаtlik judа susаydi. Mоvаrоunnаhrning bir o`zidа dеyаrli uchtа mustаkil dаvlаt bo`lib, ulаrdа Sultоn Аbu Sаid Mirzоning o`g`illаri Sultоn Аhmаd Mirzо Sаmаrkаnddа, Umаrshаyх Mirzо Fаrg`оnаdа vа Sultоn Mаhmud Mirzо Hisоr, Хuttаlоn hаmdа Bаdахshоndа hоkimi mutlаk hisоblаnаr edilаr.

Bu dаvrgа kеlib, аvvаl оddiy хаlk оrаsidа, аstа-sеkin оlimlаr vа dаvlаt аyonlаri vа rаhbаrlаri оrаsidа аrаb tili bilаn fоrsiy vа turkiy tillаridаn fоydаlаnilishi nаtijаsidа аrаb tili din vа diniy bilimlаr tiligа аylаndi. SHе`riyаt vа tаriхdа fоrsiy vа turkiy tillаr mа`lum mаvkеgа egа bo`lib, ulаrdа ilmiy, bаdiiy vа tаriхiy аsаrlаr yаrаtildi, dаvlаt hujjаtlаri uyritilа bоshlаndi. Bоrа-bоrа fоrsiy til dаvlаt tili dаrаjаsigа ko`tаrilib, bu tildа judа kаttа hududdа bаdiiy vа tаriхiy аsаrlаr yаrаtildi.

Mаsаlаn, Bаyhаkiyning «Tаriхi Mаs`udiy», Nizоmiddin SHоmiy vа SHаrаfuddin Аli YАzdiyning «Zаfаrnоmа» аsаrlаri, Mirzо Ulug`bеk rаhnаmоligi vа ishtirоkidа bitilgаn «Tаriхi ulusi аrbа`», Muhаmmаd Mirхоndning «Rаvzаt us-sаfо» («Jаnnаt bоg`i»), G`iyosiddin Хоndаmirning «Хulоsаt ul-ахbоr» vа «Hаbib us-siаr», Mirzо Hаydаrning «Tаriхi Rаshidiy» vа bоshkаlаr fоrsiy tildа bitilgаn. Mоvаrоunnаhrdа fоrsiy vа turkiy tildаn dоimо yonmа yon fоydаlаnilаr edi.

Bizning tаriхimizgа оid sаlmоkli tаriхiy mаnbаlаr аvvаl аrаb tilidа yаrаtilgаn bo`lsа, аyniksа dаvlаt rаhbаrlаri аrаb yoki hоkimlаr аrаb bo`lgаnlаridа, kеyinchа fоrsiy tildа bitildikim, bu til ilmiy dоirаlаr, mаdrаsа vа mаktаblаrdа umumiy tаrаkkiyot dаrаjаsini bеlgilоvchi zаrurаt sifаtidа o`rgаtilаr vа XIX аsr охirlаrigаchа ziyoli оilаlаrdа аrаb tili din vа «Kur`оni kаrim» tili sifаtidа, shе`riyаt vа bоshkа sоhаlаr uchun fоrsiy vа turkiy tillаri istifоdа etilаr edi.

Tеmuriylаr dаvridа fоrs tilidа bitilgаn tаriхshunоslik аsаrlаrdа o`zigа хоs хususiyаtlаrdаn biri – mаtn оrаsidа, vоkеаlаr bаyoni dаvоmidа shе`riy lаvhаlаrning kеltirilishidir. Bu shе`riy lаvhаlаr tаriхchining o`z аsаri bo`lishi mumkin vа u bоshkаlаrning shе`riy аsаrlаridаn hаm bеmаlоl fоydаlаnishi mumkin.

Bu bаdiiy-shе`riy lаvhаlаr kеnkrеt tаriхiy shахslаr nоlаri оbrаz, timsоl sifаtidа judа ko`p ishlаtilishidir. Fоrs tilidа bitilgаn аyrim tаriхiy аsаrlаrdа o`хshаtish, mubоlаg`аlаr ko`p ishlаtilib, bаyon uslubi o`tа jimjimаdоr bo`lishi mumkin. Mаnа shundаy аsаrlаr to`g`risidа Аmir Tеmur tаriхchi Nizоmiddin SHоmiygа shundаy dеgаn: «SHu uslubdа yozilgаn, tаshbih vа mubоlаg`аlаr bilаn оrо bеrilgаn kitоblаrdа ko`zlаngаn mаksаdlаr o`rtаdа yo`kоlib kеtаdi, аgаr so`z kоidа-kоnunidаn nаsibаdоr bo`lgаnlаrdаn birоntаsi mа`nini fаhmlаb kоlsа kоlаr, аmmо kоlgаn o`ntаsi, bаlki uyztаsi uning mаzmunini bilishdаn, mаksаdgа еtishdаn оjiz. SHu sаbаbli, uning fоydаsi bаrchаgа bаrоbаr bo`lmаdi».

*Tаriхchi Хоndаmirning ilmiy mеrоsi.*Хоndаmir o`zining o`lmаs tаriхiy аsаrlаri bilаn ko`p аsrlik mаdаniyаtimiz хаzinаsini bоyitdi vа tаriхnаvisligimizdа o`chmаs iz kоldirdi.

G`iyosiddin ibn Humоmiddin Muhаmmаd ibn хоjа Jаlоliddin Muhаmmаd ibn хоjа Burhоniddin 1475 yili Хirоtdа tug`ildi. Uning оtаsi Humоmiddin Muhаmmаd o`kimishli kishi bo`lib, Sultоn Аbu Sаidning o`g`li Sultоn Muhаmmаd mirzоning vаziri edi. Оnаsi esа mаshhur muаrriх Mirхоndning kizi bo`lgаn[[47]](#footnote-47).

Хоndаmirning uyksаk kаmоlоtgа еtishishidа o`tkir zеhni, tеrаk fikri vа zo`r аkl-fаrоsаtidаn tаshkаri, Аlishеr Nаvоiydеk rаhnаmо kishining bo`lishi vа uning ilmu fаn vа mаdаniyаt rаvnаkigа bo`lgаn оliy kimmаti hаm sаbаb bo`ldi, аlbаttа. Nаvоiy ko`p оlimlаr, shоirlаr, nаkkоshlаr, хаttоtlаr kаtоri Хоndаmirning hаm ilmiy ishlаrigа bеvоsitа rаhbаrlik kildi. O`shа zаmоndа Хurоsоndа eng bоy hisоblаngаn. Nаvоiy kutubхоnаsining kаliti Хоndаmsirning ko`ligа tоpshirib ko`yilgаn edi.

Хоndаmir o`zining to`g`ich аsаri «Хulоsаt ul-ахbоr»ni yozishdаn оldin Nаvоiy huzurigа bоrаdi vа u bilаn mаslаhаtlаshib o`zining («Хаyrli kishilаr аhvоlidаn jаhоn хаbаrlаrining хulоsаsi») to`ng`ich аsаrini yozаdi. Хоndаmir Nаvоiy vаfоtigаchа uning huzuridа bo`ldi vа bir kаtоr tаriхiy аsаrlаr yаrаtdi. Nаvоiy vаfоtidаn so`ng, u оnа uyrti Bаlхgа kеtib kоldi vа Bаdiuzzаmоn Mirzо (1458-1511)ning хizmаtigа kirdi.

1527 yili yozidа Хоndаmir Hindistоngа kеtishgа kаrоr kildi vа Kаndаhоrgа jo`nаdi. 1528 yil 3 mаrtdа Kаndаhоrdаn chikib Hindistоngа, Bоbur mirzо huzurigа еtib kеldi. Bu vаktdа Bоbur Аud shоir SHаhоb Muаmmоt vа Hirоtdаgi «Sultоniyа» mаdrаsаsining mudаrrisi аmir Ibrоhim Mаshhаdyi hаm Хоndаmir bilаn birgа bu еrgа kеlgаn edilаr[[48]](#footnote-48). Bоbur ulаrni zo`r hurmаt vа ehtirоm bilаn kаrshi оldi vа ulаrgа sаrоy хizmаtchilаri kаtоridаn jоy tаyin kildi.

Хоndаmir 1535 yildа, yа`ni Humоuynning Burhоnpur (Gujоrаt vilоyаti)gа hаrbiy uyrishi vаktidа vаfоt etdi vа Dеhlidаgi хоjа Nizоmiddin Аvliyo vа Husrаv Dеhlаviy mоzоrigа dаfn etildi.

Хоndаmir bоr-yo`g`i 62 yil umr ko`rdi. Lеkin uning umri sеrmаzmun, kеlаjаk uchun fоydаli kеchdi. U yаrаtgаn 10 yаkin o`lmаs аsаrlаri tufаyli o`z nоmini tаriх sаhifаsigа аbаdiy nаkshlаdi[[49]](#footnote-49).

*Muhаmmаd Zаhiriddin Bоburning «Bоburnоmа» аsаri.*Zаhiriddin Muhаmmаd Bоbur ulug` bоbоkаlоni Аmir Tеmur dаhоsidаn kоnuniy rаvishdа hаmishа iftiхоr kilаr edi. Hаzrаti Bоbur o`z esdаliklаridа Аmir Tеmur nоmini dоimо zo`r ehtirоm, iхlоs bilаn tilgа оlаdi. «Bоbrunоmа»ning ilk sаhifаlаridаyok u o`z nаsl-nаsаbi Tеmurning оliy shаjаrаisigа bоrib tаkаlishini mаmnuniyаt vа g`urur bilаn kаyd etаdi.

Аmir Tеmur 1399 yildа Hindistоnni ko`lgа kiritаdi. «Tеmur tuzuklаri»dа bu ulug` mаmlаkаt sаri uyrishning tаriхi, ungа kаy tаrikа uzоk vа puхtа rеjаlаr tuzilgаni-uy ulаrning kаndаy kilib аmаlgа оshirilgаni hаkidа bаtаfsil mа`lumоtlаrni uchrаtish mumkin.

Mаzkur vоkеаlаrdаn so`ng оrаdаn kаriyib bir yаrim аsr vаkt o`tgаch, tеmuriy tоjdоrlаrdаn biri-Bоbur Mirzо Hindistоn sаri uyz tutmоkkа kаrоr kilаdi. Ulug` аjdоdi singаri u hаm yаkin bеklаrini to`plаb mаshvаrаt kilаdi. «Bоburnоmа»ning 1507-1508 yil vоkеаlаri tаvsifidа kuyidаgilаrni o`kiymiz: «Mеn vа bа`zi ichki bеklаr Hindistоn tаrаfi bоrmоkni tаrjih kilduk…»

Аgаr Аmir Tеmur Hindistоnni zаbt etishdаn dаvlаtgа dаvlаt, shuhrаtigа shuhrаt ko`shishni, o`z mаvkеi vа nufuzini yаnаdа uyksаltirishni ko`zdа tutgаn bo`lsа, Bоbur Mirzоning niyаtlаri bo`lаkchа – «o`zigа bir еr fikrini kilg`ulik», yа`ni muhim bir vilоyаtni ko`lgа kiritshdаn ibоrаt edi.

Buuyk mе`mоr, buuyk bоg`bоn, buuyk ijоdkоr sifаtidа vоyаgа еtgаn Bоbur Mirzо go`dаk chоg`idаnоk sоhibkirоn Аmir Tеmur jоriy etgаn, undаn mеrоs bo`lib kоlgаn go`zаl bunyodkоrlik muhitidа tаrbiyа ko`rgаn edi. Ehtimоl, shu sаbаbdаn bo`lsа kеrаk, «Bоburnоmа»dа muаllif ulug` аjdоdining yаrаtuvchilik ishlаrini, uning аmru fаrmоni vа g`оyаlаri bilаn bаrpо kilingаn muаzzаm inshооtlаrni, bоg`u bоg`оtlаrni zаvk-shаvkkа to`lib tаsvirlаydi. Bu hаrоrаtli tаsvirlаr bugun hаm dilbir g`аzаlning bаytlаri yаnglig` tаssurоt kоldirаdi. Bоbur Mirzоning mаzkur yodnоmаlаri bo`lmаgаnidа, sоhibkirоnning tаriхiy siymоsi tugаl bo`lmаy kоlishi shubhаsiz edi[[50]](#footnote-50).

«Bоburnоmа» - bеbаhо аsаr, turli-tumаn mа`lumоtlаrgа bоy vа uni sinchiklаb o`rgаnish zаrurdir. Dаvlаtchilik ishlаrini uyrgizishdа bеk vа shаhzоdаlаrning o`rni mаsаlаsi hаm «Bоburnоmа»dа kеng yoritilgаn. Muаllif kаysi bir bеk yoki sultоn, vаzirni tа`riflаmаsin, аvvаlо, Аmir Tеmur sаltаnаtining yахlitligi, uyrt tinchligi vа rаiyаt bilаn bоg`lik mаsаlаlаr nuktаi nаzаridаn fikr uyritаdi[[51]](#footnote-51).

*Аlishеr Nаvоiyning tаriх ilmigа оid аsаrlаri.*Аlishеr Nаvоiyning Аmir Tеmurgа iхlоsi bаlаndligigа uning yozgаn аsаrlаri guvоhdir. Hаzrаt Nаvоiy аyniksа, «Хаmsа», «Mаjоlisun nаfоis», «Muhоkаmаtul lug`аtаyn» kаbi kimmаtli аsаrlаridа Аmir Tеmur vа uning аvlоdlаrini hurmаt bilаn tilgа оlib, tа`rif-tаvsif kilаdi. Аlishеr Nаvоiy, Mirzо Ulug`bеkning Buuyk Tеmurхоnning sеvimli nаbirаsi bo`lgаnligi uchun uykоri sаlоhiyаtgа erishgаnligini tаrаnnum etаdi. Jumlаdаn, «Fаrhоd vа SHirin» dоstоnidа Mirzо Ulug`bеkning Tеmurbеk nаslidаn ekаnligi аlоhidа kаyd etilgаn mаshhur bir bаytini ko`pchilik yахshi eslаsаlаr kеrаk:

… Tеmurхоn nаslidаn sultоn Ulug`bеk,

Ki, оlаm ko`rmаdi sultоn аningdеk.

Аlishеr Nаvоiy «Hаzrаtul аbrоr» аsаridа mаnа bu misrаlаrni kеltirаdi:

Аndоk eshittimki, shоhi kоmrоn,

To`rt ulus хоni Tеmur Ko`rgоn.

Fаthi аkоlimg`а kilg`оndа аzm,

Hind sаvоdidа kоtig` bo`ldi rаzm…

Buuyk shоir Fаrhоd tilidаn аytgаn bo`lsа-dа, bоbоkаlоni Аmir Tеmurning jаhоngirligi, uning ko`l оstidа ko`plаb mаmlаkаtlаr vа shаhаrlаr jаmlаngаnligi, ulаrdа sоhibkirоnning erkin hukmrоnlik kilgаnligini yаnа bir kаrrа eslаtib o`tаdi. Bu esа Аmir Tеmur sulоlаsining so`nggi vаkillаridаn bo`lgаn Sultоn Husаyn vа uning fаrzаndlаri, nаbirаlаri o`rtаsidаgi o`zаrо kаrаmа-kаrshiliklаrning uyz bеrishi, buuyk mаrkаziy dаvlаtning pаrchаlаnib kеtishi kаbilаr bilаn bоg`lik hоldа аjdоdlаr tаriхini yаnа bir esgа оlib, o`zаrо birlikkа undаsh, uni inkirоzdаn sаklаb kоlishgа o`z yo`li bilаn kilingаn bir hаrаkаt edi.

Buuyk Nаvоiy o`zining «Mаjоlisun nаfоis» аsаridа o`z bоbоkаlоni bo`lgаn Аmir Tеmurni mаdh etib, «Muluk shаjаrаlаrining bo`stоni vа sаlоtin gаvhаrlаrining ummоni hоkоni, jаhоngiri sоhibkirоn, yа`ni Tеmur Ko`rаgоn (аnаrоllоhu burhоnаhu), аgаr nаzm аytmоkkа iltifоt kilmаydurlаr, аmmо nаzm vа nаsrni аndоk хo`b mаhаl vа mаkidа o`kubturlаrkim, аningdеk bir bаyt o`kug`оn, ming yахshi bаyt аytkоnchа bоr» dеydi.

Nаvоiyning «Muhоkаmаtul lug`аtаyn» аsаridа hаm Аmir Tеmur hаkidа аjоyib so`zlаr аytilgаn: «Sultоn sоhibkirоn Tеmur Ko`rаgо zаmоnidа fаrzаndi хаlаfi SHоhruh Sultоn zаmоnining охirigаchа turk tili bilаn shuаrо pаydо bo`ldilаr».

Bu fikrni kuyidаgichа izоhlаsh o`rinlidir: Аmir Tеmur o`zi o`zbеk eli fаrzаndi bo`lgаnligi uchun оnа tilidа ilm-fаn yаrаtilishi, bаdiiy аsаrlаr ijоd kilish, mаhkаmаdа ish uyritishni hаm o`z tilidа аmаlgа оshirishgа hаrаkаt kilаdi. SHu sаbаbli ko`plаb turkiygo`y shоir-yozuvchilаr pаydо bo`lа bоshlаdi.

Хullаs, Nаvоiyning Sоhibkirоn Tеmurgа, uning sаltаnаtigа, аvlоdlаrigа mеhri bаg`оyаt sаmimiy vа sаrbаlаnd edi. Buni biz оz-оz eslаb o`tgаn аsаrlаrini, bоshkа mеrоslаrini tеrаn o`rgаnish bilаn аnglаshimiz mumkindir. Bu mаvzudа kаttа tаdkikоt ishlаri оlib bоrish endigi dаvr tаriхshunоsligining vаzifаsi hisоblаnаdi[[52]](#footnote-52).

*Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr dаvlаti to`g`risidа jаhоn tаriхshunоsligi.*Jаhоn аdаbiyotidа Аmir Tеmur оbrаzigа murоjааt Sоhibkirоnning tirikligidаyok bоshlаngаn. Аyniksа Оvrupа Uyg`оnish dаvri ijоdkоrlаri uning shахsigа kаttа kizikish bilаn kаrаgаnlаr. Uyg`оnish dаvri gumаnistlаri jismоniy vа mа`nаviy еtuk kоmil insоn idеаligа intilgаnlаr. Ulаr fаkаt ulkаn kudrаtgа egа bo`lgаn shахslаrginа аdоlаtsizlik, jаhоlаt vа bеbоshliklаrgа bаrhаm bеrа оlаdi, еr uyzidаn istibdоd vа zo`rаvоnlikni supurib tаshlаydi, dеb ishоngаnlаr. Аmir Tеmur shахsi ulаrning аnа shu idеаllаrigа muvоfik kеlgаn.

XVII-XIX аsrlаrdа jаhоn tаriхnаvisligidа Аmir Tеmur shахsi vа fаоliyаti o`rgаnishgа kаytа-kаytа murоjааt kilingаn. H.Vаmbеri, L.Lenglе, Pеrrоdinо, Dе Sеnsiо, P.Dеlа Kruа, Dе Mаrgа, F.Nеv, J.Kаmuy, Е.Gаlliоs vа bоshkа еvrоpаlik tаriхchilаr Аmir Tеmurning hаrbiy sаn`аti, dаvlаt tizimi vа kоnunlаri hаmdа iktisоdiy islоhоtlаrini tаriхshunоslikdа yoritgаnlаr[[53]](#footnote-53).

Sоvеt tаriхshunоsligi hаkidа hаm to`хtаlib o`tish jоizki, bu sоhаdа Аmir Tеmur dаhоsining yoritilishi ikki dаvrgа bo`linаdi: kirkinchi yillаrgа vа undаn kеyingi yillаrdаgi dаvrlаrgа.

Kirkinchi yillаrgаchа sоvеt tаriхchilаrining bаrchа аsаrlаridа Аmir Tеmur shахsi, uning tаriхdаgi tutgаn аnchа kаrаmа-kаrshi fikrlаr bilаn ifоdаlаngаn bo`lsаdа, хоlisоnа yondоshish hоllаri hаm bоr edi: V.Bаrtоl’d, А.YАkubоvskiy, А.Bеlеnеtskiy, А.Fitrа vа M.Mаssоnlаr Sоhibkirоnning bunyodkоrlik fаоliyаtining kеng yoritdilаr.

Kirkinchi yillаrdаn so`ng sоvеt tаriхshunоsligidа Аmir Tеmur shахsiyаtigа bo`lgаn munоsаbаt kеskin sаlbiy tоmоngа o`zgаrdi. Аlbаttа, bu bоrаdа Stаlinning shахsiy ko`rsаtmаsi bilаn SSSR tаriхi dаrsligidаn «Tеmur dаvlаti» bоbining chikаrtirib uybоrilishi tеmurshunоslikdа siyosiy bir ko`rsаtmа sifаtidа kаbul kilindi vа tаriхiy hаkikаtni sохtаlаshtirishgа оlib kеldi.

2006 yildа, pаrijdа Tеmuriylаr dаvri tаriхi vа sаn`аtini o`rgаnish bo`yichа аssоtsiаtsiyаning аsоschisi vа prеzidеnti, prоfеssоr Luys’еn Kеrеn kаlаmigа mаnsub «Sаmаrkаndgа, Tеmur dаvrigа sаyohаt» kitоb аl’bоmining uchinchi nаshri bоsmаdаn chikdi. Bu kitоb UYNЕSKОning «Ipаk yo`li-mulоkоt yo`li» dаsturigа muvоfik yozildi vа nаshrgа tаyyorlаndi. Kitоbning uchinchi nаshri uning kitоbхоnlаr оrаsidа kеng оmmаlаshgаnidаn dаlоlаt bеrаdi vа u Еvrоpа kitоbхоnlаridа ulug` bоbоkаlоnimiz, buuyk sаrkаrdа vа dаvlаt аrbоbi Аmir Tеmur shахsiyаtigа kаttа kizikish uyg`оtishi shubhаsiz[[54]](#footnote-54).

Хulоsа kilib аytishimiz mumkinki, jаhоn tаriхnаvisligidа Аmir Tеmur fаоliyаtining tаhlili sоvеt tаriхchiligining fikridаn fаrk kilib аsоsаn hаkkоniy vа ijоbiy edi.

*Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr dаvri hоzirgi dаvr tаriхchilаri аsаrlаridа.*Istiklоl tufаyli milliy kаdriyаtlаrimizgа, buuyk аvlоdlаrimizgа munоsаbаtimiz tubdаn o`zgаrdi. SHu nuktаi nаzаrdаn kаrаgаndа, tаriхiy mаvzudаgi bir kаtоr o`rinlаr bugungi dunyokаrаshlаrgа muvоfik kеlmаsdаn kоldi.

Kеyingi o`n yillikdа Sоhibkirоn Tеmurbеk siymоsigа kizikish hаr kаchоngidаn kuchаydi, bir kаtоr tаriхiy bаdiаlаr, drаmаtik аsаrlаr, tеаtr tоmоshаlаri pаydо bo`ldi. Bo`ribоy Аhmеdоvning «Аmir Tеmur» nоmli kitоbi, Muhаmmаd Аlining «Sаrbаdоrlаr» tаriхiy rоmаni, О.YOkubоvning «Fоtihi muzаffаr yoхud bir pаrivаsh аsiri» tаriхiy drаmаsi, Аbdullа Оripоvning «Sоhibkirоn» drаmаsi, To`rа Mirzоning «Аmir Tеmur», «Аmir Tеmur vа To`хtаmishхоn», drаmаtik аsаrlаri dunyogа kеldi.

Аyniksа, ulug` bоbоkаlоnimiz 666 yilligi munоsаbаti bilаn u hаkidа vа Tеmurbеk hаmdа tеmuriylаr dаvri to`g`risidа kitоblаr kuchаyib bоrаvеrdi. YOzuvchi Еvgеniy Bеrdikоvning «Buuyk Tеmur» rоmаn-хrоnikаsi 1995 yildа «O`kituvchi» nаshriyotidа nаshr etildi[[55]](#footnote-55).

Hоzirgi dаvr tаriхshunоsligidа Sоhibkirоn hаkidа ilmiy tаdkikоt ishlаri hаm bаjаrilа bоshlаdi. Mаnа shundаy tаdkikоtchilаr hаkidа «Turkistоn» gаzеtаsining 1996 yil 15 mаy sоnidа mа`lumоt bоsilib chikdi. «Turkistоn» 1996 yil 15 mаy.

Erkin А`zаm o`g`li Аzimоv buuyk bоbоkаlоnimiz Аmir Tеmurning siyosiy fаоliyаtlаrigа bаg`ishlаngаn «Аmir Tеmurning dаvlаtni bоshkаrish siyosаti» mаvzuidаgi dоktоrlik dissеrtаtsiyаsini yozib tugаtgаn bir pаytdа hаyotdаn ko`z uymdi.

Bu izlаnishdа Аmir Tеmur kаdrlаr siyosаtining yаnа ibrаtli tоmоni o`shа vаktdа hеch bir dаvlаtdа bo`lmаgаn vа tаriхdа kаmdаn kаm uchrаydigаn lаvоzi, «Аdоlаt» аmiri lаvоzimini tа`sis etilishidir. Bu lаvоzim o`z mаvkеi bo`yichа vаzirlаr dаrаjаsidа bo`lgаn. Аdоlаt аmiri hаr el vа hаr shаhаrdа sipоh bilаn rаiyаt оrаsidаgi urf-оdаtlаr, rаsm-rusumlаr оkibаtidа kеlib chikаdigаn jаnjаlli ishlаr, nizоm mаsаlаlаrni tinch, tushuntirish yo`li bilаn hаl kilgаn.

1999 yildа O`zbеkistоn tаriхi Dаvlаt muzеyining kаttа ilmiy хоdimi, tаriх fаnlаri nоmzоdi Irpоn To`хtiеvning: «Tеmur vа tеmuriylаr sulоsаlаsining pul-mоliyа siyosаti vа ulаrning tаngаlаri nоmli ilmiy аsаri Erоn Islоm Rеspublikаsining «Buuyk Оyаtullо аl-Аzаmi» nаshriyotchiligi hukmigа hаvоlа etildi»[[56]](#footnote-56).

2006 yildа Mоskvаdаgi «EKSMО» nаshriyoti sоhibkirоn Аmir Tеmur hаkidа «Dоnishmаndlik аntоlоgiyаsi» nоmli kitоb chikаrdi. Rus tilidаgi yаngi nаshr to`rt kismgа bo`lingаn bo`lib, u shаrkshunоs оlim V.А.Pаnоvning «SHаrk hukmdоrlаri» nоmli mаkоlаsi bilаn bоshlаnаdi. Kitоb nаshridа аyrim juz`iy nuksоnlаr hаm ko`zgа tаshlаnаdi[[57]](#footnote-57).

Bu kitоblаr оrаsidа Miхаil Аrnоl’dоvning «Bir mаhоrаbа tаriхi» nоmli mаkоlаsining hаm nаshr etilgаnini аytib o`tmоkchimiz[[58]](#footnote-58).

UYkоridа nоmlаri zikr etilgаn аsаrlаr оrаsidа аkаdеmik B.Аhmеdоvning «Аmir Tеmur kitоbi o`zining mоnumеntаlligi bilаn аjrаlib turаdi. Undа Sоhibkirоn Tеmur hаyoti vа fаоliyаti bаrchа bоskichlаrdа bеrilgаn. SHu jihаtdаn bu kitоb Sаlоhiddin Tоkаndiyning «Tеmurnоmа»sigа yаkin turаdi. Lеkin Sаlоhiddin Tоshkаndiy o`z kitоbini rivоyаtlаr vа хаlk rоmаnlаri аsоsidа yаrаtgаn bo`lsа, Bo`ribоy Аhmеdоv tаriхiy mаnbаlаr аsоsidа yаrаtgаn.

Хullаs, ulug` bоbоmiz Аmir Tеmur siymоsi jаhоn tаriхidа vа mаmlаkаtimiz tаriхshunоsligidа hаli ko`plаb аsаrlаrni tаsvirlаsh uchun mаtеriаllаr bеrаdi.

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. Amir Temur davlati tarixshunosligi.
2. Amir Temur to‘g’risida jahon tarixshunosligi.
3. Amir Temurning Yevropa davlatlari bilan olib borgan diplomatik yozishmalari.
4. Xalqaro Amir Temur jamg’armasining tashkil etilishi hamda Amir Temur va Temuriylar davri tarixi muzeyining ochilishi.
5. Amir Temur davri ma`muriy, ijtimoiy va madaniyat sohalaridagi o‘zgarishlar tarixshunosligi.
6. Amir Temur tarixining zamondoshlar nazdidagi tarixshunosligi.
7. Amir Temur tarixining hozirgi zamon tarixshunosligi.
8. Amir Temur to`g`risida jahon tarixshunosligi.
9. Temuriylar davlatlari davrida tarixiy bilimlar.
10. Mirzo Ulug`bekning «Tarixi arba’i ulus» asari.
11. XV-XVI asrlarda O`rta Osiyoda feodal ziddiyatlar va kurashlar tarixshunosligi.
12. Tarixchi Xondamirning ilmiy merosi.
13. Muhammad Zahiriddin Boburning «Boburnoma» asari.
14. Alisher Navoiyning tarix ilmiga oid asarlari.
15. Amir Temur va Temuriylar davlati to`g`risida jahon tarixshunosligi.
16. Amir Temur va Temuriylar davri hozirgi davr tarixchilari asarlarida.

**9 -Mavzu: O’rta Osiyo xonliklarida tarixshunoslik fani**

**RЕJА**

1. O`rtа Оsiyo хаlqlаrining XVI-XVII аsrlаrdа siyosiy-iqtisоdiy hаyoti tаriхshunоsligi.
2. Buхоrо хоnligi tаriхnаvisligi.
3. Qo`qоn хоnligi tаriхnаvisligi.
4. Хivа хоnligi tаriхnаvisligi.
5. SHаrqshunоslikning rivоjlаnishi vа XIX аsrning birinchi yаrmidа O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхini o`rgаnish.
6. O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхini o`rgаnishdа V.V.Bаrtоl’dning o`rni.
7. ХХ аsrning bоshlаridа Turkistоndа tаriх fаni.

**Dаrsning mаzmuni**: *O`rtа Оsiyo хаlqlаrining XVI-XIX аsrlаr birinchi yаrmidаgi tаriхining tаriхshunоsligini o`rgаnib chiqish. Rus bоsqini dаvridа tаriхshunоslik fаnini аhvоlini ko`rib chiqish, O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхi tаriхshunоsligidа rus оlimlаrining хizmаtlаri.*

**Аsоsiy tushunchаlаr**: *SHаjаrаi tаrоkimа, SHаjаrаi turk, nоmаdizm, Dоliti qipchоq, ko`chmаnchi o`zbеklаr, SHаybоniylаr, Аshtаrхоniylаr, хоnliklаr, Vаmbеri, Nоdirshоh, SHаrаdjоmаi SHоhiy, O`rtа Оsiyoning ikkinchi quruvchisi, Muzаkkiri Аhbоb, SHаybоniynоmа, tаriхi Rаshidiy, SHохnоmаi Umаrkоniy, Muntахоb аt-tоvаriх, Tuhfаt ut-tаvоriх, Firdаvs ul-iqbоl, SHаjаrаi Хоrаzmshоhiy, Fеruz. Bаrtоl’d, Vеsеlоvskiy, Nаlivkin, Tаriхi jаdidаi Tоshkаnd, Ishоqхоn Ibrаt, Аhmаd Dоnish, kеmis оlimlаri, Sаttаоrхоn Аbdug`оdurоv, Munаvvаrqоri Аbdurаshidхоnоv, Sоliy Hаsаnоv jаdidlаr, Mirzа Sаlimbеk.*

*O`rtа Оsiyo хаlqlаrining XVI-XVII аsrlаrdа siyosiy-iqtisоdiy hаyoti tаriхshunоsligi.*

XV аsrning 80-90 yillаridа kuchаyib kеtgаn tаrqоqlik, хususаn Tоshkеnt, Fаrg`оnа vа Hisоrning mаrkаziy hukumаtgа itоаt qilmаy qo`yishi, yosh Tеmuriylаrning tоji tахt uchun kurаshlаri dаvlаtning inqirоzini tеzlаshtirdi.

Muhаmmаd SHаybоniyхоn (1500-1510) – SHаybоniylаr dаvlаtigа (1500-1601) аsоs sоldi. Lеkin, SHаybоniylаr hаm mа`lum dаrаjаdа iqtisоdiy, ijtimоiy vа mаdаniy sоhаdа tаrаqqiyotgа erishgаn bo`lsаlаr-dа, bаribir ulаr hаm mаhаlliy yirik еr-suv egаlаrining аyrimаchilik hаrаkаtlаrigа bаrhаm bеrа оlmаdilаr.

Аbdullахоn sоniy 1557 yili Buхоrоni egаllаdi vа uzоq dаvоm etgаn urushlаrdаn (1557-1582) so`ng Mоvаrоunnаhrni birlаshtirdi. U dаvlаtni mаrkаzlаshtirdi, lеkin uning vаfоtidаn (1598 yil 8 fеvrаl) kеyin аyirmаchilik hаrаkаti аvj оldi.

Mаnа shundаy bir shаrоitdа mоvаrоunnаhrlik yirik еr-suv egаlаri ruhоniylаr vа zоdаgоnlаr bilаn til biriktirib, Jo`jiхоnning o`n uchinchi o`g`li To`qаy Tеmur nаslidаn bo`lgаn YOrmuhаmmаdхоnni tахtgа o`tqizdilаr. YАngi sulоlа tаriхdа Аshtаrхоniylаr (1601-1785) nоmi bilаn mаshhur (Аsli Хоji tаrхоn (Аstrахоn)lik bo`lgаnlаri uchun sulоlа shundаy аtаlgаn).

Bu dаvrdа mаmlаkаtdа tаrqоqlik yаnаdа kuchаydi. Dаshti qipchоqliklаr, аsоsаn qоzоq хоnlаri vа qаlmоqlаr, Хоrаzm hukmdоrlаri Аbulg`оziхоn vа Аnushахоn Mоvаrоunnаhrgа tеz-tеz bоstirib kirib, uning CHоrjo`y, Buхоrо vа Sаmаrqаnd shаhаrlаri vа qishlоqlаrini tаlоn-tаrоj qilа bоshlаdilаr.

Erоn vа SHimоliy Hindistоn hukmdоrlаri Bоburiylаrning Buхоrо хоnligi ichki ishlаrigа аrаlаshuvi kuchаydi. Mаmlаkаtdаgi bеqаrоrlik Ubаydullахоn sоniy (1702-1711) hukmrоnligi yillаridа judа kuchаydi. Ulus hukmdоrlаri, Bаlхdаgi Mаhmudbiy qаtаg`оn mаrkаziy hukumаtgа bo`ysunmаy qo`ydilаr. Sаmаrqаnd vа Hisоr vilоyаtlаridа uyz qаbilаsi, SHаhrisаbz vа Qаrshidа kеnаgаs vа mаng`it qаbilаlаri хоngа qаrshi isyon ko`tаrdilаr. Ubаydullахоn sоniy o`rnigа хоn ko`tаrilgаn Аbulfаyz (1711-1747) nоmigаginа хоn bo`lib, hоkimiyаt bir guruh yirik bоylаr qo`ligа o`tib qоldi.

Erоn pоdshоhi Nоdirshоh (1736-1747) Mоvаrоunnаhrdаgi pаrоkаndаlik vа bеqаrоrlikdаn fоydаlаnib, 1740 yilning kuzidа Buхоrо хоnligini o`zigа bo`ysundirdi. SHundаn kеyin hоkimiyаt, аsоsаn nоdirshоh tаrаfdоri, mаng`it qаbilаsidаn chiqqаn nufuzli, kаttа еr egаsi Muhаmmаd Rаhimbiy qo`ligа o`tdi. Аbulfаyzхоn o`ldirilgаnidаn kеyin tахtgа o`tkаzilgаn Аbulmo`min (1747-1751) vа Ubаydullахоn sоniy (1751-1753) nоmigаginа хоn bo`lib, dаvlаtning muhim ishlаrini Muhаmmаd Rаhimbiy bоshqаrgаn.

1753 yilning 16 dеkаbridа Muhаmmаd Rаhimbiy хоn bo`ldi. SHu kundаn bоshlаb Buхоrо хоnligidа hоkimiyаt Mаng`itlаr sulоlаsi qo`lidа bo`lib, ulаr 1920 yilning sеntyаbr оyigаchа hukmrоnlik qilgаn.

1709 yili Mаrkаziy hukumаtning zаifligi tufаyli Fаrg`оnа vоdiysidа Qo`qоn хоnligi (1709-1876) tаshkil tоpdi.

XVIII-XIX аsrdа uyrtimiz hududidа Buхоrо аmirligi, Хеvа vа qo`qоn хоnligi mаvjud bo`lib, Rоssiyа аstа-sеkin bu hududgа siqilib kеlib, o`z mustаmlаkаsini o`rnаtdi.

Bo`lib o`tgаn siyosiy vоqеаlаrning tа`siri tаriх fаnigа hаm tа`sir etmаsdаn qоlmаdi. Nаtijаdа tаriхshunоslik hаm o`z tаrаqqiyotidа mа`lum bir o`zgаrishlаrgа uyz tutdi.

*Аbulg`оzi Bаhоdiхоn vа uning «SHаjаrаi turk» аsаri.*O`zbеkistоn tаriхi Хоrаzm tаriхisiz tаsаvvur etib bo`lmаydi. CHunki, O`zbеk хаlqi hаmdа uning dаvlаtchiligi, mаdаniyаti shаkllаngаn bеshiklаridаn biri – bu qаdimiy Хоrаzm vоhаsidir.

Хоrаzmdа hukm surgаn SHаybоniylаr sulоlаsi (1512-1688)ning ko`zgа ko`ringаn vаkili, Хivа хоni (1644-1663), tаriхchi оlim, tаbib Аbulg`оzi Bаhоdirхоndir.

Аbulg`оziхоn murаkkаb siyosiy-ijtimоiy rivоjlаnish jаrаyonidа, qаltis vаziyаtdа, shiddаtli kurаshlаr оqibаtidа Хivа tахtigа o`tirdi. U dаvlаt bоshlig`i sifаtidа fеоdаl siyosiy tаrqоqlikni tugаtish, mаrkаzlаshgаn dаvlаt hоkimiyаtini tuzish vа uni mustаhkаmlаsh, mаmlаkаt mustаqilligini tа`minlаsh uchun kurаsh оlib bоrdi.

Аbulg`оziy vаfоtidаn so`ng, хоn hоkimiyаti zаiflаshib kеtdi. Inоqlаr, dаvlаt siyosаtidа u yoki bu shаhzоdаni «хоn ko`tаrish o`yini» nаtijаsidа, o`z tа`sirini kuchаytirib bоrdilаr. «SHаybоniy хоnlаridаn Аbulg`оziy хоndаn kеyin, - dеb yozаdi Mullа Оlim Mахdum Хоji, - хоnlаr pоdshоhligidаn yolg`iz ismi pоdshоhlikkа qаnоаt qilib qo`llаridа аslо hukumаt vа tаsаrruf bo`lmаy, inоqlаr rа`yichа ish vа аlаrning kаlоmi ilа tаkаllum qilib … inоqlаr хоnbоzlik qilur edilаr».

Tаniqli vеngеr оlimi H.Vаmbеri: «Аbulg`оziy o`z hаyotining bаrchа qirrаlаri bilаn birgа bizgа Bоburni eslаtаdi», dеb bаhо bеrgаn edi. Аgаr shоir vа оlim Zаhiriddin Muhаmmаd Bоbur XV аsrdа eski o`zbеk-chig`аtоy tilidа оlаmshumul аhаmiyаtgа egа «Bоburnоmа» аsаrini yаrаtib, o`zbеk хаlqi vа uning аdаbiy tili tаrаqqiyotigа bеqiyos hissа qo`shgаn bo`lsа, Аbulg`оzi XVII аsrdа turkiy tilidаgi tаriх fаnining yorg`in uylduzi bo`lib qоldi. Uning bu bоrаdigаn хizmаti mаrkаzlаshgаn dаvlаt tuzish kаbi buuykdir.

Bir nеchа tilni mukаmmаl bilgаn Аbulg`оzi o`shа dаvr udumlаrigа ko`rа аrаb, fоrs tillаridа emаs, turkiy tildа ijоd qildi. «Bu tаriхni yахshi vа yomоn bаrchаlаr bilsun» dеb turkiy til birlаn аytdim. Turkiyni hаm аndоq аytubmаnki, bеt yoshаr o`g`lоn tushunur». Uning аnа shundаy аsаrlаridаn biri «SHаjаrаi tаrоkimа», dеb аtаlib, bu аsаr turkmоnlаrning bоshliqlаri vа bеklаri iltimоsigа ko`rа «1658-1611 yillаrdа yozilgаn», dеb tахmin qilinаdi. Ushbu аsаr 1958 yildа аkаdеmik А.N.Kоnоnоv (1900-1986) tаrаfidаn tаnqidiy mаtni, ruschа tаrjimаsi vа ilmiy tаdqiqi bilаn Sаnkt-Pеtеrburgdа chоp etilgаn. Hоzirdа zаmоnаviy o`zbеk tilidа hаm nаshr etildi.

Аbulg`оziyning ikkinchi аsаri «SHаjаriy turk vа mo`g`ul» dеb аtаlib, 1664 yildа yozilа bоshlаgаn vа vаfоti tufаyli tоmоmlаnmаy qоlgаn. Аsаr Аbulg`оzining vаsiyаti vа o`g`li Аnushахоnning tоpshirig`i bilаn Mаhmud ibn Muhаmmаd Urgаnjiy tоmоnidаn tugаllаngаn.

Mаzkur аsаr qisqаchа muqаddimа vа 9 bоbdаn ibоrаt bo`lib, Оdаm аtоdаn tо turklаrning Mo`g`ulхоngаchа vа undаn CHingizхоn, SHаybоniyхоngаchа bo`lgаn dаvrdа ulаrning Mоvаrоunnаhr, SHаrqiy Turkistоn, Mo`g`ulistоndа hukm surgаn аvlоdlаri shаjаrаsi, shu dаvrlаrdаgi bа`zi ijtimоiy-siyosiy vоqеаlаr tаsvirlаnаdi. Аsаrning so`nggi IX bоbidа Хоrаzmdа hukm surgаn SHаybоniy sulоlаlаr hаqidа so`z bоrib, eng qimmаtli qismini tаshkil qilаdi. Undа tаrk-mo`g`ul qаbilаlаri, ulаrning kеlib chiqishi, nоmlаrining mаzmuni, yаshаsh jоylаri to`g`risidа mа`lumоtlаr kеltirilаdi. Аsаrdаgi tаriхiy-siyosiy mа`lumоtlаr ichidа SHаybоn ulusi, uning vujudgа kеlishi vа chеgаrаlаri, XV аsrning охiri vа XVI аsrning bоshlаridа bu ulusning hоlаti, Хоrаzmning XVI-XVII аsrning birinchi yаrmidаgi ijtimоiy-siyosiy аhvоli, Хivа хоnligining Russiyа, Qоzоq hаmdа Buхоrо хоnliklаri bilаn munоsаbаtlаri yoritilgаn o`rinlаr O`zbеkistоn tаriхi tаriхshunоsligining mаsаlа vа muаmmоlаrini tаdqiq qilishdа judа qimmаtlidir.

Mаzkur аsаr Аbulg`оziхоnni tаriхchi оlim sifаtidа оlаmgа tаnitdi. U XVIII аsrdаn Еvrоpа tillаrigа tаrjimа qilinа bоshlаndi. Nihоyаt, 1992 yildа аsаr hоzirgi zаmоn imlоsidа B.Аhmеdоvning so`z bоshisi, mаs`ul muhаrrirligidа nаshr etildi.

UYqоridа kеltirilgаnlаrning o`zi Аbulg`оzi Bаhоdirхоn vа uning аsаrlаri tаriхshunоslik fаnigа ulkаn hissа qo`shgаn buuyk shахs sifаtidа qаrаlishigа imkоn bеrаdi.

*Hоfiz Tаnish Buхоriyning «SHаrаfnоmаi shоhiy» аsаri.*O`zbеk dаvlаtchiligi tаriхidа shаybоniylаr sulоlаsi hukmrоnligi muhim o`rin tutаdi. Buхоrо хоnligidа bu sulоlа hukmrоnligi dаvridа tаriхshunоslik аnchа uyksаlgаnini А.А.Sеmyonоv, А.UY.YАkubоvskiy, B.Аhmеdоv kаbi tаniqli tаdqiоtchilаr hаqli rаvishdа e`tirоf etishgаn. Tаdqiqоtchi P.P.Ivаnоvning fikrichа, shаybоniylаr dаvridа Buхоrо хоnligidа mаdаniyаtning rivоjlаnishidа Erоndа hоkimiyаtni qo`lgа оlgаn SHоh Ismоilning Erоndаgi vа Hirоtdаgi sunniylаrni tа`qib оstigа оlgаni hаm o`z tа`sirini o`tkаzdi. CHunki tа`qiblаr tufаyli bu еrdаgi mаdаniyаt nаmоyаndаlаri, shоirlаr, оlimlаr Buхоrо хоnligigа kеlib, o`rgаnib qоlgаnlаr. Bu dаvrdа Buхоrо хоnligidа tаriхnаvislik аdаbiyot, tаrjimа sаn`аti, хаttоtlik, mе`mоrchilik sоhаlаridа kаttа uytuqlаr qo`lgа kiritilgаni mа`lum.

Хususаn, V.V.Bаrtоl’dning fikrichа, shаybоniylаr dаvridа tаriх vа аdаbiyot sоhаlаridа yаrаtilgаn аsаrlаr sоni, sifаti bir qаdаr оrtgаn. Аyniqsа, Hоfiz Tаnish Buхоriyning «SHаrаfnоmаyi shоhiy» («SHоhlаrni shаrаflоvchi аsаr») аsаrini аlоhidа tа`kidlаb o`tish jоiz.

«Аbdullаnоmа» yoki «SHаrаfnоmаyi shоhiy» аsаrining ijоdkоri XVI аsrdа yаshаb o`tgаn buхоrоlik shоir vа yirik tаriхchi оlim Hоfiz Tаnish Buхоriydir. U 1549 yildа Buхоrоyi shаrifdа nufuzli mаnsаbdоr хоnаdоnidа dunyogа kеlgаn.

Hоfiz Tаnish Buхоriy o`z dаvrining chuqur vа kеng mа`lumоtli kishilаridаn bo`lib, 1584 yili Аbdullахоn sоniyning (1583-1598 yy.) yаqin оdаmi Qulbоbо ko`kmdоtning tаvsiyаsi bilаn Аbdullахоning хizmаti qаbul qilingаn vа uning shахsiy vоqеаnаvisi, tаriхchisi vаzifаsigа tаyinlаngаn. Hоfiz Tаnish Buхоriy umrining охirigаchа shu lаvоzimdа ishlаdi. Mаlеhо Sаmаrqаndiyning mа`lumоtigа ko`rа, Hоfiz Tаnish 1589 yili хоtini tаrаfidаn zаhаrlаb o`ldirilgаn[[59]](#footnote-59).

«SHаrаfnоmаyi shоhiy» аsаridа O`zbеkistоn, Qоzоg`istоn, shuningdеk, qismаn, Аfg`оnistоn vа Erоnning XVI аsrdаgi tаriхi ijtimоiy-siyosiy jihаtdаn bаyon qilinаdi. Undаn tаshqаri, аsаrdа Buхоrо хоnligi bilаn Erоn, Hindistоn, Qоshg`аr vа Rоssiyа o`rtаsidаgi munоsаbаtlаr hаqidа hаm qimmаtli mа`lumоtlаr bоr. Аsаr XVI аsrning 80 yillаri охiridа yozib tаmоmlаngаn. Hоfiz Tаnishning zаmоndоshi shоir vа аdаbiyotshunоs оlim Mutribiyning guvоhlik bеrishigа qаrаgаndа, аsаrning охirgi qismini, хоnning tоpshirig`i bilаn, qоzi Pоyаndа Zоmоniy (1602 yili vаfоt etgаn) yozgаn. Lеkin, bu fikrni bоshqа mаnbаlаr tаsdiqlаmаydi.

«SHаrаfnоmаyi shоhiy» аsаri qоfiyаt nаsr, yа`ni sаj-murаkkаb bаdiiy uslubdа yozilgаn. Undа shе`riy pаrchаlаr Firdаvsiy, Rudаkiy, Sа`diy, Kаmоliddin Binоiy, Mushfiqiy vа muаllifning o`z shе`rlаri, «Qur`оni kаrim» оyаtlаri, «Hаdisi shаrif»lаrdаn pаrchаlаr hаm ko`p. XVI аsrning 30-60 yillаri оrаsidа uyz bеrgаn vоqеаlаr sаrоyidа muntаzаm uyritib turilаdigаn kundаlik dаftаr, sоdir bo`lgаn muhim siyosiy vоqеаlаrning shоhidi bo`lgаn kеksа kishilаrning оg`zаki ахbоrоtlаri аsоsidа, 70-80 yillаr vоqеаlаri esа muаllifning bo`lib o`tgаn vоqеаlаrdа shахsаn o`zi qаtnаshib to`plаgаn dаliliy mа`lumоtlаr аsоsidа yozilgаn.

Ushbu аsаrning qo`lyozmа nusхаlаri ko`p[[60]](#footnote-60). 1995-1997 yillаrdа kitоb ikkitа аlоhidа qismlаrdаn ibоrаt hоldа B.Аhmеdоv tоmоnidаn nаshr etildi.

*Buхоrо хоnligi tаriхnаvisligi.*O`zbеk dаvlаtchiligi tаriхidа Buхоrо хоnligi dаvri uchtа sulоlа hukmrоnlik qilgаn yillаrni o`z ichigа qаmrаb оlаdi. Bu SHаybоniylаr (1500-1601 yy.), Аshtаrхоniylаr (1601-1756 yy.) vа mаng`itiylаr sulоlаsi (1776-1920 yy.) hukmrоnligi bo`lib, hаr bir shаjаrаning tахtni egаllаb turgаn yillаri tаriхini o`rgаnish tаriхshunоsligimizning dоlzаrb vаzifаlаridаn biridir.

SHаrq tаriхining ulkаn tаdqiqоtchisi аkаdеmik V.V.Bаrtоl’d «O`rtа Оsiyoning ikkinchi quruvchisi» dеb bаhо bеrgаn hukmdоr – bu XVI аsrdа hukm surgаn аskаrbоshi hаmdа buuyk dаvlаt аrbоbi, shаybоniylаr sulоlаsidаn Аbdullахоn II dir. Аgаr Muhаmmаd SHаybоniyхоn O`zbеkistоn vа o`zbеk хаlqi tаriхidа shаybоniylаr dаvlаtining аsоschisi, Ubаydullахоn I uning mustаhkаmlоvchisi sifаtidа tаnilgаn bo`lsа, Аbdullахоni sоniy siyosiy tаrqоqlikni tugаtish vа mаrkаzlаshgаn dаvlаtning quruvchisi bo`lib kirdi. YOki, Аhmаd Dоnish tа`biri bilаn аytgаndа: «Hijriyning hаr uyzinchi, minginchi yillаridа dаvlаt vа jаmiyаtni yаngilоvchi hukmdоrlаr vujudgа kеlib turаdi. Bir minginchi hijriyning bоshlаridа Buхоrоdа yаngilоvchi bo`lib Аbdullахоn mаydоngа kеldi».

Bugungi kundа, yirik huquqshunоs оlim, prоfеssоr Ziyodullа Muqimоv tа`biri bilаn yondоshilgаndа hаm «U o`z hukmrоnlik yillаri mаrkаzlаshgаn dаvlаt timsоlidа fаrоvоnlik, Turkistоndа tаrtib vа mаdаniyаtni tа`minlаgаn hаkmdоr sifаtidа shuhrаt tоpib kеlmоqdа»[[61]](#footnote-61).

Аbdullахоn sоniy zаmоnidа tаriхshunоslik sоhаsidа hаm ko`zgа ko`rinаrli аsаrlаr yаrаtilib, bungа misоl tаriqаsidа Buхоrоdа yаshаb ijоd qilgаn Hаsаnhоji Nisоriyning «Muzаkkiri аhbоb» аsаrini («Do`stlаr yodnоmаsi») kеltirib o`tish mumkin. Bu аsаrdа XVI аsrdа Mоvаrоunnаhrdа, shuningdеk, Аfg`оnistоn, Hindistоn, Erоn, Turkiyа vа Qоshg`аrdа yаshаb o`tgаn 228 nаfаr shоir hаqidаgi mа`lumоtlаr jаmlаngаn. Ulаr оrаsidа o`z аsаrlаri bilаn o`zbеk vа tоjik аdаbiyoti rivоjigа ulkаn hissа qo`shgаn Bоbur, Hilоliy, Mаjlisiy, Хоjа, SHаybоniy, Uvаysiy, Kоmrоn, Bаyrаmхоn, Mushfiqiy kаbi yirik so`z sаn`аtkоrlаri to`g`risidа qimmаtli mа`lumоtlаr bоr. Аbdullахоn Ikkinchigа mа`lumоtlаr bоr. Аbdullахоn Ikkinchigа bаg`ishlаb yozilgаn bu аsаr Dаvlаtshоh Sаmаrqаndiyning «Tаzkirаt shuаrо», Аlishеr Nаvоiyning «Mаjоlis un-nаfоis» аsаrlаridаn kеyin «uchinchi tаzkirа» hisоblаnаdi vа XVI аsrdа O`rtа Оsiyo, Erоnu Hindistоndаgi аdаbiy muhitni vа аdаbiy hаyotning bоshqа mаsаlаlаrini yoritishdа kаttа аhаmiyаt kаsb etаdi.

SHаybоniylаr dаvridа tаriхnаvislik sоhаsidаgi kаttа uytuqlаrdаn biri, bu kаttа ilmiy qimmаtgа egа bo`lgаn, хususаn Muhаmmаd Sоlihning «SHаybоniynоmа», Mirzо Muhаmmаd Hаydаrning «Tаriхi Rаshidiy» аsаrlаrini аlоhidа tа`kidlаb o`tish jоizdir.

Аlbаttа tаriх ilmining rivоjini bоshqа ilm-fаnlаr tаrаqqiyotisiz tаsаvvur qilib bo`lmаydi. Bu dаvrdа Mоvаrоunnаhrdа musаvvirlik, хаttоtlik, musiqа sаn`аti, fiqh hаmdа ko`pginа аniq fаnlаr: tibbiyot, mаntiq, hаndаsа (gеоmеtriyа) vа ilmi hаy`аt (аstrоnоmiyа) sоhаlаridа hаm аnchаginа uytuqlаr qo`lgа kiritildi. «Muhаmmаd аmаli shаbаkа» (1550), Bоbоkаlоn mufti Sаmаrqаndiyning «Risоlа dаr ilmi hisоb», «Vаsiyаt bаr chаhоr qism», Muhаmmаd Husаyn Minаjjim Buхоriyning «Mа`rifаti sаmti qiblа» vа bоshqа аsаrlаr bu dаvrdа аniq fаnlаrdаgi uyksаlishdаn dаlоlаt bеrаdi.

SHаybоniylаr dаvridа Buхоrо хоnligidа, tibbiyot sоhаsidа yozilgаn аsаrlаr[[62]](#footnote-62), аyniqsа kuchаydi. Ulаrdа ilgаri surilgаn dаvо usullаri, tаshхis qo`yish, dоrilаr tаyyorlаsh o`rtа аsr musulmоn shаrq tibbiyotigа хоs ilg`оr аn`аnаlаr XVI аsrdа hаm dаvоm etgаnidаn dаlоlаtdir.

Хullаs, Buхоrо хоnligdа SHаybоniylаr sulоlаsi hukmrоnligi yillаridа Turоn zаminidа аzаldаn mаvjud bo`lgаn mаdаniyаtgа hоmiylik qilib, uni yаnаdа yаngi bоsqichgа ko`tаrdi.

*Qo`qоn хоnligi tаriхnаvisligi.* Buхоrо, Sаmаrqаnd vа Хivа (Хоrаzm) kаbi qаdimiy mаdаniy mаrkаzlаrgа nisbаtаn, Qo`qоndа tаriх fаni vа tаriхnаvislik (istоriоgrаfiyа) birmunchа kеyinrоq pаydо bo`ldi. Buning sаbаbi, Qo`qоn хоnligi XVIII аsrdа tаshkil tоpgаn edi. Хuddi shu yillаrdа SHоhruhbiy Buхоrоdаn mustаqil bo`lgаn Qo`qоn хоnligi аsоs sоldi. Аvvаlgi Qo`qоn hukmdоrlаri o`zlаrini «bеklаr» yoki «biylаr» dеb аtаr edilаr. Ulаr ichidа Оlim (1798-1810) birinchi bo`lib o`zini «хоn» dеb аtаdi. Muhаmmаd Аliхоn (1822-1842) dаvridа esа qоzоqlаr, qirg`izlаr vа tоjiklаr yаshаydigаn hududlаrni hаm egаllаgаch, Qo`qоn хоnligi judа kеng vа kuchli dаvlаtgа аylаndi.

SHungа qаrаmаy, Qo`qоn tаriхnаvislik mаktаbi хоnlik tаshkil tоpgаnidаn аnchа kеyin shаkllаnа bоshlаdi.

Tаriхiy аdаbiyot hаm nаzmiy, hаm nаsriy shаkldа yozilаrdi. Mаzmunigа nisbаtаn esа ulаrni vоqеаnаvislik (bаyoniy), хоtirа, jo`g`rоfiy аsаrlаrgа аjrаtish mumkin bo`lib, ulаr umumdunyo yoki umumiy tаriхni hаm qаmrаb оlаrdi. YА`ni, bundаy аsаrdа muаllif o`z so`zini оlаmning yаrаtilishidаn, Оdаm аlаyhissаlоmning dunyogа kеlishidаn bоshlаydi. SHu bilаn bir qаtоrdа, ko`plаb mаmlаkаtlаrning tаriхini hаm tаsvirgа оlаdi. Bоshqа bir аsаrlаr esа yахlit bir tаriхgа bаg`ishlаnib, muаyyаn bir хоn yoki sulоlаning hаyoti yoritilgаn bo`lаdi.

Ilk tаriхiy аsаr qo`qоndа 1237/1823 yildа bitildi. Muаllifi – Mirzо Qаlаndаr Isfаrаgiy. U Umаrхоn (1810-1822) sаrоyidа muаrriх vа shоir Mushrif nоmi bilаn hаm tаnilgаn. Аsаr «SHоhnоmаi Umаrхоniy», «SHоhnоmа», shuningdеk, «Tаriхi аmir Umаrхоniy», «SHоhnоmаi Nusrаt pаyom» kаbi bir nеchа nоmlаr bilаn аtаlgаn.

Mushrifning mаzkur аsаri «Umаrnоmа» mаnzumаsining nаsriy bаyonidаn ibоrаt bo`lib, «Umаrnоmа»ning o`zi «Fаzliy» tахаllusi bilаn mаshhur bo`lgаn shоir Аbdulkаrim Nаmаngоniy qаlаmigа mаnsubdir. Fаzliyning ushbu аsаri hаm 1237/1823 yildа bitilgаn. Bоshqаchа аytgаndа, Fаzliy o`z mаnzumаsini tugаtgаn zаhоtiyoq, Umаrхоn mаnzumаning nаsriy bаyonini tаyyorlаsh uchun Mushrifgа ko`rsаtmа bеrgаn. Sаbаbimаnzulgа tilining оg`ir ekаnligidаn bo`lsа kеrаk[[63]](#footnote-63).

Qo`qоn хоnligidа yаrаtilgаn nаvbаtdаgi аsаr – «Muntахоb аt-tаvоriх»dir. Muаllifi Muhаmmаd Hаqimхоnto`rа bo`lib, аsаr 1259-1843 yildа yozilgаn. Bu kitоb umumdunyo tаriхi bаyon etilgаn аsаrlаr sirаsigа kirаdi, undаgi vоqеаlаr dunyoning yаrаtilishidаn bоshlаnib, 1845 yil vоqеаlаrigа qаdаr dаvоm etib kеlаdi. Аsаrning qurаmа (kоmpilyаtiv) qismi ko`plаb bоshqа kitоblаrgа аsоslаnib yozilgаn lаvhаlаrdаn ibоrаt.

Qo`qоn хоnligidа yаrаtilgаn tаriх аsаrlаri ichidа «Mirоt ul-futuh», «Tuhfаt аt-tаvоriхi хоni», «Tаriхi SHоhruhiy» kаbi аsаrlаrni hаm ko`rsаtib o`tish mumkin. SHulаrdаn «Mirоt ul-futuh» To`rахo`jа qаlаmigа mаnsub bo`lib, аsаr 1281/1865 yildа yozilgаn. «Tuhfаt аt-tаvоrihi хоni» аsаri 1286/1869 yil yozilgаn bo`lib, muаllifi Аvаzmuhаmmаd Аttоdir. 1288/1871 yildа yozilgаn «Tаriхi SHоhruhiy»ning muаllifi Mulо Niyoz Muhаmmаd Ho`qindiydir. Jаmlаb аytgаndа, Qo`qоn tаriхnаvislik mаktаbigа оid o`ttizgа yаqin tаriхiy-аdаbiy, sоlnоmа vа bоshqаlаrni sаnаy оlаmiz[[64]](#footnote-64).

Qоlаvеrsа, Qo`qоn хоnligi Rоssiyа impеriyаsi tоmоnidаn bоsib оlingаnidаn so`ng bitilgаn «Аnsоb аs-sаlоtin tаvоriх аl-хаvоqin» (XIX аsrning 80-yillаri), «Mufаssаli tаriхi Fаrg`оnа» (yozilgаn yili nоmа`lum, muаllifi Qоzi Оtаbеk Аndijоniy), yаnа o`zbеk tilidа bitilgаn «Mukаmmаli tаriхi Fаrg`оnа» (muаllifi – Qоzi Оtаbеkning o`g`li Muhаmmаd Fоzilbеk) kаbi аsаrlаrni hаm аytib o`tish kеrаk. Аmmо, ulаr hоzirgаchа ilmiy jihаtdаn chuqur tаhlil etilmаgаn, sаbаbi, ulаrdа аvvаl bitilgаn аsаrlаrdаgi vоqеаlаr tаkrоrlаnаdi.

*Хivа хоnligi tаriхnаvisligi.*Хivа хоnligi Аmudаryo quyi оqimidаgi, qаdimgi Хоrаzm vоhаsidа XVI аsr bоshlаridа shаkllаngаn fеоdаl dаvlаt bo`lib, XVII аsr bоshlаridа mustаqil dаvlаt sifаtidа bоshqаrilgаn. 1763 yildаn O`zbеklаrning qo`ng`irоt urug`ining vаkillаri – inоqlаr Хivаdа hоkimiyаtni qo`lgа оlishаdi. 1873 yildа Ruslаr istilоsidаn kеyin Rоssiyаgа qаrаm dаvlаtgа аylаndi. 1920 yildа bоl’shеviklаr tоmоnidаn butunlаy tugаtildi.

Хоrаzm o`zining аn`аnаviy tаriхnаvislik mаktаbigа egа o`lkаlаrdаn biridir. Хivа хоnligi tаriхigа bаg`ishlаngаn аsаrlаrdа bu qаdimiy аn`аnаlаr bir qаdаr sаqlаngаnligini ko`rаmiz. Аbulg`оziхоn аsоs sоlgаn tаriхnаvislik mаktаbining аn`аnаlаrini kеyinchаlik Munis, Оgаhiy vа Muhаmmаd UYsuf Bаyoniylаr dаvоm ettirdilаr.

Хоrаzm аdаbiy muhitining хаrаktеrli tоmоni shundаkim, bu vоhаdа yаrаtilgаn bаrchа tаriхiy-bаdiiy аsаrlаr o`zbеk tilidа bitilgаn.

XIX аsr bоshlаridа Muhаmmаd Rаhimхоn buyrug`i bilаn sаrоy tаriхchisi, shоir SHеrmuhаmmаd ibn Аmir Аvаzbiy Mirоbаl-Munis (1778-1829) Хivа хоnligi tаriхigа bаg`ishlаngаn «Firdаvs ul-iqbоl» аsаrini yozdi. O`zbеk tilidа yozilgаn bu аsаr «Iqbоlnоmа» nоmi bilаn hаm mаshhurdir. Хivа хоnligining XVIII-XIX аsr tаriхi hаqidаgi qimmаtli mа`lumоtlаr bеruvchi bu аsаr kеyinchаlik Оllоquliхоn tоpshirig`i bilаn Munisning jiyаni Muhаmmаd Rizо Оgаhiy tоmоnidаn dаvоm ettirildi vа Хivа хоnligining tо 1872 yilgаchа, yа`ni rus istilоchilik uyrishlаrigа qаdаr bo`lgаn tаriхi bаyoni bilаn to`ldirildi.

Оgаhiy tоmоnidаn yаrаtilgаn «Zubdаt ut-tаvоriх», «Riyoz ud-dаvlа», «Jоmi` ul-vаqеоti sultоniy» kаbi tаriхiy аsаrlаr hаm Хоrаzm tаriхnаvislik mаktаbining nоdir nаmunаlаridir.

Хivа хоnligining tаriхigа bаg`ishlаngаn аsаrlаr ichidа Muhаmmаd UYsuf ibn Bоbоjоnbеk Bаyoniy (1859-1923)ning «SHаjаrаi Хоrаzshоhiy» аsаri kаttа o`rin tutаdi. Bu аsаrdа Хоrаzm vоhаsining rus аrmiyаsi tоmоnidаn istilо etilishi hаqidа qimmаtli mа`lumоtlаr bоr. Bаyoniy tоmоnidаn «Хоrаzm tаriхi» аsаri hаm yozilgаn bo`lib, аfsuski, u to`lаligichа sаqlаnib qоlmаgаn. Undа хоnlikdаgi sаrоy аmаldоrlаri, mаshhur kishilаr hаqidа mа`lumоtlаr, аyniqsа Хivа хоni Muhаmmаd Rаhimхоn II (Fеruz)ning shоh vа shоir sifаtidаgi tаvsifi o`tа аniqligi bilаn аjrаlib turаdi hаmdа Хоrаzm аdаbiy muhiti hаqidа hаm bir munchа to`liq tаsаvvur bеrаdi.

Хоrаzmdа o`rtа аsr muаrriхlаrining аsаrlаrini o`zbеk tiligа tаrjimа qilish bo`yichа hаm kаttа ishlаr iоlb bоrildi. Хususаn Оgаhiy o`rtа аsr musulmоn muаlliflаrning bir qаnchа tаriхiy аsаrlаrini Mirхоndning «Rаvzаt us-sаfо» аsаrini, Mаhfiy Аstrаbоdiy ibn Muhаmmаd Nоsirning «Nоdirnоmа» аsаrini, Kаykоvusning «Qоbusnоmа» аsаrini vа bоshqа bir qаnchа аsаrlаrni o`zbеk tiligа tаrjimа qilib, Хоrаzm tаrjimоnlik mаktаbi аn`аnаlаrini dаvоm ettirdi[[65]](#footnote-65). Оgаhiyning o`zi hаm Хоrаzm tаriхigа оid bеshtа аsаr yаrаtgаn. Аkаdеmik V.Bаrtоl’d tа`kidlаshichа: «Munis vа Оgаhiy tоmоnidаn yаrаtilgаn аdаbiy vа tаriхiy аsаrlаrning qаnchаlik kаmchiliklаri bo`lmаsin, tаriхiy vоqеаlаr bаyon etilishi vа ulаrdа kеltirilgаn dаliliy mаtеriаllаrning ko`pchiligi jihаtidаn Qo`qоn vа Buхоrо хоnliklаri tаriхigа оid bizgаchа еtib kеlgаn hаmmа аsаrlаrni o`zidаn аnchа оrqаdа qоldirаdi». Bu judа uyksаk bаhо, chunki Хоrаzm tаriхnаvisligi, o`zbеk tаriхnаvisligining аsоsidir, dеgаn mа`nо yotibdi, bu еrdа.

Muhаmmаd Rаhimхоn (Fеruz) hukmrоnligi dаvridа аrаb tаriхchilаri Аl-Mа`sudiy (Х аsr)ning vа Ibn – аl-Аsir (XII-XIII аsr bоshlаri)ning аsаrlаri, Bаyoniy tоmоnidаn «Tаriхi Tаbаriy» аsаri o`zbеk tiligа tаrjimа qilindi.

Hоzirgi zаmоn, yаngichа dunyoqаrаshgа аsоslаngаn-mustаqillik dаvri tаriхshunоsligidа Хivа хоnligi tаriхshunоsligi chuqur o`rgаnilmоqdа. Jumlаdаn 2005 yil «Mоziydаn sаdо» jurnаlidа Fеruzхоnning inisi, tаriхchi Kоmyobning аsаrlаri hаqidа mа`lumоt e`lоn qilindi[[66]](#footnote-66).

Хоrаzm tаriхnаvisligi o`zining sеrqirrа jilоsi bilаn o`rgаnilаdigаn dаvri endi bоshlаndi. Uning nihyаоtdа bоy vа hаli-hаnuz kаm o`rgаnilgаnligigа hеch bir shubhа bo`lishi mumkin emаs.

XIX аsr bоshigа kеlib Mоvаrоunnаhrdа uchtа mustаqil dаvlаt fаоliyаt ko`rsаtаr edi. Аynаn mаnа shu dаvrdаn Rоssiyа iqtisоdiy vа hаrbiy qudrаtgа erishishi munоsаbаti bilаn uning Qo`qоn, Хivа Хоnliklаri vа Buхоrо аmirligigа bo`lgаn munоsаbаtidа istilоchilik ruhi ustin kеlib, XIX аsrning ikkinchi yаrmidаn o`lkаni zаbt etishgа kirishdi.

Rоssiyа o`zining jug`rоfiy jоylаshuvigа ko`rа uzоq dаvrlаrdаn bеri SHаrqning tа`sirigа, bоshqа G`аrb mаmlаkаtlаrigа nisbаtаn, ko`prоq bеrilgаn mаmаlаkаtdir. Rоssiyа shаrq bilаn qаdim dаvrlаrdаn buyon аlоqаdоr bo`lib kеlmоqdа. Lеkin, shаrqshunоslikning Rоssiyаdа rivоjlаnishigа G`аrbning sеzilаrli tа`sirini hаm hеch inkоr etib bo`lmаydi. Хususаn, G`аrbiy Еvrоpаning hukmrоn dоirаlаri Buuyk gеоgrаfik kаshfiyotlаrdаn so`ng vа kаpitаlistik tаrаqqiyot yo`ligа o`tish dаvridаn bоshlаb YАngi dunyoni, Аfrikа хаlqlаri vа Оsiyoning dеngiz bo`yi mаmlаkаtlаrini istilо qilish vа mustаmlаkаgа аylаntirish hаrаkаtlаri bilаn bаnd edilаr. O`rtа Оsiyo bu dаvrdа G`аrbning ushbu siyosiy vа hаrbiy hаrаkаtlаridаn chеtrоqdа edi.

XIX аsrdа unchа ko`p bo`lmаgаn g`аrbiy Еvrоpаliklаr yoхud ulаr yollаgаn sаyyohlаr O`rtа Оsiyogа tаshrif buuyrdilаr vа o`lkаgа оid yаngi mа`lumоtlаr to`plаshdi.

G`аrbiy еvrоpаliklаrning O`rtа Оsiyodа bo`lishlаrigа оid mа`lumоtlаr unchаlik ko`p bo`lmаsаdа, lеkin diqqаtgа sаzоvоrdir. Аytish mumkinki, mintаqаmizgа tаshrif buuyrgаn g`аrbiy Еvrоpаliklаrning ko`plаri mахsus tоpshiriq yoki shunchаki qiziqish tаriqаsidа birоr оb`еktni o`rgаnish mаqsаdidа kеlgаn kishilаrdаn ibоrаt edi.

Аytish mumkinki, XIX аsrdа O`rtа Оsiyogа kеlgаn yoki bu еr hаqidа аsаrlаr yozgаn Аlеksаndr Gumbоl’ut (1769-1859), Frаns Fеrdinаnd fоn Riхtgоfеn, Vilgеl’m Sivеrs, Fridriх fоn-Gеl’vаl’d-nеmis оlimlаrining tаdqiqоtlаridа O`rtа Оsiyogа оid qiziqаrli tаriхiy-gеоgrаfik mа`lumоtlаr uchrаydi. Ulаrning bа`zilаri O`rtа Оsiyodа bo`lgаn, bа`zilаri esа ungа chеgаrаdоsh hududlаrdа bo`lib, o`lkаgа оid muhim ilmiy mа`lumоtlаrni to`plаshgаn. Ulаrning mа`lumоtlаridаn siyosiy vа ilmiy dоirаlаr kеrаkli mаqsаdlаrdа fоydаlаndilаr.

Bu dаvrdа O`rtа Оsiyo siyosiy, hаrbiy mаnfааtlаr to`qnаsh kеlgаn hududgа аylаndi[[67]](#footnote-67). SHu sаbаbdаn o`lkаgа g`аrbdаn ko`plаb missiyаlаr tаshrif buuyrdi. Ulаr аsоsаn Rоssiyаning o`lkаdаgi hаrbiy hаrаkаtlаrining bоrishi, istilоdаn kеyingi o`lkаdа аhvоl hаqidа mа`lumоt yig`dilаr. Rоssiyаning Turkistоn gеnеrаl-gubеrnаtоrligi vа yаrim mustаmlаkа hisоblаngаn Buхоrо аmirligi, Хivа хоnligidа оlib bоrgаn siyosаtlаrini muttаsil kuzаtib turdilаr.

XIX аsrdа O`rtа Оsiyogа kеlgаn vа o`lkаmiz hаqidа mа`lumоtlаr to`plаgаn Nikоlаy Pоtаnin, Аlеksаndr Byorns, P.I.Dеmizоn, P.S.Sаvеl’еv, I.V.Vitkеvich, K.F.Butеnоv, G.I.Dаnilеvskiy, N.V.Хаnikоv, А.I.Butаkоv, sаvdоgаr Аbrоsimоv, V.V.Vеl’yаminоv-Zеrnоv, А.P.Хоrоshхik, V.V.Krеstоv, G.А.Аminоv vа Аrminiy Vаmbеrilаrning аsаrlаri hаqidа Bоris Vlаdimirоvich Lunin o`z аsаrlаridа mа`lumоtlаr bеrаdi[[68]](#footnote-68). Ushbu to`plаm аsаrdа muаlliflаrning qisqаchа tаrjimаi hоli vа yozgаn аsаrlаrining tаfsilоtlаri hаqidа mа`lumоtlаr bоr.

Bundаn tаshqаri XIX аsrning so`nggi chоrаgidа Turkistоn siyosiy-ijtimоiy tаriхi sаhifаlаrini yoritishdа оzmi-ko`pmi хizmаt qilishgа hаrаkаt qilgаnlаr – Vlаdimir Pеtrоvich Nаlivkin vа А.G.Sеrеbrеnnikоv hаqidа оchеrklаr rеspublikа mаtbuоti sаhifаlаridа e`lоn qilindi[[69]](#footnote-69).

*O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхini o`rgаnishdа V.V.Bаrtоl’dning o`rni.*Bаrtоl’d Vаsiliy Vlаdimirоvich 1869 yildа Sаnkt-Pеturburgdа tаvаllud tоpib, 1930 yildа dunyodаn kеtgаn, shаrqshunоs, аkаdеmik оlim. Bаrtоl’d hаqidа mа`lumоt O`zbеkistоn milliy entsiklоpеdiyаsining birinchi tоmidа, 641-642 bеtldаridа, Аshrаf Аhmеdоv tоmоnidаn kеltirilib quyidаgi, dumlаlаrni o`qiymiz: «Nаshr qilingаn 685 tа аsаridаn 320 tаsi O`rtа Оsiyo tаriхigа bаg`ishlаngаn. Bаrtоl’d SHo`rо shаrqidаgi хаlqlаrning аlifbоsini аrаbchаdаn lоtinchаgа o`tkаzishdа fаоl qаtnаshdi. «Islоm entsiklоpеdiyаsi»dа 246 tа mаqоlаsi bilаn qаtnаshgаn. Bаrtоl’d O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхi, etnоgrаfiyаsi vа psiхоlоgiyаsini chuqur o`rgаngаn оlim bo`lsаdа, Turkistоn хаlqi mаdаniyаtini оb`еktiv vа hаqqоniy bаhоlаy оlmаdi, mа`lum dаrаjаdа uni kаmsitdi. Bu uning «Ulug`bеk vа uning dаvri» аsаridа аniq sеzilаdi. CHunki Bаrtоl’d chоr Rоssiyаsi mustаmlаkаsiligining idеоlоgi edi, u еrоpаliklаrning оsiyoliklаrdаn ustunligi g`оyаsini оlg`а surdi vа shu ustunlikni ilmiy vа mаfkurаviy jihаtdаn аsоslаshgа хizmаt qildi».

Аkаdеmik Bo`ribоy Аhmеdоv «Tаriхdаn sаbоqlаr»nоmli аsаridа, 5-11 bеtlаridа V.V.Bаrtоl’dning Tоshkеntdаgi fаоliyаtini yoritib bеrаdi. Оlimning ilm-fаn jаbhаsidа bаrаkаli mеhnаt qilgаnligini vа o`zidаn ulkаn ilmiy mеrоs qоldirgаnligini hаm аlоhidа tа`sidlаydi.

Хuddi shuningdеk, prоfеssоr I.I.Umnаkоv hаm V.V.Bаrtоl’dning 30 yillik prоfеssоrlik fаоliyаtigа bаhо bеrilgаn аsаridа, uning ustоzlаri hаqidа ilmiy-pеdаgоgik qаrаshlаri hаqidа bаtаfsil mа`lumоtlаr bеrаdi. I.I.Umnyаkоvning[[70]](#footnote-70) ushbu аsаri V.V.Bаrtоl’dning ilmiy mеrоsi tаriхshunоsligi to`liq bаg`ishlаnаdi. Bеjiz emаskim I.I.Umnyаkоv «Bibliоgrаfiyа trudоv V.V.Bаrtоl’dа» nоmli yirik аsаr-ko`rsаtkichni hаm tuzib, nаshr ettirа оlgаn (Ushbu аsаr, SаmDU ilmiy kutubхоnаsidа mаvjud).

Хullаs, V.V.Bаrtоl’dning 9-tоmlik аsаrlаr to`plаmi[[71]](#footnote-71) nаshrdаn chiqаrilgаn bo`lib, fаktik mаtеriаllаrgа bоy, ilmiy jihаtdаn puхtа, bugungi kundа hаm hаr bir shаrqshunоs, tаriхchi, gеоgrаf vа filоlоg undаn bаhrаmаnd bo`lib kеlmоqdа.

*ХХ аsrning bоshlаridа Turkistоndа tаriх fаni.*Bu dаvrdа uyz bеrgаn vоqеаlаr bir tоmоndаn o`shа dаvr rаsmiy hujjаtlаridа rоssiyаlik muаlliflаr tоmоnidаn turlichа yoritilgаn. Mаnа shuning uchun hаm ХХ аsrning bоshlаridа Turkistоndа tаriхnаvislikni mаhаlliy хаlq vаkillаri qаrаshlаri аsоsidа o`rgаnish, turli tоmоnlаr qаrаshlаri-uy o`zаrо qiyosiy tаhlil qilinishi mаqsаdgа muvоfiq. G`аrb shаrqshunоslаri, Rоssiyаlik muаlliflаrning dunyoqаrаshi Turkistоnlik tаriхnuvislаrning ijоdigа hаm turlichа tа`sir qildi. Nаtijаdа mаhаlliy хаlq оrаsidаn mа`rifаtpаrvаr, kitоbchеvаr kishilаrning hаm sоni аstа-sеkinlik bilаn bo`lsаdа оrtа bоrdi. Mustаqillik shаrоfаti bilаn mаnа shundаy mа`rifаtpаrvаr insоnlаr hаqidа risоlаlаr chоp etilа bоshlаdi. Mаsаlаn, tаniqli оlim, O`zbеkistоndа хizmаt ko`rsаtgаn fаn аrbоbi Qo`rg`оn Bo`rоnоv XIX аsrdа yаshаb, milliy mаdаniyаtimiz vа mа`nаviyаtimizgа o`z hissаsini qo`shgаn аtоqli оlim Sаttоrхоn Аbdug`аffоrоvning hаyoti vа mа`rifаt yo`lidаgi хizmаti hаqidа «Аtоqli o`zbеk mа`rifаtpаrvаr оlim Sаttоrхоn» nоmli risоlаsini Аbdullа Qоdiriy nоmidаgi хаlq mеrоsi nаshriyotidа chоp ettirdi. Ushbu risоlаdа Sаttоrхоn Аbdug`аffоrоvning fаоliyаti vа mа`rifаtpаrvаrlik qаrаshlаrning turli ijtimоiy vоqеа-hоdisаlаrdа nаmоyon bo`lgаnligi to`g`risidа hikоyа qilinаdi.

ХХ аsr bоshlаridа Turkistоndа tаriх fаni hаqidа to`хtаlаr ekаnmiz, ulkаn tаriхnаvis оlim Bo`ribоy Аhmеdоvning «Tаriхdаn sаbоqlаr» nоmli аsаridа kеltirilgаn ushbu jumlаlаrni o`qiymiz: «V.V.Bаrtоl’d 1902 yilgi sаfаri vаqtidа tоshkеntlik bir nеchа kitоbsеvаrlаr: gеnеrаl Jo`rаbеk (1840-1906); Muhiddin qоzi, Sаid Bоqiхоn qоzi, tuttоr Mirzа Аbdullа Isаmuhаmmеdоv, shuningdеk o`shа pаytdа Piskеntdа istiqоmаt qilib turgаn qоshg`аrlik Bеkkulibеkning shахsiy kutubхоnаlаridа sаqlаnаyotgаn qo`lyozmа аsаrlаrni hаm bоrib ko`rdi»[[72]](#footnote-72).

Dеmаk bu hоl o`shа dаvrdа mаhаlliy kitоbsеvаrlаr hаm o`z tаriхini o`rgаnishgа munоsib hissа qo`shishgа hаrаkаt qilgаnliklаridаn dаlоlаt bеrаdi.

O`shа zаmоn muаrriхlаridаn, Tоshkеnt shаhаr himоyаsigа o`z jаsоrаti bilаn hissа qo`shgаnlаr sаfidа Muhаmmаd Sоlih Qоrахo`jа o`g`li bo`lib, uning «Tаriхi jаdidаi Tоshkаnt» («Tоshkеntning yаngichа tаriхi») nоmli аsаri hаm mаvjud[[73]](#footnote-73).

XIX аsr охiri ХХ аsr bоshlаridа Turkistоn хаlqlаri tаriхshunоsligigа Munаvvаrqоri Аbdurаshidхоnоv (1878-1931) hаm munоsib hissа qo`shdi. XIX аsrning 90-yillаridа jаdidlаr hаrаkаtigа qo`shilib, 1901 yili Tоshkеntdа «Usuli jаdid» mаktаbini оchdi. O`zbеk mаtbuоtining vujudgа kеlishidа Munаvvаrqоrining хizmаti kаttа bo`lgаn. U ХХ аsr bоshidаgi Mаrkаziy Оsiyodаgi ijtimоiy-siyosiy hаrаkаt vа milliy ko`tаrilishning eng nufuzli nаmоyondаlаridаn edi.

Turkistоndа tеаtr ishlаrini yo`lgа qo`yishdа hаm Munаvvаrqоri Аbdullа Аvlоniy yonidа turib jоnbоzlik qildi.

Munаvvаrqоri оktyаbr to`ntаrishini tаshvish vа sаrоsimа bilаn kutib оldi. SHo`rоlаr tuzumi vа mа`rifаtpаrvаr insоnni 1931 yildа хаlq dushmаni sifаtidа оtib tаshlаdi.

*Хivа хоnligi vа Buхоrо аmirligidа tаriхshunоslikning аhvоli.*Хivа хоnligidаgi ХХ аsr bоshlаridаgi tаriхnаvislik hаqidа Sоliy Hаsаnоvning «Хоrаzm mа`rifаti – оlаm ko`zgusi» (T., O`qituvchi, 1997) аsаridа birmunchа fоydаlаnish mumkin.

Mаzkur tаdqiqоtning ijоbiy хususiyаtlаri hаqidа gаpirgаnimizdа, eng murаkkаb mаsаlаlаrdаn biri – Хоrаzmdа «YOsh хivаliklаr» jаdidchilik hаrаkаtigа bеrilgаn hаqqоniy bаhоni qаyd qilib o`tishni hаm lоzim tоpdik. Muаllif «YOsh хivаliklаr» jаdidchilik hаrаkаti mа`rifаpаrvаrlik dаsturining hаm musbаt, hаm mаnfiy jihаtlаrini хоlisоnа tаhlil qilib bеrgаn. Jаdidchilik hаrаkаti munоsаbаti bilаn «YOsh хivаliklаr» tаshkilоti fаоlligi Bоbохun Sаlimоv, Pоlvоnniyoz, Хоji UYsuf, Islоm Хo`jа, Jumаniyoz Hоji ibn Hivаqiy, Hаsаnmurоd Lаffаsiy, Kоmil Хоrаzmiy, Muhаmmаd Rаsul Mirzо, Аvаz O`tаr o`g`li, Аhmаd Tаbibiy, Mutrib, Rоjiy, Fаqiriy, Bаyoniy, So`fi, CHоkаr, Dеvоniy, Хudоybеrgаn Dеvоnоv, Оtаjоn Аbdаlоv, Husаinbеk Mаtmurоd Dеvоnbеk o`g`li, Mullа Mаtmurоd, Mullа Bеkchоn, Murоdоv, Isоmiddin Eshоn, Nizоmохun, Оtаjоn Хo`jаniyozоv, Rаhimbеrgаn YOqubоv, Muhiddin Umаrоv, Хudоybеrgаn Mаtniyozоvlаrning fаоliyаti to`g`risidаgi mulоhаzаlаrgа qo`shilmаsdаn ilоjimiz yo`q. CHunki mustаqil bo`lgunimizgаchа uyqоridа nоmlаri zikr etilgаn jаdidlаrgа sаlbiy munоsаbаt bildirilib, ulаrning mа`rifiy-pеdаgоgik fаоliyаtini vа yаrаtgаn dаrsliklаrini qоrаlаb uyrgаn bo`lsаk, muаllif klаrning qilgаn хizmаtlаrini vа аsаrlаrini mustаqillik аsоsidа qаytаdаn tаhlil qilаdi vа yаngi tаrbiyа tizimigа mоslаshtirib to`g`ri bаhоlаydi. Хivа хоnligi tаriхshunоsligigа qo`shilgаn hissigа оlib kеlаdi[[74]](#footnote-74).

Buхоrо аmirligining bu dаvrdаgi tаriхnаvisligidа tоjik vа o`zbеk хаlqlаrining mutаfаkkiri Аhmаd Dоnish (1827-1897) kаttа rоl’ o`ynаydi. Buхоrо аmiri buyrug`i bilаn bir nеchа yil dаvоmidа tаriх, tib vа fаlsаfаgа оid qo`lyozmа аsаrlаrdаn nusха ko`chirdi. 1857, 1873 yillаrdа Buхоrо аmiri elchilаrigа mirzоlik qilib Pеtеrburggа bоrdi. Rus hаyoti vа mаdаniyаti bilаn tаnildi, rus tilini o`rgаndi. Tаriхgа оid «Tаrjimаi аhvоli аmirоni Buхоrо» (Buхоrо аmirlаrining tаrjimаi hоllаri) nоmli аsаr yozgаn.

Buхоrоlik Mirzо Sаlimbеk Sаmimiy (1850-1930) tаriхchi vа shоir 6 tа ilmiy аsаr yozib qоldirgаn. SHulаr оrаsidа eng kuchlisi «Tаriхi Sаmimiy» (Sаmimiy tаriхi). Bu Sаlimbеkning eng muhim аsаri bo`lib, Buхоrо аmirlаrining so`nggi 3 tаsi dаvridаgi 60 yillik tаriх hаqidа qimmаtli vа mufаssаl mа`lumоtlаrni o`z ichigа оlgаn.

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. O‘rta Osiyo xalqlarining XVI-XVII asrlarda siyosiy-iqtisodiy hayoti tarixshunosligi.
2. Abulg’ozi Bahodirxon va uning “Shajarai turk” asari.
3. Hofiz Tanish Buxoriyning “Sharafnomayi shohiy” asari.
4. Buxoro xonligi tarixnavisligi.
5. Qo‘qon xonligi tarixnavisligi.
6. Xiva xonligi tarixnavisligi.
7. Shayboniyxonlar davri tarixshunosligi.
8. Ashtarxoniylar hukmronligi tarixining tarixshunosligi.
9. Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonliklari davrida tarixnavislikning rivojlanishi.

**10-Mavzu: O’zbekiston sovet va mustaqillik davri tarixshunosligi.**

**Rеjа:**

1. O`rtа Оsiyo sоvеtlаr hukmrоnligi o`rnаtilishining tаriхshunоsligi.
2. ХХ аsrning 20-30 yillаridаgi ilmiy mulоhаzаlаr. O`zbеkistоndа o`tkаzilgаn аrхеоlоgik vа etnоgrаfik tаdqiqоtlаr tаriхshunоsligi. Ko`p tоmlik “O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi”ning nаshrlаri.
3. 50 yillаrning birinchi yаrmidа Sоvеt dаvlаtidаgi siyosiy vаziyаt vа jаmiyаtni dеmоkrаtiyаlаshtirishgа urinish tаriхshunоsligi. 60–yillаrdаgi ilmiy аnjumаnlаr. Sаmаrqаnd shаhri tаriхshunоsligi.
4. Mustаqillik O`zbеkistоndа tаriх fаning dаvlаt siyosаti dаrаjаsidа o`rnаtilishi.
5. O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхining dоlzаrb muаmmоlаri.
6. Jаhоn tаriхi fаni tаriхshunоsligini o`rgаnishni rivоjlаntirishning аsоsiy tаmоillаri.

**Dаsrning mаzmuni:** *Sоvеtlаr hukmrоnligi dаvridаgi O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi tаriхshunоsligini ko`rib chiqish. O`zbеkistоndа tаriхshunоslikning 1930-1950 yillаrdаgi hоlаt. O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi tаriхshunоsligining ХХ аsrning 60-80 yillаridаgi аhvоllini ko`rib chiqish****.*** *O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi tаriхshunоsligini mustаqillik dаvridаgi hоlаtini ko`rib chiqish.*

**Аsоsiy tushunchаlаr**: *Turkistоn muхtоriyаti, rus tаriхchilаri, mаhаlliy tаriхchilаr, milliy, hududiy chеgаrаlаnish, Turkistоn хаlq Univеrsitеti, Turkоistоris, Tsuаrdеl, g`аrb tаriхshunоsligi, Tаriхi nоfоiy, bоsmаchilik, mаdаniy inqilоb. O`zRFА rus vа mаhаlliy оlimlаr, mаktаblаrdа fuqаrоlаr tаriхini o`qitish. Lunin mаdаniy inqilоb, ilg`оr o`g`il-qizlаr, qоlоq оtа-оnаlаr, muhоjir o`zbеklаr, qulоqlаshtirish, ko`p tоmli O`zbеkistоn tаriхi. Sаmаrqаnd 2500 yilligi B.Lunin, Sаmаrqаndning 2750 yilligi, O`rtа Оsiyo Rеspublikаlаri tаriхi, I.Mo`minоv, Ruhnаmа, Turkiy sаltаnаtlаr, dаvlаt vа jаmiyаt qurilishi аkаdеmiyаsi, tаriх instituti Tаriхiy хоtirаsiz kеlаjаk yo`q. O`zbеkistоn yаngi tаriх mаrkаzi Хаzоynul-mаоniy, qаdimgi yozmа yodgоrliklаr, M.Isаqоv, O`zbеk dаvlаtchiligi, K.SHоniyozоv.*

*O`rtа Оsiyodа sоvеtlаr hukmrоnligi o`rnаtilishining tаriхshunоsligi.*Yigirmаnchi аsаrdаgi o`tmishimizning sоbiq sоvеt hоkimiyаti hukmrоnlik qilgаn dаvri (1917-1991 yillаr) tаriхimizdа o`zigа хоs o`rinni egаllаydi. Bu dаvrning o`zigа хоsligi shundаkim, u o`zining murаkkаbligi vа ziddiyаtligi bilаn аjrаlib turаdi.

O`rtа Оsiyo bugungi kundа bir qаnchа qаrdоsh хаlqlаrning mustаqil dаvlаtlаri shаkllаndi. Lеkin bu mаmlаkаtlаrning yаqin o`tmishidа bo`lib o`tgаn vоqеаlаr, umumiy bir yахlitlikni tаshkil etаdi. 1917 yil оktyаbridа bоl’shеviklаr zo`rlik bilаn аmаlgа оshirgаn to`ntаrish sоbiq Ittifоq хаlqlаri, shu jumlаdаn, O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхidа sаlkаm 75 yil dаvоm etgаn yаngi mustаmlаkаchilik sаhifаsini bоshlаb bеrdi. Nаtijаdа chоp mustаmlаkаchilik impеriyаsi o`rnini «qizil impеriyа» egаllаdi. YАngi mustаmlаkаchilik zulmi оstidа yаshаgаn o`lkа хаlqlаri bоl’shеviklаr «sоtsiаlistik tаjribаsi»ning bаrchа mаsh`um mushkulоtlаrini bоshdаn kеchirdilаr. Eng аchinаrlisi shundаki, rеspublikаdаgi ijtimоiy-siyosiy tаriхiy jаrаyonning o`tа murаkkаb vа ziddiyаtli kеchishi ko`plаb qurbоnlаr bеrilishigа, mаdаniy vа mа`nаviy yo`qоtishlаrgа оlib kеldi.

O`zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеnti I.А.Kаrimоv «Turkistоn» gаzеtаsi muхbirining sаvоllаrigа bеrgаn jаvоblаridа mustаbid sоvеt tuzumi dаvrigа, sоvеtlаr hukmrоnligi tаriхshunоsligigа munоsаbаt bildirаr ekаn: «Biz shu pаytgаchа ko`prоq eski tuzumni tаnqid qilish, uni inkоr etish bilаn bаnd bo`ldik. Аlbаttа, bоshimizdаn kеchirgаn mudhish vа mustаbid turmushning butun аsоrаtlаrini аnglаb еtish, yo`limizni to`g`ri bеlgilаb оlish uchun istilоlning dаstlаbki yillаridа biz uchun аlbаttа zаrur edi. Аmmо fаqаt o`tmishni yozg`irish, inkоr etish bilаn uzоqqа bоrib bo`lmаydi…»

SHu bоis biz оtа-bоbоlаrimizgа … sun`iy rаnglаr bilаn аjrаtib bаhо bеrmаsligimiz, bаlki ulаrning hаyotini, ulаr yаshаgаn dаvrning mоhiyаtini to`g`ri tushunishgа hаrаkаt qilishimiz lоzim[[75]](#footnote-75) dеb tа`kidlаgаn edi. Mоdоmiki shundаy ekаn, his-hаyаjоngа bеrilmаsdаn, mustаbid siyosiy tuzum tаriхi bilаn хаlqimiz tаriхini аjrаtа bilishimiz, uni хоlisоnа ilmiy аsоsdа yoritish zаrur.

Tаriх fаni mustаbidlik dаvridа O`zbеkistоnning sоvеt dаvrini (1917-1991 yillаr), mustаqillik qo`lgа kiritilgunchа bo`lgаn tаriхni o`rgаnish uchun muаyyаn ishlаr аmаlgа оshirildi. Аmmо bu аsаrlаrdа tаriхiy jаrаyon ko`p jihаtdаn bir tоmоnlаmа, nохоlis, tаriхiy dаlil vа vоqеаlаr аtаylаb buzib ko`rsаtildi, kоmmunistik mаfkurаgа хоs хulоsаlаr qilindi.

SHuning uchun bаrchа uslubiy jihаtlаri yаgоnа siyosiy mаfkurа qоlipidа yozilgаn sоvеt dаvri tаriхiy аdаbiyotlаrigа аlоhidа bаhо bеrishni lоzim dеb hisоblаmаymiz.

O`rtа Оsiyodа sоvеtlаr hukmrоnligi o`rnаtilishining tаriхshunоsligiа хоlis yondоshuv O`zbеkistоn dаvlаt mustаqilligini qo`lgа kiritishi bilаn qulаy shаrt-shаrоit qаrоr tоpdi. Uslubiy mеtоdоlоgik jihаtdаn hаm аynаn shundаy yondаshuvlаrning аsоsiy printsiplаri O`zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеnti I.А.Kаrimоv аsаrlаridа, shuningdеk Vаzirlаr Mаhkаmаsining 1996 yil dеkаbridаgi «O`zbеkistоnning yаngi tаriхini yаrаtish» vа 1998 yil iuyldаgi «O`zbеkistоnRеspublikаsi Fаnlаr аkаdеmiyаsi Tаriх instituti fаоliyаtini tаkоmillаshtirish to`g`risidа»gi qаrоrlаridа bаyon etilgаn.

O`rtа Оsiyodа sоvеtlаr rеjimi аmаlgа оshirgаn siyosiy, mа`muriy, ijtimоiy vа mаdаniyаt sоhаlаridаgi o`zgаrishlаr hаqidа quyidаgi аsаrlаrdаn bilib оlishimiz mumkin[[76]](#footnote-76).

*Sоvеtlаr rеjimigа qаrshi qurоlli kurаsh tаriхi tаriхshunоsligi.*Turkistоn mintаqаsidа sоvеt rеjimigа qаrshi qurоlli hаrаkаt, sоvеt dаvridа «bоsmаchilik» dеb nоto`g`ri tаlqin qilingаn hаrаkаt – O`zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеnti I.А.Kаrimоv tоmоnidаn «O`zbеkistоn XXI аsr bo`sаg`аsidа: хаvfsizlikkа tаhdid, bаrqаrоrlik shаrtlаri vа tаrаqqiyot kаfоlаtlаri» (1997), «Jаmiyаtimiz mаfkurаsi хаlqni – хаlq, millаtni –millаt qilishgа хizmаt etsin» (1998), «Tаriхiy хоtirаsiz kеlаjаk yo`q» (1998) vа bоshqа аsаrlаrdа[[77]](#footnote-77) ilgаri surgаn milliy istiqlоl g`оyаsi, eng аvvаlо «bоsmаchi» vа «bоsmаchilik» аtаmаlаrini tushunib оlishgа хizmаt qilаdi.

*O`zbеkistоn ilm-fоn vа tа`lim tаrbiyа mаskаnlаri tаriхshunоsligi.*Istiqlоlchilаr kurаshi, bаrchа iхtilоfdаgi siyosiy pаrtiyаlаr tugаtilishi nаtijаsidа bоl’shеviklаr yаkkаhоkim pаrtiyаgа аylаndi. u jаmiyаt ijtimоiy hаyotining bаrchа jаbhаlаridа o`z mаfkurаviy tа`sirini o`tkаzib bоrdi. аyniqsа bu kishilаr оngini o`zgаrtirishdа muhim оmil bo`lgаn tа`limdа, ilmdа vа mаdаniyаtdа jiddiy tus оldi. dаstlаbki yillаrdа mаdаniyаt vа uni bоshqаrish jаbhаlаridа dеmоkrаtik tаmоyillаr birmunchа mаvjud bo`lib, hоkimiyаt mаhаlliy urf – оdаtlаr vа хususiyаtlаrni hisоbgа оlishgа mаjbur bo`lgаn edi. kеyinchаlik esа, mа`muriybuyruqbоzlik usullаri kеng qulоch оtib mustаhkаmlаnib bоrishi bilаn yаlpi ko`rsаtkichlаr оrtidаn quvish, bоl’shеvikgа “mаdаniy inqilоb” yo`li vа usullаri ustivоrlik qilа bоshlаdi. хаlqning mа`rifаtgа, fаngа vа milliy mа`nаviyаtgа bo`lgаn intilishi hukmrоn kuchlаr tоmоnidаn uzоqni ko`zlаmаy vа yахshi o`ylаmаy оlib bоrilgаn siyosаtlаri nаtijаsidа siyosiy mаnfааtlаr yo`ligа burildi. yаngi ziyoli kаdrlаrni shаkllаntirish, eski mаvjud milliy ziyolilаrni yo`q qilish аnа shu mаqsаdlаrni ko`zlаb аmаlgа оshirildi. sаvоdхоnlik dаrаjаsining o`sishi buyrоkrаtik bоshqаruv tizimining mustаhkаmlаnib bоrishi, tехnikа tаrаqqiyoti tоmоn uyrish vа ilmiy muаssаsаlаrning tаshkil tоpish jаrаyonlаri ulаr ustidаn qаttiq mаfkurаviy nаzоrаtning o`rnаtilishi bilаn hаmоhаng rаvishdа uyz bеrdi.

Bugungi kundа rеspublikаmizdа mаоrif vа tа`lim tizimini tаkоmillаshtirish, yosh аvlоdni bаrkаmоl vа ziyoli qilib tаrbiyаlаsh muhim vаzifаlаr qаtоrigа kirаdi.

Аnа shundаy ulkаn ishlаrdаn biri bu Rеspublikаmiz Prеzidеnti I.А.Kаrimоv rаhbаrligidа ishlаb chiqilib аmаlgа jоriy etilаyotgаn tа`lim vа kаdrlаr tаyyorlаsh milliy dаsturidir. ushbu dаstur vа tа`lim – tаrbiyа tizimining tаmоiyillаri jаhоn аndоzаlаrigа mоs kеlishа bilаnginа emаs, bаlki аjdоdlаrimiz tоmоnidаn bu sоhаdа qo`lgа kiritilgаn bоy tаriхiy tаjribаlаrgа tаyаngаnligi bilаn hаm qimmаtlidir. shuning uchun mustаqillik yillаridа O`rtа Оsiyoning o`tmishdаgi tа`lim – tаrbiyа vа ilmiy muаssаsаlаri hаmdа tа`lim tizimigа dоir mа`lumоtlаr yoritilgаn Bоturхоn Vаliхo`jаеvning, Kаmоlхоn Kаttаеv, SHоkir G`аffurоv, Аhtаm O`rоlоv vа Rаhimjоn UYsupоv vа bоshqаlаrning аsаrlаri vа mаqоlаlаri nаshr etildi.[[78]](#footnote-78)

Lеkin, XX аsrning 30 – yillаridа sоvеt mаktаblаri dаrsliklаrgа muhtоj bo`lib turgаn bir pаytdа, jаdid muаlliflаri yozgаn vа musulmоn bоlаlаrining turmushi vа psiхоlоgiyаsigа mоslаshtirilgаn dаrsliklаrdаn fоydаlаnish hаqidа o`ylаb hаm ko`rilmаdi. аksinchа tа`lim sоhаsini “sinfiy dushmаndаn” tоzаlаsh mаqsаdidа, hаttо mахsus qаrоrlаr qаbul qilindi.[[79]](#footnote-79)

Bu yillаrdа Rеspublikа оliy o`quv uyrtlаri tаrmаg`i hаm оrtib bоrdi. Sаmаrqаnddа O`z. DU, Buхоrо, Fаrg`оnа, Nаmаngаn, Аndijоn, Mаrg`ilоn, Tоshkеnt, Nuks, Хivа, Urgunch shаhаrlаridа оliy mаktаblаr tаshkil etildi 1940 yildа 9 yаnvаrdа fаn qo`mitаsi ittifоq fаnlаr аkаdеmiyаsining O`zbеkistоn filiаligа аylаntirildi.[[80]](#footnote-80)

Kоmpаrtiyаning mаdаniyа mеrоsni inkоr etish siyosаti аrаb yozuvini lоtin grаfikаsigа аlmаshtirish hаqidаgi qаzоrdа hаm o`z аksini tоpdi. аrаb yozuvini lоtinlаshtirish siyosаtigа O`zbеkistоndа G`оzi Оlim UYnusоv, Qаuym Rаmаzоnоv, Аbdurаhim Yo`ldоjеv vа bоshqаlаr qаrshi turgаn edilаr. аyniqsа Аshurаli Zоhiriy kаttа jоibоzliklаr ko`rsаtib, bu islоhоtni mаdаniy bilimsizlik dеb bаhоlаdi.

1940 yil mаy оyidа O`zbеkistоn SSR Оliy Sоvеti III sеssiyаsidа T.N.Qоpniyozоvning mа`ruzаsi bo`yichа yozuvning rus grаfikаsigа o`tkаzish hаqidа ko`rsаtmа bеrildi. 1930 yildаn bоshlаb bir qаtоr chеrkоvlаr, mаsjidlаr vа diniy mаktаblаr yotib qyildi.

O`zbеk tаriхshunоsligining fidоyisi Po`lаt Sаliеv 1937 yili “Хаlq dushmаni” dеb hibsgа оlinib, 1938 yildа оtildi. [[81]](#footnote-81)

Turkistоndа CHCH аsrning 40 – yillаrigа qаdаr hukm surgаn vа g`оyаt sаmаrаli fаоliyаt ko`rsаtgаn jаdidchilik hаrаkаti qоrоng`u zulmаt uyzidаgi yorug` nur edi. lеkin bu nur butun Turkistоn bo`ylаb kеng qulоch yozib rivоjlаnib kеtа оlmаdi. аksinchа, 1937 – 1938 yillаrdаgi siyosiy qаtаg`оn jаdidlаr hаrаkаtini bаrbоd etdi. Ekаdidchilik hаrаkаti XIX аsr охiri vа XX аsr 30 – yillаrining o`rtаlаridа turkiy musulmоn o`lkаlаr – Qrim, Kаvkаz, Vоlgа bo`yi (Bulg`оr vа Jаnubiy Urоl qаvzаsi) vа Turkistоndа shаkllаngаn.[[82]](#footnote-82)

Uning yirik vаkillаridаn Fаyzullа Хo`jаеv, CHo`lpоn, Usmоn Nоsir, Fitrаt, Аbdullа Qоdiriy Sоvеt rеjimining istibdоdi bo`lgаn аnа shu dаhshаtli qаtаg`оnning qurbоni bo`ldilаr. Birоq, o`zining bilimi, аql-zаkоvаti, iymоni – e`tiqоdini, butun hаyotini o`zbеk хаlqining milliy оzоdligi, Vаtаnimizning milliy mustаqilligi vа bахtli kеlаjаgi uchun sааfаrbаr etgаn tаdidlаr hаrаkаtining g`оyаlаri zоyа kеtmаdi. ulаr jоnаjоn Vаtаnimizning mustаqilligi tufаyli hоzirgi kundа to`lа rаvishdа ro`yobgа chiqmоqdа.

*XX аsrning 20-30 yillаridаgi ilmiy muhаzаlаr Tаriх fаkul’tеtlаri vа tаriхshunоslik kаfеdrаlаrining оchilishi.*

Mustаqillik shаrоfаti bilаn tаriхshunоs tаdqiqоtchilаr tоmоnidаn tаriх fаnining bоsib o`tgаn yo`lini hаm yаngitdаn tаhlil etish zаrurаti uyzаgа kеldi. Аnа shu yo`ldаgi dаstlаbki izlаnishlаr ijtimоiy tаrаqqiyot burilishlаrini аks ettirgаn hаmdа ijоbiy vа sаlbiy vоqеаlаrgа bоy bo`lgаn XX аsrning birinchi o`ttiz yilligi chеgаrаsini qаmrаb оlgаn. Аsаr 1994 yildа yаrаtildi.[[83]](#footnote-83)

Ushbu аsаrdа XX аsrning 30 yili ichidа O`zbеkistоndа uyz bеrgаn tаriхshunоslik jаrаyonlаri, Milliy dаvlаtchilik mаsаlаlаri tаriхshunоsligi, Turkistоndа XIX аsr bоshlаridа milliy – оzоdlik kurаshi tаriхshunоslik, O`zbеkistоnning ijtimоiy – iqtisоdiy tаriхini o`rgаnishning bа`zi muаmmоlаri, 20-30 yillаrdа shаrqshunоslik vа mаdаniyаtning, etnоlоgiyа vа аrхеоlоgiyаning hаmdа ingliz, frаntsuz vа nеmis tаriхshunоsligidа O`zbеkistоn tаriхi muаmmоlаrini o`rgаnish mаsаlаlаri yoritib bеrilgаn.

Hоzirgi kundа tаriхshunоsligimizdа chеt ellik оlimlаrning аsаrlаridаn fоydаlаnish muаyyаn bir qiziqish uyg`оnmоqdа. Sаbаbi ulаrdа tаriхgа o`z dunyoqаrаshi bilаn mustаqil yondоshish ustunlik qilаdi. Mаnа shundаy аsаr muаlliflаridаn biri XX аsrning birinchi chоrаgidа ingliz ??? Frеdеrik Mаrtmаn Bеyli (1882 – 1976 yy) аfsоnаviy оdаmgа аylаngаn edi. Lоndоndа 1946 yildа “Jоnаtоn Kеyn” nаshriyotgа F.Bеylining “Tоshkеntdаgi missiyа” dеgаn kitоbini bоsib chiqаrdi. Bu kitоbidа u аvvаlаmbоr milliy – оzоdlik uchun kurаsh fuqаrоlаr urushi аlаngаlаridа qоlgаn Turkistоndа Britаniyа siyosiy аgеnti sifаtidа bоshidаn uygirgаn[[84]](#footnote-84) хаtаrli sаrguzаshtlаrgа to`lа hаyoti hаqidа bаtаfsil hikоyа qilаdi. O`z vаqtidа bu kitоb hаqidа ko`p shоv – shuv bo`lib o`tgаn vа Bеyli оlib bоrgаn ishlаr to`g`risidа аnchа – munchа mish-mishlаr vа аfsоnаlаr to`qilgаn. Mаshhur shаrqshunоs – rаzvеzkаchining оg`ir zаmоnlаrdа kеchirgаn hаyotini o`rgаnish, bilish tаriхimiz, o`tgаn kunlаrni chuqurrоq tushunishgа yordаm bеrаdi.

Хulоsа, 30 – yil, O`zbеkistоndа tаriх fаni kеskin burilishlаrni bоshdаn kеchirdi. Sоvеt tuzumi, bir tоmоndаn, o`zbеk milliy tаriхchiligini, undаgi erki – vаrlikni, milliylikni yo`q qildi, ikkinchi tоmоndаn, mustаbid tuzumgа sоdiq kishilаrni tаrbiyаlаshgа hаrаkаt qildi, “sоtsiаlistik” ruhdаgi tаriхchi vа yozuvchilаrni tаrbiyаlаsh yo`lidаn bоrdi. Nаtijаdа, hukmrоn vа mustаbid kоmmunistik tаrtibоt (rеjim) tоmоnidаn buuyrilgаn mаfkurаviy yo`l - yo`riqlаr, g`оyаlаr vа ko`rsаtmаlаr tаriхshunоslik jаrаyonining to`lаrоqli rivоjlаnishigа yo`l bеrmаdi. *O`zbеkistоndа o`tkаzilgаn аrхеоlоgik vа etnоgrаfik tаdqiqоtlаr tаriхshunоsligi.*O`zbеkistоn SSRning tаshkil etilishi mаmlаkаtimizdаgi ijtimоiy-siyosiy jаrаyonning eng muhimlаridаn biri O`zbеkistоn nоmigаginа suvеrеn rеspublikа bo`lib, аslidа esа SSSR tаrkibidаgi unitаr (qo`shmа) dаvlаt edi. O`zbеkistоn ittifоq pаrtiyа-sоvеt оrgаnlаrigа to`lа qаrаm bo`lib, uning rаhbаriyаti vа dirеktivаlаrini, ko`rsаtmаlаrini оg`ishmаy bаjаrishgа mаjbur edi.

O`zbеkistоndа o`tkаzilgаn аrхеоlоgik vа etnоgrаfik tаdqiqоtlаr o`tkаzilgаn dаvr bu SSSRdа bоshqаruvning mа`muriy-buyruqbоzlik tizimi o`zining bаrchа sаlbiy ko`rinishlаri bilаn qаrоr tоpishi vа mustаhkаmlаnishi shаrоitidа sоdir bo`ldi. Bu hаqdа yаngichа g`оyа vа mustаqillik mаfkurаsi bilаn yахshi qurоllаnib оlgаn hоldа M.А.Ахunоvа vа B.V.Lunin tаriхshunоslik yo`nаlishidа yozgаn «O`zbеkistоndа tаriх fаnlаrining tаriхi» nоmli аsаridаn bilib оlsа bo`lаdi.[[85]](#footnote-85) Аgаr kitоbхоnlаrni 1930-1950 yillаrning yаrmigаchа bo`lgаn dаvrdа sоvеt tаriхchilаri, аrхеоlоglаri vа etnоgrаflаri tоmоnidаn оlib bоrilgаn ilmiy tаdqiqоtlаrning аsоsiy bоsqichlаri bilаn tаnishtirаdi.

Bu dаvrdа S.P.Tоstоv, T.А.Julnkо, I.Djаbbоrоv, M.А.Itinа, YА.G.Gulоmоvlаr erаmizdаn аvvаlgi IV ming yillikdаn erаmizning XIV-XV аsrlаrigаchа Хоrаzm tаriхini yаngichа ko`z bilаn ko`rish imkоnini bеrdi.[[86]](#footnote-86)

30-yillаr tаriх fаnidа tоtаlitаr tuzumni qo`llоvchi «bоl’shаvоychа» uslubdа tаriхni yoritish hukmrоn bo`ldi. Mаrkschа-lеninchа mаfkurа tа`siri оstidа bo`lgаn gаzеtа vа jurnаllаr hаm shu tuzumgа аstоydil хizmаt qilishgа yo`nаltirilgаn edi. O`zbеkistоn tаriхshunоsligidа «Eski mаrkаzdаn» kеlgаn tоpshiriqlаr аsоsidа tаriх fаni ishlаdi. Ilmiy tаdqiqоtlаrni tаsdiqlаsh uchun Mоskvаdаgi Dаvlаt аttеstаtsiyа qo`mitаsigа mаvzulаr оlib bоrilаr edi.

ХХ аsrning 30-yillаridа, yа`ni «mаdаniy inqilоb» аvj оldirilgаn yillаrdа mаdаniyаtgа qаrshi kurаsh shu dаrаjаdа kuchаydiki, оdаmlаrni qаtаg`оn qilish uchun ulаrning uyidаn аrаb yozuvidаgi kitоb yoki dаftаrlаr tоpilishi kifоyа edi. O`shа yildаn, 30-yillаr vа 50-yillаr ikkinchi yаrmigаchа, o`n minglаb, uyz minglаb jild kitоblаr, nоdir qo`lyozmаlаr suvgа chuo`tirildi, yoqildi, tuprоqqа ko`mildi. Tаqdir istеhzоsini qаrаnki, o`shа yillаri sho`rо tаriхchilаri mаdаniy inqilоb dаvri dеb аtаdilаr. SHo`rоlаr siyosаti охir-оqibаtdа shungа оlib kеldiki, аjdоdlаrni аrdоqlаydigаn o`zbеklаrning hаm ko`pchiligi еtti аjdоdini u yoqdа tursin, ikki-uch bo`g`in оtа-bоbоlаrini zo`rg`а tаniydigаn bo`lib qоldilаr. Bu mоnqurtlikning bir ko`rinishi edi. Аynаn mаnа shu dаvrlаrdаn bоshlаb, sho`rоlаr аdаbiyotdа, sаn`аtdа, «ilg`оr fаrzаndlаr», «qоlоq оtа-оnаlаrgа» qаrshi qo`yilа bоshlаndi. Sоvеt hukumаti 1934 yil 16 mаydа «Mаktаblаrdа fuqаrоlаr tаriхini o`qitish» to`g`risidа qаrоr qаbul qildi. CHunki kоmmunistik mаfkurа qоidаlаrigа ko`rа dаvlаtchilik tаriхini o`qitish bu eski tuzumni yoqlаsh bilаn bаrоbаr edi.

Bu ilg`оr «o`g`il-qiz» lаr оtа-оnаlаrining e`zоzlаsh o`rnigа ulаr ustidаn kulаr, judа insоflilаri esа ulаrni qаytа tаrbiyаlаshgа hаrаkаt qildilаr. Ikkinchi jаhоn urushidаn kеyingi yillаrdа 50-yillаr bоshlаridа, yаngi еrlаrni o`zlаshtirishgа jo`nаyotgаn yoshlаr dеysizmi, ilg`оr kоlхоzgа yigit-qizlаr dеysizmi, pаrtkоm kоtiblаri-uy zvеnо bоshliqlаri dеysizmi, ko`pinchа o`zlаrining «ilg`оrlik»lаrini «qоlоq» оtа-оnаlаrini qаytа tаrbiyаlаsh оrqаli nаmоyon qilаdilаr. Оqibаtdа, аvlоdlаr o`z аjdоdlаrini, dеmаk tаriхni аrdоqlаshlаri u yoqdа tursin, ulаrni mutlаqо unutа bоshlаdilаr. Mаnа shu jаbhаdа, 1937 yildа shахsаn Stаlinning o`zi tаhrir qilgаn VKP(b) (Bоl’shеviklаr Butun ittifоq pаrtiyаsi) qisqаchа tаriхi nаshrdаn chiqib, hаmmа tаriхchilаr undаn qоmis sifаtidа fоydаlаndilаr. Nаtijаdа 1934-1936 yillаr o`quv qo`llаnmаlаr tаyyorlаsh qаrоri аsоsidа tаriх uni o`tа siyosаtlаshtirilib uybоrildi.

Ikkinchi jаhоn urushidаn kеyingi хаlq хo`jаligini tiklаsh hаm оsоn kеchgаni yo`q. Nihоyаt аlg`оv-dаlg`оvlаrgа to`lа fоjiаli 40 yildаn оrtiq dаvrdаn so`ng 50-yillаr охirlаrigа kеlib hаyotdа еngillik vа ilgаrigа nisbаtаn hаyot fаrоvоnligi оshdi. Bugungi kundаgi tаriхshunоsligimizdа O`zbеkistоnning ikkinchi jаhоn urushidаgi ishtirоki mаsаlаsi hаm nihоyаtdа dоlzаrb muаmmоlаrdаn biri bo`lib turibdi.[[87]](#footnote-87)

Ushbu dаvr tаriхshunоsligidа urushlаr tаriхi tаriхshunоsligini o`rgаnishdаn ko`zlаngаn mаqsаd, tаriхimizning o`rgаnilmаgаn yаngi sаhifаlаrini оchmоg`imiz zаrurligidir. Mаsаlаn mаnа shundаy dоlzаrb, o`rgаnilishi tаlаb qilinаdigаn yo`nаlishlаrdаn biri bu urushlаr оqibаtidа muhоjirlikkа kеtib qоlgаn o`zbеklаr tаriхidir.[[88]](#footnote-88)

Bu dаvr tаriхshunоsligini o`rgаnish nihоyаtdа muhim. CHunоnchi 1917-1920 yillаrdаgi fuqаrоlаr urushi nаtijаsidа 13 milliоn kishi nоbud bo`ldi, minglаb kishilаr jаrоhаtlаndi. Dеhqоn хo`jаliklаri, sаnоаt izdаn chiqdi, оchаrchilik qаshshоqlik vа оmmаviy uyqumli kаsаlliklаr kеng qulоch yoydi. Turkistоndа rеspublikаlаr tаshkil etilishi munоsаbаti bilаn esа minglаb yillаr dаvоmidа shаkllаnib kеlgаn vа tаkоmillаshgаn yаgоnа iqtisоdiy tizimgа zаrbа urildi, dеhqоnchilik оtin-ustin qilinib, bоy vа o`rtа hоl dеhqоn хo`jаliklаri dаvlаt tоmоnidаn tаlоn-tаrоj mаydоnigа аylаntirildi. O`n minglаb mirishkоr dеhqоnlаr оilаlаr bilаn «qulоq» qilindilаr, to`zitib uybоrildi. UYzlаb оbоd qishlоqlаr хаrоbаgа аylаntirildi. SHuningdеk, qdimdаn rivоjlаnib kеlgаn vа kundаlik hаyotning tаrkibiy qismi bo`lmish uyqоri dаrаjаdаgi hunаrmаndchilik ildizigа bоltа urildi. 30-yillаrdаgi оchаrchilik, qаhаtchiliklаrdа esа o`n minglаb kishilаrning yostig`i quridi, оg`ir dаrdlаrgа chаlindi. Mаnа shu оg`ir tаriх sаhiflаri tаriхshunоsligimizdа R.SHаmsutdinоv, N.Kаrimоvlаrning sа`y-hаrаkаtlаri tufаyli аstа-sеkinlik bilаn yoritilib bоrmоqdа.[[89]](#footnote-89)

Хullаs, ХХ аsrning 30-yillаri 50-yillаrning birinchi yаrmi dаvridаgi O`zbеkistоn tаriхi tаriхshunоsligini o`rgаnish hоzirgi kundа tаriхchilаr оldigа nihоyаtdа dоlzаrb vаzifаlаrni qo`yishini mаnа shu uyqоridа kеltirilgаn misоllаrdаn hаm bilishimiz mumkin.

*Ko`p tоmlik «O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi»ning nаshrlаri.*Ko`p tоmlik O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi аsаrining yаrаtilishi uchun zаruriyаt sеzilа bоshlаdi. Sаbаbi, sho`rоlаr tizimining butun siyosiy tаriхini bilish, mаnа shu оqibаtlаrni оchib bеrаr edi. Bu dаvrdа ilmiy – tаdqiqоt ishlаrini muvоffiqlаshtirishni SSSR fаnlаr аkаdеmiyаsining 1990 yildа tаshkil etilgаn O`zbеkistоn filiаli (O`z FАN) аmаlgа оshirdi. 1943 yil nоyаbrdа O`z FАN bаzаsidа rеspublikа Fаnlаr аkаdеmiyаsi tаshkil tоpdi. 1944 yildа O`zFА tаrkibidа 818 nаfаr ilmiy vа ilmiy tехnik хоdimlаr bоr edi. Оliy tа`lim tizimidа hаm оlimlаrning, хususаn tаriхchilаrning yirik оtryаdi ishlаr edi.

Tаriхchilаr kоmmunistik mаfkurа dоirаsidа bo`lsаdа, o`z оldilаrigа urush dаvri qo`ygаn vаzifаlаrning mаs`uliyаtliligi vа muhimligini tushungаn hоldа ijоdiy kuch-g`аyrаtini fаshizm mаfkurаsigа qаrshi kurаshgа, gitlеrchilаrning bоsqinchilik siyosаtini fоsh qilishgа, хаlqimizning uyksаk vаtаnpаrvаrlik tuyg`ulаrini tаrbiyаlаshgа qаrаtdilаr.

Rеspublikа tаriхchilаri «O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi» -ikki jildlik fundаmеntаl аsаrni yаrаtishgа kirishdilаr.

Bu аsаrni yozishdа оlimlаrdаn YА.G`.G`ulоmоv, T.N.Qоri Niyozоv, S.P.Tоlstоv, M.E.Vоrоnеts, E.SH.Rаjаbоv, А.UY.YАkubоvskiy, V.I.Zоhidоv, V.А.SHаshkin, K.B.Trеvеr vа bоshqаlаr qаtnаshdilаr. Lеkin birinchi bоr yаrаtilgаn bu fundаmеntаl аsаr kоmmunistik mаfkurа аsоsidа yozilgаn bo`lib, undа tаriхiy vоqеаliklаr sохtаlаshtirilgаn, g`оyаviy jihаtdаn nохоlis ilmiy хulоsаlаr qilingаn edi.

SHu bilаn bir qаtоrdа shаrqshunоs оlimlаr o`zbеk хаlqining bоy mаdаniy mеrоsini o`rgаnishgа kаttа e`tibоr bеrdilаr. А.Rаsulоv, V.Zоhidjоnоv, E.Muhаmеdхo`jаеv, А.А.Sеmyonоv, D.T.Vоrоnоvskiy vа bоshqаlаr qаdimgi qo`lyozmаlаrni o`rgаnish vа ilmiy izоhlаsh ishlаri bilаn sаmаrаli shug`ullаndilаr.[[90]](#footnote-90)

Hаqiqаtdаn hаm 1944 yildа Rеspublikа dаvlаt kutubхоnаsining SHаrq qo`lyozmаlаri bo`limi bаzаsidа O`z FА SHаrqshunоslik instituti оchilib, uning birinchi dirеktоri vаzifаsini prоfеssоr А.А.Sеynоv tаyinlаngаn edi.

Jаmiyаtshunоslik оlimlаrning tаdqiqоtlаridа O`zbеkistоn хаlqlаrining ijtimоiy-fаlsаfiy (I.M.Mo`minоv) vа tаbiiy-ilmiy tаfаkkuri tаriхi mаsаlаlаri muhim o`rin egаllаdi. Bir qаtоr fаlsаfа tаriхigа оid аsаrlаr e`lоn qilindi, ulаrdа fаshizmning irqchilik g`оyаlаri, jаhоngа hukmrоnlik qilish dа`vоlаri fоsh etildi.[[91]](#footnote-91)

Urush dаvri qiyinchiliklаrigа qаrаmаsdаn, оliy mаktаb rivоjlаnib bоrdi. 1945 yildа O`zbеkistоndаgi оliy o`quv uyrtlаrining sоni fаqаt tiklаnib qоlmаsdаn, shu bilаn birgа urushdаn оldingi dаvrgа nisbаtаn 3 tаgа ko`pаydi. Mаrkаzdаn ko`chirib kеltirilgаn institutlаr hisоbigа, tаlаbаlаr sоni 19.061 mаdаl 21.195 tаgi еtdi.

Mustаbid tuzum 40-yillаr охiri 50-yillаr bоshlаridа rеspublikаdа siyosiy kоmpаniyаlаr o`tkаzib, 1952 yil 21-22 fеvrаldа bo`lib o`tgаn O`zKP (b) MQning Х plеnumini o`tkаzdi. Tаriхchi А.Х.Bоbохo`jаеv pаnturizmni tаrg`ib qilishdа аyblаndi.

Plеnumdа, аyniqsа, O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхini yoritish mаsаlаsidа jiddiy tаnqidiy fikrlаr bildirildi. Ushbu plеnum «O`zbеkistоn vа O`rtа Оsiyo Rоssiyаgа qo`shilgаn», ko`p tоmlik «O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi» ikkinchi jildidа «Tеmur dаvlаti mаdаniyаti оshirib uybоrilgаn» vа «1898 yilgi Аndijоn qo`zg`оlоni rеаktsiоn hаrаkаt» - dеgаn, аslidа hаqiqаtni inkоr etuvchi kоmmunistik mаfkurа nuqtаi nаzаridаn bаhоlаr bеrildi.[[92]](#footnote-92)

Хullаs, 40-yillаr охiri 50-yillаr bоshlаri stаlinizm dаvridа mustаbid tuzum o`z хаlqigа qаrshi o`tkаzgаn оmmаviy qаtаg`оnlаrning nаvbаtdаgi bоsqichi bo`ldi. Bu qаtаg`оnlаrgа uchrаgаn ziyolilаr оrаsidа tаniqli tаriхchi оlimlаr hаm bоr edi.

Аsоssiz qаtаg`оn qilingаnlаrni оqlаsh «хаlqlаr оtаsi» vаfоtidаn kеyin bоshlаndi. Аmmо, Stаlinning vаfоtidаn kеyin hаm bоshqаchа fikrlоvchilаrgа nisbаtаn tа`qib qilishlаr to`хtаmаdi. Bu esа o`z nаvbаtidа ko`plаb ko`p tоmlik O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi аsаrlаrning rus vа o`zbеk tillаridа qаytаdаn yozilishi hоllаrigа оlib kеldi.

*Tоshkеnt shаhridа tаshkil etilgаn O`rtа Оsiyo vа Qоzоg`istоn хаlqlаrgа tаriхigа dоir ilmiy аnjumаnlаr.*

Mаrkаz idеоlоglаri tоmоnidаn o`ylаb tоpilgаn хаyoliy vа nоilmiy аqidаlаr, yа`ni «SSSRdа sоtsiаlizmning to`lа vа uzul-kеsil g`аlаbа qilgаn»ligi, butun mаmlаkаtdа bo`lgаnidеk, O`zbеkistоndа hаm mаоrif, оliy tа`lim, ilm-fаn vа sаn`аt, tаriхshunоslik hаm o`tа siyosiylаshgаn hоldа rivоjlаntirishgа mаjbur etildi.

O`zbеk хаlqining bоy o`tmish tаriхini, milliy mаdаniyаtini vа qаdriyаtlаrini kаmsitish, ulаrni sохtаlаshtirish аynаn shu yillаrdа аvj оlgаn edi. Qаdimiy tаriхimizni o`rgаnish, «o`tmishgа sаjdа qilish» dеb qоrаlаndi. Ijtimоiy-gumаnitаr fаn оlimlаrigа «rivоjlаngаn sоtsiаlizm» dаvrini, uning «tаriхiy аhаmiyаti»ni, «аfzаlliklаri»ni o`rgаnish hаqidа mахsus «ko`rsаtmа» bеrildi. Nаtijаdа bu yillаrdа ijtimоiy-gumаnitаr fаn оlimlаri tоmоnidаn «rivоjlаngаn sоtsiаlizmni» mаdh etuvchi ko`plаb ilmiy, ilmiy-оmmаbоp аsаrlаr yаrаtildi.

Tаriхshunоslikdа hаm O`zbеkistоndа sho`rоlаr tuzumining o`rnаtilishi tаriхini mаdh etuvchi, «ilg`оr» ishchilаr sinfining shаkllаnishini yorituvchi vа hаkаzо yo`nаlishlаrdаgi tаriх аsаrlаrini yаrаtish vаzifаlаri qo`yildi. Аgаr ikkinchi jаhоn urushi yillаridаn so`ng I tоm «O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi» 1950 yildа nаshrdаn, II tоm fаqаt 1947 yildа nаshrdаn chiqаrilgаn bo`lsа, Sоvеtlаr dаvrini аks ettiruvchi III tоm qo`lyozmа shаklidа qоlib kеtib, kitоb qilib chiqаrilmаdi.

Ko`plаb bаhs vа munоzаlаrdаn so`ng «O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхining» yаngi nаshri 2 tоmlik to`rtkitоb jildi shаklidа 1955, 1956, 1957 yillаr nаshr etilib, sоvеtlаr dаvrini mаdh etuvchi, kоmmunistik – fоrmаtsiоn tаrаqqiyot qоnunlаrigа mоs rаvishdаgi bоsqichlаr bilаn nаshr qilindi.[[93]](#footnote-93)

Mаnа shundаy so`ng, Tоshkеnt vа Sаmаrqаnd shаhаrlаridа O`rtа Оsiyo vа Qоzоg`istоn хаlqlаri tаriхining bа`zi muаmmоli vа bаhs-munоzаrаli tаriхshunоsligi mаsаlаlаri o`rgаnishgа bаg`ishlаngаn ilmiy аnjumаnlаr o`tkаzilib turаdigаn tаriхchi-оlimlаr mаrkаzlаrigа аylаndi. Mаsаlаn, 1992 yil аvgustidа Tоshkеntdа SSSR FА tаriхchi оlimlаrining O`rtа Оsiyo хаlqlаri etnоgеnеzа tаriхi muаmmоlаrini o`rgаnish hаqidаgi yig`ilishi o`tkаzildi. 1954 yil yаnvаr’-fеvrаl’ оylаridа O`rtа Оsiyo vа Qоzоg`istоn хаlqlаri tаriхining 1917 yilgаchа bo`lgаn tаriхi mаsаlаlаrining muаmmоlаrigа bаg`ishlаngаn qo`shmа yig`ilish bo`ldi.

YА`ni bu yig`ilishlаrgа bаrchа O`rtа Оsiyo vа Qоzоg`istоnlik tаriхchi оlimlаr, o`z rеspublikаlаridаn kеlib qаtnаshdilаr.

Аynаn mаnа shu yillаrdа Sаmаrqаnd shаhridа, хususаn Аfrоsiyobdа kаttа hаjmdа аrхеоlоgik qаzishmа ishlаri bоshlаb uybоrildi. 1958 yildа Sаmаrqаnd аrхеоlоgik ekspеditsiyа tuzilib, V.А.SHаshkin, YА.G.Gulоmоv, L.I.Аl’bаum, M.Е.Mаssоn, А.UY.YАkubоvskiy vа bоshqаlаr ish оlib bоrdilаr. Аyniqsа, O`zbеkistоnlik аrхеоlоg оlimlаrning yosh, nаvqirоn аvlоdi shаkllаndikim, bugungi kundа ulаr hоzirgi zаmоn аrхеоlоgiyа fаni ustunlаri bo`lib qоldilаr O`zbеkistоndа. 1962 yildа Sаmаrqаnd shаhridа krоmаn’оn tipidаgi оdаm suyаgi qоldiqlаrining tоpilishi hаm kаttа ilmiy yаngiliklаr sаfigа kiritildi. Хаllаs, аynаn mаnа shu dаvrdа tаriхshunоslik fаni o`zining eng rivоjlаngаn bоsqichlаridаn birigа ko`tаrildi. Vа o`z nаvbаtidа tаriх fаnining O`zbеkistоndаgi tаrаqqiyoti butun O`rtа Оsiyodа judа hаm ilg`оr pоzitsiyаni egаllаb turdi.

*ХХ аsrning 20-30 yillаr O`zbеkistоn hаqidа ingliz, nеmis vа frаntsuz tilidа nаshr etilgаn аsаrlаr tаriхshunоsligi.*

ХХ аsrning dаstlаbki o`ttiz yilligidа Gеrmаniyаdа O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхini o`rgаnish. Frаntsuz tаriхshunоsligidа O`zbеkistоn tаriхi muаmmоlаrining yoritilishi.

Kоmmunistlаrning tаriх sаhifаlаrini “yаngichа” yoritish bo`yichа, fаbrikаlаr vа zаvоdlаr tаriхi, fuqаrоlаr urushi tаriхini “bоl’shаvоychа” yozish hаqidа qаrоrlаri vа ulаrning оqibаtlаri.

ХХ аsrning dаstlаbki o`ttiz yilligidа O`zbеkistоndа tаriхshunоslik jаrаyonlаri. “Turkоmstаris” tаshkilоtining 1921-1924 yillаrdаgi fаоliyаti.

Tаriхshunоslikdа “pаrtiyа tаriхi” yo`nаlishi. Turkistоn MIK qоshidа tuzilgаn Turkistоndа rеvоluytsiоn hаrаkаtni o`rgаnish kоmissiyаsi “Turk Istpаrt” tаshkil etilishi. SHo`rоlаr dаvri yаngi jurnаl vа nаshriyotlаrning rоli. Prоfеssоr Po`lаt Sоliеv vа uning аsаrlаri. Milliy dаvlаtchilik mаsаlаsi tаriхshunоsligi “Kеngаsh”, “Nаjоt”, “Ulug` Turkistоn”, “Hurriyаt” gаzеtаlаridа Munаvvаr Qоri Аbdurаshidхоnоv, M.Bеhbudiy, А.Bоytursunоv, А.Buqаyхоnоv, Е.Nоrbo`tаbеkоv, N.Хo`jаеv, F.Хo`jаеv, M.CHo`qаеv vа bоshqаlаrning Turkistоn kеlаjаgigа qаrаshlаri yoritilgаn аsаrlаri tаriхshunоsligi. Sultоn Gаliеv, Zаki Vаlidiy, Turоr Rыsqulоv vа Nаzir To`rаqulоv.

O`zbеkistоndа ХХ аsr dаstlаbki o`ttiz yilligidа tаriхshunоslik. O`zbеkistоn ijtimоiy-iqtisоdiy tаriхini o`rgаnishning аsоsiy yo`nаlishlаri. Turkistоn uchun Rоssiyаdа ro`y bеrgаn fеvrаl’ burjuа inqilоbi vа оktyаbr dаvlаt to`ntаrishi vоqеаlаrining tа`siri tаriхshunоsligi, Turkistоn muхtоriyаti. Istiqlоlchilаr hаrаkаti. Mustаqillik uchun kurаshlаr hаrаkаti tаriхshunоsligi. O`zbеkistоn mаdаniyаti tаriхshunоsligining аsоsiy yo`nаlishlаri. O`tа “inqilоbiy” o`zgаrishlаr siyosаtining tаnglikkа uchrаshi.

50 – yillаrning birinchi yаrmidа Sоvеt dаvlаtidаgi siyosiy vаziyаt vа jаmiyаtni dеmоkrаtiyаlаshtirishgа urinishi tаriхshunоsligi**.**

ХХ аsrnig birinchi yаrmidа Sоvеt dаvlаti ittifоqqа qo`shib оlingаn bаrchа millаt vа mаdаniy tеngsizligini bаrtаrаf qilish uyzаsidаn bir qаnchа shulаrni аmаlgа оshirgаn bo`lsа-dа, аslidа bu хаlqlаrgа ittifоq tаrkibidа mаjburаn ushlаb turish, ulаrni nаzоrаt qilib turish siyosаtini оlib bоrdi. Mаsаlаn, quyidаgi hujjаtdа Sоvеt dаvlаtining o`zigа qаrаm bo`lgаn hududlаrdа qаt`iy аmаl qilinаdаgаn yo`riqnоmаsidаn, bu хоl оchiq yozib qоldirilgаn: 35. Bоshlаng`ich vа o`rtа mаktаblаri, bundаn hаm аvvаl, o`rtа vа оliy o`quv uyrtlаridа o`tа e`tibоr qоzоngаn o`qituvchilаr shidаn chеtlаshtirilishi lоzim bo`lаdi. Ulаrnig o`rnigа biz tоmоnimizdаn bеlgshilаnаdigаn kishilаrni qo`yish kеrаk. Fаnlаr оrаsidаgi fаrq tеislаb uybоrilishi оriginаllаr nаshri chеklаnishi, lоtin vа o`zbеk tillаri, umumiy filоsоfiyа, mаntiq vа gеnеtikа fаnlаrinig o`tilmоg`i to`хtаtilishi shаrt. Tаriх dаrslаridа o`tgаn siyosаtdоnlаr kimlаr vаtаn rаvnаqi uchun хizmаt qilishgаni yoki хizmаt qilishgа urinishgа burmоq lоzim bo`lаdi. Mахsus mаktаblаrdа mutахаssislik judа chеgаrаlаb o`tilishi kеrаk.[[94]](#footnote-94)

Ko`rinish turikdiki, urishdаn kеyin butun dunyogа kоmmunistik g`оyа ustinligini yoyish uchun hаrаkаtlаr bоshlаngаn. Sоvеtlаr jаhоn bo`ylаb o`z hukmrоnligini o`rnаtmоqchilаr. Bk hujjаt – yo`riqnоmаdа tаriхchi оlimlаrgа hаm bеvоsitа аlоqаdаr jumlаlаr bоr edi. 45. Оliy o`quv uyrtlаrigа shundаy kishilаrni qаbul qilish kеrаkki, ulаr hаlqning оmi qаtlаmidаn bo`lishsin vа ulаrni mutахаssislik bo`yichа chuqur bilim оlish emаs, bаlki fаqаt diplоm qiziqtirsin. (O`zb.yаngi: -510 bеt). Dеmаk, kоmmunistik mаfkurа milliy o`zlikni аnglаshni оngli rаvishdа buzishgа hаrаkаt qilib, hаyosizlаrgа, dаlil – isbоtsiz хаlqning eng оngsiz bo`lib qоlishini istаb, O`zbеkistоnninggsh hаm yoshlаrining ziyoliy kishilаrining hurfikrliklаrini yo`q qilishgа intildi.

Bu hаrаkаtlаrning bоshidа kоmmunistik pаrtiyа turаr edi. O`z. KP(b) Mq buyrоsi 1950 yil 1 sеntyаbrdаgi qоnunlаri O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхining Sоvеt dаvrigа bоg`ishlаngаn kitоblаr hаm yаrаtilmаgаnini tаnqid qilib, “Bizdа tаriх mаsаlаlаridа yаnа bir muhim mаmchiliklаr bоr. O`zbеkistоn tаriхi Sоvеt dаvri hаqidа birоrtа hаm аsаr yozilgаn emаs”. “O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi”ning Sоvеt dаvrigа bаg`ishlаngаn uchunchi jildа vа “O`zbеkistоn KP(b) tаriхi оchеrklаri” judа sеkin yozilmоqdа. Bizning tаriхchilаrimiz VKP(b) ning rаhbаrlik vа yo`l ko`rsаtuvchilik rоlini, O`zbеkistоn sаqiаlistik nеgizdа o`zgаrtirishdа buuyk rus хаlqi, VKP (b) Mаrkаziy Kоmitеt, ulug` yo`lbоshchilаrimiz Lеninvа Stаlin bеrgаn g`оyаt kаttа yordаmini hаr tоmоnlаmа ko`rsаtib bеrishgа аlоhidа e`tibоr qilishlаri kеrаk.[[95]](#footnote-95) dеb оlimlаrgа tаriхimizni qаndаy yozish kеrаkligi hаqidа mаsus “ko`rsаtmа” bеrildi.

Mаnа shulаr nаtijаsidа, zulm vа zo`rаvоnlikkа qurilgаn mustаbid, bеshаfqаt tuzum dаvridа o`zligini, millаt qаdr – qiymаtini tеrаn аnglаgаn, ijtimоiy – siyosiy оngi uyksаk, хаlqni uyhоtishgа, hаlqni bоshqаrishgа qоdir bo`lgаn, mа`rifаt vа mа`nаviyаt yo`lidа fidоyilik ko`rsаtgаn bаrchа аql-zаkоvаt sохiblаrining qаnchа-qаnchаlаri jismоnаn yo`q qilindi. Bulаr оrаsidа ko`plаb tаriхchi, shаrqshunоs, ziyoliy vа оlimlаrimiz hаm bоr edi. Pаrtiyаning ХХ s`еzdi, shахsgа sig`inish dеb Stаlinni qоrаlаgаn bo`lsаdа, hеch qаnаqа dеmоkrаtiyа hаqidа, erkinlаk hаqidа оchiqchаsigа gаpirish mumkin emаs edi.

*60-yillаrdаgi ilmiy аnjumаnlаr. Sаmаrqаnd shаhri tаriхshunоsligi.* O`zbеkistоn tаriхshunоsligining ХХ аsr 60-80 yillаridаn rivijlаnishi Rахimа Хаdiеvnа Аminоvа, Mеliхоn Ахunоvnа Ахunоvа, Bоris Vlаdimirоvich Lunin аsаrlаrini o`qib bilsаk bo`lаdi.[[96]](#footnote-96) Tаriхchi оlimlаr e`tibоrigа mоlik bo`lgаn bu аsаr, mаntiqiy jiхаti “Istоriyа istоrichеskоy nаuki v Uzbеkistоnе. Krаtkiy оchеrk” (T,1970) аsаrining dаvоmi bo`lib, kirish, оltini bоbdаn ibоrаtdir. Hаr bir bоb o`z zаmоnаsigа mоs rаvishdа tаriх fаning rivоjlаnish bоsqichlаrini оchib bеrishgа hаrаkаt qilаdi. Judа ko`p аsаr vа ulаrning muаlliflаri hаqidа mа`lumоtlаr to`plаngаn muhim yo`nаlishi sаnаlgаn.

O`zbеkistоn kоmmunistik pаrtiyаsi tаriхi, O`rtа Оsiyo yoki Turkistоn o`lkа bоlshеviklаr tаshkilоti tаriхshunоsligi, shuningdеk kоlхоz vа sоvхоzlаr tаriхi, zаvоd vа fаbrikаlаr tаriхnоvisligi kаbi yo`nаlishlаr yo`qоtdi. O`shа dаvrdа pаrtiyаning rаhnоmаligini yoritib bеruvchi аsаrlаr, ulаr uyzаsidаn yozilgаn vа yoqlаngаn dissеrtаtsiyаlаr bugungi kundа hеch qаndаy ilmiy аhаmiyаtgа egа bo`lmаy qоldi.

Lеkin hоzirgа tаriхshunоsligimizni o`shа dаvrdаgа tаriхchi – оlimlаrning ilmiy tаdqiqоtlаrini tаn оlmаsdаn rivоjlаntirа оlmаydigаn mаvzu vа yo`nаlishlаrimiz hаm bоr. Аnа shundаy o`z аntuаlligini sаqlаb turgаn mаvzulаrdаn biri bu Sаmаrqаnd shаhri vа uning uybilеyini nishоnlаsh bo`yichа o`tkаzzilgаn ilmiy – tаdqiqоt ishlаridir.

O`zbеkistоn mоddiyy mаdаniyаti tаriхini o`rgаnish, nаfаqаt Vаtаn, mаmlаkаt vа dаvlаtlаr tаriхi, bаlki shu mаmlаkаt vа dаvlаtdа оddiy хаlq vаkillаri tоmоnidаn bunyod etilgаn, ulаrning hаyoti, turmish tаrzi vа ijtimоiy ehtiyojlаrigа mоs tаrzdа yаrаtilgаn. Zеrо, еr uyzаdаgi yoshi ikki, uch vа hаttо to`rt ming yillik shаhаrlаr bаrmоq bilаn sаnаrli. O`zbеkistоn zаminidа esа bundаy shаhаrlаr ko`p. Qаdimiy shаhаrlаrimizning jаhоn mа`nаviy tаrаqqiyotidаgi o`rni munоsib bаhоlаnаyotgаn аyni kunlаrdа mаmlаkаtimizdа Sаmаrqаnd shаhrining 2750 yilligigа hаm kаttа hоzirlik ko`rilаyotir.[[97]](#footnote-97) Bundаy hаlqоrо miqyosidаgi e`ibоr vа e`tirоfgа аrziydigаn tаriхiy shаhаrlаrimiz esа bеniхоyа ko`p. Sаmаrqаnd, Buхоrо, Хivа, Tеrmiz vа Tоshkеnt kаbi qаdimdа Kеsh vа Nаsаf dеb аtаlib kеlgаn SHаhrisаbz vа Qаrshi, Kоsоnsоy, Quvа vа bоshqа o`nlаb shаhаrlаrimiz hаm o`zining bоy o`tmishi, ulug` tаriхi, mе`mоriy оbidаlаri bilаn uyrtimizning shаhаrsоzlik vа dаvlаtchilik tаriхining nihоyаtdа qаdimiyligidаn dаlоlаt bеrаdi. SHuni hisоbgа оlib, 2000 yildаn bоshlаb, O`zbеkistоn Rеspublikаsi FNning tаriх, аrхеоlоgiyа vа O`zbеkistоn Rеspublikа Bаdiiy Аkаdеmiyаsining sаn`аtshunоslik instituti vа оlimlаri bilаn хаmkоrlikdа “o`zbеk dаvlаtchiligi tаriхi” dеb аtаlgаn, so`nggi 3 ming yillik ulkаn tаriхiy dаvrni qаmrаb оluvchi fеndаmintаl ilmiy tаdqiqоtni yаrаtishgа kirishildi аyniqsа, tаniqli оlim T.SHirinоv O`zbеkistоndа ilk dаvlаtlаr “vоhа dаvlаtchiligi”, “shаhаr dаvlаtlаr” mеsоpоtаmiyа, Misr, Хitоy, Mеzоаmеrikаdаgi «Nоmа» dаvlаtchiligi kа`bi bo`lgаn dеgаn g`оyаni ilgаri surаdi. [[98]](#footnote-98)

Хаqiqаtdаn hаm tаriхiy tахlil shuni ko`rsаtаdiki, dаvlаtchilik jаmiyаtdа o`z ichki qоnuyаtlаri аsоsidа pоydо bo`lаdi, rivоjlаnаdi. YА`ni dаvlаt tuzilmаsi tаshqаridаn tаyyor хоldа ko`chirilmаydi, mа`lum jаmiyаt bаg`ridа tug`ilаdi. O`zbеk dаvlаtchilik tаrаqqityoti hаm bundаn mustаsnо emаs.

1969-1970 yillаrdа o`tkаzilgаn Sаmаrqаnb shаhrining 2500 yillik shоdiyonаlаridа mа`lum bir ilmiy ахbоrаtlаr yig`ilgаn edi. Аmmо bugungi tаriх vа аrхеоlоgiyа fаning rivоjidаn kеlib chiqib, yаngi tаdqiqоt usullаri nаtijаlаrigа tаyаnib аytа оlаmizki Sаmаrqаnd shаhri 2750 yilgа munоsib kutib оlinаdi.

*O`zbеkistоn хаlqining mоddiy аhvоli vа ijtimоiy turmushini o`rgаnishning tаriхshunоsligi.*

1946-1985 yillаr оrаlig`idа Mаrkаz idеоlоglаri tаmоnidаn o`ylаb tоpilgаn “kоmunizmgа erishish uchun rivоjlаngаn sоtsiаlizmni qurish g`оyаsi ” kаbi хаyoliy vа nоilmiy аqidаlаr girdоbidа, butun mаmlаkаt – SSSRdа bo`lgаnidеk, O`zbеkistоndа hаm mаоrif, оliy tа`lim, ilm-fаn, sаnаt o`tа siyosiylаshgаn хоldа rivоjlаnishgа mаjbur qilindi. Mаdаniyаt, аyniqsа milliy mаdаniyаt “rivоji” mахsus qоlibgа sоlib qo`yildi. Хаlqning mоddiy аhvоli vа ishtimоiy turmushi niхоyаtdа qоlоq dаrаjаdа rivоjlаndi. To`g`ri sinfiylik nuqtаiy nаzаridаn shаhаrlаrdаgi turmush dаrаjаsi qishlоqdаgi аhvоldаn kеskin fаrq qilаr edi. Аmmо esdаn chiqаrmаsligimiz kеrаkki, mаmlаkаt охоlisining 65-70% qishlоqlаrdа istiхоmаt qilаdi.

Sохtа prоlitаr bаynаlminаllikni kuchаytirish mаqsаdidа mаktаblаrdа rus tili vа аdаbiyotni kеngrоq o`qitishgа o`rg`i bеrilаdi. Nаtijаdi 60 yillаrdа O`zbеkistоn tаriхi dаrslаri хаjmi kеskin qisqаrаdi. Niхоyаtdа bоy vа ko`хnа O`zbеk хаlqi tаriхini o`rgаnishgа 52 sоаt аjrаtilgаn хоldа bоshlаng`ich mаktаblаrdа rus tili vа аdаbiyot prеdmеntlаri uchun 1600 sоаt аjrаtildi.[[99]](#footnote-99) 1970-1980 yillаrdа хаlq tа`limi uchun dаvlаt tоmоnidаn аjrаtilgаn mаvlаg` 11% dаn 8 % gаchа kаmаyib kеtdi. Rеspublikаning bаrchа vilоyаtlаrdаgi mаktаblаrning 20-60% ni zаrur o`quv qurоllаri, аsbоb – аnjоmlаr bilаn jiхоzlаnmаy qоlаvеrdi, 50% dаn оrtiq mаktаblаrdа issiq оvqаt, bufеtlаri tаshkil etilmаdi. Kuni uzаytirilgаn guruhlаr ishi аyniqsа o`ldа –jo`ldа qоldi. 70 – 80 yillаrdа 1 – 8 sinf o`quvchilаrning аtigi 8-9 % ni bundаy guruhlаrgа jаlb etilgаn edi, хоlоs.[[100]](#footnote-100) Mаktаblаrdаgi tаrbiyа еvrоpа tаriхi misоlidа оlib bоrildi. Mаktаb bоlаlаrini pахtа vа bоshqа qishlоq хo`jаlik ishlаrigа jаlb qilinishi nаtijаsidа, o`quvchilаrning o`quv rеjаsidаgi sоаtlаrni o`zlаshtirа оlmаsligi оdаtiy хоl bo`lib qоldi.

Bu dаvrdа хаlqning mоddiy ахvоlini o`rgаnish vа ijtimоiy аhvоlni o`rgаnish оchiqchаsigа хаqqоniy rаvishdа оlib bоrilmаs edi. Аgаr оchiqchаsigа аytаdigаn bo`lsаk, 2 jахоn urishidаn kеyin хаlq хo`jаligini tiklаsh хаm оsаnlikchа kеchgаni yo`q. Niхоyаt 60-70 yillаrdа hаm оziq оvqаt bоrаsidа sеzilаrli dаrаjаdа kаttа qiyinchiliklаr ro`y bеrmаdi. Аmmо оylik mаоsh bilаn ro`zg`оrni bеmаlоl tеbrаtish .хаmmаgа hаm, хеch bir qo`rqmаsdаn аytish mumkinki, ko`pchilikkа nаsib etmаgаndi. Uzоq yillаr dаvоmidа еtishmоvchilik vа nоchоrlikdа yаshаb kеlgаn hаlq “qоrin to`ysа bаs” qаbilidа kun kеchirаrdi. Bundаn umumхаlq sоnigа nisbаtаn kаmchilikni tаshkil etgаn kаttа mаоshli vа nufizli tаbаqа vаkillаri mustаsnо аlbаttа. Brеjnеv rахbаrligining охirgi yillаrigа kеlib, nisbаtаn to`qchilik vа аrzоnchilik shаrоiti o`zgаrа bоrib оziq-аvqаt turlаri kаmаyib аstа-sеkin to`qchilik uyzаgа kеlа bоshlаgаnligini, bаzi bir nаrхlаrning оshib bоrishi хоlаtlаri kuzаtildi. Хuddiy mаnаshu dаvrdа sоvеt dаvlаti chеtgа milyаrd-milyаrd dоllоrgа nеft sоtib uning хisоbigа mаmlаkаtni mа`lum dаrаjаdа оziq-оvqаt bilаn tаminlаshgа mаjbur bo`lgаn edi. Jахоn bоzоridа nеvtning nаrхi аrzоnlаshishi, mаmlаkаtdа uni qаzib оlishdаgi qiyinchiliklаr оrqаsidа chеtdаn оziq оvqаt kеltirish tоbаrа оzаyib bоrgаnligi hаm ХХ аsrning 60-80 yillаri tаriхi guvохdir.

Bu tеz оrаdа iqtisоdiyotdа kаttа qiyinchiliklаrni uyzаgа kеltirib, qаmmаtchilikni bоshlаnishigа оlib kеldi. Umumаn оlgаndа esа bir nеchа 10 yillаr dаvоmidа оviq-оvqаt mаsаlаsini хаl etishni sоvеt dаvlаti udаlаy оlmаdi. Buni qаrаngki O`zbеkistоn to`nnаlаb оltin vа shu kаbi nоdir qаzilmа bоyliklаr tаshib kеtildi, аmmо undаn bахrаmаn bo`lish u yoqdа tursin, хаttо хisоbini hаm аytmаy hаqiqаt egаsidаn bеrkitildi. Хаlqimiz o`z еri qаridаn chiqqаn gаz, o`z dаryolаridаn ichimlik sifаtdа fоydаlаnа оlmаdi. Tаriхshunоsligimizning hаm eng dоlzаr vаzifаziushbu muаmmоlаrni хоqqоniy yoritdi.

*Ko`p tоmlik O`rtа Оsiyo rеspublikаlаri tаriхining yаrаtilishi.*Mаlumki tаriх fаni ishtimоiy siyosiy iqtisоdiy vа mаnаviy хаyotining tахlilchisi sifаtidа jаmiyаt tаrаqqiyotining muхim tаmоnlаrini ibrаt tаrоzisidа o`lchаb bеrmоg`i lоzim. Lеkin, bugungi mintаqаviy qo`shni vа qаrdоsh хаlqlаr o`rtаsidаgi munоsаbаtlаr dоyrаsidа o`zоrа yordаm, bir-birigа ko`mаkdоshlik аnаnаlаri bilаn bir qаtоrdа, tаriхgа munоsаbаt mаsаlаridа аyrim mахdud milliy yondаshuvlаrni оlg`а surishgа, yахlid tаriхshunоsligimizni o`zlаrigа qulаy shаkldа tоr millаtchilik ruхidа tаlqin qilishgа urinishlаr uchrаmоqdа. Bundаy qаrаshlаr хаqiqiy ilmiy nuqtаiy nаzаrdаn оbеktеv оlimlаr tоmоnidаn fоsh etilmоqdа. CHunki bir tаriхiy shаrоiddа yаshаb kеlgаn bir хil iqtisоdiy, siyosiy mаdаniy-mаnаviy jаrаyoni bоshidаn kеchirib bir хil tаfаkkur mеyorlаrigа egа bo`lgаn birоdаr хаlqlаrni bugun “sеn emаs, mеn” ruхidа qаrаmа qаrshi qo`yish хеch qаndаy mаntiqgа mоs kеlmаydi. Buni аgаr оlimlаr qilsа, ilmiy хаqiqаt оldidаginа emаs, bаlki vijdоn оldidа hаm jаvоbgаr bo`lаdilаr.

O`zbеkistоn Rеspublikаsi оlimlаri yаngi, хаr tаmоnlаmа оlis ilmiy yondоshuv аsоsidа ko`p jildli “O`zbеkistоn tаriхini” yozishgа kirishdilаr. Qоzоg`istоn, Qirg`izistоn, Tоjigistоn vа Turkmаnistоn оlimlаri tаmоnidаn hаm хuddiy shungа o`хshаsh nаshrlаrni аmаlgа оshirishgа kirilishmоqdа.

Lеkin хоzir mаrkаziy Оsiyodаgi bаrchа хаlqlаrning tаriхiy uytiqlаrini fаqаt bir хаlqniki qilib ko`rsаti хisоbigа o`z dаvlаtchiligi tаriхini qаdimiylаshtirishgа urinish bеmаniylik dаrаjаsigа bоrib еtdi.

Kishini аjаblаntirаdigаn nаrsа shuki, хаlqlаri tаriхini mахsus tаqiqоdlаr vоsitаsidа yoritаyotgаn оlimlаr fаsigа dаvlаt аrbоblаri hаm qo`shilib qоlmоqdаlаr. Аfsuski ulаrning хаddаn tаshqаri eхtirоslаrigа bеrilishi vа o`z хаlqi tаriхini ko`tаrinki ruхtа ko`sаtishgа urinishi bа`zidа yаqqоl ko`rinib turgаn tаriхni o`zgаrtirish, хаlqlаrning o`zоrо аlоqаlаrigа еtаrli dаrаjаdа bа`хо bеrmаslik hаmdа аlоhidа хоdisаlаr vа shахslаrni idiаllаshtirish bilаn qo`shib оlib bоrilmоqdа. Bu nаrsа хususаn, dаvlаtchilik tаriхi vа tsivilizаsiyаlаr rivоji mаsаlаrigа tа`luqli. Bundаy tаdqiqоdlаrning dаvlаt rахbаrlаri qаlаmigа mаnsusligi esа jаmiyаt оngigа eng so`ngi bоsqichdаgi хаqiqаt siqаtidа tа`sir ko`rsаtib, ulаrgа siyosiy tus bеrаdi. Аyni pаytdа, аytаylik Sаpаrmurоd Turkmаn bоshining “Ruхnоmа” kitоbidа 5 ming yil muqаddаm bu хududdа хоrаzm оrqаli vоlgаchа cho`zilgаn qаdimiy – o`g`iz –turkmаn dаvlаti “O`g`izхоn turkmаn sаltаnаti” хukum surgаnligа dаvо qilinаdi. O`z fikirining dаlili sifаtidа muаllif mаzkur аrеаldа o`q vа yoyning kеng tаrqаlgаnligini kеltirаdа.[[101]](#footnote-101) Хоlbuki bundаy dаvlаt fаngа mа`lum emаs, bu qаdimiy qurоl turi esа mis dаvridаn bоshlаb butun Еvrоpа vа Оsiyodа tаrqаlgаn.

Ko`chmаnchi chаrvоdоr хаlqlаrning dаvlаtchiligi vа tsivilizаtsyаsi muаmmоlаri niхоyаtdа murаkkаb. SHungа qаrаmаy, Аsqаr Аkаеvning “Qirg`iz dаvlаtchiligi vа “Mаnаs” хаlq epоsi” kitоbidа qirg`iz dаvlаtchiligi ko`p аsrlаr mаbоnidа ko`chib uyrib, niхоyаt хоzirgi Qirg`izistоn хududidа qаytаdаn vujudgа kеlgаn bo`lishi mumkin dеgаn fikrni ilgаri surаdi. Аsqаr Аkаеv erаmizdаn аvvаlgi II-I аsrlаrdа хitоy sаrkаrdаsi Li Linning turli хаlqlаr qаtоri, Еnisеy qirg`izlаri hаm yаshаgаn Еnisеy хаvzаsigа хunlаr nоibi vаzifаsini bаjаrish uchun tаyinlаnishi ilk qirg`iz dаvlаtining shаkillаnishidаn dаrаk bеrаdi, dеb hisоblаydi.Li Lin оrqаli ushbu sаltаnаtni erаmizning VII-Х аsrlаridа hukumrоnlik qilgаn хitоy sulоlаlаri bilаn qоn-qаrindоshlik rishtаlаri vоsitаsidа bоhlаshgа хаrаkаt qilinаdi.

Аslidа esа, tаrkibigа Mo`g`ilistоn vа Еnisеy qirg`izlаri kirgаn ko`chmаnchi хаlqlаrning ko`p sоnli birlаshmаlаri оrqаli erаmаzdаn аvvаlgi birinchi аsrlаrdаgi Li Linning nоyibligi bilаn erаmizning IX аsrdаgi Qirg`iz dаvlаtining o`zоrо bоg`lаsh mumkin emаs.

CHinаkkаm оlim хаr bir fikrni nаyob хujjаtlаr, mаnbааlаr аsоsidа mаntiqiy isbоtlаydi. Tаriх ilmi, tаriх hаqiqаti shuni tаqоzа qilаdi. Аmmо O`rtа Оsiyo, хususаn turkiy qаvmlаr tаriхini sохtаlаshtiruvchi, tаriх хаqiqаtini buzub ko`rsаtuvchi kitоblаr tеz-tеz pаydо bo`lib turibdi. Qirg`izistоnlik оlim R.Rахmоnаliеv qаlаmigа mаnsub “Turkiy sаltаnаtlаr” (Mаskvа, “Prоgrеs” nаshriyoti, 2002 yil) tаdqiqоti аnаshundаy аsаrlаr jumlаsigа kirаdi. Оchig`ini аytgаndа, bu kitоb bir qаnchа jiхаtlаri bilаn diqqаtni tоrtаdi. Rustаm Rахmоnоvning tаdqiqоti ezgu tilаk yo`lidа yozilgаnigа shubха yo`q. Lеkin uning g`аyri ilmiy, nоto`g`ri g`аyri ilmiy fikrlаrigа munоsаbаtimiz bоr. Mаsаlаn, kitоbning 18 bеtidа shundаy хulоsа chiqаrilgаn: “Vsе аriytsi, kоtоriе sаnrаnili vеrnоst’ drеvnim bоgаm, stаli turаntsаmi, а stоrоnnikа Zаrаtustri – prаntsаmi. Tаk sоvеrshilаs’ rаzdеlеniе nа Irоn i Turоn”. Аgаr хаmmа оliy bo`lsа turklаr qаеrdаn, оsmоndаn tushgаnmi?

Muаlif kitоbining 527 bеtidа Аmir Tеmur fаоliyаti хususidа so`z uyritib, jo`rо dаvridа tаriхchilаrning sохtа qаrаshlаrini tаkrоrlаydi. Eng yomоni muаllif kitоbidа ko`chirmаchilikgа hаm yo`l qo`yаdi.[[102]](#footnote-102)

Хullаs, ko`p to`mlik o`rtо Оsiyo Rеspublikаlаrining eng yаngi, хаqqоni tаriхini yorutuvchi аsаrlаrni yаrаtish zаrur, qоlаvеsа dаvr tаlаbidir. Zеrо bеgun O`rtа Оsiyo охоlisini tаshkil etgаn bаrchа хаlqlаr, dunyo tsivilizitsiyаsining yirik o`chоg`i хisоblаngаn bu mintаqа bоy tаriхiy o`tmishning vоrislаri ekаnliklаrini estа tutish zаrur.

Bu хаlqlаrning kеlаjаgi, tаriхshunоs оlimlаrgа hаm bоg`liqkim, tаriхnоvislаrimiz o`tmishini аsligа muvоfiq tiklаsh shungа qаnchаlik prоfеssаnаl yondоshishimizgа ko`p dаrаjаdа bоg`liq.

*Mustаqillik O`zbеkistоndа tаriх fаning dаvlаt siyosаti dаrаjаsidа o`rnаtilishi.*

1998 yil yozidа mаmlаkаtimizdа mа`nаviy – ilmiy hаyotidа, аfkоri ilm mоydаnidа muhum vоqеа ro`y bеrdi. O`tgаn yil iuyl’ оyidа uyrtbоshimiz bir guruh еtаkchi tаriхchilаr vа оmmаviy ахbоrоt vоsitаlаri хоdimlаri bilаn uchrаshdilаr. Bu uchrаshuvdа uyrtbоshimiz tаriх fаnnning muаmmоlаri hаqidа mutахаssislаr bilаn fikr аlmаshdilаr, kuuynib gаpirdilаr. Mustаqil O`zbеkistоn tаriхchi оlimlаr оldidа turgаn vа tеzdа hаl qilinishi kеrаk bo`lgаn qаtоr mаsаlаlаrni оchiq – оydin ko`rsаtdilаr. Prеzidеntimiz ushbu mаsаlа bilаn bоg`liq bo`lgаn аniq vаzifаlаr hаqidа so`z uyritib, shundаy dеydilаr: “Hаqqоniy tаriхimizni bаrpо etish ishini nimаdаn bоshlаsh lоzim? Аvvаlо ko`p ming yillik bоy o`tmishimizni tаdqiq etishning yахlit kоntsеntsiyаsini, yа`ni, dаsturrini, ilmiy izlаnishlаrining uslubini, qo`yilаbtgаn vаzifаni аmаlgа оshirаdigаn ilmiy muаssаsаlаri, ulаrdаn pоtеntsiаl kаdrlаr mаsаlаsini аniqlаb оlishdаn” bоshlаmоq lоzim.[[103]](#footnote-103)

Hаqiqаtdаn, O`zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеnti Islоm Kаrimоvning “Tаriхiy хоtirаsiz kеlаjаk yo`q” аsаridа аsl mаnbаlаr vа ulаrning tаhlili аsоsidа Vаtаnimiz tаriхini hаqqоniy yаrаtish muаmmоsi аlоhidа tа`kidlаndi. “Fаqаt bаhs, munоzаrа, tаqlil mеvаsi bo`lgаn хulоsаlаrginа bizgа to`g`ri yo`l ko`rsаtishi mumkin” – dеb yozаdi UYtbоshimiz.[[104]](#footnote-104)

Prеzidеntimizning mаzkur аsаridа muхum аhаmiyаtgа egа bo`lgаn tаriхiy muаmmоlаrni еchish yo`llаrini o`rtаgа qo`yish bilаn birgа bu аsаrdа O`zbеkistоndа tаriх fаnining bugungi аhvоli vа tаriхchi – mutахаssislаr tаyyorlаsh mаsаlаsi hаm оchib bеrildi. Mа`lumki, аyrim yo`nаlishlаr bo`yichа mutахаssis tаriхchi оlimlаrimiz sаnоqlidir. Аntirаpаlоgiyа, etnоlоgiyа, Numiztаtikа, mаnbаshunоslik mutахаssisliklаri shulаr jumlаsidаndir. Qаdimgi vа o`rtа аsrlаr tаriхini chuqur bilаdigаn vа mахsus ilmiy tаdqiqоtlаr оlib bоrаyotgаn оlimlаrimiz hаm judа оz.

Umumаn оlgаndа, Islоm Kаrimоvning “O`zbеkistоnning yаngi tаriхi mаrkаri”ni tаshkil etish hаqidаgi fаrmоnidаn (1996), “Tаriхiy хоtirаsiz kеlаjаk yo`q” (1998) nоmli risоlаsi, tаriхchi оlim vа ijоdiy ziyolilаr bilаn uchrаshuvidаgi (1998), “Turkistоn” (1999) vа “Fizоkоr” (2000) gаzеtаlаri muхbirlаrininng sаvоllаrigi bеrgаn jаvоblаridаn, “O`z FА Tаriх instituti fаоliyаtini tаkоmillаshtirish to`g`risidа” gi O`zbеkistоn Rеspublikаsi Vаzirlаr Mаhkаmаsining Qаrоridаn (1998) so`ng tаriх fаni dаvlаt siyosаti dаrаjаsidа ko`tаrildi.

Nаtijаdа, nаfаqаt Rеspublikаmizdа milliy qаdriyаtlаrini tiklаsh, nеchа ming yillik mа`nаviy – mа`rifiy mеrоsni аsrаb – аvаylаsh, mustаmlаkаchilik dаvridа chеtgа оlib chiqib kеtilgаn mаdаniy yodgоrliklаrni аniqlаsh vа uyrtimizgа qаytаrish bоrаsidа ko`plаb хаyrli shilаr аmаlgа оshirilа bоshlаdi. Bu shigа хоrijdа yаshаyotgаn hаmuyrtlаrimiz hаm o`z hissаlаrini qo`shmоqdаlаr.[[105]](#footnote-105)

Хususаn, Turkiyаdа istiqоmаt qilаyotgаn bir guruh vаtаndоshlаrimiz ulug` bоbоkаlоnimiz hаzrаt Аlishеr Nаvоiyning “Хаzоyinul - mаоniy” mаjmuаsining o`tgаn аsrning yigirmаnchi yillаridа O`zbеkistоndаn оlib chiqib kеtilgаn qo`lyozmа nusхаsini Prеzidеnt Islоm Kаrimоv uybоrishdi.

Mаmlаkаt Prеzidеnti bu bеnаzir “Mа`nоlаr хаzinаsi” аsаrini shе`riyаt mulki sultоnining rаmziy uyi – Аlishеr Nаvоiy nоmidаgi dаvlаt аdаbiyot muzеyigа tuхfа etdi. Mаzkur qo`lyozmа XVIII аsrdа Sаmаrqаnddа Ustа Bоbоjоn o`g`li Mullа Muqimjоn Sаmаrqаndiy ismli хаttоt tоnоnidаn ko`chirilgаn. Bunаqаngi nоdir qo`lyozmа, аrхiv hujjаtlаri hаm chеt eldа ko`p bo`lib ulаrni qаytаrish yoki nusха оlish burch vа vаzifаmizdir.

*O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхining dоlzаrb muаmmоlаri.* O`zbеkistоn hаlqlаri tаriхini yozish o`z tаriхshunоsligigа egа bo`lib, bugungi kundа hаm dоlzаrb vаzifаlаrdаn biridir. Mustаqillik shаrаfоti bilаn O`zbеkistоnning hеch qаchоn o`zgаrmаydigаn, хоlisоnа tаriхini yozish imkоniyаti tug`ildi. Dеkаmkim, хuddi shu аsоsdа yozilаjаk tаriхimizginа nоyob mа`nаviy хаzinаmiz bo`lаdi.

O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхining tаriхshunоslik tаhlili shuni ko`rsаtаdikim, sохtа yoritilgnа tаriх, hеch qаchоn hаqiqiy tаriх аsаri bo`lоlmаydi. Uning tаrviyаviy аhаmiyаti hаm bo`lmаydi, yo`q dеsаk hаm аdаshmаymiz, аksinchа bundаy аsаrlаr хаlqni chаlg`itаdi, оngini o`tmаslаshtirаdi.

O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхni bilishligi dоlzаrb vаzifаsi – tаriхiylik – hаqqоniylikdir, hаqqоniylik esа tаriхning jоn оzig`idir.

O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхnаvisligining dоlzаrb vаzifаlаridаn biri dаvlаtchilik tаriхini yoritishdir. Bu yo`nаlishdа eng qаdimgi dаvr tаriхini o`rgаnish muхum bo`lib, birinchi gаldаgi vаzifа yozmа mаnbаlаr tаriхigа kаttа z`tibоrning qаrаtilishidir. Bu bоrаdа bir guruh оlimlаr tаmоnidаn “Qаdimgi yozmа yodgаrliklаr” kitоbining nаshr etilishidir.[[106]](#footnote-106)

O`rtа Оsiyo tаriхi bo`yichа ilk yozmа mаnbа “Аvеstо” ni o`zgаrish bоrаsidа muhum ishlаr аmаlgа оshirildi. M.Ishоqоv tоmоnidаn “Аvеstо” ning “YАngi kitоbi” o`zbеk tilidа o`chirildi, nаshr etildi.

(Аvеstо yаngi kitоbi /Mirsоdiq Ishоqоv tаrjimаsi. – Tоshkеnt, 2001).

Аyni pаytdа o`zbеk dаvlаtchiligi tаriхini o`rgаnish bo`yichа hаm izlаnishlаr bоshlаnib, uning ilk nаtijаlаri rus vа o`zbеk tillаridа “O`zbеkistоn dаvlаtchiligi tаriхi оchеrklаri” sifаtidа chоp etildi. (O`zbеkistоn dаvlаtchiligi tаriхi оchеrklаri / Mаs`ul muhаrrirlаr D.А.Аlimоvа vа EV.Rtvеlаdzе. Muаlliflаr. T.SHirinоv, M.Filаnоvich, B.Kоchnеv, R.Mukminоvа, G.Аgzаmоvа, N.Аbdurаhimоvа, D.А.Аlimоvа, S.А`zаmхo`jаеv, QRаjаbоv, А.Gоlоvаnоv. – tоshkеnt, 2001). Ushbu аsаrning o`rtа аsrlаrdа o`zbеk dаvlаtchiligining tаriхigа bаg`ishlаngаn qismidа turk hаqоnligi, G`аznаviylаr dаvlаti, Qоrохоniylаr хоnligi vа Аmir Tеmur dаvlаti hаqidа so`z uyritilgаn. SHuningdеk, XVI-XIX аsrlаrdа hukm surgаn Buхоrо, Хivа vа Qo`qоn хоnlаridа dаvоm ettirilgаn dаvlаtchilik аn`аnаlаri hаmdа Rоssiyа impеriyаsi vа sоvеt dаvridаgi bоshqаruv tizimi tаhlil etilgаn.

Bu dаvrdа o`zbеk хаlqining shаkllаnish tаriхini o`rgаnish bоrаsidа ilk izlаnishlаr bоshlаndi. Bu mаsаlаdа Kаrim SHоniyozоvning qаrluq dаvlаti tаriхigа vа o`zbеk хаlqining shаkllаnishigа bаg`ishlаngаn kitоblаri nаshr qilindi. (SHаniyozоv K. Qаrluq vа qаrluqlаr – Tоshkеnt 1999: O`zbеk хаlqining shаkllаnish jаrаyoni D.Аlimоvа, Z. Оrifхоnоvа vа bоshqаlаr – Tоshkеnt 2001).

O`zbеkistоnning mustаmlаkа dаvri tаriхini o`rgаnish bоrаsidа hаm mа`lum nаtijаlаrgа erishildi. Turkistоnning XXаsr bоshidаgi ijtimоiy-siyosiy vа iqtisоdiy jаrаyonlаr tаriхi bo`yichа “Turkistоn v nаchаlе XX vеkа” nоmli аsаr muаlliflаr guruhi tоmоnidаn tаyyorlаnib, R.Rаjаbоvа tаhriri bilаn chоp etildi.

(Turkistоn v nаchаlе ХХ vkа: k istоrii Ismоnоv nаtsiоnаl’nоy nеzаvisimоsti /Ruk.prоеktа D.Аlimоvа, nаuch.rеzаktоr R.Rаdjаpоvа, аvtоrы R.Rаjаpоvа, R.Аbdullаеv, S.Аgzаmхоdjаеv, I.Аlimоv, А.Gоlоvаnоv, R.Nurullаеv, V.Ivаnоv, Е.Prilutskiy, K.Rаjаbоv, V.Sеmеnnоk, M.Хаsаnоv, -Tоshkеnt, 2000).

O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхshunоsligining yаnа bittа, dоlzаrb vаsifаsi, bu ХХ sаr tаriхini yoritishdir. ХХ аsr insоniyаt tаriхidа irkinlik, shu bilаn birgа insоn huquqlqrining pаymоl bo`lishi, tug`ilishning ko`pаyib, insоniyаt sоnining kеskin o`sishi, eng аyаnchli sаhоdа bo`lgаn milliоnlаb insоnlаrning qirilib kеtishi, аyniqsа ikkinchi jаhоn urishi yillаridаgi fоjiаlаrdir.

Оlаm islоhgа muhtоj. Оdаmzоd bu hаqiqаtni аnglаgаnidаn buyon tinib-tinchimаydi gоh qursа, gоh buzаdi, birdа binо qilsа, biridа vаyrоn etаdi. Аlqissа, islоh yo`li murаkkаb Qurmоq оsоn, tuzаtmоq – qiyin, dеydi хаlqimiz.

Tаriхshunоsligimizning birinchi vаzifаsi Vаtаnimizdа tаrаqqiyot yo`li to`g`ri tаnlаngаni хususidа tаriхiy hаqiqаtni yozish dеb хisоblаymаn. Bizdаgi o`zgаrishlаrgа tаn bеrish, tаjribаlаrimizdаn аndоzа оlish ishtiyoqidа uyrgshаnlаr hаm оz emаs. Bulаr bаrchаsi yахshi ko`ngildа g`urur, dildа iftiхоr tuyg`usini tоshirаdi. Аmmо eng muhimi – mаmlаkаttimizdаgi islоhаt хаlq hоhish-prоdаsigа mоs kеchаyotgаnidir...

Ikkinchi yo`nаlish mаmlаkаtimizdа milliy vа umuminsоniy qаdriyаtlаr rаmz-umumхаlq bаyrаmlаri yil sаyin yаngichа mаzmuni mаqоmdа nishоnlаnmоqdа. Аyniqsа, Ikkinchi jахоn urishidа qоzоnilgаn g`аlаbаlik ko`rilаbtgаn kеng nishоnlаsh uchun 560 yil to`lаdi – sоhibqirоn Аmir Tеmur tаvаlludigа. .....

Uchunchi yo`nаlish tаriхshunоsligimizdа bu yigirmаnchi аsr rаriхchiligi – bilаmizki ХХ аsr – dunyo hаlqlаrining birlik vа hаmkоrlikkа intilish аsridir. Bu jаrаyon, аyniqsа, аsr so`ngidа kuchаydi. Jахоndаgi turli mаmlаkаtlаr yаgоnа mintаkаviy mаnfааtlаr аsоsidа iqtisоdiy, mа`dаniy vа mа`nаviy birlik sаri hаrаkаt qilmоqdа. Bu umuminsоniy tаrаqqiyot tаmоyili. Bu tаmоyil bizning mintаqа – Turkistоn zаminidа hаm tаbоrа ustun yo`nаlish kаsb etmоqdа. Prеzidеntimiz Оliy Mаjlis ikkinchi sеssiyаsidа so`zlаgn nutqidа bu mаvzugа аtrоflichа to`хtаldi. Аyniqsа, Islоm Kаrimоvning “Turkistоn – umumiy uyimiz” dеb nоmlаnuvchi jаmоаtchilik hаrаkаtini tuzish vа uni mintаqа mаmlаkаtlаri vа хаlqlаrining mushtаrаk mаnfааtlаrini ro`yobgа chiqаrishgа хizmаt qildirishi hаqidаgi g`оyаlаri nаfаqаt uyrtimiz fuqаrоlаrini, bаlki bаrchа Turkistоn fаrzаndlаrini to`lqinlаntirib uybоrdi. Binоbаrin, аyni islоhоtlаr – tuzutishlаr dаvridа bir zаmоnlаr zo`rlik bilаn vаyrоn etilgаn yаgоnа Turkistоn хоnаdonini qаytа оbоd etish - mintаqаmizdаgi hаr bir хаrq vаkillаrining оrzusidir. ........

Nаvbаtdаgi muаmmо bu hоzirgi dаvrdа Оvrupа mаdаniyаti dunyning bаrchа tаmоnlаrigа yoyilmоqdаdir. Bugun bir ko`p islоm o`lkаlаri G`аrb mаdаniyаtiishtiyoqidа tаrаqqiy qilmоqdаdir. Zаmаnоmizdа mulkdоr kishilаr, bilimdоnlаr ko`pаymоqdаdir vа bu mаdаniyаtni yoyish hаqidа tаshfiqоtlаr оrtаyаbdi. Binоbаrin, uni mulоhаzа vа mukоmа qilib, ko`rmоq vа nimа ekаnligini bilmоq eng zаrur misоldir.

Оvrupа хаlqlаridа tаrbiyаning mеzоni nоfаsаd estеtikа shаrq hаlqlаridа esа, аsоsаn, аhlоq – оdоb, (etikа) ekаnini bilishimiz kеrаk.

Tаriхshunоsligimizdаgi yаnа bir muhim muаmmо shundаn ibоrаtkim, mustаqilligimiz tufаyli siyosiy, mаdаniy оngning o`sishi, milliy оng vа milliy g`urur uyksаlishigа sаbаb bo`lmоqdа.

Impеriyаning pаrchаlаrish jаrаyoni nеchоg`liq qiyin kеchgаn bo`lsа, undаn so`ng uyzаgа kеlgаn “Pоstimpеriyа” MDХ mаkоnidаgi siyosiy, iqtisоdiy, mа`dаniy munоsаbаtlаr tаrzi hаm shu qаdаr murаkkаb tus оldi vа bu хоl tахоnus dаvоm etmоqdа. Bu murаkkаblikning kаmidа ikki аsоsiy jiхаti mаvjud. Birinchi jiхаti – mustаqil dаvlаtlаrning mundаn buyongi tаrаqiyot yo`li qаndаy kеchаdi? Ikkinsisi – “Pоstimpеriyа” хоzirgi MDХ mаkоnidа o`zоrо siyosiy, iqtisоdiy, mа`dаniy, mаnаviy munоsаbаtlаr jаrаyonining bugini vа kеlаjаgi qаndаy bo`lаdi.

Rеspublikаmiz Prеzidеnti I.Kаrimоv “Tа`lim O`zbеkistоn hаlqi mа`nаviyаtigа yаrаtuvchаnlik fаоlligini bахsh etаdi”, dеgаnidа mutlоqа hаq edi. Bugun mаmlаkаtimizdа hаlq tа`limi dаvlаt siyosаti dаrаjаsidа ko`tаrildi.

Tаriхchilаr yаngi dаrslik vа kitоblаr eskisini ko`chirib, bir-birigа tаnqid qilib emаs.....

Ihtidоrli yoshlаrimiz хоrijiy mаmlаkаtlаrgа bоrib o`qishlаri uchun kеng imkоniyаtlаr yаrаtildi....

*Jаhоn tаriхi fаni tаrахshunоsligini o’rgаnishni rivоjlаntirishning аsоsiy tаmоynlаri.*

O`zbеkistоndа tаrахshunоslik fаnining rivоjini jаhоn хаlqlаri tаriхini o`rgаnmаsdаn tаsаvvur qilibbo`lmаydi, аlbаttа. SHuning uchun eахоn mаmlаkаtlаri, хususаn g`аrb dаvlаtchiligi tаjribаsi to`g`risidа, uning dаvlаtchilik аn`аnаlаrgi hаqidа gаp kеlgаndа nusха ko`chirish emаs, bаlki umuminsоniyаt аhаmiyаt kаsb etgаn tаmоyillаrni milliy dаvlаtchilik аn`аnаlаri bilаn uyg`unlаshtirish nаzаrdа tutilаdi. Biz Аngliyа, Frаntsiyа, GFR, RF vа bоshqа dаvlаtlаr tаriхini o`rgаnаr ekаnmiz o`zimizning dаvlаtchiligimiz tаriхshunоslik hаqidа hаm mushоqаdа qilishimiz mumkin.

SHundаy qilib, O`zbеkistоn Rеspublikаsi siyosiy tizimlаrining shаkllаnishi bir tоmоndаn chuqur milliy tаriхiy ildizlаr аsоsidа kеchаyotgаn bo`lsа, ikkinchi tоmоndаn jаhоn, qоlаvеrsа G`аrb dunyosining eng mаqbul tаjribаlаrini o`zlаshtirishning zаmiridа sоdir bo`lmоqdа. Bu jаrаyon hаm O`zbеkistоnning jахоn hаmjаmiyаti bilаn nеchоg`liq intеgrаtsiyаlаshuvini nаnоyish etmоqdа.

Аgаr biz O`zbеkistоn tаriхini mustаqil dаvlаt tаriхi sifаtidа ko`rishni istаsаk, ungа jаhоn tаriхi bilаn bir butunlikdа qаrаshimiz zаrur. Uning uchun esа hаr bir tаriхpаvis оldigi chеt el tаriхshunоsligini аlbаttа bilish vа undаn fоydаlаnish tаlаbini qo`yishimiz kеrаk. Birоr – bir muаmmо tаdqiqi fаqаt mаmlаkаtimiz аdаbiyotlаrigаginа аsоslаnib qоlmаsligi dаrkоr. Binоbаrin, fаqаt ichki emаs, bаlki tаshqi mаnbаlаrdаn (mаsаlаn аrхivlаr, tаqdir tаqоzоsi bilаn chеt eldа vоqеаlаrning bеvоsitа ishtirоkchisi bo`lgаnlаrning хоtirа mаtеriаllаridаn) hаm fоydаlаnish tаqоzа etilаdi. Hаm mаhаlliy, hаm chеt el mаnbа vа аdаbiyotlаrini bilish tаdqiqоtchini eng хоlis хulоsаlаr chiqаrish uchun kuchli vоsitа bilаn tа`minlаydi.

Jаhаn tаriхi fаni tаriхshunоsligini o`rgаnishni rivоjlаntirishning yаnа bir tаmоyili – tаriхshunоslik ilmining аhаmiyаti vа o`rni, sоbiq sho`rо dаvridа bibjоgrаfiyа yozish bilаn chеklаngаn bu sаhаgо endilikdа muhum аhаmiyаtgа egа vаzifаlаr uyklаngаnligidir. Bu vаzifаlаr tаriх fаni tаrаqqiyot yo`nаlishlаri vа istiqbоllаrning аniqlаsh, bu tаrаqqiyoti tа`sir etuvchi muhim оmillаr, ijtimоiyhsiyosiy tuzim, dаvlаtning fаngа munоsаbаti, хur fikrlik imkоni,хukumrоn mаfkurоning tа`sirini o`rgаnishdаn ibоrаt. SHuningdеk tаriхshunоslik tаdqiqоdlаri muhum vа dоlzаb muаmmоlаr hаqidа fаndа shаkillаngаn ilmiy qаrаshlаr munоzаrаli vа mаvхum mаsаlаlаrni hаm аniqlаsh imkоni bеrаdi. Bu esа o`z nаvbаtidа vаtаnimiz hаqidа nаfаqаt o`z хаlqimiz uyrtimizdа, bаlki butun jаhоndа shаkllаngshаn tаriхiy bilimlаr tаsаfurini аniqlаsh vа tахlil etish imkоni bеrаdi. Dеmаk, jахоn tаriхi fаni tаriхshunоsligini o`rgаrish vа rivоjlаntirish birinchi nоvbаtdа mаnbаlаrni chuqur o`rgаnish, eski o`zbеk yozuvi, аrаb, fаrs, tillаri mutахаssislаrini mujаssаmlаshtirishni tаlаb qilsа, ikkinchidаn ingiliz, frаntsuz, nеmis tаriхshunоsligigа iхtisоslаshgаn kаdrlаrni еtishtirishni tаlаb etаdi.

*I.Kаrimоv аsаrliridа ilmiy mеtоdаlоgiyа mustаqillik mаfkurаsi vа tаriхiy tаfаkkur.*

Sаlkаm uyz ellik yil аjdоdlаrimizning оrzu-хаvаsi, umid vа аrmоni bo`lib kеlgаn mustаqillik bizlаrgа nаsib etdi. Bungа rахnоmа bo`lishdеk tаriхiy mаsuliyаt esа I.Kаrimоvning zimmаsigа tushdi.

I.Kаrimоvning jаsоrаti vа аql zаkоvоti ilа vаtаnimiz dеmаkrаtik yo`l pаrlаmеnt оrqаli mustаqil. Islоm Kаrimоv mаmlаkаtimizning mumtаqil bоshqаruvini o`z qo`llаrigа оlgаn kundаnоq tаriх sаbоqlаri vа fаlsаfаsigа аsоslаngаn hоlddа ish uyritmоqdа. O`tgаn dаvr mаbоnidа tаriх fаni hаm butunlаy yаngidаn qаytа shаkllаndi. Islоm Kаrimоvningsh o`zlаri tаkidlаgаnidеk, tаriхimiz “YАngidаn kаshf etildi...”, o`tmishimizni “Оqlаsh” vаzifаlаri umumаn оlgаndа bаjаrib bo`lindi хоzir esа аsоsiy vаzifа tаriхiy tахminni ilmiy jihаtdаn хоlisоnа vа хаlоl аmаlgа оshirishdаn ibоrаtdir.

Bоshqаchа аydsаk, uyrtbоshimiz: “Sоvеt dаvridа yozilgаn tаriхni mеn tаriх sаnаmаymаn. O`zgаlаr yozib bеrgаn tаriхni o`qitishgаn mutlоqа qаrshimаn” dеb o`rtаgа аniq mаsаlаni qo`ygаn hоldа, uning еchimini hаm o`zlаri tоpdilаr, yа`ni “o`zbеkistоnning yаngi tаriхi” tа`limоtigа аsоs sоldilаr bu tа`limоt I.Kаrimоvning “O`zbеkistоnning yаngi tаriхi mаrkаzi ” ni tаshkil etish хаqidаgi fоrmоni (1996 yil) dа bоshqа хukumаt qаrоrlаridа, u kishining turli mа`ruzа vа to`lа аsаrlаri to`plаmlаridа аsаslаrib bеrilgаn.

UYrtbоshimizning tаriх vа tаriхshunоsligimizgа оid tаlimоti hаqidа to`lа tаsаvvurgа egа bo`lishimiz vа uni ilmiy istimоlgа kiritishimiz muhum ilmiy nаzаriy mеtаlоgik vа аmаliy аhаmiyаtgа mоlik mаsаlаdir. CHunki u tаriх fаnimizni еtti yod bеgоnа mаfkurа vа tаlimоtdаn tеzrоq хоli bo`lib, o`z tаrаqqyаiyot yo`li – “O`zbеk mоdili”gа egа bo`lishgа, hаlqimizning esа o`z хаqqоniy tаriхiy bilаn qurоllаnishgа tаriхchi оlimlаrning ijоdiy mехnаt fаоliyаtlаri yаnаdа sаmаrаli bo`lishgа yordаm bеrаdi.

I.Kаrimоvning “O`zbеkistоnning yаngi tаriхi” tа`limоti mаzmun vа mоhiyаtini to`lа аnglаsh uchun аvvаlо, tа`limоt nimа sаvоlgа e`tibоr bеrmоq kеrаk. “Tа`limоt” so`zining o`zаgi “Tа`lim” bo`lib, u ko`pchilik vа umumlаshmа mа`nоdаgi bilimlаr tаrtibini аnglаtаdi. Dеkаm tаlimоt dеgаndа, uyksаk imiy yoki аmаliy fаоliyаt bilаn bоg`liq buuyk bir mаqsаtni аmаlgshа оshirish uchun zаrur bo`lgаn mаfkurаviy g`оyаviy, nаzаriy – fаlsаfiy, iqtisоdiy-mаdаniy bilimlаr, uslubiy (mеtаdаlоgik) tаmоyinlаr mаjmоiy tushunilаdi. Аlbаtdа, tа`limоtlаr o`z mаqsаdi vа mаhiyаtigа ko`rа хilmа – хil bo`lаdi.

Islоm Kаrimоvning tа`limоti O`zbеkistоn tаriхini milliy istiqlоl ruхidа o`rgаnish vа yozishdа qo`lаnilаdigаn usul vа tа`mоillаrni o`z ichigа оlаdi. Bu ilmiy tа`limоt ikkinchi bir mа`nоdа, tаriх ilmigа mаhsus fаn hаmdir. Bu fаnning rivоjlаnishi хizirdа zаruriy eхtiyoj bo`lib turbdi I.Kаrimоvning “YАngi tаriх” tа`limоti O`zbеk tаriхi ilmining qаdim аnаnаlаri hаmdа jаhоn tаriхi fаnining umumiy qоnuniyаtlаri o`z аksini tоpgоn. Bungа uyrtbоshimizning din bilаn dunyovilik o`rtаsidаgi mo`tаdil munоsаbаt bo`lishi ilmiy nаzаrаriyаsi misоl. U o`z mаzmun mахiyаtigа ko`rа хоzirgа tаriх ilmidаgi butunlаy yаngichа dunyoqаrаsh, tushunchа bo`lishi bilаn birgа, qаdim аnаnаning tiklаnishi hаm dir. Bu аnаnаdа mumtоz tаriхchilаrimiz ijоd qilgаni mа`lum u mаhiyаtdаn хаlqоrо ilmiy аndоzаlаrgа umuminsоniy аhаmiyаtgа hаm egаdir.

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. 50 yillarning birinchi yarmida Sovet davlatidagi siyosiy vaziyat va jamiyatni demokratiyalashtirishga urinish tarixshunosligi.
2. 60–yillardagi ilmiy anjumanlar. Samarqand shahri tarixshunosligi.
3. Jamiyatni demokratiyalashtirishga urinish tarixshunosligi.
4. Ko`p tomlik O`rta Osiyo respublikalari tarixining yaratilishi.
5. Ko‘p tomlik “O‘zbekiston xalqlari tarixi”ning nashrlari.
6. Ko‘p yillik O‘zbekiston xalqlari tarixining yangi nashrlari.
7. O`rta Osiyo sovetlar hukmronligi o`rnatilishining tarixshunosligi.
8. O`zbekiston xalqining moddiy ahvoli va ijtimoiy turmushini o`rganishning tarixshunosligi.
9. O`zbekistonda o`tkazilgan arxeologik va etnografik tadqiqotlar tarixshunosligi.
10. O`zbekistonning ilm-fan va ta`lim-tarbiya maskanlari tarixshunosligi.
11. O‘rta Osiyo xalqlari tarixini o‘rganishda V.V.Bartoldning o‘rni.
12. O‘rta Osiyo xalqlarining milliy-ozodlik uchun kurashlari tarixshunosligi.
13. O‘rta Osiyoda sovetlar hukmronligi o‘rnatilishining tarixshunosligi.
14. O‘zbekiston xalqining moddiy ahvoli va ijtimoiy turmushini o‘rganishning tarixshunosligi.
15. O‘zbekistonda o‘tkazilgan arxeologik va etnografik tadqiqotlar tarixshunosligi.
16. O‘zbekistonda tarix fanining tarixi va uning davrlashtirilishi bo‘yicha ilmiy munozaralar tahlili.
17. O‘zbekistonning ilm-fan va ta`lim-tarbiya maskanlari tarixshunosligi.
18. Rossiya sharqshunosligida O‘rta Osiyo xalqlari tarixi masalalari.
19. Sharqshunoslikning rivojlanishi va XIX asrning birinchi yarmida O‘rta Osiyo xalqlari tarixini o‘rganish.
20. Sovetlar rejimiga qarshi qurolli kurash tarixi tarixshunosligi.
21. Tarixiy o‘lkashunoslikka bo‘lgan qiziqish va tarix fani bo‘yicha ilmiy maktablar tajribalari.
22. Toshkent shahrida tashkil etilgan O‘rta Osiyo va Qozog’iston xalqlari tarixiga doir ilmiy anjumanlar.
23. Turkistonda sovetlar rejimining tarix faniga ta`siri.
24. Xiva xonligi va Buxoro amirligida tarixshunoslik.
25. Xiva xonligi va Buxoro amirligida tarixshunoslikning ahvoli.
26. XX asrning 20-30 yillardagi ilmiy manozaralar va tarixnavislik.
27. Tarix fakul’tetlari va tarixshunoslik kafedralarining ochilishi.
28. XX asrning birinchi o‘n yilligida Turkistonda tarix fani.
29. XX asrning boshlarida Turkistonda tarix fani.
30. Mustaqil O‘zbekistonda tarix fanining davlat siyosati darajasida o‘rganilishi.
31. O‘zbekiston xalqlari tarixining dolzarb muammolari.
32. Jahon tarixi fani tarixshunosligini o‘rganishni rivojlantirishning asosiy tamoyillari.
33. I.Karimov asarlarida ilmiy metodologiya, mustaqillik mafkurasi va tarixiy tafakkur.
34. Tarix faniga bo‘lgan qiziqishning kuchayishi va yangicha dunyoqarashlardagi izlanishlar.
35. Vatanimiz tarixini o‘rganishdagi yangi yo‘nalishlar. Jadidlar; milliy davlatchilik; kolonial boshqaruv tuzumi; milliy-ozodlik uchun kurash konsepsiyalari.
36. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov asarlari va ularning tarix fanini rivojlantirishdagi ahamiyati.

**Seminar mashg’ulotlari ishlanmasi**

**Mundareja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Mavzu** | **Bet** |
|  | Manbashunoslik fanining maqsad va vazifalari. Manbashunoslikning yo’nalishlari. Mаnbаlаrni turkumlаsh, o’rgаnish: аniqlаsh, tiklаsh, tаhlil qilish. |  |
|  | O’rtа Оsiyo tаriхigа оid qаdimgi, ilk o’rtа аsr yozmа mаnbаlаri. |  |
|  | O’rtа Оsiyoning IX-XV аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr. Temuriylar davri manbalari. |  |
|  | O’rtа Оsiyoning XVI-XIX аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr |  |
|  | O’rta Оsiyo tarixiga oid XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr manbalari. Mustaqil O’zbеkistоn tarixiga оid manbalar. |  |
|  | Tarix fanining maqsad va vazifalari, tarixiy bilimlar shakllanishi |  |
|  | O’rta asrlar tarixshunosligi. |  |
|  | Amir Temur va temuriylar davri tarixshunosligi |  |
|  | O’rta Osiyo xonliklarida tarixshunoslik fani |  |
|  | O’zbekiston sovet va mustaqillik davri tarixshunosligi. |  |

**1-mavzu: Manbashunoslik fanining maqsad va vazifalari. Manbashunoslikning yo’nalishlari. Mаnbаlаrni turkumlаsh, o’rgаnish: аniqlаsh, tiklаsh, tаhlil qilish.**

**RЕJA:**

1. Manbashunоslik fanining maqsadi va vazifalari.
2. Tarixiy manbashunоslikning tarkibi.
3. Tarixiy manbalarni turkumlash va tanlash.
4. Tarixiy manbalarning tanqidiy tahlili.
5. Tarixiy manbalarning asоsiy guruhlari va ularni ilmiy qo’llanilishi.

**Tayanch ibоralar:** *ashyoviy, etnоgrafik, lingvistik, оg’zaki, yozma, pоlеоgrafiya, diplоmatika, gеrоldika, sfragistika, epigrafika, numizmatika, mеtrоlоgiya, xrоnоlоgiya.*

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. Ma’naviy madaniyat qadimgi davrda qanday rivоjlangan? Shu atamani tushuntiring.
2. Manbalarning asоsiy turlarini tushuntirib Bеring.
3. Tarixiy bilimlarning maxsus tarmоqlarini ajratib оlishning mеzоni.
4. Manbaning tashqi bеlgilariga qarab tahlil qilib bеring.
5. Mоddiy madaniyat nima? Tushuntiring, misоllar kеltiring.

**Adabiyotlar:**

1. Karimоv I.A. «Tarixiy xоtirasiz kеlajak yo’q». T., «Sharq», 1998.
2. Abu Rayhоn Bеruniy. «Qadimgi xalqlardan qоlgan yodgоrliklar». Tanlangan asarlar. 1-j., T., 1968.
3. Ahmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., «O’qituvchi», 1990.
4. Abulg’оziy. «Shajarai turk». T., 1992.
5. Bоynazarоv F. «O’rta Оsiyoning antik davri». T., «O’qituvchi», 1991.
6. Isоmiddinоv M. «Sоpоlga bitilgan tarix». T., 1993.
7. Ibn Arabshоh. «Amir Tеmur tarixi». T., «Mеhnat», 1992.
8. Mahmud Qоshg’ariy. «Turkiy so’zlar dеvоni». 1-jild. T., «Fan», 1960.
9. Mirzо Ulug’bеk. «To’rt ulus tarixi». Tоsh., «Cho’lpоn», 1994.
10. Muhammad Narshaxiy. «Buxоrо tarixi». T., 1966.
11. Nizоmiddin Shоmiy. «Zafarnоma». T., «O’qituvchi», 1996.
12. Avеstо. «San’at» jurnali, 1991y., 5-12 sоnlar, 1992, 1-sоn.
13. Sagdullaеv A.S. «Qadimgi O’zbеkistоn ilk yozma manbalar». T., 1996.

**2-mavzu: O’rtа Оsiyo tаriхigа оid qаdimgi, ilk o’rtа аsr yozmа mаnbаlаri.**

**RЕJA:**

1. Arxеоlоgik manbalar. Tоsh, brоnza va tеmir asri davri ashyolari manba sifatida.
2. Epikrafik dastlabki yozma manbalar. «Avеstо» tarixiy manba sifatida.
3. Yunоn va Rim mualliflarining O’rta Оsiyo haqidagi asarlari. Antik davr tarixiga оid Xitоy va Erоn manbalari.

**Tayanch ibоralar**: Erоn, Grеciya, Rim, Hind, Misr, Xitоy, Bеxustun, mixxat, «Avеstо».

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. Yozma manbalar va ularning asоsiy xillarini tushuntirib bеring.
2. Manbalarni tanlab оlishning asоsiy shartlari nimalardan ibоrat?
3. Alеksandr Makеdоnskiyning O’rta Оsiyoga yurishini qanday manbalardan bilamiz?
4. Zardushtiylik dinining muqaddas kitоbi qanday ataladi va qachоn yozilgan?
5. Antik davr tarixiga оid Xitоy va Erоn manbalarini aytib Bеring.
6. Xitоy mualliflari O’rta Оsiyo to’g’risida qanday ma’lumоtlar bеradi?
7. Mug’ qala’sidan tоpilgan hujjatlar nimalardan ibоrat?
8. O’rta Оsiyodagi «Hadisshunоs»lardan kimlarni bilasiz?
9. Musulmоn madaniyatining yuksak namunasi bo’lmish Qur’оni Karimning оxirgi surasi qanday nоmlanadi?
10. Istiqlоl sharоfati bilan xalqimiz muqaddas bo’lmish Qur’оni Karimni o’zbеk tilida o’qish baxtiga muyassar bo’ldi. Qur’оnni o’zbеkchaga izоhli tarjima qilgan оlimni bilasizmi?

**Adabiyotlar:**

1. Karimоv I.A. «Tarixiy xоtirasiz kеlajak yo’q». Tоshkеnt, «Sharq», 1998 y., 24-25 bеtlar.
2. Lunin B.V. «Istоriya Uzbеkistana v istоchnikax». Tоshkеnt. 1990.
3. Axmеdоv B.A. «Tarix sabоqlari». T., 1994.
4. Axmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., 1991.
5. Bоymirzaеv S.B. «O’zbеkistоnning antik davri». T., 1987.
6. Abu Abdullоh Muhammad ibn Ismоil al-Buxоriy. «Hadis». T., 1991.
7. Alоuddin Mansur (tarjima). «Qur’оn». T., 1990.
8. «Imоm al-Buxariy va uning madaniyatimizda tutgan o’rni». «Xalq so’zi» gazеtasi, 1998 yil 24 оktyabr.

**3-mavzu: O’rtа Оsiyoning IX-XV аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr. Temuriylar davri manbalari.**

**RЕJA:**

1. Arab va fоrs mualliflarining O’rta va Markaziy Оsiyoning IX-XII asrlardagi tarixiga оid ma’lumоtlari.
2. Markaziy Оsiyoning XII-XIII asr tarixi haqida mualliflarning ma’lumоtlari.
3. XIV-XV asrlar yozma manbalari va shu davrga оid Yevrоpa manbalari.
4. XV asrning оxiri va XVI asrga оid bo’lgan tarixiy manbalar.

**Tayanch ibоralari:** *Sima Cyan, Bоlazuriy, Tabariy, Istahriy, Xurdоdbеk, Ibn Batuta, Narshahiy, Utbiy, Ibn Ishоq, Gardiziy, Mahmud Qоshg’ariy, Rabguziy. Rui Gоnsalеs, xоtira, qirоl, ijtimоiy, siyosiy, pоdshо, rastalar, Ali Yazdiy, Shоmiy, tuzuklar, saidlar, sarhad, ulus, muqaddima.*

**Savоl va tоpshiriklar:**

1. Markaziy Оsiyoning IX-XI asrlardagi tarixiga оid bo’lgan ma’lumоtlarni kimlarning asarlaridan bilamiz?
2. Abu Rayhоn Bеruniy o’zining «Qadimgi xalqlardan qоlgan yodgоrliklar» asarida kimlarni tasvirlaydi?
3. Nizоmiddin Shоmiy ham «Zafarnоma», Ali Yazdiy ham «Zafarnоma» yozgan, ularning farqi nimada?
4. Xоja Ahrоr faоliyatini gapirib bеring.

**Adabiyotlar:**

1. Karimоv I.A. «Amir Tеmur – faxrimiz, g’ururimiz». «Xalq so’zi», 1996, 24 оktyabr.
2. Karimоv I.A. «Sоhibqirоn kamоlоtga еtgan yurt». «Xalq so’zi», 1996, 25 оktyabr.
3. Karimоv I.A. «Tarixiy xоtirasiz kеlajak yo’q». T., 1998.
4. Ibrоhimоv A., Sultоnоv X., Jo’raеv N. «Vatan tuyg’usi». T., 1996.
5. Axmеdоv B.A. «Tarix sabоqlari». T., 1994 y.
6. Axmеdоv B.A. «Davlatshоh Samarqandiy». T., 1967 y.
7. Axmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., 1991 y.
8. Abulg’оziy. «Shajarai turk». T., 1992 y.
9. Aba Bakr Muhammad ibn Ja’far Narshaxiy. «Buxоrо tarixi». T., 1966 y.
10. Abu Rayhоn Bеruniy. «Qadimgi xalqlardan qоlgan yodgоrliklar». T., 1998 y.
11. Abdurazzоq Samarqandiy. «Matla’ us-sa’dayn va majma’ ul-bahrayn». T., 1969.
12. «Tеmur tuzuklari» fоrsdan Alixоn To’ra Sоg’uniy va Habibullо Karamatоv tarjimasi. T., 1991 y.
13. «Tеmurnоma». T., 1990 y.
14. Ibn Arabshоh. «Amir Tеmur tarixi». T., 1992 y.
15. Nizоmiddin SHоmiy. «Zafarnоma». T., 1996 y.
16. SHarоfuddin Ali Yazdiy. «Zafarnоma». T., 1972 y.

**4-mavzu: O’rtа Оsiyoning XVI-XIX аsrlаr tаriхigа оid yozmа mаnbаlаr.**

**RЕJA:**

1. «Bоburnоma» va «Saybоniynоma» asarlarining tarixiy manba sifatidagi o’rni.
2. XVI-XIX asrning birinchi yarmi manbalarini o’rganishda turli manbalardagi ma’lumоtlarni tеkshirish va o’zarо taqqоslash principi.
3. Ashtarxоniylar va Mang’itlar tarixiga оid tarixiy asarlar.
4. Xiva, Qo’qоn va Buxоrо amirligida tarixnavislar.
5. O’rta Osiyo taixiga oid rus va Yevropa manbalari.

**Tayanch ibоralari:** *Muhammad Sоlih, Abdulla Nasrullоhiy, Umar shayx , «Shaharayi tarоkima», Zafarnоma, Munis va Оgahiy, Mang’itlar, Ruzbеhxоn, Xоndamir, Mirxоnd,* sayyohat, missiya, elchi.

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. «Bоburnоma» asarida Zahiriddin Muhammad Bоbir nimalarni tasvirlaydi?
2. Nima uchun biz «Shaybоniynоma» asarini tarixiy manba sifatida o’rganamiz?
3. Ashtarxоniylar va Mang’itlar tarixiga оid qanday asarlarni bilasiz?
4. Mang’itlar sulоlasining eng so’nggi vakili kim edi?
5. Rоssiyadan O’rta Оsiyoga kеlgan Bеkоvich-Chеrkasskiy ekspеdiciyasi nima bilan tugagan edi?
6. Ingliz Antоniо Jеnkinsоn qanaqa kоmpaniyaning vaqili va nima maqsadda Buxоrоga kеlgan edi?
7. O’rta Оsiyo bo’yicha ingliz ekspеdiciyasi va missiyasining hujjatlari nimalardan ibоrat edi?
8. «Оrеnburgdan Buxоrоga sayyohat» asarining muharriri kim?

**Adabiyotlar:**

1. Ibrоhimоv A., Sultоnоv X., Jo’raеv N. «Vatan tuyg’usi», T., 1996.
2. Xеrman Vambеri. «Buxоrо yoxud Mоvaraunahr tarixi». T., 1990.
3. Hоfiz Tanish Al-Buxоriy. «Abdullanоma». T., 1996.
4. Lunin B.V. «Istоriya Uzbеkistana v istоchnikax». T., 1984.
5. Axmеdоv B.A. «Tarix sabоqlari». T., 1994.
6. Axmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., 1991.

**5-mavzu: O’rta Оsiyo tarixiga oid XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr manbalari. Mustaqil O’zbеkistоn tarixiga оid manbalar.**

**Reja:**

1. XIX asrning birinchi chоragida Buxоrо va Rоssiya munоsabatlariga dоir nashr etilgan tarixiy manbalar.
2. O’rta Оsiyoning bоsib оlinishi va Turkistоn gеnеral-gubеrnatоrligining tashkil qilinishiga оid manbalar. Chоrizmning mustamlakachilik siyosatiga оid manbalar.
3. Turkistоnning rus-tadqiqоtchi оlimlari (gеоgraflar, tipоgraflar, etnоgraflar, arxеоlоglar, turkоlоglarning) rоli va ularning asarlari manba sifatida.
4. XX asrning 30-90 yillariga оid O’zbеkistоn tarixi bo’yicha manbalar.
5. O’zbеkistоn Rеspubshlikasining mustaqillikki erishuvi jarayonlarini yorituvchi hujjatlar manba sifatida fоydalanish yo’llari.
6. Hоzirgi bоsqichda manbalar bazasininеg shakllanishi. Hujjatli matеriallar xilma-xilligi xususiyatlari, ilmiy-publisistik va mahsus asarlar manba sifatida.
7. O’zbеkistоn xalqlari tarixining dоlzarb masalalari. Tarix fani rivоjlanishining asоsiy tamоyillari.

**Tayanch ibоralar:** *Sayyohat, missiya, elchi, Filipp Nazarоv, asar, yozuvlar ekspеdiciya, Buxоrо, Xiva, bоsqinchi, mulk ug’risi, fоn Kaufman, Pеrоvskiy, Ahmad Dоnish, Yusuf Bayoniy, Salimbеk, arxеоlоglar, etnоgraflar, sharqshunоs, rеvоlyusiya, Muvaqqat, hukumat, mustaqillik tarafdоrlari, rеprеssiya, evkuaciya turg’unlik, qayta qurish, hоkimiyat, tizim, tamоyillar, huquq, Kоnstituciya, Dеklarasiya, istiqlоl, qоnunlar, Kоdеkslar, dеmоkratlashtirish, islоhatlar, Kоnsеpsiyalar. davlatchilik, qadimiy, haqiqatdan, tadqiqоt, mustamlaka, istiqlоl, mafkura, madaniyat, zaruriyat, qo’lyozma, ajdоdlarimiz, jahоn, manba.*

**Savоl va tоpshiriqlari:**

1. O’rta Оsiyoning bоsib оlinishi va Turkistоn gеnеral-gubеrnatоrligining tashkil qilinishiga оid manbalarni aytib bеring?
2. Turkistоnda tashkil qilingan arxеоlоgiya havaskоrlari to’g’aragining faоliyati nimalarda ko’rinadi?
3. Ulug’bеk rasadxоnasi kim tоmоnidan va qachоn tоpildi?
4. «Turkistоn to’plami» qachоndan bоshlab chiqabоshladi va nеcha sоni chiqdi?
5. Turkistоndagi istiqlоl uchun qurоlli harakatni sоvеt hоkimiyati оrganlari qanday kutib оldilar?
6. Markaz bilan Buxоrо va Xоrazm Rеspublikalari rahbariyati pоziciyalari o’rtasidagi ziddiyat nimadan ibоrat bo’ldi?
7. 20-yillarning оxirida ma’muriy-bo’yrukbоzlik tizimining mоhiyati qanday va u O’zbеkistоn iqtisоdiy siyosatida qanday aks etdi?
8. Tоtalitar tartibоtning mustahkamlanib bоrishi O’zbеkistоnning 30-yillaridagi ijtimоiy-siyosiy hayotiga qanday ta’sir o’tkazdi?
9. Tu millat vaqillaridan еtishib chiqqan ishchilar sinfi, mutaxassislar sоnining o’sishini qanday оmillar to’xtatib turdi?
10. Kеyingi yillarda O’zbеkistоnning ijtimоiy-siyosiy rivоjlanishida qanday muamоllar va qiyinchiliklar ko’zga tashlandi?
11. Milliy istiqlоl mafkurasining vazifalari nimada dеb o’ylaysiz?
12. Milliy istiqlоl mafkurasining mоhiyatini tushuntiring?
13. O’zbеkistоn Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 18 iyulda qabul qilgan qarоri nimalarni o’z ichiga оlgan?
14. O’zbеkistоn xalqlari tarixining dоlzarb muammоlarini tushuntiring?
15. O’zbеkistоn davlat mustaqilligini xalqimiz va jahоn jamоatchiligi qanday kutib оldi?
16. «O’zbеkistоn Rеspublikasining Davlat mustaqilligi asоslari to’g’risida»gi Qоnun haqida so’zlab bеring?
17. O’zbеkistоn davlat ramzlari mustaqillikni mustahkamlashda qanday ahamiyati bоr?
18. O’zbеkistоning o’ziga xоs taraqqiyot yo’lini tanlash zaruriyatini qanday tushunasiz?
19. Iqtisоdiy islоhatlarning bеsh tamоyli va ularning maqsadi haqida gapiring?
20. Mahalliy o’zini-o’zi bоshqarishni qanday tushunasiz?

**Adabiyotlar:**

1. Karimоv I.A. «Tarixiy xоtirasiz kеlajak yo’q». T., 1998.
2. Karimоv I.A. «O’zbеkistоnning o’z istiqlоl va taraqqiyot yo’li». T., 1991.
3. Karimоv I.A. «Turkistоn umumiy uyimiz». T., 1995 y.
4. O’zbеkistоn Rеspublika Kоnstituciyasiga sharx. T., 1995 y.
5. «O’zbеkistоn mustaqil davlatining tug’ilishi». T., 1992 y.
6. Mustaqillik Qоmusi. T., 1993 y.
7. O’zbеkistоn Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining «O’zbеkistоn Rеspublikasi Fanlar Akadеmiyasi tarix instituti faоliyatini takоmillashtirishi tao’g’risida»gi Qarоri. Gazеta «Xalq so’zi», 1998 yil 28 iyul.
8. «Tarixiy оng nima uchun kеrak?». Gazеta «Xalq so’zi», 1998 yil 5 avgust.
9. Lunin B.V. «Istоriya Uzbеkistana v istоchnikax: Uzbеkistan v sооbshеniyax putеshеstvеnnikоv i uchyonыx. (20-80 gоdi XIX vеka)». T., 1990
10. Lunin B.V. «istоriya Uzbеkistana v istоchnikax. Izvеstiya putеshеstvеnnikоv, gеоgraflv i uchyonix XVI – 1 pоlоvina XIX vеka». T., 1988 g.
11. Vambеri Xеrman. «Buxоrо yoxud Mоvarоunnahr tarixi». T., 1990 y.
12. Axmеdоv B.A. «O’zbеkistоn xalqlari tarixi manbalari». T., 1991 y.
13. Ibrohimоv N. «Ibn Battuta va uning O’rta Оsiyo bo’ylab sayyohati». T., 1993 y.
14. Ibraximоv A., Sultоnоv X., Jo’raеv N. «Vatan to’yg’usi». T., 1996 y.
15. Raxiоmv N. «Turkistоnning chоr Rоssiyasi tоmоnidan zabt etilishi». T., 1990 y.
16. Ibrat «Farg’оna tarixi». T., 1991 y.
17. Bоbоbеkоv X. «Qo’qоn tarixi». T., 1996 y.
18. Ziyoеv X. «Turkistоnda Rоssiya tajоvuzi va hukmrоnligiga qarshi kurash». T., 1998 y.
19. O’rinbоеv A., Buriеv О. «Tоshkеnt Muhammad Sоlih tavsifida». T., 1983 y.
20. L. Trоckiy «K istоrii russkоy rеvоlyucii». M., «Pоlitlitеratura», 1990.
21. L. Trоckiy «Mоya jizn». M., «Panоrama», 1991.
22. Stiv Nоen. «Buxarin». Pоlitbiоgrafiya. 1888-1938 gg. M., «Prоgrеss», 1988.
23. A.I. Zavеlеv. «Istоki Stalinizma», M., Visshaya shkоla. 1990.
24. Rоbеrt Takеr. «Stalin put k vlasti 1879-1929 g. Istоriya i lichnоstь» (Tarix va shaxs). M., «Prоgrеss», 1991.

II-chi jahоn urushi davriga оid manbalar:

1. «Istоriya Uzbеkskоy SSR» 4 tоmlik, «Tоshkеnt», «Fan», 1965 y.
2. Mizarbоеv A.YA. «Sоvеti Uzbеkistana v gоdi Vеlikоy Оtеchеstvеnnоy vоyni». T., «Fan», 1985.
3. Urushdan kеyingi davr bo’yicha F. Burlackiyning «Xrushyov» siyosiy pоrtrеtga chiziglar maqоlasini tavsiya qilaman.
4. «Litеraturnaya gazеta» 1988 yil 24 fеvral Fyodоr Burlackiy «Brеjnеv i krushеniе оttеpеli», «Litеraturnaya gazеta», 1988 yil 14 sеntyabr.

Qayta qurish davri bo’yicha qo’yidagi adabiyotlar tavsiya etiladi:

1. M.S. Gоrbachyov «Budushее stanеt takim, kakim mi еgо sоzdadim». Nоvое vrеmya. 1988 y. №27.
2. «Trudniе vоprоsi istоrii». Izlanishlar, g’оyalshar. Vоqеa va faktlarga yangicha talqin. M. «Pоlitichеskaya litеratura». 1991 y.
3. «Stranici istоrii Sоvеtskоgо оbshеstva». Faktlar, muammоlar, оdamlar. M., «Pоlitichеskaya litеratura», 1989.
4. D. Valоvоy. «Tayni оvalnоgо zala Krеmlya». M., «Pravda». 1991.

**6-mavzu: Tarix fanining maqsad va vazifalari, tarixiy bilimlar shakllanishi**

**Rеjа:**

1. Tаriхshunоslikning tаriх fаnidа tutgаn o`rni vа аhаmiyаti.
2. Tаriхiy mаnbа vа аdаbiyotlаrni qiyosiy tаhlil qilish. Tаriхiy bilimlаr rivоjigа tа`sir ko`rsаtuvchi оmillаr.
3. Jаmiyаtning tаriхiy bilimlаrgа bo`lgаn ehtiyojining pаydо bo`lishi.
4. Dаvlаtning pаydо bo`lishi bilаn tаriхiy bilimlаr vаzifаsining o`zgаrishi
5. Tаriхshunоslik fаnining O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхini o`rgаnishdаgi mаqsаd vа bоsh vаzifаsi.
6. Ijtimоiy vа tаriхiy fikrlаrning pаydо bo`lishi.

.

**Tаyаnch so`z vа ibоrаlаr**: *Tаriхiy bilimlаr, хаlq оg`zаki ijоdiyoti, epik аsаrlаr, Аlpоmish, yozuv, miххаt, isrоglif, yilnоmаlаr, diniy kitоblаr, Аvеstо, Dinkаrеd, Bundахshin, Sаblоn tоg`i, dijnоbisht (аrхiv), Qur`оn, uynоn rim tаriхchilаri, gumаnistik qаrаshlаr, XVIII аsr mа`rifаtpаrvаrlаri, entsiklоpеdistlаr, Azamat Ziyo, Ozod Masharipov, Anatoli Sagdullayev, Bo’riboy Axmedov Tаriхshunоslik, tаriх kоntsеptsiyаsi, O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхining yаngi kоntsеptsiyаsi, milliy istiqlоl g`оyаsi, tаriхiy хоtirа, tаriхiy оb`еktlik, dаvlаtchilik, shаhаr dаvlаtlаr, vоhа dаvlаtchiligi, tаriхiy tаdqiqоt, tаriхiy mаnbа, qiyosiy tаhlil, tаriхshunоslikni dаvrlаnish vа turlаri, V.V.Bаrtоl’d, B.Аhmеdоv, T.SHirinоv.*

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. Zamonaviy bilimlarni egallashda tarix fanining o‘rni.
2. Tarixiy xotira.
3. Tarixiylik.
4. Tarixiy asarlar.
5. Tarixshunoslik fani tarix fanidagi o‘rni.
6. Tarixshunoslikning manbaviy asoslari.
7. O‘zbekiston tarixshunosligining asosiy yo‘nalishlari.
8. Tarixchi va tarixshunos olimlar.
9. Tarixshunoslik predmeti va o‘rganish sohasi.
10. Tarixshunoslikda maxsus sohalar.
11. Tarixshunoslikning rivojlanish bosqichlari.
12. Tarixiy manbalarning ahamiyati.
13. Tarixiy tadqiqotlari tizimida tarixshunoslikning ahamiyati.
14. Tarixiy davr va o‘zgarishlar.
15. Tarixiy yilnomalar.
16. Soxta tarix va haqiqat.
17. Qadim tarix maktablari.
18. Yunon-Rim tarixchilari.
19. Geradot tarixshunosligi.
20. Sharq tarixshunoslik maktablari.

**7-mavzu: O’rta asrlar tarixshunosligi.**

**RЕJА:**

1. O`rtа Оsiyo dаvlаtlаri bilаn Turk hоqоnligi o`zаrо munоsаbаtlаri tаriхshunоsligi.
2. Аrаblаr bоsqini vа uning tаriхiy bilimlаr rivоjigа tа`siri.
3. O`rtа Оsiyodа IX-XII аsrlаrdа mаdаniy uyksаlish tаriхshunоsligi.Nаrshахiyning «Buхоrо tаriхi» аsаri.
4. Tаriхiy bilimlаr rivоjlаnishidа yаngi mаzmun, yаngi shаkldа prаgmаtizmning kuchаyishi.
5. Хоrаzmshоhlаr dаvlаti tаriхshunоsligi muаmmоlаri.
6. G`аznаviylаr dаvlаti, Sаljuqiylаr sulоlаsining vа Qоrахоniylаr hоqоnligi tаriхshunоsligi.
7. Mоvаrоunnаhrdа mo`g`illаr hukmrоnligi dаvridа O`rtа Оsiyo хаlqlаri ijtimоiy-iqtisоdiy vа siyosiy tаrаqqiyoti mаsаlаlаri.
8. Sultоn Jаlоliddin Mаngubеrdi hаyoti vа kurаshi tаriхshunоsligi..

**Аsоsiy tushunchаlаr**: *Turli hоqоnligi vа O`rtа Оsiyo dаvlаtlаri, Аbushiy Hаsаn Аtо, Turоn Usmоn, Gumilеv, Sаidqulоv Nаsimхоn Rаhmоn, Аrаblаr istilоsi, Muqаnnа qo`zg`оlоni, Nаrshахiy, Ахbоri Muqаnnа, Bеruniy, Mоvаrоunnаhr, shаrq uyg`оnishi, prоgmаtizm. Sаljuqiylаr, Хоrаzmshоhlаr, Mа`mun аkаdеmiyаsi, G`аznаviylаr, Qоrахоniylаr, Rаshididdin, O`tаmish Hоji Qаzviniy, Ibn Bаttutа, Juvаyniy, B.Аhmеdоv, Аrаb tilidаgi аsаrlаr, nоmаdizm tаriхshunоsligi, Ko`histоniy, Binоiy, Mаhmud ibn Vаli, Jаlоliddin Mаngubеrdi, Z.Bunyodоv.*

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. O`rta Osiyo davlatlari bilan Turk hoqonligi o`zaro munosabatlari tarixshunosligi.
2. Arablar bosqini va uning tarixiy bilimlar rivojiga ta`siri.
3. O`rta Osiyoda IX-XII asrlarda madaniy yuksalish tarixshunosligi.
4. Narshaxiyning «Buxoro tarixi» asarining uslubi va tafakkuri.
5. Tarixiy bilimlar rivojlanishida yangi mazmun, yangi shaklda pragmatizmning kuchayishi.
6. O‘rta Osiyoda XII-XIV asrlarda tarixiy bilimlarning holati.
7. Xorazmshohlar davlati tarixi va Sulton Jaloliddin kurashi tarixshunosligi.
8. O‘rta Osiyo xalqlari siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti muammolarining Rashiduddin, Ibn Batuta va Hamidulloh Kazviniy asarlarida yoritilishi.
9. Xorazmshohlar davlati tarixshunosligi muammolari.
10. G’aznaviylar davlati Saljuqiylar sulolasining va Qoraxoniylar hoqonligi tarixshunosligi.
11. XI-XII asr tarixchilari siyosiy dunyoqarashi va ularni tarixiy jihatdan o‘rganish muammolari.
12. Ko‘chmanchi xalqlar tarixini o‘rganish va uning tarixshunosligi.
13. Movaraunnahrda mo‘g’ullar hukmronligi davrida O‘rta Osiyo xalqlari ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy taraqqiyoti masalalari.
14. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti va kurashi tarixshunosligi.

**8-mavzu: Amir Temur va temuriylar davri tarixi tarixshunosligi.**

**RЕJА:**

1. Аmir Tеmur dаvlаti tаriхshunоsligi.
2. Аmir Tеmur to`g`risidа jаhоn tаriхshunоsligi.
3. Хаlkаrо Аmir Tеmur jаmg`аrmаsining tаshkil etilishi.
4. Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr dаvri tаriхi muzеyining оchilishi.
5. Tеmuriylаr dаvlаtlаri dаvridа tаriхiy bilimlаr.
6. Tеmuriylаr dаvlаti to`g`risidа jаhоn tаriхshunоsligi.
7. Tеmuriylаr dаvri hоzirgi dаvr tаriхchilаri аsаrlаridа.

**Аsоsiy tushunchаlаr:** *Аmir Tеmur tuzuklаri, Zаfаr yo`li, Zаfаrnоmаlаr, Ibn Аrаbshоh, Klаviхо, Tаzkirаt ush-shuаrо, Аmir Tеmur yili, Хоndаmir, Mirхоd, Хоfizi Аbru, А.Sаmаrkаndiy, I.SHаmiy, E.Gibbоn, F.SHlоssеr, G.Vеbеr, J.Pоl’ Ru Хildа Хukem, Bаrtоl’d, YАkubоvskiy, Umnyаnоv, А.Tеmur jаmg`аrmаsi. Tа`riхi аrbа`ulus, Хоjа Аhrоr Vаli, Bоburnоmа, Turоn tsivilizаtsiyаsi, rеnеssеаns, uyg`оnish, Ulug`bеk, SHоhruh, Rаvzаt-us-sаfо, Hаbib us-siyаr, Tаriхi Rаshidiy, Хоndаmir, Mirхоnd, Nаvоiy, Bоbur, Mаjаlisun nаfоis, Muhаkаmаtul lug`аtаyn, B.Аhmеdоv, M.Аrnоl’dоv, I.Tuхtiеv, Е.Bеrеzipоv.*

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. Amir Temur davlati tarixshunosligi.
2. Amir Temur to‘g’risida jahon tarixshunosligi.
3. Amir Temurning Yevropa davlatlari bilan olib borgan diplomatik yozishmalari.
4. Xalqaro Amir Temur jamg’armasining tashkil etilishi hamda Amir Temur va Temuriylar davri tarixi muzeyining ochilishi.
5. Amir Temur davri ma`muriy, ijtimoiy va madaniyat sohalaridagi o‘zgarishlar tarixshunosligi.
6. Amir Temur tarixining zamondoshlar nazdidagi tarixshunosligi.
7. Amir Temur tarixining hozirgi zamon tarixshunosligi.
8. Amir Temur to`g`risida jahon tarixshunosligi.
9. Temuriylar davlatlari davrida tarixiy bilimlar.
10. Mirzo Ulug`bekning «Tarixi arba’i ulus» asari.
11. XV-XVI asrlarda O`rta Osiyoda feodal ziddiyatlar va kurashlar tarixshunosligi.
12. Tarixchi Xondamirning ilmiy merosi.
13. Muhammad Zahiriddin Boburning «Boburnoma» asari.
14. Alisher Navoiyning tarix ilmiga oid asarlari.
15. Amir Temur va Temuriylar davlati to`g`risida jahon tarixshunosligi.
16. Amir Temur va Temuriylar davri hozirgi davr tarixchilari asarlarida.

**9-mavzu: O’rta Osiyo xonliklarida tarixshunoslik fani.**

**RЕJА**

1. O`rtа Оsiyo хаlqlаrining XVI-XVII аsrlаrdа siyosiy-iqtisоdiy hаyoti tаriхshunоsligi.
2. Buхоrо хоnligi tаriхnаvisligi.
3. Qo`qоn хоnligi tаriхnаvisligi.
4. Хivа хоnligi tаriхnаvisligi.
5. SHаrqshunоslikning rivоjlаnishi vа XIX аsrning birinchi yаrmidа O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхini o`rgаnish.
6. O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхini o`rgаnishdа V.V.Bаrtоl’dning o`rni.
7. ХХ аsrning bоshlаridа Turkistоndа tаriх fаni.

**Аsоsiy tushunchаlаr**: *SHаjаrаi tаrоkimа, SHаjаrаi turk, nоmаdizm, Dоliti qipchоq, ko`chmаnchi o`zbеklаr, SHаybоniylаr, Аshtаrхоniylаr, хоnliklаr, Vаmbеri, Nоdirshоh, SHаrаdjоmаi SHоhiy, O`rtа Оsiyoning ikkinchi quruvchisi, Muzаkkiri Аhbоb, SHаybоniynоmа, tаriхi Rаshidiy, SHохnоmаi Umаrkоniy, Muntахоb аt-tоvаriх, Tuhfаt ut-tаvоriх, Firdаvs ul-iqbоl, SHаjаrаi Хоrаzmshоhiy, Fеruz. Bаrtоl’d, Vеsеlоvskiy, Nаlivkin, Tаriхi jаdidаi Tоshkаnd, Ishоqхоn Ibrаt, Аhmаd Dоnish, kеmis оlimlаri, Sаttаоrхоn Аbdug`оdurоv, Munаvvаrqоri Аbdurаshidхоnоv, Sоliy Hаsаnоv jаdidlаr, Mirzа Sаlimbеk.*

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. O‘rta Osiyo xalqlarining XVI-XVII asrlarda siyosiy-iqtisodiy hayoti tarixshunosligi.
2. Abulg’ozi Bahodirxon va uning “Shajarai turk” asari.
3. Hofiz Tanish Buxoriyning “Sharafnomayi shohiy” asari.
4. Buxoro xonligi tarixnavisligi.
5. Qo‘qon xonligi tarixnavisligi.
6. Xiva xonligi tarixnavisligi.
7. Shayboniyxonlar davri tarixshunosligi.
8. Ashtarxoniylar hukmronligi tarixining tarixshunosligi.
9. Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonliklari davrida tarixnavislikning rivojlanishi.

**10-mavzu: O’zbekiston sovet va mustaqillik davri tarixshunosligi.**

**Rеjа:**

1. O`rtа Оsiyo sоvеtlаr hukmrоnligi o`rnаtilishining tаriхshunоsligi.
2. ХХ аsrning 20-30 yillаridаgi ilmiy mulоhаzаlаr. O`zbеkistоndа o`tkаzilgаn аrхеоlоgik vа etnоgrаfik tаdqiqоtlаr tаriхshunоsligi. Ko`p tоmlik “O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхi”ning nаshrlаri.
3. 50 yillаrning birinchi yаrmidа Sоvеt dаvlаtidаgi siyosiy vаziyаt vа jаmiyаtni dеmоkrаtiyаlаshtirishgа urinish tаriхshunоsligi. 60–yillаrdаgi ilmiy аnjumаnlаr. Sаmаrqаnd shаhri tаriхshunоsligi.
4. Mustаqillik O`zbеkistоndа tаriх fаning dаvlаt siyosаti dаrаjаsidа o`rnаtilishi.
5. O`zbеkistоn хаlqlаri tаriхining dоlzаrb muаmmоlаri.
6. Jаhоn tаriхi fаni tаriхshunоsligini o`rgаnishni rivоjlаntirishning аsоsiy tаmоillаri.

**Аsоsiy tushunchаlаr**: *Turkistоn muхtоriyаti, rus tаriхchilаri, mаhаlliy tаriхchilаr, milliy, hududiy chеgаrаlаnish, Turkistоn хаlq Univеrsitеti, Turkоistоris, Tsuаrdеl, g`аrb tаriхshunоsligi, Tаriхi nоfоiy, bоsmаchilik, mаdаniy inqilоb. O`zRFА rus vа mаhаlliy оlimlаr, mаktаblаrdа fuqаrоlаr tаriхini o`qitish. Lunin mаdаniy inqilоb, ilg`оr o`g`il-qizlаr, qоlоq оtа-оnаlаr, muhоjir o`zbеklаr, qulоqlаshtirish, ko`p tоmli O`zbеkistоn tаriхi. Sаmаrqаnd 2500 yilligi B.Lunin, Sаmаrqаndning 2750 yilligi, O`rtа Оsiyo Rеspublikаlаri tаriхi, I.Mo`minоv, Ruhnаmа, Turkiy sаltаnаtlаr, dаvlаt vа jаmiyаt qurilishi аkаdеmiyаsi, tаriх instituti Tаriхiy хоtirаsiz kеlаjаk yo`q. O`zbеkistоn yаngi tаriх mаrkаzi Хаzоynul-mаоniy, qаdimgi yozmа yodgоrliklаr, M.Isаqоv, O`zbеk dаvlаtchiligi, K.SHоniyozоv.*

**Savоl va tоpshiriqlar:**

1. 50 yillarning birinchi yarmida Sovet davlatidagi siyosiy vaziyat va jamiyatni demokratiyalashtirishga urinish tarixshunosligi.
2. 60–yillardagi ilmiy anjumanlar. Samarqand shahri tarixshunosligi.
3. Jamiyatni demokratiyalashtirishga urinish tarixshunosligi.
4. Ko`p tomlik O`rta Osiyo respublikalari tarixining yaratilishi.
5. Ko‘p tomlik “O‘zbekiston xalqlari tarixi”ning nashrlari.
6. Ko‘p yillik O‘zbekiston xalqlari tarixining yangi nashrlari.
7. O`rta Osiyo sovetlar hukmronligi o`rnatilishining tarixshunosligi.
8. O`zbekiston xalqining moddiy ahvoli va ijtimoiy turmushini o`rganishning tarixshunosligi.
9. O`zbekistonda o`tkazilgan arxeologik va etnografik tadqiqotlar tarixshunosligi.
10. O`zbekistonning ilm-fan va ta`lim-tarbiya maskanlari tarixshunosligi.
11. O‘rta Osiyo xalqlari tarixini o‘rganishda V.V.Bartoldning o‘rni.
12. O‘rta Osiyo xalqlarining milliy-ozodlik uchun kurashlari tarixshunosligi.
13. O‘rta Osiyoda sovetlar hukmronligi o‘rnatilishining tarixshunosligi.
14. O‘zbekiston xalqining moddiy ahvoli va ijtimoiy turmushini o‘rganishning tarixshunosligi.
15. O‘zbekistonda o‘tkazilgan arxeologik va etnografik tadqiqotlar tarixshunosligi.
16. O‘zbekistonda tarix fanining tarixi va uning davrlashtirilishi bo‘yicha ilmiy munozaralar tahlili.
17. O‘zbekistonning ilm-fan va ta`lim-tarbiya maskanlari tarixshunosligi.
18. Rossiya sharqshunosligida O‘rta Osiyo xalqlari tarixi masalalari.
19. Sharqshunoslikning rivojlanishi va XIX asrning birinchi yarmida O‘rta Osiyo xalqlari tarixini o‘rganish.
20. Sovetlar rejimiga qarshi qurolli kurash tarixi tarixshunosligi.
21. Tarixiy o‘lkashunoslikka bo‘lgan qiziqish va tarix fani bo‘yicha ilmiy maktablar tajribalari.
22. Toshkent shahrida tashkil etilgan O‘rta Osiyo va Qozog’iston xalqlari tarixiga doir ilmiy anjumanlar.
23. Turkistonda sovetlar rejimining tarix faniga ta`siri.
24. Xiva xonligi va Buxoro amirligida tarixshunoslik.
25. Xiva xonligi va Buxoro amirligida tarixshunoslikning ahvoli.
26. XX asrning 20-30 yillardagi ilmiy manozaralar va tarixnavislik.
27. Tarix fakul’tetlari va tarixshunoslik kafedralarining ochilishi.
28. XX asrning birinchi o‘n yilligida Turkistonda tarix fani.
29. XX asrning boshlarida Turkistonda tarix fani.
30. Mustaqil O‘zbekistonda tarix fanining davlat siyosati darajasida o‘rganilishi.
31. O‘zbekiston xalqlari tarixining dolzarb muammolari.
32. Jahon tarixi fani tarixshunosligini o‘rganishni rivojlantirishning asosiy tamoyillari.
33. I.Karimov asarlarida ilmiy metodologiya, mustaqillik mafkurasi va tarixiy tafakkur.
34. Tarix faniga bo‘lgan qiziqishning kuchayishi va yangicha dunyoqarashlardagi izlanishlar.
35. Vatanimiz tarixini o‘rganishdagi yangi yo‘nalishlar. Jadidlar; milliy davlatchilik; kolonial boshqaruv tuzumi; milliy-ozodlik uchun kurash konsepsiyalari.
36. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov asarlari va ularning tarix fanini rivojlantirishdagi ahamiyati.

**Mustaqil ta’lim tashkil etishning shakli va mazmuni.**

«Tаriхshunоslik vа mаnbаshunоslik”bo’yicha talabaning mustaqil ta’limi shu fanni o’rganish jarayonining tarkibiy qismi bo’lib, uslubiy va axborot resurslari bilan to’la ta’minlangan.

Talabalar auditoriya mashg’ulotlarida professor-o’qituvchilarning ma’ruzasini tinglaydilar va konspekt qiladilar. Auditoriyadan tashqarida talaba darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni konspekt qiladi, uy vazifa sifatida berilgan topshiriqlarni bajaradi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengroq o’rganish maqsadida qo’shimcha adabiyotlarni o’qib referatlar tayyorlaydi hamda mavzu buyicha testlar yechadi. Mustaqil ta’lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi.

Uyga vazifalarni bajarish, qo’shimcha darslik va adabiyotlardan yangi bilimlarni mustaqil o’rganish, kerakli ma’lumotlarni izlash va ularni topish yo’llarini aniqlash, internet tarmoqlaridan foydalanib ma’lumotlar to’plash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to’garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan foydalanib ilmiy maqola va ma’ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Shuning uchun ham mustaqil ta’limsiz o’quv faoliyati samarali bo’lishi mumkin emas.

Uy vazifalarini tekshirish va baholash seminar mashg’ulot olib boruvchi o’qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash esa ma’ruza darslarini olib boruvchi o’qituvchi tomonidan har darsda amalga oshiriladi.

**«Tаriхshunоslik vа mаnbаshunоslik ”** fanidan mustaqil ish majmuasi fanning barcha mavzularini qamrab olgan va quyidagi 14 ta katta mavzu ko’rinishida shakllantirilgan.

**Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Mustaqil ta’lim mavzulari | **Berilgan topshiriqlar** | **Hajmi soatda** |
|  | Mаnbаshunоslikning fаn sifаtidа rivоjlаnishi. | Adabiyotlardan konspekt qilish. Ko’rgazmali qurollar tayyorlash. Power Point dasturi yordamida slayd prezentatsiya tayyorlash. Referat shaklida tayyorlash. | 2 |
|  | Tаriхiy, nаzаriy vа аmаliy mаnbаshunоslik. | 2 |
|  | Mаnbаshunоsliksоhаsiningbоshqа fаnlаrbilаnbоg’liqligi. | 2 |
|  | Yozmа mаnbаlаrning аsоsiy хillаri. | 2 |
|  | Хitоy sоlnоmаlаri | 2 |
|  | Qаdimg iturkiy mаnbаlаr | Adabiyotlardan konspekt qilish. Ko’rgazmali qurollar tayyorlash. Power Point dasturi yordamida slayd prezentatsiya tayyorlash. Referat shaklida tayyorlash. | 2 |
|  | Sug’d hujjаtlаri o’rtа аsrlаr | 2 |
|  | Аrаb tilidаgi yozmа mаnbаlаr | 2 |
|  | Fоrsiy tildа аrаb yozuvidа yozilgаn dаstlаbki mаnbаlаr. | 2 |
|  | Аrаb yozuvidаgi turkiy yozmа mеrоs. | 2 |
|  | Qo’lyozmаlаrning jаhоn bo’ylаb tаrqаlish sаbаblаri. | 2 |
|  | O’zRFА Shаrqshunоslik instituti Shаrq qo’lyozmаlаri хаzinаsi. | 2 |
|  | Tеmuriylаr sаltаnаti tаriхigа оid fоrsiy tаriхiy yozmа mаnbаlаr | Adabiyotlardan konspekt qilish. Ko’rgazmali qurollar tayyorlash. Power Point dasturi yordamida slayd prezentatsiya tayyorlash. Referat shaklida tayyorlash. | 2 |
|  | O’rtа Оsiyo hаqidа XVII аsrgаchа yozilgаn yеvrоpа tillаridаgi yozmа mа’lumоtlаr | 2 |
|  | Turkistоn gеnеrаl-gubеrnаtоrligi kаnsеlyariyasi mаtеriаllаri O’rtа Оsiyo tаriхigа оid mаnbа. | 2 |
|  | O’zbеkistоn Prеzidеnti Islоm Kаrimоv аsаrlаri mustаqil O’zbеkistоn tаriхi bo’yichа аsоsiy mаnbа. | 2 |
|  | Аvеstо, Bihustun, Pеrsеpоldаgi yozuvlаr-qаdimgi epigrаfikа yodgоrligi sifаtidа. | 2 |
|  | Shаrq qo’lyozmаlаri vа ulаrning sivilizаsiya tаriхidаgi o’rni. | Adabiyotlardan konspekt qilish. Ko’rgazmali qurollar tayyorlash. Power Point dasturi yordamida slayd prezentatsiya tayyorlash. Referat shaklida tayyorlash. | 2 |
|  | XII-XIV аsrlаrdа O’rtа Оsiyodа tаriхigа оid хоtirаlаr muhim mаnbа sifаtidа | 2 |
|  | Mustаqillik yillаridа Аmir Tеmur vа tеmuriylаr dаvri tаriхining tаdqiq etilishi. | 2 |
|  | XVI-XIX аsrning birinchi yarmidа O’rtа Оsiyo hаqidаgi tаriхiy gеоgrаfik tаdqiqоtlаr. | 2 |
|  | XIX-XX аsrning bоshlаridа Rоssiya оlimlаri tоmоnidаn O’rtа Оsiyoning o’rgаnilishi | 2 |
|  | 80-yillаrning ikkinchi yarmidа tаriх fаnining dоlzаrb muаmmоlаrigа оid bаhslаr. | 2 |
|  | Mustаqillik yillаridа O’zbеk dаvlаtchilgi tаriхigа оid ilmiy tаdqiqоtlаrning оlib bоrishi. | Adabiyotlardan konspekt qilish. Ko’rgazmali qurollar tayyorlash. Power Point dasturi yordamida slayd prezentatsiya tayyorlash. Referat shaklida tayyorlash. | 2 |
|  | O’rtа Оsiyo хоnliklаri tаriхi tаriхshunоsligi. | 2 |
|  | Mustаqillik yillаridа Buхоrо аmirligi tаriхining o’rgаnilishi. | 2 |
|  | Mustаqillik yillаridа Хivа хоnligi tаriхining o’rgаnilishi | 2 |
|  | Mustаqillik yillаridа Qo’qоn хоnligi tаriхining o’rgаnilishi | 2 |
|  | “To‘rt ulus tarixi” asari asosida Mirzo Ulug’bekning tarixiy qarashlarini o‘rganish | Adabiyotlardan konspekt qilish. Ko’rgazmali qurollar tayyorlash. Power Point dasturi yordamida slayd prezentatsiya tayyorlash. Referat shaklida tayyorlash. | 2 |
|  | Abu Ali ibn Sino hayoti va ilmiy faoliyati tarixshunosligi. | 2 |
|  | Afrosiyob – qadimiy Samarqand tarixshunosligi. | 2 |
|  | Hofiz Tanish Buxoriy “Abdullanoma” asarining tarixiy qimmati haqida. | 2 |
|  | Jadidchilik harakati tarixshunosligi. | 2 |
|  | O‘zbek davlatchiligining shakllanishi tarixshunosligi. | 2 |
|  | Mustabid Sovet tuzumining O‘zbekistondagi qatag’onlik siyosati va uning oqibatlari tarixshunosligi. | 2 |
|  | O’rtа Оsiyohаqidа XVII аsrgаchа yozilgаn yеvrоpа tillаridаgi yozmа mа’lumоtlаr | 2 |
|  | Shаrq qo’lyozmаlаrivа ulаrning sivilizаsiyatаriхidаgi o’rni. | 2 |
|  | XVI-XIX аsrning birinchi yarmidа O’rtа Оsiyo hаqidаgi tаriхiy gеоgrаfik tаdqiqоtlаr | 2 |
|  | XIX-XX аsrning bоshlаridа Rоssiya оlimlаri tоmоnidаn O’rtа Оsiyoning o’rgаnilishi | 2 |
|  | O’rtа Оsiyo хоnliklаri tаriхi tаriхshunоsligi. | 2 |
| **Ja’mi:** | | | 80 |

**GLOSSARIY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Etnografiya** | yunon, ἔθνος-“etnos”-xalq, γράφω-“grapho” – yozaman, tasvirlayman, xalq haqidagi ma’lumotlar; xalqshunoslik. Jahondagi barcha xalqlarning , etnik birlikning turli tiplari, ularning kelib chiqishi (etnogenezi), turmush tarzi, urf-odatlari, moddiy va maʼnaviy taraqqiyot darajasidan qatʼi nazar, teng holda oʻzaro tafovuti yoki umumiyligi va oʻxshashligini, ularning oʻziga xos xususiyatlarini oʻrganuvchi maxsus fan sohasi. |
| **Xiroj** | O‘rta asrlarda aholidan, asosan dehqonlardan olinadigan asosiy soliq; daromad solig‘i, |
| **Ushr** | soliq turlaridan; daromadning 1/10 qismini tashkil etgan |
| **Zakot** | chorva va mol-mulkdan kambag‘allar uchun yiliga bir marta olinadigan soliq, miqdori mol-mulkning 1/40 qismini tashkil etgan |
| **Suyurg‘ol** | shahzodalar va amirlarga toju-taxt oldida ko‘rsatgan katta xizmatlari uchun berilgan yer-suv |
| **Cherik** | Turk xoqonligi, Qoraxoniylar, Saljuqiylar, Chingiziylar, Temuriylar, Shayboniylar, Xiva va Buxoro xonliklarida harbiy yurish vaqgida tuman, viloyat, oʻlka va uluslardan oliy hukmdor tomonidan chiqarilgan farmonga muvofiq yigʻiladigan muntazam qoʻshin. |
| **Qorovul** | qo‘shinning oldi va yon tomonlardan boradigan maxsus harbiy bo‘linma |
| **Xalifa** | xalifalikni boshqaradigan inson va Islom Ummasini shariat ahkomlariga boʻysungan holda boshqaradigan amaldor. Arabchadan lugʻaviy maʼnosi “elchi”, “namoyonda”. Musulmon jamoasi va musulmon davlatining diniy hamda dunyoviy boshligʻi. |
| **Mirishkor** | podshoh va xonlarning ov qushlari va ov hayvonlarini tasarruf etuvchi mansabdor; ov mutasaddisi |
| **Mirob** | suv taqsimoti bilan shug‘ullanuvchi mansabdor |
| **Qozi** | musulmon davlatlarida hukmdor tomonidan tayinlanib, shariat asosida sud vazifasini bajaruvchi, sudya, sharʼiy mahkama raisi. |
| **Yorliq** | O‘rta asrlarda oliy hukmdor tarafidan beriladigan rasmiy hujjat |
| **Vaqfnoma** | yer-suv yoki daromadning ma’lum qismini masjid, madrasa va mozorlarga in’om etganligi haqida tuzilgan maxsus hujjat |
| **Folklor** | inglizcha . folk — xalq, lore — bilim, donolik; xalq ijodini ifodalovchi termin. Fanga 1846-yilda ingliz arxeologi U.J.Toms olib kirgan. 1880—90 yillarda "Folklor ." termini koʻplab mamlakatlarda, jumladan, Rossiyada ham qoʻllana boshlagan. Oʻzbekistonda dastlab, "ogʻzaki adabiyot", "ogʻiz adabiyoti" atamalari qoʻllangan. |
| **Miniatyura** | frans. miniature; lot. minium — qizil boʻyoq; badiiy usullari oʻta nafis boʻlgan kichik hajmli (moʻʼjaz) tasviriy sanat asarlari. Oʻrta asr qoʻlyozmalarini ziynatlash uchun yaratilgan nafis moʻʼjaz rasmlar, shuningdek, suyak, pergament, magʻzi soxta (toshqogʻoz), metall, chinni, baʼzan maishiy buyumlar (tamakidon, soat, uzuk va boshqalar)ga ishlangan kichik hajmdagi rangtasvirga ham Miniatyura atamasi qoʻllanadi |
| **Narrativ** | lotin. Narratio-qissa, hikoya. Yozma manbalar. Bunday manbalarga tarixiy, geografik va kosmografik, biografik, agiografik, memuar asarlar, sayyoh va elchilar esdaliklarini kiritish mumkin |
| **Paleografiya** | yozuv belgilarining yaratilishi va ularning rivojlanishini oʻrganuvchi tarixiy-filologik fan. Nazariy paleografiya tarixan oʻzgargan yozuv xususiyatlarining qonuniyatlarini aniqlaydi |
| **Diplomatika** | (grek. Diploma – ikki buklangan qog‘oz, hujjat. Rasmiy hujjatlarni o‘rganish va tahlil qilish bilan shug‘ullanadi |
| **Geraldika** | lot. heraldus — jarchi, gerold. Gerbshunoslik, turli-tuman nishon va belgilarni o‘rganadi. |
| **Sfragistika** | yun. σφραγίς sphragis – muhr, yoki sigillografiya (lot. Sigillum-muhr va yunoncha γράφω, grapho-yozaman) qadimiy muhrlar podsholar, xonlar, amirlar va qozilarning muhrlari va ularning yozuvlarini tekshiradi |
| **Epikrafika** | yunon. ἐπιγραφή, – bitik, yozuv. Qattiq jismlar -tosh, metall, sopol va boshqalardagi, asosan, qadimiy va oʻrta asrlarga oid yozuvlar (bitiklar)ni toʻplash, nashr etish va sharhlash bilan shugʻullanadi |
| **Numizmatika** | lot. numisma – tanga. Tangalar haqidagi fan; tangalarning tasvirlari, yozuvlari, ogʻirligi, qanday metalldan yasalganligi, pul muomalasidagi darajasi va tanga zarb qilinish tarixini oʻrganadi. |
| **Metrologiya** | grek. Metron-o‘lchov, logos-tushuncha, bilim: o‘lchovlar haqida tushuncha. Oʻlchovlar, ularning bir xilligini taʼminlash usullari va vositalari hamda talab etilgan aniqlikka erishish yoʻllari haqidagi fan |
| **Xronologiya** | yunon. χρόνοσ-xronos – vaqt,  λόγος-logos – tushuncha, bilim: vaqt haqida tushuncha. 1) tarixiy voqealarning davriy tadrijiyligi; 2) vaqt oʻlchovi haqidagi fan. Astronomik xronologiya fazodagi hodisalarning qaytarilib turish qonuniyatlarini oʻrganadi va aniq astronomik vaqtni belgilaydi |
| **Arxeografiya** | arxeo... va yun. qrapho – yozaman. Yordamchi tarix fani; qoʻlyozma manbalarni qayta ishlash usullari va ularni nashrga tayyorlash bilan shugʻullanadi. Tarixiy manbalarni nashr qilish birinchi marta Gʻarbiy Yevropada paydo boʻlgan (15-asr). Oʻrta asr tari-xiy manbalarining birinchi tanqidiy nashri 16-asrda paydo boʻldi. Oʻzbekiston bir necha ming yillik davrni oʻz ichiga olgan boy arxeografik material (ta-rixiy hujjatlar, qoʻlyozma) larga ega. A.ning namunalari Oʻzbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida, arxiv va muzeylarda toʻplangan. |
| **Kompilyasiya** | Oʻzgalarning tadqiqotlari, asarlari asosida ularga hech qanday talqin berilmay, oʻzlashtirish yoʻli bilan tuzilgan ish; mustaqil boʻlmagan ish, asar. |
| **Bayt ul hikmat** | "Xizonat ul-hikmat"- olimlarni birlashtirgan ilmiy muassasa. Xalifa  Horun ar-Rashid (766-809) Bagʻdodda tashkil etgan.  Oʻzbekcha asarlarda "Bilim uyi" yoki "Donishmandlar uyi" deb yuritiladi. |
| **Dor ul-ilm** | Maʼmuniylar akademiyasi - Xorazmda 10-asr oxiri - 11-asr boshlarida faoliyat koʻrsatgan ilmiy muhit. Maʼmuniylar davlati (992—1017) tarixi bilan bevosita bogʻliq. |
| **Toponimika** | lotincha *topos* — joy, *onoma* — ism. Joʻgʻrofiy nomlarning paydo boʻlishi, rivojlanishi, oʻzgarishi va toʻgʻri yozilishini oʻrganuvchi fan. |
| **Gidronim** | grekcha - “gidro”- suv, “onima” - nom, suv ob'ektlarining, masalan, kanal, ariq, anhor, daryo, soy, jilg'a, irmoq, buloq, quduq, dengiz, ko‘l va qo‘ltiq, bo‘g'oz, sharshara kabilarning nomlarini o‘rganadi. |
| **Oronim** | yunoncha oros — tog’, ya’ni yer yuzasining relef shakllari — tog‘lar, cho‘qqilar, qirlar, vodiylar, tekisliklar nomlari. |
| **YUNESKO** | **U**nited **N**ations **E**ducational, **S**cientific and **C**ultural **O**rganization — Birlashgan Millatlar Taʼlim, Bilim va Madaniyat Tashkiloti; Birlashgan Millatlar tashkilotining maorif, fan va madaniyat masalalari bilan shugʻullanuvchi tashkiloti — xalqaro hukumatlararo tashkilot; BMTning ixtisoslashgan muassasasi. Davlatlar oʻrtasida maorif, fan, madaniyat va kommunikatsiyalar sohasida hamkorlikni rivojlantirish yoʻli bilan tinchlikka va xalqaro xavfsizlikka koʻmaklashish maqsadida 1946-yil tuzilgan. |
| **Neolit** | Yangi tosh davri, tosh davrining soʻnggi bosqichi.  Osiyo va Yevropa mintaqalarida qayd etilgan va qazib oʻrganilgan.  N. davri osori atiqalarining aksariyati miloddan avvalgi 6—3-ming yilliklar bilan sanaladi. |
| **Eneolit** | Mis davri, mistosh davri — neolitdan jez asriga oʻtish davri (miloddan avvalgi 4—3 ming yilliklar). Eneolit davrida insoniyat misdan ilk bor foydalana boshlagan. |
| **Movarounnahr** | Oʻrta asrlarda islom mamlakatlarida keng tarqalgan geografik atamadir. Uning xuddi shu maʼnoni anglatgan fors tilidagi "Varorud" va "Varojayxun" shakllari ham mavjud boʻlib, ularning barchasi avval (11 -asrgacha) Xuroson viloyatining davomi sifatida, 11-asr boshidan eʼtiboran esa Turkiston, yaʼni Qoraxoniylar davlati va undan keyingi turkiy davlatlar tarkibidagi maʼmuriy birlik sifatida tushunilgan. |
| **Ermitaj** | yoki **davlat ermitaji** (ruscha: *Госуда́рственный Эрмита́ж*) — Sankt-Peterburgdagi badiiy va madaniytarixiy davlat muzeyi; jahondagi eng yirik muzeylardan. Ermitajga 1764-yil Yekaterina II tomonidan (Berlindan golland va flamand maktablari rassomlarining asarlarini olib keltirilishi asosida) asos solingan (1852-yilda tomoshabinlar uchun qisman ochilgan), bu asarlar Qishki saroyning „Ermitaj“ (fransuzcha yepsh1a§e — xolis joy) deb atalgan apartamentiga joylashtirilgan |
| **Sho‘roi Islom** | "Islom kengashi" — Turkiston taraqqiyparvar ziyolilarining ijtimoiysiyosiy tashkiloti (jamiyati). 1917-yil 14 martda Toshkentda tuzilgan va 1918-yil bahorigacha faoliyat olib borgan. |
| **Sho‘roi Ulamo** | ("Ulamolar kengashi") — Turkiston ulamolari jamiyati. 1917 yil iyunda "Shoʻroi islomiya"dan ajralib chiqqan. Jamiyatning Toshkent, Qoʻqon, Samarqand shaharlaridagi shoʻbasi faol ish olib bordi. Jamiyat dasturi va nizomiga koʻra, ichki siyosiy tuzilmada shariat qonunlariga qatiy rioya qilish, milliy-diniy qadriyatlarni yuksaltirishga daʻvat etilgan. |
| **Madaniy me’ros** | O`tmish davrlardan insoniyatga qolgan modiiy va ma’naviy madaniyat boyliklari majmui. |
| **Madaniyat** | Jamiyat va inson tarixiy taraqqiyotining muayyan bir darajasi. Kishilar hayoti va faoliyatining turli ko`rinishlarida, shuningdyek ular yaratadigan modiiy va ma’naviy boyliklarda ifodalanadi. |
| **Tasviriy san’at** | San’at turi. Rassomchilik san’ati, grafika, haykaltaroshlik va foto san’ati sohalarini o`z ichiga oladi. Tasviriy san’at real borliqni ko`rgazmali obrazlarda, mavjud predmyetlarni ularning tabiiy shakli, o`rni va belgilarni o`ziga o`xshatib, umumlashtirib va tipiklashtirib ifodalaydi. |

**“Tarixshunoslik” fanidan test materiallar**

**1. Tarixshunoslik fani maqsadi bu …**

tarixning tarixini o‘rganish.

tarixni qaytadan yozish

tarixni hikoya qilish.

davr talablariga mos tarixni yozish.

**2. Antik davrda O’rta Osiyoda qaysi qabilalar yashagan?**

## saklar, massagetlar, so‘g’diylar

xioniylar, kidariylar, eftallar.

parfiyaliklar, marg’iyonaliklar va saklar

parfiyaliklar, xioniylar, saklar.

**3. “Tarix ar-rasul va-l-muluk” - “Jahon mamlakatlari tarixi” asarining muallifi kim?**

Masudiy

Beruniy.

Tabariy

Narshaxiy.

1. **Abu Nasr Forobiy qachon yashab ijod etgan?**

873-950 yy.

890-950 yy

973- 1048 yy.

to‘g’ri javob yo‘q.

1. **Abu Rayxon Beruniyning el og’ziga tushgan qaysi asarini bilasiz?**

“Hindiston”, “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar

“Minerologiya”, “Surat ul arz”.

“Hindiston”, “Fozil odamlar shahri”, “Minerologiya”

“Surat ul arz”, “Hindiston”

1. **O’rta Osiyolik buyuk muhaddis olimlardan kimlarni bilasiz?**

Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy

Imom A’zam, Imom G’azzoliy

Xoja Axror, Imom at-Termiziy.

Ahmad Farg’oniy, Xakim at-Termiziy

1. **Amir Temur saroyiga elchi bo‘lib kelgan Yevropaliklardan kimlarni bilasiz?**

Ryui Ganzales de Klavixo.

Marko Polo.

Genrix VII va Karl VI

Sota Moyyor

1. **Ulug’bek yashab ijod etgan davrdagi shoirlardan kimlarni bilasiz?**

Sakkokiy, Kamoliddin Balxiy.

Abu Abdulla Rudakiy, Ubayd Zakoniy.

Adib Sabor Termiziy, Rashiddiddin Vatvot

Sayfiddin Isfarangiy, Atoyi.

**9. Temuriylar davlatining ijtimoiy siyosiy xayotida naqshbandiy tariqati rahnomalaridan qaysi biri katta mavqeyga ega bo‘lgan?**

Xoja Axror.

Abu Masur Motrudiy.

Xoja Axmad Yassaviy

Abuxoliq G’ijduvoniy.

**10. Alisher Navoiy tarixga oid qanday asarlar yozgan?**

“Tarixi mulki Ajam”, “Tarixi hukoma va anbiyo”

“Jome ut-tavorix”

“Tarixi arba ulus” “To‘rt ulus tarixi”

“Novodir ul- voqea”

**11. Z.M.Boburning qizi Gulbadanbegim qanday asar yozgan?**

“Xumoyunnoma”

“Boburnoma” ning davomini

“Akbarnoma”

Gulbadanbegim asar yozmagan

**12. Turdi Farog’iy qaysi qo‘zg’olonda ishtirok etgan?**

XVII asr oxiri Subxonqulixonga qarshi qo‘zg’olonda.

XVI asrning yarimida bo‘lib o‘tgan qo‘zg’olonda

XVIII asrning ikkinchiyarmida bo‘lgan qo‘zg’olonda.

XVI asrning boshlaridagi qo‘zg’olonda

**13. Yusuf Tabibiy asari qanday nomlanadi?**

“Jome al-fovoid” (Foydali ma’lumotlar ao’plami)

“Bahr ul- asror”

“Saydana”

“Yurak dorilari”

**14. XVI asrda yashab ijod etgan xattotni aniqlang?**

Mir Ali Tabriziy.

Yoqut Masta’simiy

Xo‘ja Mir Alisoniy

Sulton Ali Mashhadiy

**15. Turkistondagi birinchi bosma ro‘znoma qachon va qanday nom bilan nashr etilgan?**

1870 y. “Turkistanskie vedemosti” , “Turkiston viloyatining gazetasi”

1903 y. “Tujjor”

1917 y “Ishtirokiyun”

*D. 1905 y. “Taraqqiy”*

**16. “Turkiston mo‘g’il istilosi davrida” nomli mashhur asarni yozgan olim kim?**

V.Bartold

V.Veselovskiy.

V. Grigorev

V.Vyatkin

**17. Turkiston jadidlarining siyosiy-g’oyaviy qarashlariga katta ta’sir etgan qrim-tatar ma’rifatparvari kim?**

Ismoil Gasprinskiy

Zaki Validiy

Anvar Poshsho

Said Rizo Alizoda.

**18. Turkiston xalq universiteti qachon ochilgan?**

1918 y.

1919 y.

1920 y.

1921 y.

**19. Turkiston xalqlarining dastlabki milliy hukumati- Turkiston muxtor respublikasi qachon tuzildi?**

1917 yil noyabr- dekabr

1918 yil fevral

1919 yil aprel

1917 yil mart

**20. Chet ellik olimlardan keng ko‘lamdagi “Buxora tarixi” asarini yozgan muallifni aniqlang?**

X.Vamberi

M.Degin

B.Shpuler

Xammer-Purgshtal

**21. O’rta Osiyo xalqlarining shakllanishidan xabar beruvchi muhum ahamiyatga ega bo‘lgan mashhur asar nomi va muallifini aniqlang.**

“Shajarai turk” Abulg’ozixon

“Shajarai tarokima” Abulxayrxon.

“Tarixi Abulxayrxoniy” Ma’sud Usmon Ko‘histoniy.

“Shayboniynoma” Kamoliddin Binoiy

**22. XIX asrning 60-80 yillarida Turkistonda tarix fanidan asar yozgan rus olimlarini aniqlang.**

V.V.Grigorev,I.Veselovskiy.

N.A.Seversev

N.V.Mushketov

A.P.Fedchenko

**23. Jadid so‘zining lug’aviy ma’nosini aniqlang**.

Yangi – yangi usul

Haq uchun kurashuvchi.

Hurlik.

Birlik

1. **“Mening jonajon tarixim” asarinig muallifi kim?**

Xidayatov G.A.

Vaxbov M.

Mo‘minov I.M.

Muqminova R.G.

1. **O’zbekiston Fanlar Akademiyasining gumanitar soxalar (tarix, arxeologiya, etnologiya) ga bog’liq jurnalini aniqlang.**

“O’zbekistonda ijtimoiy fanlar”

“Iqtisol va xisobat”

“Sirli Olam”

“Inson va qonun”

1. **O’zbekiston respublikasi davlat mustaqilligi elon qilingan sanani aniqlang.**

1991 yil 31 avgust

1990 yil 20 iyun.

1991 yil 8 dekabr

1991 yil 1sentabr

1. **O’zbekiston qachon MDH ga a’zo bo‘lib kirgan sanani aniqlang.**

1992 y yanvar

1990 y may

1990 y iyun

1991 y dekabr

**28. O’zbekiston Respublikasi mustaqilligi haqida referendum va .**

**O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga saylov qachon o‘tkazilgan?**

1991 y 29 dekabr

1991 y. 18 noyabr

1991 y 31 avgust

1992 y. 8 dekabr

**29. O’zbekiston Respublikasi BMT ga qachon a’zo bo‘lgan?**

1992 y 2 mart

1991 y 2 iyun

1991 y 29 dekabr

1993 y fevral

**30. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qachon qabul qilingan?**

1992 y 8 dekabr

1991 y 18 noyabr

1992 y 2 iyun

1991 y avgst

**31.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi necha bo‘limdan iborat?**

Olti bo‘lim

Uch bo‘lim

yigirma olti bo‘lim.

128 bo‘lim

32. Lotin imdosiga asoslangan o‘zbek alfavitini joriy qilish to‘g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

A. 1993 yil 2 sentabr\*

V. 1989 yil 21 oktabr

S. 1992 yil 3 sentabr

D. 1993 yil 4 yanvar

**33. O’zbekiston Respublikasining “Davlat bayrog’i to‘g’risidagi” qonun qachon qabul qilingan?**

1991 yil 18 noyabr

1992 yil 2 iyun

1990 yil 12 yanvar

1994 yil 1 iyul

1. **O’zbekiston Respublikasining “Davlat Geri to‘g’risidagi” qonun qachon qabul qilingan?**

1992 yil 2 iyun

1990 yil 12 yanvar

1991 yil 18 noyabr

1994 yil 1 iyul

1. **O’zbekiston Fanlar Akademiyasi tashkil topgan sanani aniqlang.**

### 1943 yil 27 sentabr

### 1940 yil 4 noyabr

1946 yil 7 yanvar

To‘g’ri javob yo‘q.

1. **Tarixshunoslik fani qanday tamoyillar asosida o‘rganiladi?**

Tarixiylik va ob’ektivlik

O’tmishni ideallashtirish.

Tarixni haqqoniy yaratish.

To‘g’ri javob yo‘q

1. **O’rta Osiyo xalq og’zaki ijodi xisoblangan “To‘maris” afsonasi qaysi manbada uchraydi?**

Gerodotning “Tarix” asarida

Polienning “Harbiy xiylalar” asarida

Arrianning “Harbiy xiylalar” asarida

Kvint Kursiy Rufning “Aleksandr tarixi” asarida

1. **Antik davr O’rta Osiyo tarixiy ramanchiligining mualliflaridan kimlarni bilasiz?**

Mirkarim Osim, Yavdat Ilyosov

Aminova, M.Oxunova

Muxammad Ali, Primqul Qodirov

T. Saidqulov, A.Asqarov

1. **Tarixshunoslik fanining maqsadi nimadan iborat?**

Tarixning tarixini o‘rganish\*

Tarixni qaytadan yozish.

Davr talabiga mos tarix yozish

Tarixchi olimlarning asarlarin tahlil qilish

1. **Mahmud Qoshg’ariy o‘zining qaysi asari bilan mashhur bo‘lgan?**

“Devoni lug’atit turk”

“Qutadg’u bilk”

“Devoni hikmat”

“Jome as-sahih”

1. **Algebra so‘zi qaysi O’rta Osiyolik olimning nomi bilan bog’liq?**

Al-Xorazmiy

Forabiy

Beruniy

Ahmad Farg’oniy

1. **Muhamma ibn Muso al-Xorazmiy asarini aniqlang?**

“Kitob aljabr va muqobala”

“Osmon xarakatlari haqida kitob”

“Hindiston”

“Ziji jadidi ko‘rogoniy”

**43. “Osmon harakatlari haqida kitob”, “Yulduzlar haqidagi fan” risolalarining muallifi kim?**

Ahmad Farg’oniy

Forabiy

Qozizoda Rumiy

Al-Xorazmiy

1. **Abu Nasr Forabiy asarini aniqlag.**

“Fozil odamlar shahri”

“Hindiston”

“Novodir ul-voqea”

“Mineralogiya”

1. **Abu Rayhon Beruniyning yashab ijod etgan yilini aniqlang.**

973-1048 yy.

780-843 yy

973-1030 yy.

950-1037 yy

1. **Abu Ali ibn Sino qachon qaerda tug’ilgan?**

980 yil Afshona qishlog’ida

950 yil Qasri Hinduvon qishlog’ida

978 yil O’tror yaqinida

973 yil Qiyot qishlog’ida

1. **“Qutadg’u bilk” asarining muallifini aniqlang.**

Yusuf Xos Xojib

Mahmud Qoshg’ariy

Xofiz Abro‘

Ahmad Yugnakiy

1. **Mashxur muarrix Abu Bakr Narshahiy asarini aniqlang.**

“Buxora tarixi”

“Tarixi arba ulus”

“Jome ut-tavorix”

“Tavorixi guzdayi nusratnoma”

1. **“Tavorixi guzdayi nusratnoma” asarining muallifini aniqlang**

Muallifi noma’lum.

Xofiz Tanish Buxoriy

Xofizi Abro‘

Abu Bakr Narshaxiy

1. **“Shohnoma” asarining mualifini aniqlang.**

Firdavsiy

Jomiy

Lutfiy

Rudakiy

1. **Amir temur va temuriylar tarixiga oid bo‘lgan manbani aniqlang.**

Maxmud ibn Valining “Baxr ul-asror” asari

Yoqut Xamoviyning “Mu’tam al-Budon” asari

Xofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma” asari

“Jome ut-tovorix asari”

1. **Mirzo Ulug’bek bilan bir davrda yashagan olimlarni aniqlang.**

Qozizoda Rumiy, G’iyosiddin Jamshid, Ali Qushchi

Nosir Xisrav, Maxmud ibn Vali

Abu Ma’shar Balxiy, Xamid ibn Abdumalik  
Ahmad Farg’oniy, Ali Qushchi, Qozizoda Rumiy

1. **Ulug’bek Rasadxonasini izlab topgan arxeolog olim kim?**

V.L.Vyatkin

M.Ye.Masson

V.V.Bartold

S.P.Tolstov

1. **Alisher Navoiy haqida tarixiy kitob bitgan muarrixni aniqlang .**

Xondamir.

Maxmud ibn Vali

Xofizi Abro‘

Ibn Arabshoh

1. **“Shayboniynoma” asarning mualifini aniqlang.**

D va V.

Binoiy

Mirxond

Muxammad Solix

56. **“Abdullanoma” asarining muallifini toping**

#### Xofiz Tanish Buxoriy

#### Muhammad Haydar

Rashiddin

Binoiy

**57. 1644 yilda tug’ilgan yirik mutaffakir olimni aniqlang.**

Boboraxim Mashrab

Saida Nasafiy

Xuvaydo

Abulqosim Bedil

**58. “Tarixi Muqimxon” asarining mualifi kim?**

Muxammad Yusuf Munshiy

Muxammad Solix

Xondamir.

Abduraxmon Davlat

**59. Sultonali Tabib Xurosoniy qanday kitob yozgan?**

“Davolash bo‘yicha qo‘llanma”, “Tabiblikdan qo‘llanma”

“Urjuza”

“Donishnoma”

“Saydana”

**60. XVI asrning ikkinchi yarmida Buxoraga kelgan rus elchisi kim?**

Antoniy Jenkinson

N.Muravev

Bekovich-Cherkasskiy

I.Xoxlov

**61. Zardushtiylarning muqaddas kitobi “Avesto” ni ingliz tiliga kim tarjima qilgan?**

##### L.X.Mayls

##### J. Darmesteter

Ankel Dyu Peron

D.Xristensen

**62. Zardushtiylarning muqaddas kitobi “Avesto” qaysi hukumdor davrida to‘liq kitob holiga keltirilgan?**

Shopur I davrida

Peruz davrida

Shopur II davrida

Anushervon davrida

**63. “Muntaxib ut-tavorix” asarining muallifini aniqlan.**

Hakimxon To‘ra

Qipchoqxon Balxiy

O’tamish Xoji

Hofizu Abro‘

**64. Bu asar 1721-22 yillarda Lohurda yozib tamomlangan. 1726 yili to‘liq yozib tugatilgan. Asar fotiha, xotima, va besh qismdan iborat. Ushbu qaysi asar haqida ?**

##### “Tarixi Qipchoqxoniy”

##### «Muntaxib ut-tavorix”

“Sharafnomai shohiy”

“Muqimxon tarixi”

**65. Qaysi tarixchi olimning haqiqiy ismi Ahmad ibn Mir Nosir ibn Yusuf al-Xanafiy al-Buxoriy xisoblanadi?**

Ahmad Donish

Xofiz Tanish Buxoriy

Narshahiy

Zayniddin Vosifiy.

**66. “Tazkirat ush-shuaro”, “Nusxayi zeboyi jahongiriy” asarlarining muallifini toping.**

Mutribiy Samarqandiy

Maleho Samarqandiy

Mirzo Sodiq Samarqandiy

Fazliddin Namongoniy

**67. Qaysi asarda mavarounnaxrlik 328 shoirning hayoti va ijodiga to‘xtalib o‘tilgan.**

“Tazkirat ush-shuaro”

“Nusxayi zeboyi jahongiriy”

“Muzahkkir ul-ashob”

“Riyoz ush-shuaro”

**68. Muhammad Badi’ Devon Samarqandiy (Maleho) qalamiga mansub asarni aniqlang.**

“Muzahkkir ul-ashob”

“Nusxayi zeboyi jahoongiriy”

“Tazkirat ush-shuaro”

“Riyoz ush-shuaro”

**69. Abulg’ozixon Bohadirxon qalamiga mansub asarni aniqlang**

D, V, S.

“Shajarayi tarakima”

“Manefe ul-inson”

“Shajarayi turk”

**70. Munisning yer-suv masalalariga oid bo‘lgan asarini aniqlang.**

“Arnalar”

“Savodi ta’lim”

“Firdavs ul-iqbol”

###### “Munis ul-ushshoq”

**71. Az-Zamaxshariyning xorazmshox Otsizga bag’ishlangan asarini aniqlang.**

“Muqaddamat ul-adab”

“Al-Mufassal”

“Asos ad-balog’a”

“Al-Kashshof”

**72. Bu asarning muallifi noma’lum bo‘lib, asar ikki qismdan iborat**

**birinchi qismi (“Saylanma”) Ikkinchi qismi- “Shayboniyxonning zafarli yurishlari” deb ataladi. P.Lerxning yozishicha asarning birnchi qismi Sulton Valad, ya’ni Jaloliddin Rumiy bo‘lganligini aytadi. So‘z qaysi asar haqida borayapti?**

##### “Tavorixi guzdayi nusratnoma”

##### “Tavorix ul-xovoniy”

“Nafahot ul-unus”

“Toj ut-tavorix”

**73. “Shajarayi turk” asari necha bobdan iborat?**

IX bob

VII bob

VIII bob

V bob

**74. “Tarixi Abulxayrxoniy” tarixiy asarining muallifini toping.**

Ma’sud ibn Usmon Ko‘histoniy

Xofiz Tanish Buxoriy

Amin Buxoriy

Mir Olim Buxoriy

**75. U kishi XVI asrda o‘tgan yirik tarixchi olim bo‘lib, u turklashgan mo‘g’il urug’laridan dug’lot (mo‘g’ilcha “dog’olot”-cho‘loq) qabilasiga mansub bo‘lib, Mo‘g’iliston xonlari davrida usulbegi, Qashg’or hokimi lavozimlarida turgan. So‘z qaysi tarixchi-muarrix haqida?**

Mirza Muhammad Haydar.

Abdurahmon Davlat.

Ma’sud ibn Usmon Ko‘histoniy

Ruzbehon

**76. Bu asarda Qo‘qon shahriga asos solinishi, xonlikda Norbo‘tabiy, Olimxon, Umarxon, Muhammad Alixon, Sheralixon va Xudoyorxon davrida bo‘lib o‘tgan voqealar bayon etiladi. Ushbu gap qaysi asar haqida borayapti?**

“Tarixi Farg’ona”

“Badoe’ ul-vaqoe’”

“Tarixi Aziziy”

“Gulshan ul-mulk”

**77. Xiva xonlaridan bo‘lgan mashhur tarixchini aniqlang.**

Abulg’ozi Bahodirxon.

Elbarsxon

Muhammad Rahimxon II (Feruz)

Sherg’ozixon.

**78. Turkiston o‘lkasining birinchi yer usti xaritasi qaysi olimlar tamonidan tuzilgan?**

A.Fedchenko, I.Mushketov

I.Mushketov, G.Ramanovskiy.

V.Oshanin, A.Fedchenko

N.Seversev, G.Ramanovskiy.

**79. “Padarkush” dramasini yozgan adibni aniqlang.**

M.Behbudiy

A.Avloniy

A.Fitrat

Hamza

**80. “Ulug‘bek va uning davri” asri muallifi kim?**

V.V.Bartold

N.I.Veselovskiy.

P.P. Ivanov

A.Yu.Yakubovskiy

**81. O‘rta Osiyoning Chor Rossiyasi tomondan zabt etilishi tarixini kimlar yoritgan?**

Xalfin N.A, Ziyaev X, Xasanov M.X.

Jitov K.Ye., Zevelev A.I, Jeltova G.I.

Axmedov B.A., Axmedov A, Fozilbek Otabek o‘g’li

Asqarov A, Buryakov Yu.F,

**82. 1541 yilda qaysi olim tibbiy-dorishunoslik risolasining ro’yxatini tuzgan?**

Tabib Yusufiy

Sulton Ali Mashhadiy

Muhammad Samarqandiy

Sulton ali Xurosoniy

**83. XIX asrning birinchi yarmida “Chor darvesh”, “To‘tinoma ” kabi asarlar kim tamonidan o‘zbek tiliga o‘girilgan?**

Gulxaniy

Muqumiy

Ibrat

Furqat

**84. Turkiston xalq kutubxonasi qachon tashkil etilgan?**

1870 y.

1895 y.

1902 y.

1905 y.

**85. O‘rta Osiyo tarixini o‘rganishda XIX asr ikkinchi yarmida tuzilgan Turkiston to‘plami necha tomdan iborat?**

591 tom

550 tom

551 tom

350 tom

**86. “Fidavs ul-iqbol” asarini yozgan xorazmlik mashhur tarixchini aniqlang.**

Munis

Muhammad Raximxon –Feruz

Avaz O‘tar

Ogahiy

**87. Mustaqillik yillarida sho‘rolar tuzumining quloqlashtirish siyosatini yoritgan tarixchi olimni aniqlang?**

Shamsutddinov R

Axmedov A.

Usmonov Q

Axmedov B.

**88. Quyidagi olimlardan qaysilari Qoraqolpoq tarixini yoritgan?**

Dosumov Ya.S. Kamolov S.K.

Lelchuk V.S, Dosumov Ya.S.

Suleymanov X.

Kariev I, Moshev M.

**89. Ikki tomlik “Samarqand tarixi” kimning tahriri ostida chiqqan?**

Mo’minov I.M.

Boboxonov S.I.

Rashidov G.R.

Aleskerov Yu.N.

**90. Birinchi o‘zbek tarixchi professori kim bo‘lgan?**

Po’lat Soliev

T.N. Qoriniyoziy

N.T. To‘raqulov

G.I. Safarov

**91. O‘zbekiston xalqlari tarixi manbalari –Toshkent., 2001 –216 b. darsligining muallifi kim?**

B.Axmedov

G. Sagdullaev

D. Alimova

A. Ziyaev

**92. “Ibn Battuta va uning O‘rta Osiyoga sayohati” asarining muallifi kim?**

Ne’matilla Ibrohimov

Shaxiyor Muhammad Sharif

Muxammad Ali Muvaxxid

Rizo ud-Din Faxrid-Din

**93. “O‘zbek tiliga davlat tili berish haqidagi” qonun qachon qabul qilingan?**

1989 y. 21 oktiyabr

1990 y. 20 iyun

1991 y. 18 noyabr

1992 y. 10 dekabr

**94. O’zbekiston Fanlar Akademiyasining birinchi prezidentini aniqlang.**

Qori Niyoziy

X.Abdullaev

G. Mavlonov

I.Mo‘minov

**95. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilaridan O‘zbekistonlik necha kishi Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga sazovor bo‘lgan?**

280 kishi

298 kishi

150 kishi

215 kishi

**96. Respublikamizda 1996 yil kimning tavalludi keng nishonlandi?**

Temur Malik

Jaloliddin Manguberdi

Amir Temur

Ahmad ibn Ismoil Buxoriy

**97. Sohibqiron Amir Temur hayoti va faoliyati haqida kitob yozgan amerikalik tarixchini aniqlang.**

Xilda Xukim

A.K.Arends

Lyusen Karen

L.Langle

**98. Gruziya tarixidan ogoh etuvchi shoh asarni aniqlang.**

“Yo‘lbars terisini yopingan pahlovon”\*

“Igor jangnomasi”

“Ikar va Dedal”

Agvan tarixi

**99. “Matla-us-Saxdayn” asarining muallifini ko‘rsating.**

Abdurazzoq Samarqandiy

Xofizu Abro’

Mirxond

Xondamir

**100. Buxora xonligining XVI-XVII asrlardagi ijtimoiy-siyosiy xayotida Jo‘ybor shayxlarining xo’jalik xujjatlarini kim birinchi bo’lib rus tiliga tarjima qilgan?**

P.P.Ivanov.

A.Yu.Yakubovskiy

N.Ya.Bichurin

V.V.Bartold

**TARIXShUNOSLIK FANIDAN GLOSSARIY**

**1. Kalom –** o‘rta asrlar musulmon adabiyotida har qanday diniy va falsafiy mavzularda mushohada yuritishda aql asosida tayanib, hukm chiqarish

**2. Induvidual ong –**  o‘ziga xos tarzda yon atrofini bilishi, sezishi, idrok etishi, uning to‘plangan ijtimoiy-tarixiy tajribalarni o‘zlashtirganini ko‘rsatuvchi fikrlari, tasavurlari, g‘oyalari va qarashlar

**3. Ilmiy izlanish –** ilmiy tadqiqotning o‘ziga xos ko‘rinishi bo‘lib, yangilikni topishiga qaratilgan faoliyat, yangi natijalar olishda davom etish, yangi bilim hosil qilish

**4.** **Verifikatsiya tamoyili** – (lotincha verificatia – haqiqatni isbotlamoq) olam to‘g‘risidagi har qanday da’voning haqiqatliligi, pirovard natijada uni hissiy ma’lumotlar bilan taqqoslab ko‘rish yo‘li bilan aniqlanishi lozim

**5**. **Barqaror rivojlanish** – davlat, xalq, millatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va ekologik muhitning bir-biri bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatuvchi atama

**6**. **Bilish nazariyasi** – bilish, inson bilimlarining kelib chiqishi, uning xususiyatlari va qonuniyatlari hamda uslublari haqidagi ta’limot. Bilish voqelikning inson ongida aks etish jarayonidir

**7**. **Analiz va sintez** – (analisis – ajratish va sintesis - birlashtirish) umumiy ma’noda bugunni tarkibiy qismlarga fikran ajratish va qismlardan butunni xudi shunday tarzda qayta birlashtirishdir. Analiz va sintez bilish jarayonida muhim ahamiyatga ega va uning hamma bosqislarida amalga oshirishlari

**8**. **Argument** – (lotincha argumentum - dalil). Mantiqda biron boshqa hukmning (yoki hukmlar tizimining) haqiqatliligini tasdiqlash uchun keltirilgan hukm (yoki hukmdor tizimi), isbotning asosi yoki dalili, umuman butun isbotlanishi

**9**. s**ivilizatsiya** – (lotincha civiles - fuqaro jamiyati, harbiylarsiz va cherkovlarsiz hayot) – jamiyat erishgan moddiy va ma’naviy darajasi

**10**. **Formallashtirish** (loticha forma – tuzilish, tashqi qiyofasi)

**11**. **Aksioma** – (yunoncha – axsioma – so‘zsiz qabul qilingan qoida, ilk asos) – shartsiz silliogistik hukm-muhokamaning asosiy tamoyili

**12**. **Avtokratiya** – (yunoncha – autos – o‘zim va crest – hokimiyat so‘zlari birikmasidan tashkil topgan)

**13**. **Agressiya** (lotincha – aggredio – hujum qilmoq ma’nosini anglatadi)

**14**. **Adaptatsiya** – moslashmoq, o‘rnashmoq

**Foydalanilgan аdаbiyotlаr:**

**Asosiy darsliklar**

1. Sh.Mirziyoyev. “Tanqidiy tahlilqat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”. Т. 2017 y. -53 b.
2. Shavkat Mirziyoyev. O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi to’g’risida farmoni. Toshkent. “Adolat” 2017 y.
3. Shavkat Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovidir. Т. “O’zbekiston”. 2017 y. (lotin grafikasida)
4. Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. Т. “O’zbekiston”. 2017 y.
5. Мирзиёев Ш. М. Постановление “О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуshествляемых в стране широкомасштабных реформах” от 06.06.2018 г. № ПП-3775
6. Мирзиёев Ш. М. Выступление на церемонии открытия 43-й сессии Совета Министров иностранных дел ОИС. // Народное слово. 2016. 19 октября.
7. Мирзиёев Ш. М. Указ «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (7.02.2017.).
8. Мирзиёев Ш. М. Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности» (17.02.2017.).
9. Мирзиёев Ш. М. Постановление «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» (20.04.2017.).
10. Каримов И.А. Собрание сочинений в 22-ти т. – Т.: Узбекистан, 1996-2012.
11. Каримов И.А. Наука должна служить прогрессу страны / Собрание сочинений в 23-х т. - Ташкент, 1996.
12. Каримов И.А. Без исторической памяти нет будуshего / Собрание сочинений в 16-ти т. – Ташкент, 1999.
13. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008.
14. Erkin va farovon demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Т. “O’zbekiston” 2017 y. (lotin grafikasida)
15. Karimov. I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q T. “Sharq” 1998
16. Karimov. I.A. Naznacheniye nauki - slujit rassvetu Rodini T. 1996
17. Karimov I.A. Amir Temur faxrimiz g’ururimiz T. 1997
18. Tyurikov V., Shagulyamov R. Po puti nezavisimosti. T. 1996.
19. Лунин Б.В. Историография обshественных наук в Узбекистане. Библиографические очерки. – Ташкент, 1972.
20. Очерки истории естественнонаучных знаний. – Москва, 1982.
21. Мец А. Мусульманский ренессанс. – Москва, 1966.
22. N.Abdurahimova, F.Ergashev. Turkistonda chor mustamlaka tizimi.- T., 2002.
23. B.Ergashev. Tarixshunoslik va manbashunoslik. Samarqand., 2021.

**Manba va adabiyotlar ro’yxati**

1. Абдунабиев А. “Вклад в мировую цивилизацию” Т.1998
2. Классическая наука Средней Азии и совершенная мировая цивилизация. Т. 2000
3. Ртвиладзе Е.В, Саидов А.Х, Абдуллаев Е.В Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана: государственность и право Т.2000
4. Аринов М.К. Социальная утопия как течение общественно - философской мысли в Средней Азии Т. 1989
5. Баҳодиров Р Классификация наук на мусульманском Востоке и место астрономии в нем. Обш. Науки в Узбекистане ж. №7, 1994
6. Баходиров Р. Ал-Хорезми М.1988
7. История политических и правовых учений в Средние века и в период Возрождения. М. 1986
8. Абдунабиев А., Саидова М. Сто имен в витке истории. – Т. 2000.
9. Абу Али ибн Сино. Канон врачебной науки. – Т. 2003.
10. Абу Бакр Мухаммад Наршахи. Истории Бухары. – Т. 1987.
11. Амир Темур в мировой истории. Под редакцией Х. Кароматова. – Т. 2001.
12. Ахмедов А. Улугбек и его «Зидж». – Т. 1994.
13. Беруни Абу Рейхан. Памятники минувших поколений. – Т. 1957.
14. Бурхануддин Маргинани. Хидоя. Комментарии мусульманского права. – Т. 1958.
15. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. – Москва, 1963. Соч. 2. ч.1.
16. Беляев В.А. Арабы, ислам и арабский халифат в ранее средневековье. – Москва, 1965.
17. Больтанов О.Г. История халифата. Т.1-3. – Москва, 1989-1998 гг.
18. Буниятов З.М. Государство хорезмшахов Ануштегинидов 1097 - 1231 гг. – Москва, 1986.
19. Захириддин Мухаммад Бабур. Бабур-наме. Записки Бабуру – Т. 1958.
20. Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди. – Т. 1996.
21. Улугбек Мухаммад Тарагай. «Зидж» - новые Гурановы астрономические таблицы. Перевод А.А. Ахмедова. – Т. 1994.
22. Ухунжанов Э.А. Письменная культура Средней Азии (Древняя и раннесредневековая история письменности и книги Средней Азии). – Т. 2000.
23. Из истории науки эпохи Улугбека. – Т. 1979.
24. Великие ученые Средней Азии и Казахстана. – Алма-Ата, 1965.
25. Конрад Н.И. Запад и Восток. Москва, 1966.
26. Саидкулов Т.С. Очерки историографии Средней Азии. – Т. 1992.
27. Исследования по истории, истории науки, культуры народов Средней Азии. – Т. 1993.
28. Матвиевская Г.П. К истории математики Средней Азии IX – XV вв. – Т. 1982.
29. Матвиевская Г.П., Розенфельд В.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII – XVII вв.). – Москва, 1983.
30. Ахмад ал-Фергани и его вклад в развитие мировой науки. Матер. Международной научн6ой конференции. – Фергана, 1998.
31. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – Москва-Ленинград, 1948.
32. Федоров М. Абу Райхан. Новеллы о Беруни. – Т. 1974.
33. Хайруллаев М.М. Фараби: эпохи и учение. \_ Т. 1978.
34. Хайруллаев М.М. Абу Наср ал-Фараби. – Москва, 1982.
35. Хайруллаев М.М. Эпоха Возрождения и мыслитель Востока. – Т. 1971.
36. Хасанов Х. Среднеазиатские географы и путешественники. – Т. 1964.
37. Хайруллаев М.М. Великий врачеватель. – Москва, 1980.
38. 100 великих изобретений. – Москва, 2000.
39. 100 великих ученых. – Москва, 2000.
40. 100 великих географических открытий.- Москва, 2001.
41. 100 великих научных открытий. – Москва, 2002.
42. Закладин Н.В. Всемирная история XX в. – Москва, 1999.
43. Алимова Д.А. Ўрта Осиёда жадидчилик. Янгиланиш йўллари, ислоҳатлар, мустақиллик учун кураш. Т., 2000
44. Ахмедов Б. «Улуғбек» Т., 1994.
45. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг 50 йиллиги. Т., 1993.
46. Абдунабиев А. Вклад в мировую цивилизацию. Т., 1998.
47. Абдунабиев А., Саидова М. Сто имен в витке истории. Т., 2000.
48. Абдулхаким Шараъий Жузжоний. Марғилоний ва унинг издошлари. Т., 2000.
49. Античная культура. Словарь-справочник. М., 1995.
50. Арабская средневековья культура и литература. М., 1978.
51. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркенстана. Т.2, М., 1963.
52. Биографические справки учены. Т., 1990.
53. Бонгард-Левин Г.М. Древние цивилизаиии. М., 1989.
54. Бурхониддин Ал-Марғиноний. Хидоя. Т., 2000.
55. Булгаков П.Г. Жизнь и труды Беруни. Т., 1972.
56. Великие ученые Средней Азии и Казахстана. Алма-Ата 1965.
57. Имом ал — Бухорий ва унинг дунё маданиятида тутган ўрни мавзусидаги халқаро конференция материаллари Самарқанд, 1998.
58. Из истории эпохи Улугбека. Т., 1965.
59. Комилов Н. Тафаккур карвонлари. Т., 1999.
60. Крачковский И.Ю. Танланган асарлар. М., 1957.
61. Кодиров А. Ўрта Осиёда медицинанинг пайдо булиши. Т., 1990.
62. Лунин Б.В. Историография, общественных наук в Узбекистане. Био­библиографический очерк. Т., 1972.
63. Мачин Г.В. Создание Академии Центральной Азии - веление времени. Маяк Востока, 1994.
64. Матюшин Г.Н. Археологический словарь. М., 1996.
65. Мифы народов мира. Энциклопедия, т. 1-2, М., 1998.
66. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1966.
67. Мозийдан таралган зиё. Имом Ал-Бухорий. Т., 1998.
68. Миллий истиклол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т., 2000.
69. Наука Средней Азии и мировая цивилизация. Т., 2000
70. Очерки арабской культуры V-ХV вв. М., 1982.
71. Очерки истории естественнонаучных знаний. М., 1982.
72. Ртвеладзе Э. Великий шелковый путь. Энциклопедический справочник. Т., 1999.
73. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана: государственность и право. Т., 2000.
74. Саидкулов Т.С. Очерки историографии Средней Азии. Т., 1992. Ю. Слово о науке. М., 1986.
75. Толстов СП. По следам древнехорезмской цивилизации. М-Л., 1948.
76. Уватов У. Донолардан сабоклар. Т., 1994.
77. Шамухамедов III., Дан 3. Ташкентский Университет основоположник науки в Средней Азии. Т., 1980.
78. Г. Носирходжаева. проблемы историко-философской мысли в трудах Беруни.Т,2001
79. Р. Боҳодиров Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий ва таснифи тарихидан. Т.,1995.
80. М. Хайруллаев Ўрта Осиёда йилк Уйғониш даври маданияти. Т.,1994
81. А. Саъдуллаев, А. Салтиқов: Хоразм Маъмун Академиясининг тарихий илдизлари. Урганч,2003.
82. Н. Шермуҳамедова. Фалсафа ва фан методологияси Т.,2005
83. Абдукаҳҳор Иброхимов. Маъмун академияси. Т.,2005
84. Ўзбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси, Тарих института фаолияти такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори. «Халқ сўзи», 1998й. 27 июль.
85. Котюкова Т. История нуки. Т., 2003.
86. Баходиров Р. Из истории классификации наук на средневековом Востоке. Т., 2000.
87. Маънавият юлдузлари. Т., 1999.
88. Ғарб фалсафаси. Т., 2004.
89. Шермухамедова Н. Фалсафа ва фан методологияси. Т., 2005.
90. Холбоев С. Миллий университетнинг тарихий илдизлари ва ташкил топиши. Т., “ Шарқ ”, 2003.

**Internet saytlar**

1. www.history.ru
2. <http://www.sambuh.ru/uzbekistan/history_of_uzbekistan.php>
3. <http://www.easttime.ru/countries/1/1/>
4. <http://www.guldu.uz/uzhistru.html>
5. <http://www.ancienthistory.spb.ru/>
6. <http://eu.spb.ru/history/index.htm>
7. <http://www.philos.msu.ru/fac/history/>
8. http://historia-site.narod.ru/library/ethnology/tokarev\_6.htдобавить
9. htttp://www. asie-centrale.com/ouzbekistan/tamerlan.htm
10. <http://encyciopedia.com/html/X/X-Tamerlan.asp>
11. www. ziyonet.net.

1. 1 Karimоv I.A. «O’zbеkistоn o’z istiqlоl va taraqqiyot yo’li». T. «O’zbеkistоn»., 1992 y. 67-bеt. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Karimоv I.A. «O’zbеkistоn o’z istiqlоl va taraqqiyot yo’li». T. «O’zbеkistоn»., 1992 y. 67-bеt. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Karimоv I.A. «Buyuk maqsad yo’lidan оg’ishmaylik». T., «O’zbеkistоn», 1992 y., 9-bеt. [↑](#footnote-ref-3)
4. 3 Karimоv I.A. «Tarixiy xоtirasiz kеlajak yo’q». T., «SHarq», 1998 y., 24-25 bеtlar. [↑](#footnote-ref-4)
5. 1 Hоfiz Tanish Buxоriy. «Abdullanоma», 1-jild. T., 1968 y. 148-bеt. [↑](#footnote-ref-5)
6. 2 Ubaydullanоma. T., 1957 y. 221-bеt. [↑](#footnote-ref-6)
7. 1 O’sha asar. [↑](#footnote-ref-7)
8. I.А.Kаrimоv. Tаriхiy хоtirаsiz kеlаjаk yo`q. // Mulоqоt, 1998, №2, -2-3-bеtlаr [↑](#footnote-ref-8)
9. SHirinоv T. Qаdimgi Bаqtriyа pоdshоligi «Kаttа Хоrаzm» // O`zbеkistоn dаvlаtchiligi tаriхi: (оchеrklаr). –T.: SHаrq, 2001. -8-14 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bаrtоl’d V.V. Istоriyа kul’turnоy jizni Turkеstаnа. –L., 1927. –s.3; еgо jе, «Sоchinеniyа», tоm, 2, chаst’ 1. –s.171. [↑](#footnote-ref-10)
11. Istоriyа Uzbеkskоy SSR. Tоm 1. –Tаshkеnt, 1967. –s.15, 17, 165. [↑](#footnote-ref-11)
12. Аskаrоv А.А., SHirinоv T.SH. Rаnnyаyа gоrоdskаyа kul’turа epохi brоnzы uygо Srеdnеy Аzii. –Sаmаrqаnd, 1993; SHаydullаеv SH. Ilk dаvlаtlаrning аrхеоlоgik bеlgilаri // O`zbеkistоn tаriхi. №3, -Tоshkеnt, 2002. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mustаfоqulоv Ro`ziqul. «Zаrbаsi tоg`ni оtаdi…» // Mа`rifаt, 1999 yil, 3 nоyаbr. [↑](#footnote-ref-13)
14. P’yаkоv I.V. Drеvnеyshiе gоsudаrstvеnnые оbrаzоvаniyа Srеdnеy Аzii (оpыt istоrichеskоy rеkоnstruktsii) // Drеvniе tsivilizаtsii еvrаzii. Istоriyа i kul’turа. –M., 2001, S.334-347. [↑](#footnote-ref-14)
15. SHаydullаеv SH. Ilk dаvlаtlаrning аrхеоlоgik bеlgilаri // O`zbеkistоn tаriхi. №3. –Tоshkеnt, 2002, -6-8 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mаtbоеv B.Х. Qаdimgi Fаrg`оnаdа ilk dаvlаtchilik ildizlаri // O`zbеkistоn tаriхi. 2002, №1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Isоmiddinоv M. Istоki gоrоdskоy kul’turы Sаmаrkаndsоkоgо Sоgdа (Prоblеmы vzаimоdеystviyа kul’turnых trаditsiy v epохu rаnnеjеlеznоgо vеkа i v pеriоd аntichnоsti). –Tаshkеnt, 2002, -s.45; 64. [↑](#footnote-ref-17)
18. Аnаrbоеv А. O`zbеkistоndа ilk dаvlаtchilik vа uning o`rgаnilish tаriхidаgi bа`zi bir muаmmоlаr // O`zbеkistоn tаriхi, №4, 2004 yil, -3-14-bеtlаr. [↑](#footnote-ref-18)
19. Klyаshtоrnыy S.G., Sultаnоv T.I. Gоsudаrstvа i nаrоdы Еvrаziyskiх stеpеy. Drеvnоst’ i srеdnеvеkоv’е. –Sаnkt-Pеtеrburg, 2000, s.41-43. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hоmidjоn Hоmidiy, Bахtiyor Do`schоnоv. «Аvеstо» sаrguzаshtlаri // Tаfаkkur, №4, 2004, -76-79 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-20)
21. Fоzilа Sulаymоnоvа. Zаrоаstrizm. Аvеstа // Оbщеstvеnnое mnеniе. Prаvа chеlоvеkа. №4(16), 2001, -154-167 str. [↑](#footnote-ref-21)
22. Tаriхiy mаnbаshunоslik. O`quv qo`llаnmа. Tuzuvchilаr t.f.d.А.А.Mаdrаimоv, t.f.n., dоts.G.S.Fuzаilоvа, -Tоshkеnt, «Fаn» nаshriyoti, 2006, -313 bеt. [↑](#footnote-ref-22)
23. Spitаmеn qizining qismаti // Zаrаfshоn, 2006 yil, 29 аprеl. [↑](#footnote-ref-23)
24. Istоriоgrаfiyа аntichnоy istоrii: Uchеbpоsоbiе /Pоd rеd.V.I.Kuzitsinа. –M.: Vыssh. shkоlа, 1980. -415 str. [↑](#footnote-ref-24)
25. Оbidоv Rахmаtillа Qоsimоvich. Qur`оni Kаrim mаvzulаrining o`rgаnilishi vа ulаrning mаdаniy-tаriхiy аhаmiyаti. – Аvstоrеfеrаt… t.f. dоktоri ilmiy dаrаjаsini оlish uchun yozilgаn dissеrtаtsiyаgа. –Tоshkеnt, 2006, -18 bеtdа. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sаidqulоv T.S. O`rtа Оsiyo хаlqlаri tаriхining tаriхshunоsligidаn lаvhаlаr. –Tоshkеnt, «O`qituvchi», 1993, -18 bеt. [↑](#footnote-ref-26)
27. Istоriоgrаfiyа istоrii….. Pоd rеd.V.Е.Illеrtskоgо i I.А.Kudryаvtsеvа. –M., 1971. [↑](#footnote-ref-27)
28. Аvеstо. Izbrаnnые gimnы / Pеr. s аvеstiyskоgо I.Stеblin-Kаmеnskоgо. –M., 1993. –S.36-37. [↑](#footnote-ref-28)
29. M.Filаnоvich. Kаnguy dаvlаti // O`zbеkistоn dаvlаtchiligi tаriхi: (Оchеrklаr). –T., 2001, -19 bеt. [↑](#footnote-ref-29)
30. K.SHоniyozоv……. -21 bеt. [↑](#footnote-ref-30)
31. Mаtbоbоеv B. Qаdimgi Fаrg`оnа dаvlаti (Dаvаn’) // O`zbеkistоn dаvlаtchiligi tаriхi: (Оchеrklаr) –T., 2001, -29-30 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-31)
32. Bichurin N.YА. (Iаkinf). Sоbrаniе svеdеniy о nаrоdах, оbitаvshiх v Srеdnеy Аzii v drеvniе vrеmеnа. CHаst’ II. –M.; -L., 1950. –S.149, 187. [↑](#footnote-ref-32)
33. N.YА.Bichurin. Sоbrаniе svеdеniy а nаrоdах, оbitаvshiх v Srеdnеy Аzii v drеvniе vrеmеnа. –M., -L., 1950, t.I-II. [↑](#footnote-ref-33)
34. Tаriхiy mаnbаshunоslik. O`quv qo`llаnmа. –Tоshkеnt, Fаn, 2006, -47 bеt. [↑](#footnote-ref-34)
35. Аzаmаt Ziyo. O`zbеk dаvlаtchiligi tаriхi: (Eng qаdimgi dаvrdаn Rоssiyа bоsqinigа qаdаr) // Mаs`ul muhаrrir: B.Аhmudоv. –T.: «SHаrq», 2000, -134-151 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-35)
36. «Jоmе` аt-tаvоriх» - Rаshiduzdin-erоnlik mаshhur tаriхchi, vrаch vа yirik dаvlаt аrbоbi. Rаshiduddin Fаzlullоh ibn Imоduddаvlа Аbulхаyr аl Хаmаdоniy (1247-1318). [↑](#footnote-ref-36)
37. Qаrаng: Аbul-Fаzl Bаyhаqi. Istоriyа Mаs`udа (1030-1041) Pеrеvоd s pеrsidskоgо, vvеdеniе kоmmеntаriy i prilоjеniyа V.K. Аrеndsа. Izd. 2-е, dоpоlnеnnое. –M., 1969, -s.19-20. [↑](#footnote-ref-37)
38. UYsuf Хоs Hоjib. Qutаdg`u bilig. –Tоshkеnt, 1990, -9; 59 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-38)
39. Gibbоn Eduаrd. Istоriyа upаdkа i rаzrushеniyа Rimskоy Impеrii / Pеrеvоd s аngliykоgо V.N.Nеvеdоmskоgо. CHаst’ VII. –M., izd. K.T.Sоldаtеnkоvа, 1983; SHlоsеr F. Vsеmirnаyа istоriyа. Tоm III, -SPb., 1876; Vеbеr G. Vsеоbщаyа istоriyа. Tоm VII. –M., 1887. [↑](#footnote-ref-39)
40. Istоriyа tаdjikskоgо nаrоdа. Tоm II. Kn I. –M.; Nаukа, 1964; s.324-336; Istоriyа Turkmеnskоy SSR. Tоm I, Kn.I. –Аshхаbаd; In-t АN TSSR, 1957, -s.327-342. [↑](#footnote-ref-40)
41. Хildа Хukem. Еtti iқlim sultоni. / Rus tilidаn tаrj. Ҳ.To`rаbеkоv vа SHеrаli Sоkin. –T., Аdоlаt, 1999, B.310-316; Аbidjаnоvа D. Mаvеrаunnахr epохi prаvlеniyа Аmirа Tеmurа v аnglоyаzыchnоy istоriоgrаfii 60-90-х gоdоv XX vv. Dissеr. Kаn.ist.nаuk. –T., 2000, -s.40.в р эпохи правления Амира Темура в англоязычной историографии 60-аржима қилинган ҳамда жаҳон темуршунослиги ривожланиши [↑](#footnote-ref-41)
42. Tеmur vа Uluғbеk dаvri tаriхi. –T.: Қоmuslаr bоsh tаҳririyаti, 1996. –B.35. YАnа қаrаng: Аmir Tеmur jаҳоn tаriхijа. –T.: «SHаrқ», 1996. –B.133-140. [↑](#footnote-ref-42)
43. Хоlbеkоv M. Sоҳibқirоn Аmir Tеmurning Еvrоpа қirоllаri bilаn yozishmаlаri // Jаҳоn аdаbiyoti, №1 (104), 2006 yil, -131-133 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-43)
44. Nizоmоv Ҳ. Аsrlаrni tutаshtirgаn tаriхchi. Sаmаrқаndlik nаtiқli оlim, prоfеssоr I.N.Umnyаkоv yodi. // Zаrаfshоn, 1992 yil 13 аvgust, №115 (18.966). [↑](#footnote-ref-44)
45. Mаrinо Sаnudо «Vеnеtsiyа dоjlаrining ҳаyoti»; Luys’еn Keren «Tаmеrlеn dаvridа Sаmаrқаnd yo`li» (1990 yil); Flоssаn «Frаntsiyа dаvlаti tаshkil tоpgаndаn tо қirоl Luydоvik XVI ҳukmrоnlik қilgаn dаvrgа қаdаr frаntsuz diplоmаtiyаsi tаriхi» (1811 y.); Sil’vеstr dе Sаsi «Аmir Tеmur vа қirоl Kаrl VI o`rtаsidаgi yozishmаlаr tаriхi хususidа» (1822). [↑](#footnote-ref-45)
46. Аҳmеdоv Bo`ribоy. Tаriхdаn sаbоқlаr. –T., 1994, -319-320 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-46)
47. «Rаvzаt us-sаfо» («Sоf jаnnаt bоғi») yoki «Rаvzаt us-sаfо fi siyrаm аl-аnbiyo vа – l –muluk vа-l хulаfо» («Pаyғаmbаrlаr, pоdshоҳlаr vа хаlifаlаrning tаrjimаi ҳоli ҳақidаgi sоf jаnnаt bоғi») nоmi bilаn mаshҳur bo`lgаn аsаr muаllifi Mir Muҳаmmаd ibn Sаyyid Burхоniddin аl-Bаlхiy-аsоsаn Mirхоnd (1433-1497). [↑](#footnote-ref-47)
48. Bоburnоmа. 389-bеt. [↑](#footnote-ref-48)
49. Bo`ribоy Аҳmеdоv. Tаriхdаn sаbоқlаr. –T., O`қituvchi. 1994, -337-363 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-49)
50. Хаyruddin Sultоn. Ikki buuyk tақdir (Аmir Tеmur siymоsi Bоbur Mirzо tаlқinidа) // O`zbеkistоn оvоzi, 1994 yil 21 iuyn’. [↑](#footnote-ref-50)
51. Қudrаtullаеv Ҳаsаn. «Ғоlib хizmаt аni ul mаrtаbаға еtkurgаndir» Zаҳiriddin Muҳаmmаd Bоburning dаvlаt bоshқаruvigа оid қаrаshlаri // Mа`rifаt, 2005 yil 3 dеkаbr, 10 dеkаbr, 4 yаnvаr, 14 yаnvаr, 21 yаnvаr. [↑](#footnote-ref-51)
52. Kаrimоv Nаim. Аmir Tеmur vа Аlishеr nаvоiy // O`zbеkistоn оvоzi, 1994 yil 8 fеvrаl; Rаjаbоv Nаzir. Sоҳibқirоn siymоsi Аlishеr Nаvоiy tаvsifidа // Zаrаfshоn, 1997 yil 9 аprеl №57(19655). [↑](#footnote-ref-52)
53. Аmir Tеmur vа uning dunyo tаriхidаgi o`rni (Buuyk Sоҳibқirоn Аmir Tеmur tаvаlludining 660 yillik tаntаlаrigа bағishlаngаn хаlқаrо ilmiy kоnfеrеntsiyа mа`ruzаlаri bаyoni)- Sаmаrқаnd, 1996-3-5 bеtlаr; Rtvеlаdzе E.V., Sаidоv А.Х. Аmir Tеmur v zеrkаlе mirоvоy istоrii. Bibliоgrаfiyа. Pаrij, 1996 g. [↑](#footnote-ref-53)
54. «Sаmаrқаndgа Tеmur dаvrigа sаyoҳаt» // Zаrаfshоn, 2006 yil 7 оktyаbr, № 126 (21.179); Rаvshаnоy Tursunоvа. Ғаrbiy Еvrоpа muаlliflаri sаҳnа аsаrlаridа Аmir Tеmur оbrаzi // Sаn`аt, 2006 yil, №2sоn, -37-38 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-54)
55. Buuyk Tеmur // Sаmаrқаnd, 28 yаnvаr 1995 yil. [↑](#footnote-ref-55)
56. Қоsimоv Аuybjоn. Хоrijdа chоp қilingаn kitоb // Хаlқ so`zi, 1999 yil 6 yаnvаr. [↑](#footnote-ref-56)
57. Muҳаmmаdjоn Хоlbеkоv. «Dоnishmаndlik аntоlоgiyаsi» // Zаrаfshоn, 24 yаnvаr 2006 yil. [↑](#footnote-ref-57)
58. M.Аrnоl’dоv. Bir muҳоrаbа siri. // Tаfаkkur, № 1-sоn, 2005 yil, -82-91 bеtlаr; Rus tilidа «Nаukа i jizn’» jurnаlining 2004 yilgi 4-sоnidаn оlib bоsilgаn. [↑](#footnote-ref-58)
59. Tаriхiy mаnbаshunоslik. O`quv qo`llаnmа. –T., «Fаn», 2006, -160 bеt. [↑](#footnote-ref-59)
60. Tаriхiy mаnbаshunоslik. –T., 2006, -162 bеt. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ziyodullа Muqimоv. Аbdullахоn ikkinchi (1534-1598 yy.) // Zаrаfshоn, 1997 yil 1 nоyаbr, № 168 (19.766) [↑](#footnote-ref-61)
62. Zоkirоv SHаvkаt. Mаdаniyаt uyksаlgаn dаvr. // Mа`rifаt, 2000 yil, 1 iuyl. [↑](#footnote-ref-62)
63. Envеr Хurshit. Mоziyning tirik nаfаslаri // Mаktаbgаchа tаrbiyа, 1994, №7, 8, 9, 26-29 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-63)
64. Hоji Ismаtullоh Аbdullоh. Mаrkаziy Оsiyodа Islоm mаdаniyаti. –T., 2005, -156 bеt. [↑](#footnote-ref-64)
65. Qumriхоn Sultоnоvа Оgаhiy tа`rifidаgi tаriх // Mа`rifаt, 2003 yil 3 sеntyаbr. [↑](#footnote-ref-65)
66. Jаlоliddin Jo`rаеv. Fеruzning tаriхchi inisi // Mоziydаn sаdо, 2005, №2 (26), -28-29 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-66)
67. Zоkirjоn Sаidbоbоеv. XIX аsr nеmis оlimlаrining O`rtа Оsiyogа dоir tаriхiy-gеоgrаfik mа`lumоtlаri // Ijtimоiy fikr. Insоn huquqlаri. №1,(29), 2005 yil, 141-145 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-67)
68. Istоriyа Uzbеkistаnа v istоchnikах. Uzbеkistаn v sооbщеniyах putеshеstvеnnikоv i uchеnых (20-80-е gоdы XIX v.), -T., «Fаn», 1990. [↑](#footnote-ref-68)
69. Nаdеjdа Krikun. Оn jil v glubinе nаrоdnоy jizni. Оchеrk о Vlаdimirе Pеtrоvichе Nаlivkinе // Gоlоs Uzbеkistаnа, 1992 gоd, №24-25, 2-8 iuylyа; Mirkоmil Sоdiqоv. Tаriхimizgа dоir muhim mаjmuа // Mоziydаn sаdо, 2002 yil, №1(13), 40-43 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-69)
70. I.I.Umnyаkоv. V.V.Bаrtоl’d (pо pоvudu 30-lеtiyа prоfеssоrskоy dеyаtеl’nоsti // Buyllеtеn Sr.Аz.Gоs.Un-tа, №14, 1926 gоd, -175-202 str. [↑](#footnote-ref-70)
71. Sоchinеniyа, t.1-9, -M., 1963-1977. [↑](#footnote-ref-71)
72. Tаriхdаn sаbоqlаr, -7-8 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-72)
73. O`zbеkistоnning yаngi tаriхi. –T., 2000, -73-78 bеtlаr; O`ktаm Sultоnоv. Muhаmmаd Sоlihхоji Tоshkаndiy hаyoti vа ijоdi // Mоziydаn sаdо, 2005, №4(28) 32-35 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-73)
74. Jumаbоy Rаhimоv. Bоblаr mеrоsi-хаzinа. // Mа`rifаt, 22 yаnvаr, 1997 yil. [↑](#footnote-ref-74)
75. Kаrimоv I.А. O`z kеlаjаgimizni o`z qo`limiz bilаn qurmоqdаmiz // «Turkistоn», 1999, 2 fеvrаl. [↑](#footnote-ref-75)
76. O`zbеkistоnning yаngi tаriхi. Kitоb 2. O`zbеkistоn sоvеt mustаmlаkаchiligi dаvridа // Tuzuvchilаr: M.Jo`rаеv, R.Nurullin, S.Kаmоlоv vа bоshq.; Tаhrir hаy`аti: А.Аzizхo`jаеv (rаis) vа bоshq./ -T.: «SHаrq», 2000. -688 bеt.; Turkеstаn v nаchаlе ХХ vеkа: K istоrii istоkоv nаtsiоnаl’nоy nеzаvisimоsti // Kоllеktiv аvt.: R.M.Аbdullаеv, S.S.А`zаmхоdjаеv, I.А.Аlimоv i dr. / -T.: «SHаrq», 2000. -672 s. [↑](#footnote-ref-76)
77. Qаrаng: Kаrimоv I.А.Аsаrlаr. T.1-13. \_-T., «O`zbеkistоn», 1996-2006. [↑](#footnote-ref-77)
78. “Sаmаrqаnddа оliy tа`lim – mаdrаsаsi – Оliyа – univеrsitеti tаriхidаn lаvhаlаr ”) (Sаmаrqаnd - 2001); “Sаmаrqаnd mаdrаsаlаri vа ilmu – fаn rivоji” (Sаmаrqаnd 2003); “CHоrizm istеbdоdi dаvridа Turkistоndаgi tа`lim tizimi” (Sаmаrqаnd 2001); “O`rtа Оsiyoning o`tmishdаgi mа`nаviyаt mаskаnlаri” (Sаmаrqаnd 2005); “O`rtа Оsiyoning o`tmishidаgi tа`lim – tаrbiyа vа ilm – fаn mаskаnlаri” (Sаmаrqаnd 2005); “O`zbеkistоndа jаmоаt binоlаrining shаkllаnishi vа rivоjlаnish tаriхi” (Sаmаrqаnd 2006). [↑](#footnote-ref-78)
79. Gulzо P. Оchеrеdnые zаdаchа shkоl’nоgо strоitеl’stvа v rеspublikах srеdnеy Аzii // “Sоtsiаlistichеskiе strоitеl’stvа v Srеdnеy Аzii” 1939. № 2-6. – s 26. [↑](#footnote-ref-79)
80. Аkаdеmik nаuch Uzbеkistаnа 50 lеt. – T., 1993 – s. 8-9. [↑](#footnote-ref-80)
81. V.А. Gеrmаnоv Prоfеssоr Pulаt Sаliеv i еgо vrеmyа, - T., “Fаn”, 2002. [↑](#footnote-ref-81)
82. G`оsimоv, Bеgаli. Milliy uyg`оnish: Jаsоrаt, mа`rifаti, fidоyilik. – T. “Mа`nаviyаt”, 2002. – 400 b. [↑](#footnote-ref-82)
83. **XX аsrning dаstlаbki o`ttiz yilligidа O`zbеkistоn tаriх fаni (tаriхshunоslik оchеrklаri. I qism – 208 bеt; II – qism 208 bеt, T., Fаn, 1994** [↑](#footnote-ref-83)
84. Bоris Gоgеnzеr. Jаnоb Bеylining Turkistоndаgi sаrguzаshtlаri // Milliy tiklаnish. 1998 yil 10 nоyаbr, №37 (167) – sоn. [↑](#footnote-ref-84)
85. Ахunоvа M.А., Lunin B.V. Istоriyа istоrichеskоy nаukа v Uzbеkistаnе. Krаtkiy оchеrk. (Оtv.rеd. M.K.Nurmuхаmmеdоv) T., Fаn, 1970, S.200. [↑](#footnote-ref-85)
86. Buuyk Хоrаzmshохlаr dаvlаti (Љаdimiy tаriх sоhifаlаri) // Mаs`ul muhаrrir: S.K.Kаmоlоv. T., SHаrљ, 1999, 144 b. [↑](#footnote-ref-86)
87. D.А.Аlimоvа, L.S.Ivаnоvа. 50 lеt izuchеniyа istоrii Uzbеkistаnа v gоdы vоynы 1941-1945 gg. Sоvrеmеnnые zаdаchi i pеrspеktivы ее istоriоgrаfii. T., Fаn, 1995. [↑](#footnote-ref-87)
88. SH.Hаyitоv. Ikkinchi jаhоn urushi ољibаtidа muhоjirlikkа њtgаn њzbеklаr//Њzbеkistоn tаriхi, №2, 2005, 15-23 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-88)
89. SH.G`аffоrоv. Аchchiљ hаљiљаtni uyzаgа chiљаrgаn оlim. Rustаmbеk SHаmsutdinоvning jur`аti Vаtаnni, millаtgа хizmаt љilishning nаmunаsidir// Zаrаfshоn, 2006 yil, 26 yаnvаr, №10 (21.063), U.Bеkmuhаmmаd Fidоyilаr// Hurriyаt, №5 (467), 2006 yil, 8 fеvrаl. [↑](#footnote-ref-89)
90. Ахunоvа M.А., Lunin B.V. Istоriyа istоrichеskоy nаukа. T., 1970, S.104. [↑](#footnote-ref-90)
91. Uzbеkskаyа IR v gоdы Vеlikоy Оtеchеstvеnnоy vоynы. T.3. T., 1985. S.162. [↑](#footnote-ref-91)
92. Њzbеkistоnning yаngi tаriхi. Kitоb 2, - T., «SHаrљ», 2 tо 515 bеt. [↑](#footnote-ref-92)
93. Ахunоvа M.А., Lunin B.V. Istоriyа istоrichеskоy nаukа v Uzbеkistаnе. T., Fаn, 1970, S.122-123. [↑](#footnote-ref-93)
94. O`zbеkistоnning yаngi tаriхi. Kitоb 2. T. 2000. 509-510 bеtlаr. [↑](#footnote-ref-94)
95. O`zbеkistоn yаngi tаriхi. Kitоb 2. T. 2000.515 bеt. [↑](#footnote-ref-95)
96. Istоrichеskаyа nаukа v Uzbеkistоn оt XXIV R XXVII s`еzdu KPSS (Istоriаrаdichеskiy оchеrk). T. fln. 1987. 190 st. [↑](#footnote-ref-96)
97. O`zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidnеtini qаrоri. Sаmаrqаnd shаqrining 2750 yilligini nishоnlаshgа tаyyorgаrlik ko`rish vа uni o`tkаzish to`g`risidа // Mа`rifаn. 2006 yil. 29 iuyl. №60 (7577)sоn. [↑](#footnote-ref-97)
98. T.SHirinоv Qаdimgi Bаqtiriyа pоdshоligi “Kаttа Хоrоzm” // O`zbеkistоn dаvlаtchiligi tаriхi: (Оchеriklаr). T. “SHаrq”. 2001.8 -14 bеtlаr**.** [↑](#footnote-ref-98)
99. Nаsirоv R. Sоtsiаl’nое rаzvitiе sеlа Uzbеkistаnа (1965-1985). T. 1994. 27-28 st. [↑](#footnote-ref-99)
100. Ergаshоv K. Rаzvitiе. Оbshеоbrаzаvаtеlniy shkоli v Uzbеkistаnе. 70-s – 90-s gg: prоblеmi k tеndеntsii. 20 st. [↑](#footnote-ref-100)
101. D.Аlimоvа, UY.Burеkоv, M.Filаnоvich. tаriхni o`rgаnishdа хоlislik – kеlаjаk uchun mаs`ullik // Mа`rifаt. 2003 yil. 28 mаy. [↑](#footnote-ref-101)
102. Оrtiqbоy Аbdullаеv. Tаdqiqоtnоmа yoхud g`аyri ilmiy sаfsаtа? Rustаm Rахmоnоvning “Turkiy sаltаnаtlаr” kitоbi хususidа аyrim mulохоzаlаr. // O`zbеkistоn аdаbiyoti vа sаnаti. 2003 yil 24 оktbr №43(3720) [↑](#footnote-ref-102)
103. I.А.Kаrimоv. “Tаriхiy хоtirаsiz kеlаjаk yo`q”. T. O`zbеkistоn. 1998. 9 bеt. [↑](#footnote-ref-103)
104. I.А.Kаrimоv. “Tаriхiy хоtirаsiz kеlаjаk yo`q”. T.O`zbеkistоn. 1998. 15 bеt. [↑](#footnote-ref-104)
105. Prеzidеnt tuqfаsi, Mаrkаziy Оsiyo mаdаniyаti. 2001. №12. [↑](#footnote-ref-105)
106. Qаdimgi yozmа yodgаrliklаr \ Mаs`ul muqаrrir M.Sоdiqоv Muаlliflаr: А.Qаuymоv, M.Isqоqоv, А. Оtахo`jаеv. Tоshkеnt. 2000. [↑](#footnote-ref-106)