


## Мухаррир Аззам УКТАМ

Nасвул мухаррир ва сўзбоши муаллифи В. A. АХМЕМОВ

Нашрга тайёрловчклар:
Кувомиддин Муниров.
тарих фанлари номзоди.
Қозокбой Махмудов,
филология факлари номзоди.


A




## АБУЛГОЗИХОН ВА УНИНГ «ЩАЖАРАЙЧ ТУРК》 АСАРИ ХАКИДА ИККИ ОFНЗ СЎ'3

Абулғозихон олий насаб ва тожу тахт сохиби бўлган. У қарийб 20 йил (1644—1664) Хоразмни идора қилди, лекин тарихда олий хукмдор сифатида эмас (тарихда жахонни титратган не-не подиолар утмади, лекин улардан ном-ниион қолмади), балки йирик олим сифатида қолди. Илмнинг хосиятидан шундай бўлди у. Дарғагиқат, Абулғозихон кенг ва чуқур маълумотли киии эди. «Бу факирға, -. деб ёзган эди унинг узи,-х худойи таоло иноят килиб кўп нимарса берган турур. Хусусан уч хунар берган турур. А в вал сипохийгарликнинг қонуни ва йсуниким нечук отланмоқ ва юрумак ва ёвға ёсоқ ясамоқ, кўп бирлан юруганда нечук қилмок, оз бирлан юруганда нечук қилмоц. Дустға, дуииинға нечук сузлаимак. Иккинчи, маснавийёт ва қасоид ва ғазалиёт ва мукаттавот ва рубоиёт ва барча аиборни фахмиамаклик, арабий ва форсий ва туркий луғатларнинг мабносини билмаклик. Учинчи, одам аудиндин то бу дамгача Арабистонда, Эрон ва Туронда ва Мўғулистонда ўтган подшохларнине отлари ва умрларининг ва салтанатларининг кам ёки зиёдин билмаклик».

Абулғозихон 1603 йилнинг 23 августида дунёга келди. У ўиа кезларда сохиби тож буулмии Араб Мухаммадхон (16021623) нинг тўргинчи уัли эди. Лекин унинг хаёти хонзодаларникидай кечлади. Абулғозий олти ёиида онасидан (Мехрибону хоним Еддорхон аолоди бўлмии Жонғози султоннине кизи эди) етим колои. 13 ёииди тожу тахт учун боиланган ӱзаро кураилар гирдобига туииб қолди. 1616 йили огалари Хабаи султон билан Элбарс султон, найман ва уйғур қабилаларинине боилиқлариzа таяниб (оналари найман қ̧абиласига мансуб эди), отасига қсарии исён кўтардилар. Ўшаида Араб Муқаммадхон, одатда ота-бола орасида бўли турадиган қодисаларии андииа қилиб, исёнкор уғилларига Вазир иах̧арини (Устюртда, Кўяна Урганидан 60 чаки-

рим нарироқда: XV аср ўрталарида ўзбек хонларидан Мустафохон курдирган) хам қу้ииб берди. Орадан беш йил уттар-утмас оралари яна бузилиб, низо урушга айланди. 1621 йилда Тошли ёрмиш кудуғи ёнида икки орада - бир гарафда Араб Муұаммадхон тўнғич уғли Исфандиёр султон ва Абулғозий султон билан, иккинчи томонда абаи султон билан Элбарс султон орасида уруи бўдди. Оқибатда Араб Мухаммадхон, Исфандиёр султон ва Абулғозий султонлар мағлубиятга учрадилар. Асир олинган хоннинг куัзларига мил тортилди ва Хивага олиб келтирилиб́ қамаб кй"ллди. Кўп утмай у иу ерда катл этилди.

Уруидан кейин Абулғозихон аввал Котга, сунгра Бухорога, Имомқулихон (1611-1642) хузурига қочиб борди. Хоннинг боияқа ўғиллари: Исфандиёр султон, Шариф Мухаммад султон ва Хоразмиох султон Хазораспга бордилар ва унинг мустахкам қалъасига яиириндилар. Хабаи билан Элбарс қирқ кунлик қамалдан кейин оғаси Исфандиёр, инилари Пॉариф Мухаммад ва Хоразмиох султонгар бинан яраниб, Исфандиёрга Макка зиёратига кетиига ижозат берди, Шариф Мухаммад султонга Котни инбом қилди, Хоразмиоху султон (у учиа чоғда ўн икки ёшда эди) билан Авғон султонни (立 ёида эди) Хивага жўнатди.

Лекин Исфандиёрхон Маккага бормади, у тўғри Исфахонга, шож Аббос 1 ( 1587 -1629) хузуриса борди ва унинг ёрдами билан 1623 йили Хива тахтини эгаллади. Абулғозихон бундан хабар топиб, ўии йилиёқ Хоразмга қайтиб борди. Исфандиёрхон унга Урганчни берди. Лекин орадан тўрт йил ўтиб, 1627 ииили хон билан оралари бузилиб, Абулғозихон Туркистонга Эиимхон (1629 йили вафот этган) хузуриса қочиб борди. Куп хами утмай уни Турсунхон Тоикентга олиб кетди. У Тоикентда икки йил истиқомат килди ва Турсунхоннинг ўлимидан кейин, 1630 йили яна Бухорога, Имомқулихон хузурига қўл қовуитириб борди. Лекин бу гал у Бухорода куппга қолмади. Уша йили хондан норози бўлган хивалик туркмонларнинг чақириғи билан лиа Хоразмга қайтиб борди. Исфандиёр (у уиа вацтда Хазораспда турарди) икки ой давом этган бордикелдидан кейин унга Хивани топииришга мажбур бўлои. Лекин пайт пойлаб юрди. Орадан онти ой утгфч, Исфандиёр уни ўиа єактларда Зрон подиоси тасарруфига туииб қолган Нисо билан Дарунга (Аихобод билан Қизил арзот уртасида жойлашган манзилгоу) босқин килишда айблаб хибсга олди ва Эронга шиох Сафия 1 (1629-1642) хузуриса омонат тарзида жўнатиб кободи.

Абулғозий Эронда қарийб 10 иил (1630-1639) махсус назоратчилар қул остида Исфахонга лъин жойлашган Таборак қальасида тирикчилик уткказди. 1639 йили, ё.3 кунларидан бирида у тутқунликдаи қочиб кугулишга музаффаъ буулди. Кўп тарадудд ва машаққатлар чекиб, икки ярим йил деганда, 164? йили Орол уззбеклари орасиса келиб туиди. Ороллик їбеклар 1643 ииили Абулғозиини хон куутарфилар. Орадан бир йил уутгач, 1644 йили, у кўпчилик рақиблариии снишо, Хоразм тєхтини эгалткига муваффақ бўли.

Абулозинхон хуммаси бўлиб йигирма йнл атрофида хонлик маснадида ӱлтиро. Лекин бонқа хукмдорларга ўхиаб қузур-

халоват кўрмади. Умри кўпрож уруи-талаиларда ўтди: 16461653 йиллари у Тажан, Боми баурма (Қизил арвотнинә шарқийжанубий тарафида бйлган манзилгох), Атрок ва Журжон туркманлари билан уруи олиб борди, 1655-1662 йиллари ўлкага вактивақти билан босқин қилиб турган ёйиқ(Урол) лик ўрис қозоқлари, қолмоқлар ва қозоқ кўчманчилари билан кураиди, 1663-1664 йиллари бир неча марта Бухоро устига юриии қилди.

1664 йили Абулюозихон оғир дардга чалиниб ётиб қолди, тожу тахтни эса ўғли Анушахон (1664-1674) га топиирди. Орадан кўп вакт уттмай 1664 йилнинг апрель ойида у дунёдан угтди. Абулғозий хаммаси бўлиб 60 йилу етти ой умр кугдди.

Абулғозихондан икки тарихий асар колди. Биттаси «ШІжарайи тарокима» (1658-1661 й. орасида ёзилган деб тахмин яилинади) аталиб, туркий кабилаларнинг, хусусан туркман халқининг келиб чиқиши қақида қимматли маълумот беради. Асарда барча гуркларнинг афсонавий подиоси Уेғузхон ва унинг авлоди тарихи, шунинддек, туркман уруғлари (солур, бояндур, така, ёвмут, тевачи, кизр эли, сариъ, Али Эли, ёзир, эрсори ва бошкалар)нинг келиб чиқиши қисқа тарзда баён этилган. «Щажарайи тарокима", Абулғозихоннинг ўз сӱзларига қараганда, туркман муллалари, шайхлари ва бекларининг илтимоси билан ёзилган. Ушбу асарнинг танкидий матни, русча таржимаси катта илмий тадқиқот билан кўииб, 1958 йили академик А. Н. Кононов (1906-1986) тарафидан Ленинградда чоп этилган. Абулғозихоннинг иккинчи асари «Шажарайи турк» номи билан маихур. Асарнинг асосий қисми 1663-1664 йилларда ёзилzан. Унда Хоразмнинг XVI - ХVII асрнинд биринчи ярмидаги ижтимоий-сиёсий тарихи баён этилади.
«IШажарайи турк»нинг ёзилиш сабаблари хакида муаллифнинг ӱзи бундай дейди: «Аммо бизнинг ота-акаларимизнинг бепарволиқи ва Хоразм халкининг бевукуфлики, бу икки сабабдин, бизнинг жамоатимизиине Абдуллахоннинг (ІІайбоний Абдуллахон II; 1583--1598 й. Бухоро хони -- Б. А.) оталари (Абулхайхон; 1528-1568 йил-- Б. А.) бирлан бизнинг оталаримизнинг (ІІайбоний Ёдгорхон; XV аср - В.А.) айрилган еридин то бизга келгуниа тарихларини битмай эрдилар. Бу тарихни бир кишига таклиф қฺилали теб фикр қилдук, хле муносиб киши топмадук, зарур буллди (ва) ул сабабдин узимиз айтдук».

Асар қисқа муқаддима ва тўққиз бобдан иборат: 1) Одам Атодан то туркларнинг қадимги хонларидан Мўғулхонгача кечган ходисалар зикри; 2) Мўгулхондин - Чингизхонгаиа бўлган тарих; 3) Чингизхоннинг туғилганидан то вафотигача тарихи; 4) Чингизхоннине учинии д̈ғли Ӱдадай коон (1227-1241 йиллари отаси уррнда ултирган) ва авлоди, Чингизхоннине бошк̧а ўгиллари наслидин булдан ва Мйғулистонда подислик қилғанлар зикрида; 5) Чингизхоннинг иккинии ӱғли Чиғатойхон (Мовароуннахр, Еттисув вилояти ва Нарқий:Туркистон устидан 1227-1241 йиллар подиолик қилган) авлодидан Мовароуннахр ва Коштарда подиолик қилган авлодининг зикри; 6) Чикгизхоннинг кенжа ўғли Тулуйхон авлодидан Эронда подиолик қилганлар тулар тарихда

элхонийлар деб аталади; 1256-1336 й. қукмронлик қилганлар) зикри; 7) Чингизхоннинг улуғ уғли Жӱчихон ( 1227 и. отасидан тахминан олти ой аввал вафот этган) авлодидан Даити қипноқда (хозирги Қозоғистон ва то Днепргача бўлан жанубий Русия ерлари тарихда XI - XV асрларда иу ном билан аталган) подиох булганлар зикри; 8) Жўнххоннинг бешинчи уғли ІІайбон (XIII аср) авлодидан Мовароуннахр, Крим, Қозоқ ва Туронда хонлик қилганлар, шунинддек, Ж ўчихоннинг ўн учинчи ўлии Тўқай Темурхон наслидан Крим, Қозоқ ва Мовароуннахрда подиолик килганлар зикри; 9) Пайбон авлодидан Хоразм мамлакатида подиолик қилганлар зикри.

Абулюозихон асарнинг 7, \& ва 9-бобининг бир қисмини ( 1644 ӥ. гача кечган воқеалар тарихини) ёзиб улгурган, холос. 1--б-боблар ва 9-бобнинг давоми (1644-1664 йил воқеалари) Анупахонинг топиириғи билан Махмуд ибн мулла Мухаммад Урганжий деган уламо тарафидан ёзилган. Бу хақда асарда мана бу қайд бор: «Маглум бу̀лсинким, Абулғозихони жаннат макон бу китобни тасниф килиб ярмига етканда хаста бўлдилар, ӱғилларига васият қилиб турурларким, бу китобни нотамом кўиманг, итмомиға сашй (харакат) килинг. Ул сабабдин Абулмузаффар вилмансур Анушахон ибн Абулгозихон мархум ва магфурий, бу бандайи бебизоат ва каминайи беиститоат Махмудий ибн мулла Мухаммад замон Урганинй бўлғайман, «бу китобни итмомиға еткур», деб хукм қцидилар».

Асар Абулғозихондан аввал ёзилган бирмунча тарихий асарлар (умумий сони 18 та деб курсатилади) иулардан фақат иккитаси: ІІарафуддин Али Яздий (1454 йили вафот этган)нинг «Муқ̧аддимайи зафарнома» ва эронлик машхур тарихни Раиидиддин (1247-1318) нинг «Жомет ут-таворих» («Тарихлар мажмубаси») тилга олинган. Бундан таиқари, асарнинг оригинал қисмини (8,9-боблари) ёзиида муаллиф ўзи билган ва сураб-суриитириб тупланган маълумотлардан хам кенг фойдаланган.
«Шажарайи турк» тарихнинг турли масалаларига (ижтимоийсиёсий, иқтисодий-этник ва چ.. к.) оид эәтиборга молик мавлумотларга бой асардир. Бұз мисол тариқасида улардан айримларини кайд этиб утамиз.

Тарихий маблумотлар ичида Шайбон улуси ва унинд сархадлари, унинг XV асрнинг сўнгги чораги - XVI аср бошларидаги умумий ахволи, Сиоирь хонлиги, Хоразмнинг XVIXVII асрнинг биринчи ярмидаги ижтимоий-сиёсий ахколи, унинг Россия, Қозоқ хамда Бухоро хонликлари билии бўнаи ўзаро муносабатлари хақидаги маълумотлар дикқатга сазонороир.

Масалан, Шайбон улусининг сархадлари ви ташкил топган вақти хақида асарда бундай дейилган:" «Ул (Вьтухон - Б. А.) "бу сафарда (1236-1240 йилиари Можор, Боитир), рус «є Курил ердарига қилинанн харбнй юрии - Б. А.) инимни бигирган сен бўлдунд», геди. Таки Шайонхонга жулду теб ў беи мини эөлик

эл берои... ул сафароа олжан ўлжа вилоятлардин Курил (асли Келар) юртини берди. Байри элиндан кўшчи ва найман ва қорлиқ ва буйракни (ябни) бу тўрт урук элни берди. Тағи айдиким, «уллтррур юртунг акам (Урда) Ичан бирлан менинг орамизда булсун, Ёз ёзина Ирғиз ва уур ва Или (дарёларидан) то Ўрои тоғигача, Ёйиқнине (Ўрол дарёсинииг -- Б. А.) кун туғуи тарафини яйлағил. Кии бйлаанда Орақум, Корақум ва Сир сувининг буйини, Чу сувининг, Сари (Сариқ-- Б. А.) сувининг оёқтни乡ишлағил, теди».

Маълумки, Сибирв хоклиги номи билан маблум бўлан (XV асрнинг 20-йилларида таикил топеан) ва Ғарбий Сибирь устидан хукм юргизган феодал давлат тепасида уам уиа пІайбон наслидин бўлган хонтар турган. У.тарнинг сўнгги хонларидан Кўцумхон (1563-1598) хакъида асарда мана буларни уқиймиз: «...Махмудакхони мазкурнинг бир ўғли Муртазохон, анинг угли Кучумхон ... Бу Кучумхон туро вилоятинда кирқ йил подшохлик кииди. Узун ёи тобди. Ахир икки кўзи нобино булдд. Тарих 1003 (1595) йилда Кўчумхоннинц қўлиндин турони урус олди. Кўчумхон қ̧ьнб манғит халқининг ичиеа борди. Тақ̆и құқ рахматиға кетди".

Асарда рус халкии оа Русия билан муносабатлар хақида хам ъиска, лекин эътиборга молик маълумотлар келічирлган. Мана улардан баъзилари: «(Араб Мухаммадхон) хон булгандин (1602b. A.) олти ойдин сўнг Кўи ейиқ теганди юруган ууруснинг ъозоқиндин минг киии саратоннинг аввали куни ғофил келиб,
 эрди. Хоннине уудуси ва сипох халки Аму сувининг лабинда эрдилар ... (Урус қозожи) Урганида рагиятдин минг кииини ултурои ва минг қиз бирлан жувонни олди. Мине арабаға яхиии моллароин юклади. Бўз ва буёғли ва палос ва тўн ва тўиак-ястуқ мундаг нимарсаларнине барчасини утга ёъди. Буларни саранжом жилғунча стти кун бўлди. Аидин сунг У рганидин ииқиб дарё лабига юруду...» Ва яна: «Биз дунёға келдан йилининг (1603 й.- Б. А.) аввал бахоринда ўн етти кииии $\dot{\text { Урусға савдоға кетар. Кӱи ёйиқ }}$ теганда минг қозоқ ўрус бор эркандир. Йулда анга учрай қолур, (алардин) иккисини ўлтурур, саклаган кииилардин Урганчнинд хабарин суррар...»

Этиозрафик маълумотлар турк-мўуул қабилалари, хусусан номларинине маъноси хакидаги мавлумотлар, узбеклар, сарглар хуамда туркман уруғлари (сариқ, ёвмут, кизил аёқ, эрсари ва х. к.) хащидаги маєлумотлар хам мухимдир. Бир-икки мисол: «Асл лафз мўғул мунгул турур. Авомнинг тили келмасликидин бора-бора муғул тедилар. Мунгнинг мабносин бариа турк билурлар: кайғу мабносина турур. Улнинг мавноси сода дил, ябни қайтули сода темак булур». Ва яна: Кипчок - Тан (Дон - Б. А.) ва Итил (Волга - Б. А.) ви Ейиқ (Уурол-Б. А.); бу айтилган сувларнинг орасинда у́лтурдилар». Яна бир мисол: Киниқли -турклан бирлан бирга ултурур эрдилар. Туркман вилоптға туизан-

дин сўнг Иссиқкўл ва чу ва Талои; бу айтилған сувларнинг ёқаларинда ватан қилиб, кўп йиллар уллурдилар. Ургани подшохлариндин Текаихон (1172--1200 ийиллари хукмронлик қилган Б. А.) қиииқлининг бир уғлининг қизин олди Туркан отлиц. Султон Мухаммад Хоразмшох (1200--1220 йиллари подиох булган Б. А.) ул киздин туғди». Охирси мисол: «Тўқтағухон (12901312 й. да хукмронлик қилган Олтин Ў рда хони - Б. А.) улгандин сўне ўн уч ёиинда Ўзбекхон (1312-1342) хон бўлди. Тақи элни отсї-бобосинине дастури бирлан забт ъилди. Хар кимнинг мартабасина лойиқ хурмат қилиб, инъомлар берди. Эл-улусни дини исломға жиргузди... Андин Сўнг Жўчи элини узбек эли тедилар».

Улканинг ижтимоий-иқтисодий ахволива оид маблумотлар. Хоразмнинг уииа замонларда хам обод бўлганлиси, Амударё узанинине узгарган вақти ва унинг оқибатлари хацидаги мазлумотлар хам қимматлидир. Ву хусусда хам бирикги мисол келтирии билан чекланамиз. «Ул вақтдс (Суфиёнхон замонида — Б. А.) Ургажидин Абулхон (Каспий денгизининг иаржий тарафида, Красноводск қууатиғининг шаркий-жанубий гарафида жойлаиган тоғлиқ ножия - Б. А.) бормоқ бу овулоин ул овулға борғонтек эрди. Анинг учун Аму суви Ураанч қальасининг тубиндин утиб, Абулхон тоғининг кун туғииина бориб, тоғнинг тубина тегиб, қибла тарафиндин угрулуб кун ботиииға бориб, андин утуб Ў ғуриа (Амударёнинг қуйи қисмида, унинг жанубий ирмоғи Ажойба сувининг Каспий денгизига қуйиладиган ерда жойлииган манзил - Б. А.) бориб Мозандарон (Каспий денгизц: нине ўрта асрлардаги номларидан бири - Б. А.) тенгизина куяр эрди. Тажуи улким, Аму дарёсининz икки тарафи то Ўғурие борсунца, экинлии еа юзум боғи ва дарахистон эрди. Һаланн ерларға иигир қурарлар эро́и. Молли халк кўковун ва чибанй вақтинда бир~икки манзил йироқроқ қудуқларга кетарлар эрди. чибин ётуондин сўне сувнинг джасиға келурлар эрди. Ободонлиқ ва мабмурлижнинц хеч нихояти йўқ эрдия. Ва лна: «Анинг (Аминакхоннинг угли Колхоннинг-б Б. А.) замонида Урганя ободон ва халж тинъ бўлди. Бенихоят арзонлиқ бўлди... Бир пулда бир нон бўлди тедилар». Яна бир яисол: «Кема уиа єактда (Аванешхон даврида -- Б. А.) Ургани бирлан Вазирнинг орасиндин юрур эрди».

Яна иу хам диққатга сазоворки, уииа замонларда Хоразмда, боика экинлар билан бир қаторда буғдой хам куп экилар, иунинг учун хам нон арзон эди. Битта мисол келтирамиз: "Ул вақтда ( Араб Мухаммадхон даврида -- В. А.) Миздахкондин то Бақирғоннинк бори юзи Куйгун деган ергєча буғдой экилар эрди. Бизнинг хон Туқ қалъасининг южорисидин бир ариқ қаздуруб турурьар. Факир дунёга келмасоин бир йил бурун ( 1602 й.) Мезон булнанда сакасини кўмарлар эрди. Буғдойни ўрган єақтда очарлар эрои. Бир неча йнлни сўне арикнинг кенглиеи отган йя утнасдаӥ булди. Сувнине оёги Куйтун борди. Андин Ачи тенсизина (Ачииқ

денгиз - В. А.) борои. Еллуз буғдой экилур эрди. Отли книии ун кунда буғдойнинг тоииндин айланиб кела билмас эрди. Ул вақтда кул-пучак sрим мисқол кумуии бир танга ерина юрур арди. Еир тапгага ярим тева (туя) юки бугдой берурпар эрдн. Бир мисқоя кумушга бир харвор (бир эиак юки -- Б. А.) бугдой берурлар эрди».

Пяорида келтирилаан мисолдан Амударё кидим-кадим :амонлародн Каспий денгизиса бориб куйитиии маблум бўлӧи. Лекин кейинча дарё уззнини узгартириб, Сарикамиии пастлигига куйигадиган бўли. Бу воқеа содир буллан вакт "ІІажарайи турк»да аіику кўрсатилаи. «Виз дунёда келмасоин уттиз йил иягари, - деб ёзди Абулғозихон,- Аму суои Хос минпрасининг юқорисини, уни Қора айғир тўқайи дерлар, ул ердин ййл ясаб оқиб, Тук бальасина бориб, Сир тенеизина куйгон эркандур. Ул сябабдин Ургані чул буулбти». Демак бу мудхии воқеа 1573 иили сөдир булсан экан.

Бундан боиқа яна кўп мисоллар келтирин мумкин. Қисқаси, «ІІажарий турк». Хоразмнинг узоқ утмииидаси ижтимоий-сиёсии, иктисодий ва миऐаний खєётига оид яна жуәо кїп маблумот беради. Щу саюьбдан уни Хораэм тарихнга оид кннватли ёзма манбанар қаториеа қўиии мумкии. Унине хозирги алифбода чоп этилинии эса иак-ичбхасиз ўзбек халюннин илмий ва маданий хаётида мухим воқеддр. Шуиине учун хам уни араб имлосидан хозирда амалда булзан имлосиса агдаргдн Кувомиддин Муниров ва унга асарни хозирги куринииида юзаса келтиришда маслахатиилик қилгаи Козовбой Махмудовнинг хизматларини яна бир бӧр аяоуида эайд қилиб утмоқчиман.
«Щажарайи туркя ёзма обидас! XVП асрга оио тарихий асар бўдани уиун эски узбек (чиғатой) тилига хос хусусият мазжуд. бу асарда туркий тилларга хос унта унли фонема халда ундои товуилар қўланган. Биз унли фонемаларни .чозирги уззек адабий тили имлоси асосида тайертадик. Бу ёзмя обида умумтуркий тияларса хос сингармонизм қонуни асосида гитилган. тирихин ва мозиреа каікар қўлланиб кеяаётгин сузлар хозирои узбек тили
 чиккаи сулланнне тарихий талифрууини сақлаб колдик. Тарихан
 - у ундоиларидан сўнz алиф билин ифодаланган булса хам -а унлиси билан ёзилии, туркий тилнинг фонетикк қонуниси кўра, -ғ, -к, -х ундои товуиларидан олдин ёки кейин наттиқ айтилувчи -а уєли билап талаффуз қৈилинади, -г, -к ундони товуиларидан сӱнг -а унлиси юмиоқ айтилади.

Изофали бирикмаларда аниқланмии сўз охири алиф ёки хамза билан тугаса, изофадан олоин -й сонори қўлланди. Масалан: «LПажарайи турк» каби.

Уабу тарихий ёзма обидада бабзи жуғрофий этник, шахс номпарида икки хил ёзилиинар учрайи, масалан Берка номяи хон номи Бурка деб атаи уим курсатниан. Хиеақ екки Хияа каоти

сўзлары» хам икки хил ёзии қўлланган. Биз жуғрофий, иахс номларнии ёзияиии, талаффуз хусуспятиєа риоя қилдик..

Езма обида матнида кўлланган сузлардаги грамматик кўрсаткичлар: -лиъ, -лик, -луг, -луқ, -лук, -рақ, -рак, -ғай, -еай, -кай, -кай каби қитор қўшимчалар сингармонизз қонунига кура сақланои.

Бурибой АХМЕДОВ.
Ўзбекистон Фанлар Академиясининг мухбир аъэсси, тарих фаџлари цоктори, профессор.

!


## БИСМИЛЛАХИРРОХМАНИРРОХИМ

Ибтидосиз ва интихосиз ва шериксиз, етти кат осмон ва етти қат ерни ва ўн саккиз минг оламни бўл деганда бўлдурған тангрининг хамдидин сўнг анинг дўсти ва барча одам фарзандларига ва жинларга юборгаиларнинг аълоси улвил азм ва рисолат ва нубувват ва хотамат. Бу тўрт мартабани ўз фазлидин иноят қилиб юборган расул Мухаммад турур. Мустафонинг дурудидин сўнг мухиббул уламо ва мураббиюл фузало Араб Мухаммадхон уули Абулғозий Баходирхонни Чингизий ва Хоразмий андақайтатурур ким Чингизхоннинг обо ва аждодларини ва авлодларини ким хар вилоятларда подшохлик килиб турурлар. Муаррихлар туркий ва форсий тили бирлан онларнинг подшохлиқ қилған ва туғған ва улған тарихларини, яхши ва ёмон қилғаи ишларини ёзиб турурлар. Бир поднох отина бир донишманд киши бир тарих айтиб rypyp. (2 а) Ва яна бир неча йиллардин сўнг шул подшохнинг авлодидин яна бир подшох буллғанда таки бир донишманд муаррих пайдо бўлиб, ман ул бурунқи муаррихдин яхши айтурман теб, бу подшнохнинг отина тақи бир тарих айтиб турур. Щундақ кила-қила Чингизхон авлодидин хар юртда уттан подшохларнинг отлариға баъзилариғ: ўн тарих, баъзилариға йигирма тарих ва баъзилариға ўттуз тарих айтиб турурлар. Эрон бирлан Туронда ўтган Чингизхон ўғлонларининг отларина айтилған тарихлардин ушбу замон фақирнинг элдинда 豸̈н саккиз мужаллад хозир турур. Аммо бизнинг ота ва ақаларимизнинг бепарвойлиқи ва Хоразм халкининг бевукуфлики, бу икки сабабдин, бизнинг жамоатимизни Абдуллохоннинг оталари бирлан бизнинг оталаримизнинг айрилған еридин то бизга келгунча тарихларини битмай эрдилар. Бу тарихни бир кишигя таклиф қылали теб фикр қилдуқ. Хеч муносиб киши топмадук. Зарур бўлди. Ул сабабдин ўзимиз айтдук. Туркнинг масали турур: «Уксуз уँз киндигин ўзи кесар», теган.

Одам замонидин то бу дамгача ул чоқли тарихлар айтилған турур ким хисобини тангри билур. Хеч поднох ва амир ва хеч хаким ва донишманд ўз тарихини ўзи айтған эрмас турур. Бизнинг юртимизнинг хавосиндин ва ахли Хоразмнинг бебизоат-

лигидин хеч замонда бўлмаған (2 б) иш бўлди. Эмди кўнглингизга келмасун ким фақир тараф тутуб ёлғон айтған булғайман ва ё ўзумни ғалат таъриф этган бўлғайман. Бу фақирға худойи таоло иноят қилиб кўб нимарса берган турур. Хусусан уч хунар берган турур. Аввал, сипохийгарликнинг қонунй ва йўсуни ким, нечук очланмок ва крумак ва ёвга ёсоқ ясамоқ, кўп бирлан юруганда нечук килмоқ, оз бирлаи круганда нечук қилмоқ, дўстға, душманға нечук сўзлашмак. Иккинчи, маснавийёт ва қасойид ва ғазалиёт ва муқаттаот ва рубоиёт ва барча ашъорни фахмламаклик, арабий ва форсий ва туркий луғатларнинг маъносини билмаклик. Учинчи, Одам ахдиндин то бу дамгача Арабистонда, Эрон ва Туронда ва Мўғулистонда ўтган поднохларнинг отлари ва умрларининг ва салтанатларининг кам ва зиёдин билмаклик. Бу вактдӑ фахмламакликда ва тарих билмакликда фақирдек киши шояд Ирокда ва Хиндустонда бўлса бўлғай, йўк айтсам ёлғон бўлғай, аммо сипохийнинг йусунин билмакликда бу чокда мусулмон ва кофирда биз кўриб ва эшитатурған ерларда ва юртларда йўх турур. Ер юзи кенг турур. Энитмаган ерларимизда бўлса ажаб эрмас. Эмди мақсаддин қолмағали.

Тарих хижрий минг тақи етмини тўрт эрди ким, биз бу китобни ибтидо килдук ва тақи «Щажарайи турк» (3 а) деб от қўйдуқ. Тақи тўқкиз боб қилдук.

Аввалғи боб, Одамдин то Мўғулхонғача.
Иккинчи боб, Мўғулхондин Чингизхонғача.
Учинчи боб, Чингизхоннинг туққанидин ўлғонигача.
Тўртинчи боб, Чингизхоннинг учинчи ууғли Угадай кооннинг ва анинг авлодининг ва Чингкзхоннинн уғғлонларининг наслидин хар ким Мўғул юртинда подшохлиқ қилған бўлса анинг зикри.

Бешинчи боб, Чингизхоннинг иккинчи уғли Чигатойхоннинг авлодиндин Мовароуннахр жа Конғар юртинда поднохлиқ қилғанларнинг зикри.

Олтинчи боб, Чингизхоннинг кичик ӱғли Тўлихоннинг ашодиндин Эрон мамлакатинда хукумат қилғанларининг зикри.

Еттинчи боб, Чянгизхоннинг улуғ ўғли Жўчихоннинг авлодидин Дашти Қипчокда подшожлик қилғанларининг зикри.

Саккизланчи боб, Жўчихоннинг ўғли Щайбонхоннлне аплодидин Мовароуннахр ва Қирим ва Козок ва Туронда хон бўлғанларипии! ‘зикри ва Жўчихоннинг ўн учланчи ўели Тўқай Темурнинг нислидии Қирим ва Қозоқ ва Мовароуннахрда подшохлиқ қилғав'мииия 'зикри.
Тўқкузланчи боб, тақи Шайбонхон авлодиндин Хоразм мамла; 1няннохлик қилғанларининг зикри. Бу тўққуз боб ажойиб ぃушци. Авинг учун хукамолар айтиб турурлар: «Хеч нииІ' мартабаси тўққуздин кққори бўлмас, нихояти тўққуз


## БИРИНЧ期

## ХУДОЙИ ТАОЛО ОДАМ АЛАИХХИССАЛОМНИ (З Б) ЯРАТҚАНИНИНГ ЗИКРИ.

Худойи таоно ани гратур бўлди эрса, Жаброил алайхиссаломға буюрди ким, ер юзиндин бориб турфок олиб кел, теб. Ул ер юзина келиб турфок олур булғанда ер хол тили бирлан андин сўрди ким не килатурурсен, теб. Жаброил воқиотни баён килди эрса, ер анга Тантри таолодин онт берди, мендкн олмағил. Анинг учун тонгла одам фарзандлари кӱб бўлғандин сўн бири кофир, бири осий, бири золим ва бири гунохкор бўлурлар. Онларии худойи таоло азоб қилур. Мен Тантри таолонинг ғазабика ва азобиға тобим йўқ турур, теди эрса, Жаброил турфок олмай қайтиб келиб худоға ернинт арзин еткурди. Андин сўнг Мекоиј алайхиссаломни юборди. Ул қам қайтиб келиб шул сўзни айтди. А*ддин сўнн Исрофил алайхиссаломни юборди. Ул хам қайтиб келиб эшитганин арэ қилди. Андин сўнг Азроил алайхиссаломни юборди. Анга хам турфок онт берди. Азроил алайхиссалом айтди, Тангрининг хукми санинг ёлбориб онт берганингдин ортуқ турур, теб. Ул ерики бу вақгда Каъба анинт устунда турур, андин турфоқ олди. Анинг учун инсоннинг арвохини олмоқликм Азроилға хавола қилди. Андин сўнг худойи тзоло кудрат қўли бирлан ул турфоқни хамир қилиб Одамнинг суяратини эсаб учттзз тӱккуз кун (4 а) Макка бирлан Тойифнинг аросинда кўйди. Қирк кун булғанда анга жон берди. Иблиснинг Одамға сажда қилмағани ва Одамнинг бихинтға бориб яна қайта бу дунғ̈ға келгани ойдия равщанроқ ва офтобдин мапхурроқ турур. Анинг несини айтайин, минг йял бу дунёда туруб, ул дунёға кетди. Лафзи одам араб тили турур. Ернинг қиртишини одим дер. Азроил турфоқни ернинг ичиндан олмади, тақи киртининдин олиб эрди, анинг учун Одам тедилар, лақаби Сафийоллох турур. Одам ўз ўғлонлариндин қирк минг кинлини куриб ўлди. Улар бўжғанида Шин отли ўғлини ўзининг ўрнида қўйди. Андин сўну Шишни худойи таоло пайғамбар қилди. Ул тўққуз коз. ўн икки йил умр топмб жаннат саройиға кетди. Шишнинг маъъноси Хайбатуллох темак бўлур. Ул тақи улар

вактинда ўғли Анушни ўрнида ўлтуртдк. Ул тақи улуғ отаси Одамнинг шариатига амал қилиб, тўққуз юз ўн икки йил бу манзилда туруб ул манзилга кетди. Анушнинг маъноси содик демак бўлур. Ул таки ўларинда уғли Қийнонни ўрнида уллтуртуб, кўб насихат ва васийят қилди. Қийнон таки саккиз џз қирк йил отаси йўлинда юруб, ууғли Махлюйилни уурнида уллтуртуб, Тангри яқиниға борди. Махлойил замонида Одам фарзандлари кўб бўлдилар. Махлойил (4 б) Бобил иклиминда бу бир шахр солди. Тақи отини Сус щўйди. Том ва эвлар солдирди. Кендлар қилдурди. Андин илгари том, эв йў эрди. Тоғларнинг қавшинда ва чангдлмарда ултурурлар эрди. Элга хукм қилди, ер юзига ёйиинг. Хар ерда муносиб ер топсангиз экин экинг ва кендлар солинт, теб. Халк андак қилдилар. Махлойил тўкқуз юз йигирма йил бу дунёда туруб ул дунёға кетдн. Ӱларда ўғли Барадни уз ўрнида ўлтуртди ва Барад тақи тўққуз юз олтмиш йил яшаб, ўли Ахнухни ўз ўрнида ултуртиб, отаси кейинидин кетдн. Сурёний тили бирлан оти Ахнух эрди. Илми диний, хикмат ва тибни кўб дарс айтур эрди. Уд сабабдин араб уларға Идрис теди. Худойи таоло ани ўз замонидағи халқға пайғамбар қилди. Саксон икки йил пайғамбарлиж щилиб, халқни тўғри йӱлға ундади. Андин сўня тангрининг амри бирлан Азроил келиб, Идрис алайхиссаломни парининг устинда кўюб бехиитға олиб борди. Ул кундин то бу вактғача бехинтда турур. Мдрис бехишта борғандин сўнг ўли Матуилах отоси ўрнида ӱлтуруб дод ва адлға машғул бўлди. Умрининг баёни маълум эрмас, кўб йиллар ӱткандин сўнг ўғли Ламакни у้рнида ўлтуртуб, охират сарұ кетди. Ламак хам бу дунёда кўб йиллар турди. Аммо умрининг (5 a) сони маълум эрмас. Ул тақи улар булғанида ўғли Нухни ўрнида уллтуртди. Ул икки юоз эллик ёциға етканда худойи таоло ани пайғамбар қилиб, ўз замонидағи халқға юборди. Етти юз йил халкни мусулмонлиқға тарғиб қилди. Эру хотин саксон киши имон келтурдилар. Етти юз йил дунёда тўли халқға юруб тангриға имон келтурунг теганида саксондин ортук киши имон келтурмаганига қаттиқ аччиғи келиб дуойи бад килди. Жаброия алайхиссалом келиб айтди: «Худойи таоло сенинг дуонгни қабул қилди. Палон вақтда барча ер юзиндаги халқни сувға ғарк қилмоқ бўлди. Кема ясасуғ, теб амр қилди, теди». Тақи кеманинг некук ясарун ўргатди. Нух пайғамбар ӱзига имон келтурган киши бирлан ясади. Андин сўиг ердин сув чикди. Осмондин ёғмур ёғди. Нух пайғамбар учар кушлардин ва оёқиндин юоруган жонуворлардин хар хилдин бир жуфтни олди ва ўзига имон келтурган кицилар бирлан кемага минди. Узга ер юзиндаги жонли шимарсанинг барчаси сувға ғарқ бўлди. Андин суиг худонинг амри бирлан ерсувни ўзига тортди. Шом юртинда Мўсил ؛ахрининг яқииида Жуди тоғиндин кема чиқди. Ражаб ойининя аввали куни кемана миниб (5 б) эрдилар, то мухаррам ойининт ўниғача олтк яй, ўн кун бўлғанда кемадин чикдилар. Тақи тонинк тубинда ўлтурнлар. Барчалари бемор бўлдилар. Нух пайгамбар ва кўчлари ва уи ӱннлари ва уч келичлари яхни бӱлилар. Андин ўзта ккнилнриин' барчалари хак рахматига кетдилар. Андин сўнг Нух

пайғамбар уч ӱғлининғ хар кайсисин бир ерга юборди. Хом отли уулини Хиндустои юртиеа юборди. Сом отли ўялини Эрони заминга юборди. Ва Ефас отли Ӱғлини кутби нимолий тарафиға юборди. Тақи учига хам айтди ким, одам фарзандлариндин сиз учингиздин ӱзга киши қолмади. Энди учингиз уч юортда турунг! Хар қачон ӱғлон ва ушокингиз кўб буллса, ул ернарни юрт килиб ӱлтурунг! -теди. Ёфасни баъзилар пайғамбар эрди, теб турурлар ва баъзилар пайғамбар эрмас, теб турурлар. Ефас отасининг хукми бирлан Жуди тоғидан кетиб Атил (Итил) ва Ейик сувннинг ёкосипа борди. Икки юз эллик йил анда турди. Таки вафот тобди. Саккиз ўэли бор эрди. Авлоди бисёр кўб бўлуб эрди. Уғнонларининг отлари мунлор турур: Турк, Хазар, Саклаб, Рус, Минг, Чин, Камари, Тарих. Ефас уларинда улуғ ӱғлш Туркни ўрнида ўлтуртуб, ўзга ўтлонлариға айтдиким, Туркни ўзларингизга ноджох билиб, анинг сӱзидин чикманг. Туркка Ёфас ўғлони теб лақаб кўйдилар. Бисёр адаблик ва оқил киши эрди. Отасиндин су้нг ерларни круб кўрди. Тақи бир ерни (6 а) хущлаб, анда ўлтурди. Бу кун ул ерларни Иссиғкўл дерлар. Хиртох звни ул чикарди. Турклар ичинда ким баъзи расмлар бор, андин қолди. Туркнянг тӱрт ўвли бор эрди. Аввал Тўтак, иккинчи Чигил, учинчи Барсачар, тўртинчи Имлоқ. Ӱлар булғанида Тӱтакни уз ўрниға подшох килиб. узоқ сафарға кетди.Тўтак оқил ва давлатли яхши подшох эрди. Турк ичинда кўп расмларни ул пайдо килди. Ажам подщохларининг аввали Каюмарс бирлан Маосир эрди. Кунларда бир кун овға чиқиб кийик ултуруб кабоб қилди. Еб ўлтуруб эрди, илгидин бир тўрғам эт ерға тушди. Ани олиб еди эрса, оғзиға бисёр хушмаза келди, анинг учун ул ер тузлок эрди. Ошға туз солмоқни ул чиқарди. Ву намакин расм андин колди. Икки юз қирк йил умриндин ўтгандин сўнг ўғлы Аблачахонни ўз ўрнида ўлтуртуб, борса келмас теган шахрга кетди. Аблачахон тақи кўп йиллар подшюхлик килиб, ошларни ошаб ва ёшларни яшаб, отаси кейинидин кетди. Улар вактинда ўғли Деббоқуйхонни ўрнида ўлтуртди. Дебнинн маъноси тахтнинг ери, боқуйнинг маъноси эл улуғи темак бўлур. Ул таки кўп йиллар подшохлиқ қилиб дўстларниніг кулганин ва душмажларнинг йиғлағанин кўруб ва суюниб кўб йиллар подниохлик қилиб ўғли Куюкхонни урнида ӱлтуртуб борса келмас теган шахрга (6 б) кетди. Куюкхон таки ота тахтинда уллтуруб нєча йиллар дод ва адл қилиб уғли Алаєчахонни еринда қу゙юб, халқ боратурған ерга борди. Аланчахон кӱб йиллар элга подшохлиқ қилди. Нух алайхиссаломнинг замонидин то бу Аланчахоннинг замониғача барча Ёфас авлоди мусулмон эрдилар. Аланчахон замонида юрт ободон ва эл давлатли булди. Уेзбекнинг ( Ӱзбе) масали турур: «Ит семирса эгасин қопар», теган. Ул тетанлайин хар кишининг бир севари уллан бўлса, ўғли ва қизи ва ё ақа-инисиндай анга ухшатиб эвинда бир қўрчоқни ясаб қўйд. Тақи бу бизнинг фалоннинг суврати турур теб, ани севди. Ошнинг олдини анинг олдина қўйди. Ани упди. Юзини ва кўзини суртуб, бод урди. Нундақ кила-қила бутпарастииқ ошкор бўлди. Алаичахоннйнг икки угли бор эрди, эниз туқған. Улуғининг оти Татар, кичитининю оти Мӱғул.

Аланчахон кариғон сўнг элни икки бўлуб, икки ўะлиға берди. Бу лккиси бири-бири бирлан ёмонлик қилмай, яхшилиқ бирлан давлат хуруб умр уттказднлар. Авваз Татарни айтали. Тангрим буюрса эндин сӱнг Мўғулни айтурмиз. Татархоннинг ўзиндин боига то ะтти ууғлиғача воднохлик килдилар. Татархон кўп йиллар подшохтик қилиб вафот топди. Уғли Буқахон ота ўрнида ўлтуруб, кўп инллар пюднохлиқ (7 а) қилиб ӱлди. Андин сўнг ўели Эланчахон ла їлтида ултуруб, бир неча ииллар элга хукумат қилиб ӱлди. Андия сӱн уряи Оглихон подднох бӱлиб, бир неча йиллар айш
 риида ӱлтуруо́ бир неча йиллар ёвни ёвлаб ва овни овлаб, отасини кейинидин кетди. Андин сўне ўєли Урдухон подшох бўлуб, бир tеча йиллар арақ ва кимизни ичиб, хитойи кимхоии бичиб ва гэранг сувларни кечиб, отаси ортидин борди. Андин сўнг ўғли Бойдухон подилох булди. Бир неча йиллар подшохлиқ қилди. Мӱғул бирлан Татар поднох бўлғандин то Войду замониғача хеч лраларинда низоъ йўқ эрди. Мўғулхон ўғлонлари ўз элига нодшохлиқ қилурлар эрди. Татар ўғлонлари ўз элларига. Бойду рикрсиз зуғум йигит булди. Мӱғулхон ӱғлонлари бирлан ёв булди. Тақи аларнинг элларин чопа бошиаци. Ул вақтда ажал келиб डқасиндин тутуб, отаси котиға олиб кетди. Андин сўня уғли Севинчхон отаси урнида ултурди. Севинчнинг замонида Мўғул јирлан Татар элининг орасинца душманлик ўти андақ кўп ёнди. Arap Аму дарёсининг сувини солсалар сўнмагай эрди. Хамиша Мӱғул ғолиб келур эрди. Танярим буюрса Мўғул хонларининг :ўнгғинда Севинчхоннинг килған ишларнни айқумиз (7 6) турур.



## ИККИНчИ БОБ

## МӰғУЛХОННИНГ ЗИКРИ ТО ЧИНГИЗХОННИНГ ДУНЕЕА КЕЛГАНИГАЧА

Асл лафз мӱғул мунгул турур. Авомнинг тиіли келмасликидин. бора-бора Мӱғул тедилар. Мунгнинг маъносин барча турк билурлар, қайғу маъносина турур. Улнинг маъноси сода дил, яъни қайғули сода темак бўлур. Бу тоифадин тўққуз киши поднохлик қилдилар. Аввали Мўғулхон охири Элхон. Шарафиддин Яздий «Зафарнома»нинг муқаддимасинда айтиб турур: Турк халқининг ичинда расм турур хар нимарсани тӱқкуз қилмоқ. Ул тўққузни Мўғулнинг тўқкуз хонининг юзиндин олиб турур ва тақи китобнинг аввалинда хам айтулди, худойи таолонинг яраткан нимарсаларининт барчасин мартаба-мартаба яратқан турур. Хеч нимарсанинг мартабасини тўққуздин юқори яратқан эрмас турур. Мўғулхон кўп йиллар подшохлик килди. Тўрт ўғли бор эрди. Аввалғи - Қорахон, иккинчи Узхон, учинчи Кўзхон, тўртинчи Кўрхон. Мўғулхон ўлар бўлғанида улуғ ўғли Қорахонни ўз ўрнида кўюб кетди.

## ҚОРАХОННИНГ ЗИКРИ

Отасиндин сўнг тамом элга поднох бўлди. Ар тоғи ва кар тоғи бу замонда ани улуғ тоғ ва кичик тоғ тей турурлар, ани ёйлар эрди. Қиш бўлғанда Қора кум ва Сир сувининг ёқасини қинлар эрди. Корахон замонида эл андағ кофир бўлиб эрдиларким, ичларинда бир мусулмон қолмай эрди. (8 а).

## УҒУЗХОННИНГ ДУНЁГА КЕЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Қорахоннинг улуғ хотунидин бир ўғли бўлди. Кўркали ойдин ва кундин ортуқ. Уч кеча кундуз онасини эммади. Хар кеча ул ўғлон онасининг тушига кириб, айтур эрди: «Эй она, мусулмон бўлғил! Arap бўлмасанг ўлсам ўларман, сенинг эмчакингни эмман! » - теб. Очасепеддияа кия билмади, тақи Тангрининг бирлигина имон


ва мусулмон бўлғанини кишига айтмади, тақи яшурди. Анинг учуя ким турк халки Ёфасдин Аланчахон замониғача мусулмон эрдилар. Аланчахон поднох бўлғандин сўнг халқнинг боши ва моли кўп бўлди. Давлатға эсардилар. Таки Тангрини унутдилар ва барча эл кофир бўлдилар. Қорахон замонида кофирликда андағ махкам эрдилар ким, агар отаси мусулмон бӱлғанин зшитса, ўғли ўлтурур зрди ва ўллининг мусулмон бўлғанин эыитса, отаси ултурур эрди. Ул токда мўғулнинг расми андак эрди ким, го уғлюн бир ёшта етматуниа анға от кўймаслар эрди. Ӱғлон бир ёшға етди эрса, Корахон элга совун солди, тақи уліуғ тўй қилди. Тўй куни ӱғлонни ма'ıрака ичига келтуруб Қорахон бекларига айтди: «Бизнинг бу ўлимизз бир ёниға етди. Эмди мунғға (8 б) не от кўярсиз», теб. Веклар жавоб бермасдин бурун уғлон айтди: «Менинг отим Уғуз турур".

## В А И $T$ :

Ўшал бир ящар ууғлон анда равон, ; Келиб тилга теди билинелар аён, Отимдур Ўғуз Хисраву номвар,
Билинглар ягзин бариа ахли хунар.
Туйга келган улуғ ва кичик барча уғғлннинн' бу сўзиға таиг қолдилар. Таки айтдилар, бу ўғлоннин ўзи отини айтатур, мундин яхни от буллурму теб, отини У ғуз қўйдилар. 'Тақи айтдиларкким, бир янир ӱшнонинг мундақ сўзлаганиня хеч замонда хеч ким эшитган ва кӱргаи ййк турур теб, ани ирим этиб айтдилар ким бу узок умрли піь улуг давлатли ва учи узаған ва ёни ёйилға! бўлғуси турур, телиниן. Ууузнинг тили чиқиб юрганида оллох-оллох, теб хамиша вйтур :ыди, Хар ким эшитса айтурлар эрди, ӱғлон тили келмасли-
 лаd!зи оллох араб тили турур. Мўғулниня хеч отаси араб тилини эииттан эрмас. Уे ғузни худойи таоло модарзоди вали яратиб эрди. Анини кўигииа ва тилина ўзининн' отини сола турур эрди. Чун Y'у: йигит етишд эрса, Қорахон иниси Кўрхоннинг қизини олиб $^{\text {м }}$ берди. Учуз кипи йўкда қизға айтди: "Оламии ва сени ва бизни яраттыи бор. Аіинг оти оллох турур. Ани бор билгил ва бир билил, аниI' букрнанидин ( 9 а) Уัзга инини килмағил», теди эрса, киз ани қибул килмади. Шул замон кйпди. Тақи қиздин бошқа ётди. Кечалар боняа ётиб, кундузлар сузлашмас эрди. Бир неча вақтдин су"․ Қорахочға айтдилар ким ўғлингиз кўчини севмай турур. Сеямаслигиндин олған кунидан бери бир ерда ётмай турур. Қорихои бу сӱзни эиниткандин сўнг таки бир иниси Ӱзхоннинг ки'иини олиб берди. Анга хам имон арза қилди. Ул қиз хам кабул килміли. Анин бирлан хам бир ерда ётмади. Бу вокеотдин бир пени їиллар ӱтгандин сўнг Ууузхон овға чиқиб қайтиб кела эрди. К урдн кнм сувнинг ёқасинда бир неча заифалар кир юва турурлар. Отанннин иниси Узхонинг кизи хам мунларнинг ичинда ӱлтуруб турур. Кıッа киши юбориб суззашмакка сиррим ошкоро буллур, теб


кууркти. Тақи қизни гўшага чорлаб, онт бериб айтди ким, отам манға икки кизни олиб берди. Онларни севмаганимнинг сабаби бу ким, мен мусулмон, ул кофир. Харчанд мусулмон бўлунг, тедим, қабул қилмадилар. Агар сен мусулмон бўлсанг эрдя, сени олур эрдим, теб айтди эрса, киз хам сен не йўлда бўлсанг, мен шул йўлда бўлайин, теди. Андин сўнг Ӱғузхон отасиға айтди. Отаси Узхоннинг қизини улуғ тўй қилиб, Уғузхонға олиб берди. Ул мусулмон бўлди. Ўғузхон ани кўп севар эрди. (9 б) Мундин кўп йиллар ўтди. Вир кун Ӱғуз йирок ерга овға кетди. Қорахон барча кўчларин ва келинларин чакириб ош берди. Тақи сўзлашиб ултурғанда хотунидин сўрди ким, мунинг сабаби не турур. Уууз сўнқи олған хотунини севар. Бурунки олған икки хотунининг котиға хеч бормас. Хотуни айтди, мен билмайман, келинлар яхшироқ билурлар теди. Хон келинлардин суурди эрса, улуғ келин айтди: «Ў ғлинғиз мусулмон бўлуб турур, биз иккимизга мусулмон бўл теди, қабул қилмадуқ. Кичик келининсиз мусулмон бўлуб турур. Анинг учун ўғлингиз ани кўп сева турур», теди. Қорахон бу сўзни эшитгандин сўнғ бекларин чақириб кенгашти. Тақи сўзни мунга кўйдилар ким У ғузни овда юрганида тутуб ултурғайлар. Қорахон элга киши юборди тез келсунлар, овға чиқамая, теб. Бу сузни Ў ғузхоннинн кичик хотуни эшитиб Қорахоннинг қиған кенгачларининг барчасини айтиб Ўғузхонға кини юборди. Уғузхон тақи бу суззни эшитгандин сўнг элга киши юборди. Отам черик тортиб мени ўлтургали кела турур. Мени теган менга келинг, отамни теган отамға боринг, теб. Элнинг кўпи Қорахонға борди. Озроки Ӱ $\ddot{\text { ууз }}(10$ а) қотиға бордилар. Корахоннинг иниларининг кўп ўғлонлари бор эрди. Онларни Қорахондин айрилур теб хеч кимнинг кўнглига келмас эрди. Онлариине барчалари Ўғузхон котиға келдилар. Ӱғузхон онларга Уйғур от кўйди. Уйғур туркий тили турур, маъноси барчаға маълум турур, ёпинғур маъносина турур. Айтурлар сут уянди. Сут эканинда бир-биридин айрилур эрди. Қатик бўлғандин сўнг бир-бирига ёпиша турур. Тақи айтурлар ким, имомға уйдум. Имом ўтурса ўлтура турар, турса тура турур. Пас ёпишқани бўлмасму. Онлар келиб Уғузхоннинг этакина икки қўллари бирлан махкам еппиштилар эрса, хов онларға Уйғур теди. Епишқур темак бўлур. Қорахон бирлан Ӱғузхон саф тортиб уруштилар. Худойи таоло Уғузхонни ғолиб қилди. Қорахон кошти. Урушда Қорахоннинг бошиға ўк тегди ким отқанин билмадилар. Қорахон ул ярадин ӱлди. Уғузхон отаси тахтинда ултурди.

## УҒУЗХОННИНГ ХОН БЎЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Ууузхон элнинг барчасини мусулмонлиқға даъват килди. Мусулмон бўлғанларни сийлади. Вўлмағанларни чобти. Ууларини ӱлтурди. Ӱ ғлонларини ( 10 б) асир килди. Ул вақтда Қорахонға тааллук элдин бочша эллар кууп эрди. Хар улуғ элнине бир бошқа подинехи бор эди. Кичик эллар онларға қўшулур эрди. Қорахон-

нинг мусулмон бууғған эллари Ўғузхонга кўшулди ва бӱлмағанлари уузга хонға бориб қўшулди. Ууузхон хар ймлда Мўғул юртинда ултурған эллар бирлан урушур эрди. Тақи ғолиб келур эрди. Ахир барчасини олди. Қочиб кутулғонлари Татар хониға бориб сиғиндилар. Татар халқи ул вақтда чурчитға яқин ўлтурурлар эрди. Чурчит теган бир улуғ юрт турур. Нахрлари ва кендлари кйп. Хитойнинг Темур козик тарафинда бўлур. Хинд ва тожик ани Чин дерлар.

Ууузхон бориб Татарни чобти. Татар хони кўп черик бирлан келиб урушти. Уу узхон бости. Таки лащкарини қирди. Ууғузхоннинг лашкарининг кўлина ул чоқли улук мол тушди ким, юкламакка кулук озлиқ килди. Бир яхши чибар киши бор эрди. Ул фикр килиб арабани ясади. Андин кўрмакча барча араба ясадилар. Молларини кклаб қайтдилар. Арабаға қаниқ от қўйдилар. Андин илғари оти-да йўк эрди, ўзи-да йўк эрди. Анинг учун қаник тедилар ким, юруганда қаниқ-қаниқ қилиб овоз қилур, ани ясаған кишини қаниқли (11 a) тедилар. Барча қаникли эли ул кишининг уғлонлари турур. Ууузхон етмии икки йилғача Мўғул ва Татар ўз сўнгаки эрди. Онлар бирлан урушти. Етмиш уч йил бўлғанда барчасини ўз огзиға боктуруб мусулмон қилди. Андин сўнг юруб Хитойни олди ва Чурчитни олди ва тақи Танқутни олди. Танқутни тожиклар Тибет дерлар. Андин сўнг бориб Қора Хитойни олди. Ул хам улуғ юрт бўлур. Кишисининг чиройи хиндутек кора буллур. Хиндустон бирлан Хитойнинг орасинда Мухит тенгизининг ёқасинда бўлур Танқутнинг қиш бўлғанда кун туғиши ва ёз бўлғанда қушлиқинда бўлур. Хитойнинг нари юзинда тенгиз ёқосинда берк тоғларининг ичинда кўп эллар бор эрди. Анинг подшохининг отини Ит Барақхон дерлар эрди. Анинг устина отланиб борди. Уруитилар. Ит Барақхон ғолиб келди. Уғузхон қошти. Урушкан ерниня бири юзинда оқиб боратурған икки улуғ сув бор эрди. Ул икки сувнинг орасинда бир неча кун туруб кочқан лашкарининг олдин ва ортин йиғди: Улуғ подшохларнинг одаллари турур. Узок сафарға борғанда кўчларин олиб бормок. Навкар халқининг хам баъзилари олиб борурлар. Уғузхоннинг ( 11 б) бир беги кўчин олиб бориб эрди. Ўзи урушда ӱлд. Хотуни қуртулуб икки сувнинг орасинда хон кейинидин етди. Юкли эрди. Тўлғағи тутди. Кун совук эрди. Кирмакка эв йўқ, бир чирик ёғочнияг ичинда ўғлон туғурди. Муни хонға маълум қилдилар эрса, хон айтди: «Мунин отаси бизнинж олдимизда ўлди. Ғамхўряs йўк», теб. Ууғул ўкунди, отини Қипток кўйди. Қадим турк тилинда ичи кўш ёғочни қипчок дерлар эркандур. Анинг учун ул уєлон ёғоч ичинда туғди теб, отин Қипчоқ кўйдилар. Бу вақтда хам ичи қўш ёғочни қипчок дейтурурлар. Қора халкнинг тили келмаслигидии қофни чим уққй турурлар. ШІул Қипчок турур ким, чипкок дей турурлар. Ул ўғлонни хон ўз кўлунда сақлади. Йигит бўлғандин сўнг урус ва улок ва мачар (мажар) ва бонкурд эллари ёғи эрдилар. Қипчоқға кўп эл. ва навкар бериб, ул ёқға Тин ва Атил (Итил) сувинннг ёқасина юборди. Тин ва Атил иккиси хам улуғ сувларнинг оти турур. Уч юз йил Қипчок ул ерларда поднохлиқ қилиб ӱлтурди. Барча қипчок эли анинг наслиндин турурлар. Ў еуз хоннинг замонидин Цингизхон

замониғача Тин ва Атил ва Ейиқ, бу уч сувнинг ёқасинда қипчокдин ўзга эл йўк эрди. Тўрт минг йилғача ул ерларда (12 а) уултурдилар. Анинг учун ул ерларни Данти Қипчоқ дерлар. Ӱғузхон Ит Барақхонға бостурғандин ўн етти йилдин сўнг тақи отланиб бориб, Ит Баракхон бирлан урушуб, босиб, Ит Баракхонни ултуруб, юртини олиб, мусулмон бўлғанлариға тегмай қўюб, тангриға имон келтурмаганларини ултуруб, уулонларини асир қилиб, қайтиб эвига тушди.

## ЎҒУЗХОННИНГ ТУРОН ВА ХИНДУСТОНҒА ЮРГАНИНИНГ ЗиКРИ

Ууузхон тамом Мўғул ва Татар элининг лачкарини жамь $_{\text {ти }}$ килиб, Талон (Талос) ва Сайрамға келди. Тошканд ва Самарқанд ва Бухоро подшохлари саф тортиб уруша билмадилар. Улуғ шахррлар ва махкам қалъаларға беркиндилар. Уғузхон Сайрам ва Тонкандни узз қабоб олди. Туркистон бирлан Андижонға ўғлонларини юборди. Онлар олти ойда Туркистон бирлан Аєдижонни олиб, отаси хизматиға келдилар. Ўузхон бу айтилған вилоятларнинг барчасиға доруғалар кўюб, Самарқанд сари юруди. Тақи Самаркандни олиб, доруға қўюб Бухороға борди. Бухорони қам олиб, Балх борди. Балхни хам олиб, Ғури вилоятичинг устига юруди. Қии эрди, кунлар ёмон совук эрди, Ғурнинг тоғлариға қор кўп тушуб эрди. Лашкар халқи юрумакка қийналдилар. Хон хукм килди ким: «Хеч киши мендин колмасун», теб. Бориб Ғурни олди эрса, йил келиб ёз бўлди. Лашкарнинг сонин олди. Бир неча киши кам келди. Онларки сўрди. Хеч ким билмадилар. Бир неча кундин суунг ул кишилар хон хизматиға бордилар. Хон онларнинн ахволин суурд эрса, айтдилар ким, бир неча киши лашкарнинг сўнгғи элдин кела турур эрдук, тоғ ичинда бир кеча улуғ кор ёғди. Андин сўнг юрий билмай, ушул ерда ёттуқ. Олларимиз ва теваларимиз барчаси ўлди. Бахор бўлғандин сўнг гиёда кела турурмиз тедилар. Хон хукм килди: «Ул жамоатға Қорлик тесунлар», теб. Барча корлик эли онларнинг наслиндин турур. Андин ўтуб Кобил ва Ғазнини олди. Андин Кашмир устига юриди. Ул чокда Кашмирнинг подишохининг оти Яғмо эрди. Кашмирнинг махкам тоғлари ва улуғ сувлари кўп бўлур. Яғмо анга орқа бериб, Ў ғузхонға боқинмади. Бир йил уруш тилар. Икки тарафдин кўп кицилар улди. Оқибат Кашмирни олдиі. Яғмони ўлтурди. Лапкарини қатли ом қилди. Бир неча вақт анда туруб, қайтиб Бадахшон усти бирлан Самарқанд келди. Андин Мӱғулистонға бориб, эвига тушди.

## УҒУЗХОННИНГ ЭРОН ВА ЩОМ ВА МИСР САРИ ЮРГАНИНИНГ ЗИКРИ

Бир йил юртинда туруб, иккинчи йил элга жар қилдурди: «Эрон сари (13 а) юруйтурурман. Неча йиллик ғамларин «есунлар» теб. Иккинли йили отланди. Тақи Талош махрига келди. Хоннянг. лашкар кейинида қуйған кишилари бор эрди. Ориған ва очқан ва

адашған ва йитғання олиб келсун теб, ул кишилар лашкар сўнкинда қолған бир эвлик кишини хон олдиға олиб келдилар. X он ул кицюлдин сӱрди ким, не учун кейин колиб эрдинг, теб. Ул айтди кулукимнинг озлиқиндин лашкарнинг сўнқиндин кела турур эрдим. Хотуним хомила эрди, туғурди. Очлик сабабиндин онаскнинг сути ўғлонға етинмади. Кела турур эрдим, сувнинг ёқасинда кўрдумки бир шағал бир қирғовулни олди. Ябоч бирлан шағалния урдум эрса, қирғовулни ташлаб қочти. Ани олиб кабоб қилиб хотунимға бериб туриб эрдим, сўнгда кўйған кишиларингиз йўлукуб, олиб келдилар. Хон ул факрға от ва озук ва мол бериб, бу черикка бормоғил теб, «Қол, очџ» -- теди. Барча Қолоч эли шул кишининг наслидин турурлар. Ани бу вақгда Халаж дейтурурлар. Мовароуннахрда кўп бўлур. Аймоқ элина кўнила турурлар, Хуросон ва Ироқда хам кўп бўлур. У尹узхон Талониин Самарканд ва Бухороға келиб, Аму сувидин ўтиб, Хуросонға (13 б) борди. Ул чоқда Эрон юртинда яхни подшох йўқ эрди. Каюмарс ўлиб эрди. Хўшангни хануз поднох кўтармай турурлар эрди. Андак вактни араб мулуки тавоиф дер. Маъноси бу ким хар бир тўп элда бир тўра темак буулур. Турклар андақ вактни эв бошига корахон дерлар. Мавноси хар эвда кора киши, хар қайси бир хон бўлуб турур. Хар эвға бир хон темак буллур. Ул чоқда Эрон юрти шундак эрди. Хуросонни олди. Андин ўтуб Ироқи Ажам ва Ироқи Араб, Азарбайжон ва Арман ва Шом ва Мисрғача олди. Бу айтилған вилоятларнине бир нечасини урушуб ва бир нечасини бокиндуруб узига тааллук қилди. Ууузхон Шом вилоятинда турғанда гинхоний бир навкариинг қўлина бир олтун ёй ва уч ўни берди. Тақи айтди: «Ейни кун туғушда бир чўлда киши оёғи етмас ерда, турфокға кўмуб, бир учини чиқориб кўйғил ва ўкларни кун ботиш тарафиға элтиб ёйни нечук кӱйсанг, ани шундак қўйғил», теди. Ул киии ёрлиқға амал қилиб келди. Бу воқеадин бир йил ўтгандин сўнг, уч улуғ ўғли Кун ва Ой ва Юлдузни чорлаб теди, ёт жртға келибман. Ишим кўп. Ов овламоқға қулум етишмай турур. Кун туғуш тарафинда фалон чўлнин ови кўб эрмиєш деб эшитдим. Ӱз навкарларингиз бирлан анда бориб ўтов суқуб келинг ( 14 а) лар, теди. Андин сўнг уч кичик ӱғли Кўк ва Тоғ ва Тенгиз. Бу учисини чорлаб, ақаларина айтған сӱзларни айтиб, кун ботиш тарафға юборди. Бир неча кундин сўнг, уч улуғ ўғлонлари бир олттун, ёй бирлан кўп овни хон олдиға келтурдилар. Уч кичик ўлонлари тақи олтун ўк бирлан кўп овни келтурдилар. Ул овнинг этларина кўп этлар вӑ турлук оиларни кўшуб, халкни чакириб, ёйни ва ўқни топилғанини црим килиб, ўзлариға цайта берди. Уч улуғ ӱғли ёйни синдуруб олишдилар, уч кичик ўтли қар қайсисн бир ўқни олдилар. Олған вчлоятларда кўп йиллар туруб, душманларни йўқ қилиб, дӱстларни сийлаб, боши Сарём ва оёқи Мисрғача олғаи вилоятларининг барчасина хокимлар кўюб қайтиб ӱз юртина тушди.

## УҒУЗХОННИНГ ЮРТИНА КЕЛИБ ТУЙ КИЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Ў ялонларим ва халқим бирлан эсон-омон бориб келдим, теб, улуғ туй яроғин килиб, бир хиргох ясаттурди. Барча яғочларининг тошина олтун қоплади. Лаъл ва ёкут ва зумуррад ва фируза ва дур бирлан мурассаъ қилдурди. Бу байтни ул эвнинг васфинда битиб турурлар:

## BAй:

Бир әв тикти олтундин ул шахриёр, Ким ул эо фалак эєидин килди ор.

ТЎққуз юз йилқи ва тўққуз минг қўй ўлтурди, (14 б) булғоридин тўқсон тўққуз хавз қилдуруб, тўққузиға арақ, тўқсониға қимиз тултурди. Барча навкарларини чақириб келтурти. Ул олти ўғлиға кўп насихатлар айтиб ва биликлар ўргаткб, гортлар ва шахрлар ва эллар ва инъомлар берди. Бу байтларни анинг васфинда айтиб турурлар.

## В А $̆$ Й $T:$

$\check{У}_{\text {буз килди ул єуйда жирғамиши, }}^{\text {кия }}$ Бу олти ўғилни суюрғамиши. Булар куурсатиб эрди мардоналиқ, Ота бирла кўп турли фарзоналиқ. Отаға баси кциләилар ёрлиқ, Уруи кунида барчаси борлик.

Андин сўнг барча навкарларининг отқан ва чобқан ва қилған хидматлариға лойиқ шахрлар ва сархадлар ва кендлар ва инъомлар берди. Тақи ўғлонлариға айтди, сиз уч улуғингиз олтун ёй топиб келтурдингиз, тақи ани бузуб олиштингиз. Сизларнинг отингиз бузуқ бўлсуи. Сизлардин бўлған ўғлонларни хам то қиёматғача бузуқ тесунлар. Уч ўк келтурган уч кичик ўғлини ва андин бўлғанларни бу кундин то дунё охир бўлғунча уч ўк тесунлар. Ей ва ўқники топиб келтурдингизлар, ул кишидин бўлмади, Тангридин бўлди. Биздин бурун ўтган халқлар ёйни лодшох ўрнида билиб турурлар ва ўқни элчи еринда. Анинг учунким ёй ўкни қайси тарафға тортиб юборса, ўк анга борур. Эмди мен ўлгандин сўнг Кунхон менинг тахтимда ўлтурсун. Андин сўнг бузук наслиндин хам ким қобил булса халқ ани подшох қилсунлар. Дунё охир бўлгунна бузукнинг бир яхшиси поднох бўлсун. Узгалари ўнгда ӱлтурсунлар. Уч ўқлар сўл бўлсунлар, эвнинг сўл тарафинда ӱлтурсунлар ва дунё охир бўлғунча навкарликка рози бўлсунлар, теб айтли. Уғузхон юз тақи ўн олти йил подшохлик қилиб, хақ рахматига борди.

## Уғузхоннинг УлУғ Ӱғли КунХоннинг подшохлиқининг зикРи

$\ddot{\text { У }}_{\text {ғузхоннинг уйғур теб от кўйған жамоатнинг ва оқсоқолиси- }}$ нинг ӱғли бор эрди, Эрқилхожа отлиқ. Уғузхон тахтда уллтуруб, ўлгунча вазири, вакили ул эрди. Аклли, донишлии ва кўп биликли киии эрди. Кунхон тақи ани вазир қилиб, то ўзи ўлгупча анинг сўзина амал қилур эрди. Эрқилхожа узок умр топди. Кунларда бир кун хон ёлғуз ўлтурғанда айтди: «Отанг юзда ўн олти йил ёзнинг иссиқинда сояда уллтурмай ва қишнинг совукинда эвда ўлтурмай, қилич уруб кўп юртларии очиб сиз олтинеизга кўюб кетди. Агар сиз олтингизнинг ва сизлардин бўлған ўғлонлар барчангизнинг оғзингиз бир бўлса, узоқ йиллар ва кўп кунлар юртлар кўлингиздин чиқмас. Агар оғизларингиз бир бўлмаса, улчз юртингиз-да (15 б) кетар ва молингиз ва жониниз-да кетар», теди. Куихян айтди, отамға хенгаш бературған эрдингиз. Отам урниға отамсиз. Сиз не инни ухшшатсангиз мез ани килурман, теди эрса, Эрқилхожа айтди: Уғуахондин кўп юртлар ва шахрлар ва эллар ва ўлук моллар ва тирия моллау қолиб турур. Сиз олти ӱғилнинг хар бирингиздин тўрт ӱғил будиб. барчаси. йигирми тўрт поднохзода бўлуб турурсиз. Олтингиздан бонка мен андин қўрқа турурмен. Дунёлик учун оғизларингиз ола бўлур, теб.

Б А Й
Зару невмату куллихоу рама, Бариион бибахиим яксар хима. Жудо хар якийро бувад як ниион, Чу ному лацабхою тамгойишон. Чу аз қисми ху才 қар як огах шавад, Зи жангу жафо дасти кўтах навад. Хар он каски аз насли иион бизод, Разад хам бадин гуна аз рохи дод. Зори Қилхожа иенид ин сухан, ППисандид еууфтори марои кухан.

Куихон Эрқилхожанинг сўзини қабул килиб, улуғ қурултой кидди. Яхши ва ёмон халкининг барчаси келгандан сўнг, ул Уугузондин қолған вилолтлар ва эллар ва уллук моллар ва тирик моллларнинн барчасини бу айтилған поднохзодаларнинг улуғина улуғча, кичигина кичикча берди. Бу йигирми тўрт ўғил одми хотундардин бўлған эрди. Мундин узга кумалардин хам бўлған ӱлонлар кўп эрди. (16 а) Онларнинг хам ахволлариға лойик нимарсалар берди. Андин сўнг Ууғухон килдурған олтун эвни тиктурди. Унг ёкда олти ок урра ва сўл ёкда олти ок ўрга тиктурди. Тақи ўнг ёкда бошина олтун тақук биркитган қирқ қулоч ёғочни тиктурди. Сўл ёкда бонина кумуш такук биркитган кирк кулоч ёғочни тикгурди. Тақи хон ёрлики бирлан бузук ўғлонлари ва навкарлари бирлан олтун тақуқви, уч ўқ ӱғлонлари навкарлари

бирлан кумуш тақуқни от бирлан чепиб отдилар. Такуқларни урған кишиларға кўп инъэмлар берди. Кунхон отасининг қилғаниға амал қилиб, тўқкуз юз йилки ва тўққуз минг кўй ўлтуртди. Тўққуз булғар хавзға арак тўлтуртди. Тўксон булғар хавзға қимиз солдурди. Кирк кеча-кундуз айш ва ищрат қилдилар.

## УҒУЗХОННИНГ УҒЛОНЛАРИ ВА НАБИРАЛАРИНИНГ ЭТЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Олти уғли бор эрди. Аввалғининг оти Кунхон, иккинчи Ойхон, учинчи Юлдузхон, тўртинчи Кўкхон, бецннчи Тоғхон, олтинчи Тенгизхон. Ву олтисининг хар қайсининг тўрт ўяли бор эрди. Одми хотундин бўлан ва Қумадин бўлан хам бор эрди. Ани хам айтғумиз турур.

Кунхоннин: тўрт ўғли бор эрди. Аввал Қайи, иккинчи Баёт, учинчи Алқаэвли, турртинчи Кораэвли. (16 б) Ойхоннинг тўрт ўғли бор эрди. Аввалғининг оти Езир, иккинчи Ебир, учинчи Дудурға, тўртинчи Дўкар. Юлдузхоннинг тўрт уғли бор эрдн. Аввай Ўшар, иккинчи Қарнақ, учинчи Бекдили, тургинчи Қарқин. Кўкхоннинг турт ӱғли бор эрди. Аввал Байандур, иккин'щ Бачана, учкнчи Чавулдур, тўртинчи Жабни. Тоғхоннинг тўрт ўғхи бор эрди. Аввал Салур, иккинчи Эмар, учунчи Олаййнтли, тўртинчи Ургир. Тенгизхоннинг тўрт ўғли бор эрди. Аввал Игдир, иккинчи Букдиз, учинчи Ова, тўртинчи Киниқ. Уғузхоннинг бу олти ўғлинииг хар қайсисининг Қумадин бўлған бу айтилғанлардин бошқа яна тўрт ўлли бор зрди. Отлари бу турур, аммо қайси ўғлиндин бўлғани мазлум эрмас, Канакуна, Турбатли, Керайли, Султонли, Ўкли, Кўкли, Сужли, Хуросонли, Юртчи, Чамчи, Турумчи, Қуми, Суркий, бу вақтда ани Сурхий дейтурурлар. Қурчик, Суварчиқ, Қорачик, Козғурт, Кирғиз, Тикин, Лола, Мурдашўй, Сойир.

## УУҒУЗХОННИНГ ИИГИРМА ТӰРТ НАБИРАСИНИНГ МАВНОЛАРИ

Қайининг маъноси махкам темак бўлур. Бає̈тнинн маъноси давлатли темак булур. Алқаэвлининг маъноси мувофик темак бўлур. Қораэвлининг маъноси хар қайда ўлтурса хиргох бирлан уултурғучи темак бўлур. Еззирнинг маъноси эллар ақаси темак бўлур. Ебирнинг ( 17 а) маяьноси олдиға хар нимарса учраса ани йиқар темак бўлур. Дудурғанинг маъноси корт олмоқни ва ани сақламокни биликчи темак бўлур. Дўкарнинг маъноси тўгарак темак бўлур. Ушарнинг маъноси шини илдам ишлакчи темак бӱлур. Қарнақнинг маьноси бўка темак бўлур. Бекдилининг маъноси сўзи хурматли темак бўлур. Қарқиянннг маъноси ошли темак бўлур. Байандурнинг маъноси веъматли темак бўлур.

Бачананинг маъноси саъй килғучи темак бўлур. Чавулдурнинн маъноси номусли темак булур. Жабиинннг маъноси баходир темак

бўлур. Салурнинғ маъноси қиличли темак бўлур. Эмарнинг маъноси бойларнинг бойи темак бўлур. Олайўнтлиннинг маъноси ола отли темак бўлур. Олайўнтлининг маъноси ола отли темак буулур. Ургирнинг маъноси яхии иш қилғичи темак бўлур. Игдирнинг маъноси улуғ темак бўлур. Букдизнинг маъноси хизматкор темак бўлур. Ованинг маъноси мартабаси баланд темак бўлур. Қиниқнинг маъноси азиз темак бўлур.

Кунхон етмиш йил подщохлиқ килғандин сўнг иниси Ойхонни ўз ўрнида ўлтуртуб хак рахматига кетди.

## ОЙХОННИНГ ПоДШОХЛИКИНИНГ ЗИКРИ

Ойхон яхши одил, оғир ва адаблик киши эрди. Ота ва ақасининг айтған насихатларина амал килиб кўп йиллар отасининг солған йўлиндин юруб, хак рахматига кетди.

## ЮЛДУЗХОННИНГ ЗИКРИ

Ву таки яхши подшох эрди. (17 б) Аммо ани жазм билмаймиз ким, Ойхоннинг ниминаси эрди, набирасиму эрдн ва ё ёнаца каринтошиму 'эрди. Юлдуз отлик бир иниси бор эрди. Ул хам эрмас турур. Хар ким бўлса У уузхон наслиндин эрди. Бир неча йил $^{\text {й }}$ подшохлик қилиб, ўғли Манглайни тахтинда ўлтуртуб вафот топди.

## МАНГЛАЙХОННИНГ ЗИКРИ

Манглайхон тақи яхши подшох эрди. Ул тақи бир неча йиллар эт еб, қимиз ичиб ок ос қора кинни бичиб, ойдай, кундай сулувларни қучуб ва симобдай йўрғаларни ва ердай югурукларни миниб, кўнгли теган ерларга учуб, ўли Тенгизхонни. ўз ўрнида ўлтуртуб ул дунёға кетди.

## ТЕНГИЗХОННИНГ ЗИКРИ

Тенгизхон тақи кўп йиллар подшохлик килди. Узоқ умр топди. Қари бўлғандин сўнг ўғли Элхонға подшохликни топшуруб бир неча йиллар тангриға бандалиқ қилиб вафот топди.

## ЭЛХОННИНГ ЗИКРУ

Элжон Мўғул элина подшох бўлди. Илгари айттук Татар хонларининн тўқкузланчиси Севинчхон эрди, теб. Элхон ва Севинчхон пккиси бир чоқда эрдилар. Хамиша иккиларининг орасинда уруш ва талон бор эрди. Элхон ғолиб келур эрди. Ул сабабдин Севннчхон қирғиз хонина киши юборди. Кўп нимарсалар бериб, колғаниға кўп ваъдалар қилиб, ани ўзига ёр қилди. Ул

ерларда эл (18 а) кўп эрди. Мўғул ул элларнинг барчаскндин кўпрак эрди. Хар замон уруш ва талошлари бўлғанда бир урук бирлан ким урушур эрди. Мўғул анга ғолиб келур эрди. Ул турк элларинда Мўғулнинг тези ўтмаган ва қўли етмаган эл йўк эрди. Бу сабабдин барча эллар мууғулни кунилаб ох сенму, дерлар эрдилар. Севинчхон қирғиз хонини ўзига ёр қилғандин сўнг элларнинг барчасина элчи юбориб ўзига кўмак қилиб, фалон ойнинг ўни куни фалон ерда топушали, тақи мўғулдин кинамизни тортали теб, шул айтған ерларинда барчалари бир ерга кўшулуб, мўғул элининг устина юрудилар. Мўғул эли эвларин ва молларин бир ерга йиғиб, черики эвларининг олдинда ўр қазиб ўлтурдилар. Севинчхон бориб ўн кунгача урушти. Хар кунда мўғул ғолиб келди. Бир кун Севинчхон бощлик бу барча элларнинг хонлари ва беклари овлокда кенгаштилар. Тақи айтдилар, мўғулға хийла қилмасақ ишимиз ёмон бўлди теб. Тонгласи эртонғ бирлан бостуруб қочқан лашкартек оғир юкни ва ёмон молини ташлаб кўчиб қайтдилар. Мўғул ани урушға тоб келтура билмай қайтиб боратуруб теб, орқасидин бориб етушди. Мўғулни кўргандин сўнг Татар қайтиб (18 б) ясади. Иккиси уруштилар. Татар ғолиб хелди. Мўғулни ултура-ўлтура эвига келди. Барча мўғулнинг эви бир ерда эрди. Эвини ва молини андағ олдилар ким, бир эвлик куртулмади. Улуғларининг барчасини қиличдин ўткарди ва кичикларини банда қилиб, хар ким бирисин олиб кетди. Мўғулдин киви қолмади. Қолғани хам кишининг эшикинда банда бўлди. Хожаси не эл бўлса, анинг отин тутди. Ғараз мўғул дунёда хеч колмади.

## ҚАЁН БИРЛАН НУКУЗНИНГ АРКАНАКУНҒА БОРИБ ЮРТ ҚИЛИБ ЎЛТУРҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Севинчхон Мўғулни чопиб қайтиб кела эрди. Элхоннинг кўп ўғлонлари бор эрди. Варчаси урушда ўлди. Бир кичик ўғли бор эрди Қаён отдик. Ани шул йил кадхудо қилиб эрдя. Элхоннинг инисининг ўғли бор эрди. Нукуз отлиқ. Қаён бирлан хะм ёииб, ул хам шул йил кадхудо бўлуб эрди. Бу иккиси бир кўшдақи кишиларнинг кўлина тушуб эрди. Ун кун бўлғандин сӱнг бир кеча яккиси хам хотуни бирлан отланиб қочтилар. Тақи юртға келдилар. Адашқан ва ёвдан қайта қочиб келган турт турлук молнинг тўртисиндин хам кўп топдилар-да, ихкиси кенгашдиларда, бири-бирига айтдилар, агар элга борали тесак тўрт тарафдақи элларнинг (19 а) барчаси бизга ёв, агар бормай юртда ўлтурсак бир юруған ва турғанға учрамай бўлмасмиз. Эмди яхниси ул турур тоғларнинг ичинда кишининг йўли тушмасдай бир ер излаб ета куурали теб, молларни хайдаб тоғ ичина бордмлар. Еерк тоғнинг ичиџฏа арқарнинг солған йўлина тушуб бордилар. Тоғнинг устина чиқиб. пари юзина тушдилар. Таки яхши айланиб ва ургулуб кўрдилір. Ў злари келган йўлдан ўзга хеч йўли йўқ. Ул хам андак

йўл эрди ким, бир тева ва ё от юз эмгак бирлан юрур эрди. Агар оёқини ғалат босса, пора-пора бўлур эрди. Ичининт кенглигининг хеч нихояти йўк. Оқар сувлар ва чашмалар, турлук-турлук ўтлар ва мевали дарахтлар, турлук-турлук овлар. Ул ерни куурган сўнг тангриға шукрлар қилдилар. Молларининг қишина этин едилар ва ёзина сутин ичтилар. Терисин кийдилар. Ул ерга Арканакун от қўйдилар. Аркананинг маъноси тоғнинг камари темак бўлур. Қуннинг маъноси тез ва утткур темак. Тоғнине кири эрди. Бу икки сабабдин ўғлон унок кўб бўлди. Қаённинг авлоди кўп бўлди. Нукузники андин аз бўлди. Қаён авлодина Қиё'т тедилар. Нукуз авлодина икки от қўйдилар. Бир нечасина нукузлар тедилар ва бир нечасина дурулган тедилар. Қаённинг маъноси, сели ки тоғдин куч бирлан (19 б) йилдам қуйиға келғай. Элхоннинг ўғли кучли тез кнши эрди. Анинг учуи Қаён дерлар эрди. Қиёт қаённинг жамъи турур. Кўб йиллар бу икки кишининг ўғлонлари Арканақуннинг ичинда турдилар. Учлари узади ва ёнлари ёйилди. Хар жамоат бошқа-бошқа умак бўлдилар ва урук отин кӱтардилар. Тангрим букрса барчасини айткумиз турур. Умақнинг маъноси сў́нгак темак бўлур. Турк халки бир кишидин сўрса айтур: «Умақинг не турур?» - дер. Сўнгакинг не турур темак бўлур. Туурт юз йилдин кўпрак Арканакун ичинда ўлтурдилар. Моллари ва бощлари андак кўл бўлди, сиғмадилар. Ул сабабдин бир ерда йиғилиб ўлтуруб кенгаш: килдилар. Анда айтдилар, оталаримиздин эшитибмиз. Арканакуннинг тошинда кенг ерлар ва яхши юртлар булур эрмин. Визнинг кртимиз қадимда ул ерлар эркандур. Татар бошлик узга эллар бизнинт уруқимизни кириб, ортимизни олған зрмиш. Тангрига шукр, бу чоқца бизнинг бошимиз андак бўлмайтурур ким, дущмандин кўркуб тоғ ичинда қабалиб ўлтурғаймиз. Тоғларчинг орасинда йўл излаб тапалинг. Тақи кўчиб чиқади. Хар ким дўстман теса, анинг бирлан курунали ва душман бирлан курашали, тедилар. Барчалари бу сўзни маъқул кўруб, чиқмақға йўл изладилар, топмадилар. Бир темурчи айтди: «Мунда бир темур кони бор, тоғ яланг қатка ухшай турур. (20 а) Ўшунинг темурини эритсак йўл бўлур эрди» Ул ерни бориб ва кўруб келдилар. Тақи ани маъкул биндилар. Элға ўтун ва кўмир солдилар. Тоғнингं кэтик ерина бир қат ўтун ва бир кат кўмур солдилар. Тоғнинг устун ва нари юзин ва бери юзин тултурғандин сўнг, етмиш теридин кўрук ясаб етмиш ердин кўрдилар. Тақи бир каррат бостилар. Худойнинг кудрати бирлан ўт қизғандин сўнг, тоғ темур бўлуб оқаберди. Тақи юкли тева чиқғудек йўл бўлди. Куннинг ва ойнинг соатин қараб ташқари чиқдилар-да туй қилдилар. Андин бери мўғулнинг расми турур, шул кунни ий及 қилурлар. Бир пора темурни ўтқа солиб қизил қилурлар. Ул хон анбур бирлан темурни турт сандон устида кўюб чўкуч бирлан урар. Андин сўнг беклар ул кунни ажойиб азиз тутарлар, Қабалдин чиқиб ота юртина келган кун турур теб, ул вақтда мўғулнині подшохи Бартачна Қаён насли ва Қурлас урукиндин эрци. Ул барча элларга элчи юбориб Арканахундин чиқиб келганин маълум килди. Баъзилар яхши кўрдилар ва баьзилари ёмон кўрдилар. Татар халқи ёмон кўруб ёв бўлди. Татар

бирлан мўғул иккиси саф тортиб уруштилар. Мўғул ғолиб келиб, улуғларин киличдин ўткариб (20 б) кичикларин банда қилдилар. Туррт юз эллик йил бўлғанда қонини ва молини олди. Тақи ота юртинда ӱлтурди. Ул ерда ўлтурған турк халқининг уруқларининг ичинда татардин кўпи ва туғушлиси бўлмас эрди. Арканакундин чиқиб, татарни кириб ота юртида ўлтурғандин сўнг мўғул татар ерина барча элларга бош бўлди. Баъзи эллар Мўғулга панох келтуруб, Мўғулі бўлмасалар хам мўғулмиз теб, ўзларини мўғулға қўшдилар.

## МӰҒУЛНИНГ ВА ӰЗГА ТУРКЛАРНИНГ УРУКЛАРИНИНГ ЗИКРИ. АСЛИ НЕ ВА ОТЛАРИ НЕ ВА ЛАҚАБЛАРИ НЕ ЭРДИ

Қазвинли Хожа Рашид айтатурур. Эронда Чингизхон авлодидин подшохлиқ килған жамоатдин ул кишики мусулмон бўлди, Чингизхон уғли Тўлихон, аннинг ўғли Хулагухон, анинг ўғли Абақахон, анинг ўғли Арғунхон, анянг ўғли Ғозонхон алайх,иррахма эрди. Ул подшох булғандин сўнг Табризни пойтахт қилди. Мени чақириб иноят юзина келиб вазир қилди. Тамом Эрон мамлакатининг ихтиёрини менинг кўлумға берди. Бир йил бўлғандин сўнг, бир кун мени чакириб айтди, алхамдулиллах биз, мусулмон буулдук. Бизнинг улуғ отамиз Хулагухон Мйғулистондин келгандин бери икки-уч орқа ўтди. Эмди биздин суинг дунёға келганлар мўғулнинг тилини, йўсунини, ерини ва юртини (21 а) ва урукларини унутурлар. Билмаслар Мўғул юртинда ўлтурған эл кўп турур. Онларнинг қайсисининг сўнгги мўғул турур ва қайсиси мууғул эрмас. Мунларнинг барчасини бир ерга жамъ қилғил, теб хукм қилди. Мен арз қилдим, бир кинининг кўлиндин бир иш келур. Менга улуғ хидмат буюрубсиз теб. Хон айтди, бу ин сендин ўзга кининииг қўлиндин келмас. Бизда мўғул тили бирлан битиган китоблар бор. Битилмаган сўзларни ёд билатурған кишиларимиз бор теб́, беш-олти мўғулнинг қари сўзини билатурған кишиларни менинг котимда қўйдлар. Тақи хоннинг бир улуғ беги бор эрди. Пўлод ва лақаби Чингсанг. Анга алохида буюрдилар ким бу вактда муғулнинг асл ва насабини сендин яхши билур киши йўқтур хам мўғулнинг тилин билурсен хам китобни ўқурсен теб хукм қилғандин сўнғ Пўлод Чингсанг баходир боилиқ ул жамоат айтдилар, тарих хкжрий етти юз тахи иккида эрди, мен бу тарихни битдим ва отини «Жамиъ ут-таворих» кўйдум. Шул тарих фақирнинг олдумда бор китобнинг аввалинда хам айтиб эрдим. Мундин бошқа ўн етти Чингизнома хозир туруб турур. Онларнинг юзиндин бити турурман. Котиблар теган бемурувват ахмоқлар бу китобнинг юзиндин ул китобға бити бити, андин бери уч юз етмин икки йнл бўлубтур, худой (21 б) билур, йигирми нусхаға битилиб гурур ва ё ўттузға. Хар нусхаға ўтказган сейии бир неча сўзни เилат қила-кила тамом тарихларнинг учда छирин, балки ярмини галат килиб турурлар. Тарихларда битилган тоғларнинг ва сувлар. нинI ва ерларнинг ва кишиларнинг отлари мўгули тили ва ё турк

тили хурур. Китоб айтған мусаннифлар, бититурған котиблар иккиси хам тожик. Не мўғул тилин билурлар ва не турк тилин. Мууғулнииг баъзи кишиларининг отларини бир тожикка агар ўн кун ўргатиб ўлтурсаню тили урргулмас. Ул нечук битисин бу фақир туркий ва форсийнинг тилини ва луғатларини ва истилохлларини билмакликда худойи таоло ул микдор насиб бериб турур. Бу вактда турк ва тожикда керакким фақирға бергаяча берган киши бўлмағай. Тақи бир нимарса сабаб бўлиб Қалмакға бориб, анда бир иил турдум. Мӱғулнинг тилини ва расмины ва истипохларини яхни ургандум. Бу тарихни яхши ва ёмон барчалари билсун, теб туркий тили бирлан айтдум. Туркийни хамм андак айтубманким беш яшар ўғлон тушунур. Бир калима чиғатой туркисиндин ва форсидин ва арабийдин кйшмайман равшан бўлсун, теб. Arap ажалнинг ундовчиси ундай келмаса, ушбу китобни форсий тили бирлан мурассаъ айтмак кўнглумда бор. Тангри еткурса эмди кўп сўзладук. Сўзлали теб бошлаған сўзимиздин (22 а) қолмағали. Ул мўғулдин узга урукларнинғ анча билганимизни айтали. Мўғулни тангрим буюрса сўн айтурмиз. Уғузхоннинг достонида айтдуқ. Турк элинда ул эл отини кўтарган беш урук турур теб́, уйғур, қиниқли, қипчак, калач, қорлук. Қалач - Ў ғуз ўғлонлари туркмандин айрилмай Мовароуннахр ва Хуросонға тущдилар.

Қипчақ - Тин ва Атил ва Ейиқ; бу айтилған сувларнинн оросинда ўлтурдилар.

Қиниқли - Туркман бирлан бирга ўлтурур эрдилар. Туркман вилоятга тушгандин сўнг, Иссик кўл ва чу ва Талош; бу айтилған сувларнинг ёқаларинда ватан қилиб, кўп йиллар ўлтурдилар. Урганч поднохлариндин Текишхон қиннқлининг бир ўғлининг қизин олди. Туркан отлиқ Сулғон Мухампад Хоразм mох ул киздин туғди. Султон Мухаммад улуғ поднох булди. Юртининг бир тарафи Хиндустон ва бир тарафи Андижон ва Туркистон ва бир тарафи Арабистон ва бир тарафи Рум ва пойтахти Урганч. Қиникли халкидин хар кимки ул заифаға яқин қаринтош эрди, бир-бир султон хизматига келиб, имонға муцарраб бўлуб, султон хизматина турдилар. Туркан хотуннинг туқкан ақаси бор эрди, Хумор Текин отли. Ул султон хизматига келиб мусулмон бўлди. Султон анға Урганчнинг доруғаликин берди. Туркаи (22 б) хотуннинг отасининг инисининг ӱғли бор эрди, Айналчик (Иналчик) отли. Ул келиб мусулмон бўлди. Анға тамом Туркистон вилоятини берди. Таки хукм килди, бу кундин сўнт хеч киши сени Айналчик темасун, Гайурхон тесунлар, теб. Андин сўнг қиниклининг бир яхши кишиси бор эрди, Кўк отли. Ул келди, анға Кўкхон от кўюб Бухорони берди. Султон Мухаммад Хоразмшохға қиниқлидин келиб навкар бўлған эллик ва олтмиш минг бор эрди. Чуда ва Талошда колғаки хам ўн минг ўйлик бор эрди. чингизхон келиб ул Талочда уллурған қиняклини олди. Барча юртларни олди ва қирди. Қиникли хам шул халк бирлан бирга йўқ бўлди. Еу юруган қиниқлилар сўнг йиғилиб эл бўлғанлари турур.

## КОРЛУК ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Қорлук эли Мўғулистонда берк тоғларининг ичинда юрт қилиб у̀лтурдилар. Экин экарлар эрди ва моллари хам бўлур эрди. Бир яхшисини подшох кўтариб, ул ўлса ява бирисини, ва кўп эрмаслар эрди. Гох тузук бўлғанда икки минг эвлик бўлур эрди. Тўрт минг йилға яқин ул юртда ўлтурғандин сўнг, Чингизхон мўғул элина ぃздшех бўлиб, ўзга элларни хам боқиндуруб Барлас Қубилай нуён тегани әнчя қилиб, манға боқин теб Қорлук элина юборди. (23 а) Ул вактда Қорлуқнинг подшохи Арслонхон тегаи эрди. Ул Қубиаай нуёнға қўшулуб, ӱзининг қизини бош қилиб кўп пешкашлар бирлан келиб, хонни кўрди. Тақи онт ичди, то ўлғунча бандаликдин бўинумни тўлғамайин теб. Хон тақи ӱз жамоатидин бир қиз берди. Иноят ва шафқат қилиб кайтарди. Тақи Чингизхон бекларина боқиб айтди: Муни нечук Асрлонхон теб бўлур. Бу кундин сўнг муни Асрлон сайрак тесунлар теб хукм қилди. Мўғулнинг луғатинда тожикни сайрак деб эрмиш.

## УИҒУР ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Уйғурнинг маъноси ёпишкур темак бўлур. Айтурлар сут уюди. Сут эрканинда бири бириндин айрилур. Уйғандин сўнг айрилмас. Уюди яъни ёпушти. Таки айтурларким имомға уйдум. Имом уллтурса ўлтура турур, турса тура турур, бас ёıишқани бўлур. Андак айта турурлар ким Мўғул юртинда икки тоғ булур. Узуни кун туғшидин кун ботинға бенихоят улуғ тоғлар турур. Бирисининг оти Тўкратубузлуқ ва тақи бирининг оти Ускунлук. Тангрим бу икки тоғ орасинда, Мўғул юртининг кун ботишинда тақи бир тоғ бор турур. Ани Кут тоғ дерлар. Бу айтилған тоғларнинг орасинда бир ерда оқатурған ўн сой бор турур. (23 б) Бир ерда тўққуз сой; барчаси улуғ сувлар турур. Қадим уйғур эли шул сойларнинг орасинда ўлтурурлар эрди.

Ун сойда ӱлтурғанни ўн уйғур дерлар эрди. Тўққз сойда ўлтурғанни тўқкуз уйғур дерлар эрди. Шахарлари, кендлари ва экинлари кўп бўлур эрди. Юз йигирми урук эл эрдилар. Бир кишини поднох кўтариб, анин оғзина бокмаслар эрди. Бу сабабдин бузулурға келдилар. Бир кун барчаси йиғилиб кенгаштилар. Тақи айтдилар: «Биз икки булак элмиз: хар кайсимиз бин кишини тўра қилали. Хар ким анинг сўзин қабул қилмаса, молу олдурсин ва бошин олдурсин, тедилар. Тақи ўн уйғур уруқиндє Мангутой отлик кишини турра кўтариб, Эл - элитар лакаб кўйди лар. Тўккуз уйғур Ў зқандар уруқиндин бир кишини тура кўтари Куларкин лақаб кўйдилар. Бу иккисининг уғлонлари юоз йилғау. тууралик қилдилар. Андин сўнт тақи бир уйғур бўлди. Ӱн уйғурға хар ким тўра бўлса, эл элитар тедилар. Тўккуз уйғурға хар кин тўра бўлса, Кулэркин тедилар. Кўп йиллар тўраларининг отларин: шундақ дерлар эрди. Андин сўнг хар ким тўра бўлса, анға Айдиқул (Идикут) тедилар. Айдининн матносин барча билурсиз, юборди

темак бўлур. Айтурлар ким йибнк (24 а) «Эй, юбор!» - теган бўлур. Сўғир эди, яъни сутини сақламади юборди. Жонни турк халқи кут дер. Бир кишига айтурлар ким отинг ва ё тўнунг кутли бўлсун. Жонли бўлсун темак бўлур. Иккасининг жони бўлмаса, ул нечук муборак бўур эди. Кут яъни барча ха̇лқ жонини юборган киши турур, темак бўлур. Бу вактда ўзбек эрклик киши дей турур, иккисининг маъноси бир бўлур. Уч минг йилға яқин ущбу айтилған юртда ўлтурдилар, андин сўнг бузилдилар. Улжа, асир бўлуб тўздилар. Бир нечаси кртинда ўлтуруб қолди. Вир нечаси Иртиш сувининг ёқасина келдилар. Тақи уч бўлак бўлдилар. Вир бўлаги Веш балик шахрина бориб, экин экиб, вилоятни ободон қилдилар. Бир бўлаги йилқи ва кўй сақлаб, беш балиқнинг ёқасинда кўчуб ва кўнуб юрудилар. Бир бўлаги Иртицнинг тўғанида хеч мол сақламай балиқ ва қундуз ва киш ва савсар ва тин овлаб, этин еб, терисин киярлар эрди. Тирик молни ва йипакдин бўлған ва пахтадин бўлған кумашни умирларда кўрмаслар эрди. Оналари агар кизларини қарғасалар айтурлар эрди: «Йлқили ва қўйли кицига тушуб, эт еб ва кимиз ичиб бошингға ёмон кунлар тўқғай», теб. Чингизхон замонида Баварчик теган Айдикут эрди. Ул Чингизхонға киши юбориб, бокиниб, хар йилда (24 б) мол берур эрди. Чингизхон отланиб Мовароуннахр устига келганда Баварчик Айдиқут лашкари бирлан келиб, йўлда Чингизхонға кўшулуб яхши хизматлар қилдилар. Уйғур халқинда туркий тили бирлан ўкуған кишилар кўп бўлур эрди. Дафтардорлиқни ва девон хисобларини яхши билурлар эрди. Чингизхоннинг набираларининг замонинда Мовароуннахр, Хуросон ва Ироқда девонлар ва дафтардорлар барчалари уйғур эрди. Хитойнинг юртларинда хам Чингизхон ўғлонлари девон ва дафтардорни уйғур халкиндин кўюб эрдилар. Чингизхон ўзининг ўрнинда ўлтурған ўғли Ӱгадай қоон Хуросон, Мезондорон ва Гилонини Уйғур Кўркўз теганга топшуруб эрди. Ул яхши хисобдон эрди. Уч юртнинг молини яхши забт қилиб, хар йилда Ў гадай коонға юборур эрди.

## ТИКРИН ЭЛИНИНГ ЗИКРИ. АНИ МАКРИН ХАМ ДЕРЛАР

S

Буларнинг юртлари уйғур элина якин берк тоғлариинг ичинда睎лур. Асли Мўғулға ва уйғурға кўшилмас. Бошқа эл турур.与һнгизхон замонида минг эвлик эрди. Хон элчи юборди. Сўзи бу жим: «Тангрим манға улуғ давлат берди. Тўрт тарафдаги элларнинг барчаси бокинди. Сен не айтасен», теб. Ул чокда Тикриннинг 'уураси Чинанж теган әрди. Бўкай отли кўркали (25 а) яхши қизи бор эрди. Ани бощ қилиб, кўп пешкашлар бирлан келиб, хонни "ууруб боқинди. Хон тақи кўб инъомлар б́ериб, сийлаб қайтарди. Ул бизни хон олди. Тақи барча хотунлариндин ортуқрок севди. Хон улгандин сўнг ўғли Ўадай қоон олди. Ул тақи барча хотунлариндин ортуқ севди.

## ҚИРҒИЗ ВА КАМКАМЧУТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Ууузхоннинг Қирғиз отли бир набираси бор эрди. Анинг насли турурлар. Аммо бу вақтда Қирғиз наслиндин киши оз турур. Мўғулдин ва ўзга уруклардин ўтка ва сувға бўлуб, кирғиз юртина бориб ўлтуруб, қирғиз отин кўтариб турурлар. Ӱзлари қайси урукдин эрканларин билурлар. Қирғиз ва Камкамчут икки вилоят турур. Бир-бирина яқин. Бир тарафи Саланга отлик ва бир тарафи Айқирамуран отлиқ. Иккиси хам улуғ оқар сув турур. Абир (Ибир) ва Сибир теган икки вилоят бўлур. Кирғиз юрти анға яқин турур. Қирғиз эли тўрасина Айлан (Инал) дер. Мўғул хон ва тожик подшох тегандек, ул вақтда тўралари Урус Айнал теган эрди. Чингизхон Бура теганни элчи қилиб манға боқинсин теб, қирғиз элина юборди. Урус Айнал элчини яхши сийлаб, ўзи келмади. Кўп пешкашлар бирлан яхши кишиларни қўшуб юбориб боқинди. Пешкашларининг боши, бир оёқи ( 25 б) ва бурни ва кўзи қизил оқ шунқор эрди.

## УРМАНҚИТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Бу элнинг юртлари қалинг яғочнинг ичинда турур. Анинг учун Урманқит от қўйилар. Буларнинг юртлари кирғиз вилоятина якин бўлур. Чингизхонға боқиндилар. Булардин бошқа тақи бир Урманқит отли эл бўлур. Иккисининг бири-бирина хеч қариндощлиқи бўлмас. Бу айта турғанимиз ўз олдина бир бонқа эл турур. Тақи бири мўғул, нукуз ўғлонлариндин турур. Урмон ичинда кўп ўлтурған учун онларға хам У'рманқит от колиб турур.

## ТАТАР ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Анинг оти қадимда ва бу вактда хам машхур турур. Қадим етмиш минг эвлик эрдилар. Кўп урук эрдилар. Хар кайсиси фалон элмиз теб айтурлар эрди. Хар уруқлари бошқа-бошқа хар ерда ўлтурурлар. Аммо яхшилари ва кўпраки Хитойға яқин. Буюрнавур теган ерда ултурурлар эрди. Хитой подшохларина итоат килиб, хизмат қилурлар эрди. Гох-гох Хитой билан ёв бўлурлар эрди. Анда Хитой подшохи лашкар юбориб, ултуртиб ва чоптуртуб, таки ўзига боқинтурур эрди. Бир неча кўп эллари Айкирамуран теган сувнинг ёқасинда ўлтурурлар зрди. Айкирамуран қирғиз вилоятининг тущиндин ўткандин сўнг, кўп сувлар анға кўшулур, тақи улуғ сув бўлур. Тақи бориб Ачи тенгизига кўяр. Қййған еринда тенгиз ёқасинда бир улуғ (26 а) щахр бўлур. Кендлари кўп кўчиб юруган моли, эли кўп. Йилқиси улуғ бўлур. Ябағиси бизнинг кўнан йилқимиздай бўлур. Йилқисининг барчаси ола, ўзга ранг бўлмас. Ул шахрнинг отини Алақчин дерлар. Анинг яқинида кумуш кони бӱлур. Ул элнинг қозони, табақи ва аёғи барчаси кумишдин бўлур. Узбекнинг Олали, Йилқили, Олтунли, Учоқли эл бўлур эрмиш

тегани бу турур. Чингизхон ўлгандин сўнг, қирғиз юрти ва анинг тўрт ёнидақи юртлар барчаси Тўлихонға тааллук бўлуб эрди. Тўлихон ўлгандин сўнг уғлонлариники бўлди. Тўлихоннинг улуғ хотини барча ўғлонларининг онаси Севар Кўқтойбеги, ихтиёр анинг кўлинда эрди. Хотун уч бегини минг кишига бош қилиб, кема бирлан юборди: «Алақчинға боринг! Қўлингиздин келса чопунг, келмаса хабар олиб келинг!» - теб. Кўп вақтлар ўткандин сўнг етти юз ўлуб, уч бек уч юз киши бирлан қайтиб келиб айтдилар, хар нимарса ким эшитиб эрдингиз, барчаси рост. Кумишни кўп олиб эрдик, кемани сувнинг юқорисина юрита билмасликдин ташладик. Хавоси ёмон иссик бўлур эркандур. Ул сабабдин кишимиз қирилди тедилар. (26 б) Татар халқининг Чингизхонға нечук боқинғанин Чингизхоннинг хикоятинда тангрим буюрса айтқумиз турур.

## УЙРАТ ЭЛИНИНГ ЗИКРЙ

Оқиб боратурған улуғ сувни туркий тилинда сой дер. Тожик кечкинруд ва улуқин рудхона дер ва араб водий дер. Мўғул муран дер. Мўғул юртининг кун туғишинда саккиз сув бўлур. Ани саккиз муран дерлар. Шул сувларнинг ораларинда ўлтурурлар эрди. Анинг барчаси келиб Айқирамуранға кўшулур. Ул саккиз сувнинт отлари мунлар турур: Кўкмуран, Ўнмуран, Қораусин, Санбикун, Ақримуран, Урмуран, Жиғанмуран, Жочамуран. Чингизхон замонида Уйратнинг подшохи Қутукабеги эрди. Анинг икки ӱғли бор эрди. Улуғининг оти Айналчи ва кичигининг оти Туралчи. Ул Чингизхон бирлан ёғи бўлуб эрди, сўнг эл бўлди. Қиз берди ва қиз олди. Хонға боқинди. Турғавут ва Кўри ва Тўлос, бу айтилған уч урукнинг хам асли ўйрат бўлур. Хар қайсиси ўйратнинг бир уруғи турур. Турғавутнинг маъноси ари ёқ темак бўлур. Мўғул юртининг нариғи четини Саланга дерлар. Бу эллар Саланганинг ул юзинда ўлтурурлар эрди. Анинг учун Турғавут тедилар.

## ТУМАТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Тумат тақи Ўйратнинг бир уруки турур. (27 а) Бурқучин Тўкум теган ерларда ўлтурурлар эрди. Қирғиз вилоятина яқин буллр. Чингизхоннинг замонинда бекларининг оти Татуласўқар теган эрди. Ул келиб, Чингизхонни кўруб бокинди. Булғачин, Кармучин, бу икки урук каринтош бўлурлар. Буларнинг юртлари кирғиз юртина яқин бўлур. Мунлар Чингизхонға эл бўлдилар. Тулангут, Урасут ва Кустамай, бу уч урук эл бир бирина қаринтош бўлурлар. Буларнинг ичинда табиб кўп булур. Яроқчиликни лхши билурлар. Доруларни танурлар. Юртлари қалинг яғоч-да ўрмон ичинда бўлур. Барчалари овчи бўлурлар. Киш ва савсар, ос, тин, кундуз ва сувда балиқ ва қирда кийик, жонли нимарсанинг барчасини овларлар.

## НАЙМАН ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Бу қадим эл турур. Бошлари ва моллари кўп бўлур эрди. Бурунқиларин билмаймиз. Анча бизнинг эшитганимиз бир подшохлари бор эрди, Қарқиш отли. Ул ўлгандин сўнг, иниси бор эрди. Айнат отли. Ани подшох килдилар. Чингизхон замонинда подшохларининг оти Таянхон дерлар эрди. Уғли бор эрди Кучлук отли. Юртлари мўғул юртинда бўлур. Қорақурим теган ерда ва экинлари бўлмас.

## КИРАЙТ ЭЛИНИНГ (27 Б) ЗИКРИ

Кирайтнинг маъноси қорабуран темак бўлур. Бир кишининг етти ўғли бор эрди. Еттиси хам кора. Онларға халқ қиройтлар дерлар эрди. Шундан туқғанлариға кирайтлар тедилар. Қадимий эл бўлур. Бошлари ва моллари кўп. Подшохлари бошқа эрди. Ул замонда кирайтдин кучли эл йўк эрди. Юртлари Найманға яқин эрди. Ул сабабдин хамиша найман бирлан гох урушурлар ва гох ярашурлар эрди. Кирайтнинг бир улуғ подшохи бор эрди Марғуз отли. Анинг ўғли бор эрди. Оти Қурчақур ва лақаби Буйруқ. Анинг ўғлонлари кўп эрди. Бир ўғлининг оти Тўғрул эрди. Хитой подшохлари ўнг теб лақаб кўйдилар. Унгнинг маъноси вилоят подшохи темак бўлур. Чингизхон бирлаи урушқан Кирайт Унгхон бу эрди.

## УНГУТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Хитой халқи ўз юртининг тошидан бир баланд девор тортиб, икки учини тенгизга етказиб эрдилар. Ани киши йиққитек ва бузғитек эрмас эрди. Карвон кириб чиқмоқ учун бир киши дарвоза ери қўюб, анға темурдин дарвоза курдилар. Андағ деворни араб сад дер. Туркий тили бирлан буркурқа дерлар. Хитой халқи унгу дерлар. Искандар яъжуж ва маъжужнинг олдина сад солди. Ануширвон /28 а/ Шамохида сад қилди. Бу вақтда ани темур қопи дей турурлар. Шул саднинг эшики турур. Хитой подшохлари турк халкиндин бир неча жамоаға, сизларга хар йилда он чоқли нимарса берайин, Саднинг дарвозаларин сақласангиз теб, берур нимарсасин қарор килди. Ул турклар ани қабул қилиб сақладилар. Ӱғул-ўғул ва қиз-қиз бу ишни қилдилар. Ул жамоатга унгут тедилар. Мўғул тилинда унгутнинг «т»си ёйи нисбаттек бўлур нечукким Урганчи, Табақчи, Эшикчи тегантек. Садни унгу, сақлаған кишиларни унғут тедилар. Садчи теган бўлур. Чингизхон замонинда тўрт минг эвлик эрдилар. Бекларининг оти Олақущтегин эрди. Чингизхон Хитой устига юрур бўлғанда, Олакуштегинга киши юоборди, манға боқинсин теб. Чинизхонға боқинди. Андин сўнг хон Хитой устина отланди. Олақунтегин хонға қарши келиб, унгунинг дарвозаларин очти. 'Іин'ияхон бирлан қўшулуб Хитой усхина борди.

## ХИТОЙ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Хитой юрти икки бўлур. Бирисина кора Хитой дерлар. Қора хитойдин кўп жамоат бир сабаб булли, подшохлари бирлан ёв бўлдилар. Тақи кўчуб кочтилар-да кирғиз вилоятина келдилар. Анда ултурған эллар мусофир билиб, молларина / 28 б/ дастдарозлик кила бошлади. Анда хам ўлтура билмай Имал теған ерга кўчуб келиб шахр солдилар-да, ўлтурдилар ва экин эктилар, ободон бўлди. Хар ерда молдин айрилған оч ва аруқ ва ютаған барчаси бу шахрга йиғилдилар. Қирк минг эвлик эл бўлдилар. Шул вақтда Чурчит теган бир улуғ юрт булур. Анинг подцохи Қорахитой подшохи бирлан уруштилар. Тақи ғолиб келди. Юртини олди ва подшохини ўлтурди. Анинг бир улуғ беги бор эрди, Туйситайфар очли. Ул кўп навкари, эли бирлан кочиб қирғиз вилоятина келди. Тарих /513/ беш юз ун учда андин Имал шахринда ўлтурған хитойларға келди. Оқил ва донишманд киши эрди. Бир икки йил анда ўлтурғандин сўнг оти ва овозаси тўрт ёқға тушди. Ул вақтда Афросиёб наслиндин Баласағун теган шахрда бир хон бор эрди. Оти Илк, фақиррок киши эрди. Ул щахрни мўғул Ғубалик дер. Ғунинг маъноси яхши ва баликнинг маъноси шахр. Яхши шахр темак булур. Ул қалъанинг атрофинда турк халқи кўп эрди. Хусусан Қиниқли эли вилояитини талар ва чопар ва экинин едирурлар эрди. Ул сабабдин Илкхон Хитойдин келган бекка киши юборди. Келсун, вилоят анға тааллук теб. Ул келди. Тақи вилоятга эга бўлди. Илкни ўзина навкар қилди. Хукм этди ким, бу кундин сўнг хеч киши / 29 а/ муни Илкхон темасун, Илк туркман тесунлар теб. Андин сўнт ўзина Гурхон теб лақаб қўйди. Гурнинг маъноси хитой тилинда улуғ подшох темак буулур. Андин сунн бориб Андижонни олди. Андин сӱнг Туркистон ва Тошкандни олди. Отланиб Самарқандни чопди ва қалъани қамади. Сулх этдилар, хар йилда фалончи нимарса берайин, теб. Андин сўнг қайтиб эвина тушдй. Бир улуғ беги бор эрди, Арпаз отли. Ани бош килиб Урганчга юборди. Урганчни топди, уллжа ва асир килди, қалъасини кабаб уллтурди. Урганчнинг подшохи Хоразмшохийлар жамоатиндин Отсиз теган эрди. Хар йилда йигирми минг ашрафи бермак бўлди. Арпаз анға рози бўлиб қайтди. То ўлгунча хар йизда берди. Отсиз ўлгандин сўнг ўғли Текиш подшох булди. Ул хам ўлгунча берди. Ул ўлгандин сўнг ўғли Султон Мухаммад подшох бўлди. Ул бермади. Таки ёв булди. Султон Санжар мозий Румдин бери вилоятларнинг лашкарин олиб, Туркистон бориб, Корахитой Гўрхон бирлан урушти, бостурди. Тамом лашкари кирилиб, ўзи қочиб Марв келди.

## ТУРҚАК ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Сўнгаки маълум эрмас, кайси туркдин эркани. Маъноси сақчи темак бўлур. Подшохлар ўзларини сақлатмок учун бир неча кишини таъйин /29 б/ килур эрди. Онлар келиб эшикда ётқанда навбат бирлан ултурур ва навбат бирлан ухларлар эрди. Ултурғанлари табл ва ё икки ёғочни қоқарлар эрди, то душман келганда билгай.

Сақчиларнинг уйғок эрканин ухламай ўлтурғани ухлағаниға айтур эрди, менинг навбатим бўлди. Эмди сен турқақ, теб. Ул сабабдин подшохни сақлаған кишиларга турқақлар дер эрдилар.

## МӰҒУЛ ЭЛЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Элхоннинг ўғли Қаён ва инисининг ўғли Нукуз, бу иккиси Арканақун тоғининг ичина киргандин сўнг, ўғлонлари кўп бўлди. Қаён ўғлонларина Қиёт тедилар. Нукуз ўғлонларина Дарлагин тедилар. Бора-бора хар жамоат бир элнинг отин кутардилар. Қиёт оти-да йўколди ва Дарлагин оти-да йўқолди. Қаён наслиндин ва Қурлас / Куралас / урукиндин Аланқува отли заифа эрсиз учам эркак уғлон туғурди. Тангрим буюрса бу сўзларни айтурмиз. Бу ерда айтмоқликни хам муносиб кўрдук. Ул уч ўғулнинг насли ажойиб кўп бўлди. Онларға нийрун тедилар. Маъноси сулби пок темак бўлур. Туркийси ару тухум темак бўлур. Анинг учун бу отни кўйдилар ким, мўғулнинг зуъми ул уч уғулни нурдин бўлди дейтурурлар. Чингизхоннинг учланчи отаси Қобулхоннинг олти ўғли бор эрди. Барчаси туғушли ва баходир ва йилдам. Халк бу йигит / 30 а/ ларга Қиётлар тедилар. Анинг учун мўғул тоғдан оқған селни Қаён дер. Қиёт анинг жамъи турур. Қобулхоннинг ўғлонларининг улуғи эрди. Бартанхон анинг ўғли, Чингизхоннинг отаси Есугай баходир эрди. Есугай баходирнинг кўзи шахло эрди. Мўғул шахлони бурчиғин дер. Ул сабабдин Есугай баходирнинг насли бурчиғин қиётмиз тедилар. Қиёт оти Қобулхоннинг уғғлонлариндин сўнг тақи тоза бўлди. Барча туркларнинг урукин бир қўймай айтмоқ ва билмак бир кишининг кўлиндин келмас. Ӱзимизнинг ахволимизға лойиқ анча билганимизни ўзга туркларнинг уруқин айтдуқ. Эмди мўғул наслиндин бўлған уруқларни айталинг.

## МАРКИТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Маркитни Макрит хам дерлар. Иккиси бир бўлур. Чингизхон замонинда элга бош бўлиб юруган кишиларининг оти Тўкта беги эрди. Бу эл хамиша Чингизхон бирлан жов эрдилар. Бир каррат Чингизхоннинг эвин чопдилар. Хотунин ўлжа қилиб олдилар. Тақи бир каррат Чингизхон сахрода якка юруганда тутуб банд килиб, хун бахосин олиб қайтардилар.

## ҚӰНҚИРАТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Қаён наслиндин бир киши бор эрди. Анинг уч ўғли бор эрди. Аввалғининг оти Чўрлиқ мерган, иккинчисининг оти Қубайшира, учинчисининг оти Тусбудай. Чўрлик андай отар эрди ўқни ким, бир кун иниси / 30 б/ Қубайшира бирлан урушти. Иккиси хам от устинда эрди. Ёйин олиб ўкин кезлади. Кубайшира энгашиб бошини отнинг бўйиича панох килди. Бир замон турғандин сўнг, бошини кўтарди. Чӱрлиқ инисини аяди. Тақи кўнглиндин айтди: «Муни андағ отайин

қўрқсун, аммо зарар топмасун». Қулоқинда улуғ халқаси бор эрди. Ани касд қилиб отди. Ў халқанинг ичиндин ўтуб кетди. Чўрлиқ мерганнинr бир ўғли бор эрди. Кўнқират отли. Барча Кўнкират эли анинг насли турурлар.

## ИНКИРАС ЭЛИ ВА АЛҚАНУТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Кубайциранинг ккки ўғли бор эрди. Улуғининг оти Инкирас ва кичигининг оти Алқанут. Икки урук ушбу иккисининг насли турурлар. Чингизхоннинг онасининг оти Улун эрди. Ани Улун эка дерлар эрди, гох Ӱ лун кучин дерлар эрди. Алқанут урукиндин эрди.

## КОРАНУТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Тусбудайнинг икки уугли бор эрди. Аввалғинннг оти Қоранут. Барча Қоранут эли анинг насли турурлар.

КУРЛАС ЭЛИ. ЭЛЧИКИН ЭЛИ. БУ ИККИСИНИНТ ЗИКРИ
Иккинчи ўғли Қўнқилут. Анинг бир ўғли бор эрди. Мийсар /Майсар/ отли. Анинг икки уғли бор эрди. Улуғининг охи Қурлас. Барча Курлас уруки анинг часли турурлар. Кичигининг оти Элчикин. Барча Элчикин уруқи анинг насли турурлар. /31 а/

## У'РМАВУТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Бу вактда аки Уймавут дей турурлар. Барча ўрмавут уруқи ул кишинннг насли турурлар.

## ҚӰНИҚКИМАР ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Урмавит урукиндин бир киши бор эрди. Анинг уч ўғли бор эрди. Улуғининг оти маълум эрмас. Аммо йигит бўлғандин сўнг халқ Кўниққимар от кўйдилар. Кўниқнинt маъноси улуғ темак бўлур. Бу вақтда хам улуғ қарғани кўник қарға дерлар. Қимарнинг маъноси бурун темак бўлур. Ул кишининг бурни бисёр улуғ эрди. Анинг учун Қўниққимар лақаб қодди. Барча қўниққимар уруки бу кишининг насли турурлар. Бу вақтда қимар ўғлимиз теб айтатурурлар. Меглик эжака кўниққимар уруқиндин эрди. Меплик отаси қўйған оти. Мўғул отани эжака дер. Турк халқи азиз кишиларни ота дер. Масалан, Хаким ота, Сайид ота. Меглик мўғулнинг азиз кишиси эрди. Анинг учун Эжака дер эрдилар. Чингизхоннинг отаси ўлгандин сўнг, онася Меглик эжакага борди, Кирайт подшохи Уे нгхон Меглик эжакага киши юборди. Мен ташқаридин, сен ичкаридин бўлуб, Чингизни йўк

килали. Қолған эли ва молининг ярми сенинг ва ярми менинг теб. Ўнгхон Чингизхоннинн отаси бирлан ва ўзи бирлан дўст эрди. Чингизхон анинг душманлиқин хеч билмас эрди. Чингизхонға киши юборди: Улуғ ўғли Жўчиға қизимни берайин. Ӱзи бизнинг эвга келсук. Икки / 31 б/ мизнинг хам муродимиз ва мақсудимиз турур. Тўй қилали ва тақи туйни бахона қилиб бир неча кун айш ва ишратға машғул бўлалинг. Чингизхон бу сўзга инониб У нгхоннинг эвина кетди. Йулда Меглик эжака учради. Тақи Уेнгхондин эшитган сўзнарининг барчасин айтди. Тақи хонни ўлумдин қутқарди. Меглик эжака Чингизхоннинг хизматиндин хеч айрилмас эрди. Чингизхоннинг онасин олғанда хон уч ёшинда эрди. Ул вақтдин то ўзи ўлгунча урушлар ва ёмон кунларда ва яхши кунларда хеч хондин айрилмади. Хоннинг ўнг тарафинда барчадин юқори ўлтурур эрди. Бурунқи хотунидин уч уғли бор эрди. Аввалғининг оти Кўкча. Халк ани тангрининг бети дерлар арди. Чингйзхоннинг тахтда ўлтурған достонинда кўкчанинг нечук киши эрканинг айтқумизтурур.

## АРЛАТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Иккиланчи ўғли Арлат. Анинг маъноси отанинг севар ўғли темак бўлур. Арлат бир кишининг оти турур. Ани отаси кўп севар эрди. Анинг учун Арлат тедилар. Барча Арлат эли анинг насли турурлар.

## КИЛГИТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Учланчи у้Ели Килгит. Кишинингки тилинда камлиги бўлса, турк халқи бўлтак дер. Мўғул килги дер. Бу кишининг тилининг камлиги бор эрди. Анинг учун Килгит тедилар. Барча Килгит эли ул кишининг насли турурлар. Юқорида хам айтдуқ, Мўғул тилинда «т» ёйи нисбат маъносина келур. Бу суँзнинг маъносин яхши ва ёмон билуртек айтали. Отли ва тўнли ёйи нисбат / 32 а/ теганлари муна бу турур.

## БАДАЙ ВА КИШЛИК ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Килгит уруқиндин бир кишининғ икки ўғли бор эрди. Улуғининг оти Бадай ва кичигининг оти Қишлиқ. Бу иккиси Кирайт у нгхоннинг бир бегининг йилқисин боқарлар эрди. Бир кун йилқидин сут келтуруб, эвнинг эшикина келди эрса, ичкарида бек сўзлай турур. Не айта эрканлар теб, кулок солиб турди. Хотуниға айтди: «Совутни ва Куёкни чикариб кўй». Бу кеча Унгхон охланиб бориб Чингизни эвинда босатурур, икки хоннинг эвлари яқин эрди. У $_{\text {нгхон ота ва }}$ Чинุгизхон ўғил бўлиб, фароғат ўлтуруб эрдилар, Бадай ичкари кириб сутни берди. Йилқға келиб инисига айтди. Булар мўғул эрди. Чинниихон хам мўғул. Ӱз подшохининг ўларина тоб келтира билмай, Кирай'т халқи бошқа ёт эл Чингнзхонға келиб айтдилар. Мунинг

хикояти узун достон турур. Булар сабабли Чингизхон улумдин қутулди. Бу иккисини тархон қилди. Тархоннинг маъноси бу турур ким, ул кишидин хеч нимарса олмағайлар. Хар қачон хон эшикина келса хеч киши манъ қилмағай, ўзи киргай ва ўзи чиқғай. Агар гунох иш қилса, тўқкузғача сўрмағайлар. Андин сўнг сўрғайлар. То тўқкуз орқа буллунча шундок /32 б/ бўлғай.

## УЙшУН ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Буларнинг тақи сўнгги мўғул турур.

## сУЛДУС ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Бу. элнинг хам сўнтти мўғул турур.

## ИЛДУРКИН ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Илдуркин Сулдус элиндин айрулған турурлар.

## КАНКИТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Булар хам мўғулнинг бир уруки турурлар.

## ДЎРМАН ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Мўғулнинг Бичинкаён отли подшохининг беш уғли бор эрди. Кичиги барчасиндия яхнирок эрди. Отаси ўлар бўлғанинда: «Кичик ўғлимни тўра қилинг!» -. теб васият килди. Халк хам кичик ўғлини тўраликка лойиқ билиб хон кўтардилар. Анинг оти Тимач Мерган эрди. Тўрт улуғи халққа кўп айтдилар: «Биз тўртимизнинг ха̀р қайсиммзни тўра қиясангиз розимиз, аммо кичикка рози эрмас-миз»,- теб. Халк ул тўртининг сўзларин қабул қилмадилар. Анинг учун элга ўпкалаб, юртдан кетиб, ёт элнинг ичина бориб ўлтурдилар. Мўғул тўртни дўрман дер. Ёт эл бу йигитларга дўрманлар теб от кўйдилар. Улт туртиси ўди. Уғлонлари қайтиб қаринтошлари ичига келдилар.

## БАРИН ВА СУКУТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Бир Дўрманнинг уч уғли бор эрди. Улуғининг оти Барин. Барча Барин эли анинг наслй турурлар. Кичик иниси Кадхудой бўлди. Заифаси уғлон топмади.

Анинг учун дадакина боқти. /33 а/ Дадак хомила бўлди. Хотун

дадакният қарнина хар кунда урур эрди, тупсун теб, тушмади. Бир кема ярим оқшомда эркак ўғлон туғурди. Отасининг пўстинининг этакиндин кесиб олди. Тақи ўғлонни чирмаб эвнинг кейинида юлғун ичинда элтур қўйди. Эрта отаси тахорат синдурғали борди эрса, уャлон овози келди. Бориб кўрди ўзининг пўстинин таниди. Андин сўнг ўз уғғли эрканин билди. Таки кўтариб онаси котиға олиб келди. Онаси сақлади. Ӱғлонға Сукут от қўйдилар. Мўғул юлғунии суқай дер. Юлжунли темак бўлур.

Курлавут уруқи ва Буркут уруқи, бу иккиси хам мўғул турур. Мўгул ичинда қаринтошлиқи Қўнқиратға яқин бўлур. Қадим юртлари хам Қўнқират бирлан бир бўлур эрди.

## УКЛАН ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Ў клан элинянғ хам асли мўгул бўлур. Аммо Мўғулнинг қайси урукина якин эркани маълум эрмас.

Жўйрат эли, Жажират хам дерлар. Бу элнинг сўнгги мўғул бўлур ва тақи мўғул ичинда Аланкува наслиндин турур.

## БАЕВУТ ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Бу эл кўп урук бўлурлар. Аммо яхшиси ва кўпрағи икки урук бўлур. Бирисина Жадайин баёвут ва тақи бирина Макрин баёвут дерлар. Жадайин ва Макрин теган оқатурған икки улуғ сув бўлур. Ул сувларнинг ёқасимда / 33 б/ ултурурлар эрди. Анинг учун бу от колди. Юртлари Ў йрат юртина якин бўлур. Баёвут эли мўғулнинг Дарлагин уруқиндин айрилур.

## ЖАЛАЙИР ЭЛИНИНГ ЗИКРИ

Қадим эл турур. Бенихоят кўп буулур эрди. Андак айтурлар ким бир каррат Хитой подшохи бирлан ёв булғанда, хар ерда ўлтурған жалайирларнинг яхши ва ёмон барчалари бир ерда йиғилдилар. Эвлари бирлан етмиш куран бўлдилар. Уруқлари кўю эрди. Бир неча уруқлари бир кишини ақа қилиб бир юртда ўлтурур эрдилар. Кўпраги мӱғул юртинда Утан теган ерда ултурурлар эрди. Бир каррат хитойдин лашкар келиб, жалайир халқининг бир ерда ўлтурған кўп жамоатни қириб, ўлжа асир қилиб кайтиб кетди. Чогилған элнинг оч ва аруки емакка нимарсалари йўқлиқднн сахройи пиёзнинг тубин қазиб ер эрдилар.

Чиннизхоннинг еттиланчи отаси Дутумнанхон ўлиб эрди. Хоннинг гуँкқуз ўғли колди. Барча ўғлонларининг онасининт оти Мутулун турур. Улуғ ўғли Қайдухонға қиз олди. Ул қалинглик ўйнай кетиб эрди. Эвининг яқининда бир яхии туз ер бор эрди. Дугумнанхоннинг уллонлари анда от чопиб ўйнарлар эрди. Ул ернинг пиёзи кўп эрди. Анин учуя чоптурған очлар ул ерни андақ қаздилар ким / 34 а/ от

юруйолмасдай бўлди. Ани кўриб ўғлонлар келиб отасиға айтдидар. Отаси аччиқланиб отланиб борди эрса, кўрди ким бир нечалар яна қазиб ўлтуруб турурлар. Кулларина буюрди: «Уруиг!» - теб. Урдилар. Жалайирлар йиғилиб шул ерда улуғ уруш бўлди. Бир неча киши жалайирдин ўлди.

Мутулун бошлиқ бир неча киши мундин ўлди.
Шул замони чопулған жалайирлар йиғилдилар тақи Мутулуннинг эвин чоптилар. Дутумнанхоннинг етти ўғли бошлиқ кўлларина тушган кишининг барин қирдилар. Очдин улуб юруған очлар бу бахона бирлан бир тўйдилар. Муни эшитгандин сўнг қайин отасининг эвиндин Қайдухон келди. Қаринтошлари ва уруқлари ва навкарлари барчалари йиғилиб жалайир халқина киши юбордилар: «Шундак иш бўлиб турур, не айтасиз? - теб. Жалайирнинг яхшилари бу ишни қилған кишиларни ким санадилар, беш юз киши чиқди. Варчасини эви ва хотуни ва ўғлонлари бирлан суруб Қайдухон олдиға олиб келдилар.

Тақи айтдилар: «Не қилурингни сен билурсен». Қайдухон каринтошлари ва элина кенгашти эрса, онлар айтдилар: «Сенинг конинг бирлан буларнинг қони баробар эрмас, банда қил. Ў ғил-ўғил ва қиз-қиз банда бўлсунлар». Барча бу суузни уухшатиб банда килдилар. Ул жамоат ўстилар ва кўп бўлдилар. Жалайирмиз темадилар. $/ 34$ б/ Мўғул Қаён ўғлонларимиз теб айтурлар эрди. Расм турур, озод куллар хожасининг уруқин айтмоқ. Чингизхон улуғ подшох бўлғандин сўнг Жалайирнинг барчаси ўзини банда жалайирға ўхшатиб мўғул қаён ўғлонлариндинмиз тедилар. Ул жалайирлар то ўн бир орқа Чингизхоннинг тўртинчи ўғли ким набирасининг набираси бўлғай, ул вақтғача банда эрдилар. Бўлишабўлиша хар подшохзоданинг эшикинда ўн эвлик, йигирми эвлик бўлур эрди. Жалайирнинг асл сўнгаклари мўғулнинг Дарлагин уруқиндин бўлур. Дарлагин эли Нукуз авлоди турур.

## МӰҒУЛ ПОДШОХЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Қаён бирд:ан Нукузнинг авлоди Арканақун ичинда кўп бўлғандин сўнг, хар жамоат бир урук отин кўтардилар. Қаён наслиндин Курлас отли бир киши бор эрди. Анинг насли барча уруқлардин кўп бўлди. Анга Курлас эли тедилар. Ул Курлас наслиндин бир кишини подшох кўтардилар. Оти маълум эрмас. Хамиша шу Қурласдин тўра қилдилар. Халк Арканакундин чиққанда, подшохларининг оти Қурлас уруқиндин Бартачина эрди. Ул ўлгандин сўнг анинг Қўймарал отли ўғли бор эрди. Ани поднох қилдилар. Ул вафот топқандин сўнг Вичин қаён / 35 a / отли уғғли бор эрди. Ани подшох қилдилар. Ул вафот топқандин сўнг Тимач отли ўғли бор эрди, ани подшох хилдилар. Ул ўлгандин сўнг анинг Қичи /Қапчи/ мерган отли ўғли бор эрди, ани хон кўтардилар. Ул ўлгандин сўнг анинг Кўжам бурал отли ўғли бор эрди, ани хон кўтардилар. Ул ўлгандин сўнг анинг Бўкабандун отли ўғли бор эрди, ани хон кўтардилар. Ул ўлгандин сўнг анинг Самсавчи отли ўғли бор эрди, ани хон

кўтардилар. Ул улгандин сўнг Қалимачу отли ўғли бор эрди, ани хон кўтардилар. Ул ўлгандин сўнг, анинг Темуртош отли ўғли бор эрди, ани хон кўтардилар. Ул ўлгандин сўнг анинг Менглихожа отли ўєлини хон кўтардилар. Ул ўлгандин сўнг анинг Юлдуз отли ўғлини хон кўтардилар. Юлдузхоннинг икки ўғли бор эрди. Иккиси хам ўзи тирик эрканда ўлди. Бир ўғлиндин бир ўғил колди, Дўбунбаён отли. Бирисиндин бир қиз колди, Аланкува отли. Аланкувани улуғ тўй қилиб Дўбунбаёнға олиб берди. Андин сўнг Юлдузхон ўлди.

Набираси Дўбунбаён ота тахтинда уллтуруб, мўғул элина подшох бўлди. Хануз ўттуз ёшина етмай эрди вафот топди. Икки ёш ўғли қолди. Бириси олти ва бириси етти ёшинда. Улуғининг /35 б/ оти Билгадай ва кичигининг оти Бекчндай / Бикчидай/. Баъзи нусхада Билганут, Буганут теб турурлар.

## АЛАНКУВАНИНГ АЖОЙИБ-ҒАРОЙИБ ХИКОЯТИ

Аланкуванинг кадхудойи Дўбунбаён ўлгандин сўнг, улуғ отаси Юлдузхоннинг ақалари ва иниларининг уғлонлари бор эрди. Элли ва навкарли подшохлар аларнинг барчаси бошқа-бошқа Аланкувани тиладилар. Бормади. Теди: «Мен жоним тирида эрга борман. Ўғлонларим йигит бўлғунча ўзум элга бош бўлиб турарман. Андин сўнг ӱғлонларимға топшурурман», теди, тақи қабул қилмади. Мундин бир неча йил ўтди. Бир кеча ётиб эрди, сахар вақтинда уйғанди. Тунгликдин бир ёрук нимарса келиб кирди, кундай кўрди ким ёрукнинг ичинда бир киши шаклли оқ-сари, кўзлари шахло келиб эвнинг ичига тушди. Аланқува қотинда ётқан заифаларни турғузмок учун кичқирайин теди. Овози чиқмади. Тили тутулди. Турайин теди, қўл ва оёкининг жони кетди. Аммо ақли еринда. Ул киши охистаохиста қатиға келди. Таки жуфт бўлди. Яна тунгликдин чиқиб кетди. Бу сўзни айтсам хеч киши инонмас теб, айтмади. Беш-олти кун ўткандин сўнг, яна келди. Хар неча кунда бир келмакин кўймади. Ул келган кечаси Аланкува хомила бўлди. Тўрт-бен ойлик бўлғандин қаринтошлари йиғилиб келиб хомила бўлғанининг воқеотин сўрдилар. Аланқува анча кўрганин айтди. Тақи айтди: «Менга эр керак бўлса бормасму / 36 а/ эрдим. Таки ул ким заифа хам бўлсам кўп халқ мени подшох килиб турурлар. Узумни, мунча элни ва халқни ва икки ўғлимни шарманда килиб мундай номаъкул ишни харгиз қилурманму? Бир неча кеча эвимнинг тошинда сақлаб ётинг, худойи таоло мени шарманда қилмас бўлса, сизларга хам кўрсатур. Тақи ул ким мени бу корнимдақи ўллон туқса, албатта расмий кишига уухшамас, андин хам билурсиз. Худойи таолонинг бир хикмати бор турур, менинг бу хомила бўлмоклиқимда», теди. Бу сўзни эшиткандин сўнг барчалари инондилар. Анинг учун Аланкуванинг, қилиқин билурлар эрди. Андағ хам бўлса кўп халк кунда кеча эвнинг атрофин сақлаб ётдилар. Таки навбат бирлан уйғок ўлтурдилар. Бир неч亲 кундин сўнг сахар вактинда тунгликдин эвнинг ичина тушканда офтоюай барқ уратурған нимарса осмондин пайдо бўлди. Ул кўранида қотинда ётқанларни турғузди. Келиб Аланқуванинг

эвининг тунгликиндин кирди. Бир замондин сўнг қайтиб чикиб кетди. Етқан халкнинг келганин озроки кўрди ва кетканин барчаси кўрдилар. Аммо кишининг сувратини кўра билмадилар. Мундин сўнг Аланқуванинг сўзини чинлиқи барчаға маълум бўлди.

## АЛАНҚУВАНИНГ УҒЛОНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Аланқува учам эр ўғил топди. Аввалғининг оти Букун Қатаған. Барча қатаған эли анинг насли турурлар. $/ 36$ б/ Иккинчисининг оти Бусқун Чалчи. Чалчут эли анинг насли турур. Учланчисининг оти Буданжир Мунқак. Ани хон кўтардилар. Чингизхон ва Мўғулнинг кўп уруқлари анинг насли турур. Бу уч ўғлондан бўлған элларга барчасина Нирун дерлар. Анинг маъноси ару тухум темак бўлур. Нечук ким мўғулнинг зўъмина нурдан бўлди дей турурлар. Бу Буданжирнинг икки ўғли бор эрди. Улуғининг оти Буқа ва кичигининг оти Тўқа. Тўқадин насл колғани маълум эрмас. Буданжир ўлгандин сўнг Буқани хон кўтардилар. Буқанинг бир ўғли бор эрди. Дутумнан отли. Отаси ўлгандин сўнг Дутумнанни хон килдилар. Дутумнаннинг тўққиз ўғли бор эрди. Саккизини Жалайир халқи ӱлтурди. Анинғ хикоятини юқорида жалайир элининг зикринда айттуқ. Улуғ ўғлининг оти Қайду эрди. Ул қирғинда омон колди. Дутумнан ўлгандин сўнг ўғли Қайдуни хон кўтардилар. Қайдунинг уч ўғли бор эрди. Улуғ ўғлининг оти Бойсинқур. Иккинчи ўғлининг оти Жирқаланкум. Тайжут эли анинг насли турур. Жирқаланқумнинг улуғ ўғлининг оти Мурқаду-Кучна. Анинг ўғли Мамиқой қоон. Анинг ўғли Қадан-тайши. Қадан отли турур. Тайни Хитой тили турур. Хофизки яхши хуш овоз куйинда / 37 а/ бўлғай. Ани тайши дер. Хофиз тегани бўлур. Анинг ӱғли Орал. Анинг ўғли Ерғутой ва лақаби Қирилтук. Анинг маъноси кунчли Сарин темак булур. Узбек ош еганда тамақинда турған кишини кирилди тер. Кунилаб кўп еди тақи тамоқинда турди тегани бўлур. Қирилтук тегани кирилғучи тегани турур. Тайжут элина бош бўлиб Чингизхон бирлан кўп урушқан ушбу Ерғутой кирилтук эрди. Учунчи ӱғлининг оти Чавчин, Чайжут эли, Эртегин эли анинг насли турурлар. Қайдухон ўлгандин сўнг ўғли Жирқаланкум ўгай онасини олди. Андин икки ўғли бўлди. Улуғининг оти Кандучана. Кичигининг оти У лкучинчана. Эркак бўри ва урғачи бўри темак бўлур. Анинг ўғлонлари кўп бўлғандин сўнг чанас тедилар. Ул чананинг жамъи бўлур. Туркийси чаналар темак бўлур. Ул жамоатга бора-бора нукуз хам тедилар. Бу нукуз бурунки айтқан нукуздан бошқа турур. Бурунқи нукузнинг оти эл ичинда йўк бўлиб кетиб эрди. Улуғ ўғли Бойсинкурни хон қилдилар. Ақилли ва одил яхши подшох эрди. Кўл элларни ўзина боқиндируб дўстларға яхшилик қилиб, душманға ёмонлик килиб бир неча йил подшохлик қилғандин сўнг ўғли Тумнани ўз еринда ўлтуртуб узоқ сафарға кетди.

## ТУМНАХОННИНГ ЗИКРИ

Тумна /37 б/ хон яхіши улуғ подшох эрди. Мўғулнинг барча нирун уруқларина кўп йиллар подшохлик килди. Эл анинг замонинда давлатли ва тинч бўлдилар. Тўққуз ўли бор эрди. Баъзи ўғлиндин бир уруқ ва баъзилариндин икки ва уч ва тўрт урук бўлди. Бу тўккузнинг Қабил ва Қачули отли икки ўғли эгиз туғуб эрди. Улуғ ууғлининг оти Чақсу. Аиинг уч ўғли бор эрди.

Улуғ ўғлининг оти Туёқин.
Иккинчи ўғлининг оти Урут. Учунчи ўғлининг оти Манкит. Бу учусининг ўғлонлари уч урук эл бўлдилар.

Иккинчи ўғлининг оти Еримшер Буканчу. Андин туққанлари тақи бир уруқ эл бўлцилар.

Учунчи ўғлининг оти Қачули. Анинг ўғлининг оти Эрдамчи барлас. Барча барлас эли мунинг насли турурлар. Оқсок Темур ушбу урукдин эрди. Барласнинг маъноси сипахсолор темак бўлур. Туркийси чирик бошлаб юрийтурған киши.

Тўртинчи ўғлининг оти Самқачун. Едуркин уруки анинг насли турур. Бешинчи ўғлинчнг оти Баткулки. Барча Будат уруқи анинг насли турур. Олтинчи ўғлининг оти Қабилхон. Чингизхон ва тақи кўп эллар бу Қабилхоннинг ӱғлонлариндин пайдо бўлған турур. Тангрим буюрса онларнинг барчасини ерли еринда айткумиз турур. Еттиланчисининг / 38 a/ оти Ўдурбаён. Кийкум уруқи анинг насли турур. Саккизланчи ўғлининг оти Булжар дуғлан. Мўғул оқсоқни дуғлан дер. Бир оёқи оқсоқ эрди. Барча дуғлат уруқи анинг насли турурлар. Тўқкузланчи ўғлининг оти Чинтой. Барча Есут уруқи анинг насли турурлар. Барчасининг кенжаси эрди. Кенжани мўғул ўтжикин дер. Утжикиннинг маъноси ўт эгаси темак бўлур. Анинг учун ўзга ўғлонларни эвлантуруб, узата-узата эвда якка кенжа колур. Тақи отасининг ўчоқининг эгаси бўлур. Кенжа ўғлини мўғул расминда барча ўғлонлардин ортук иззат ва хурмат қилурлар. Чинтой утжикиндин туққан ўғлонлар баходир ва туғушли булдилар. Чингизхон Мовароуннахр келганда Чина нуён теганга ўттуз минг киши бериб, Султон Мухаммад Хоразмшохнинг кейинидин юборди. Ул Султон Мухаммад Хоразмшохнинг ўғлон ушоқин ва хазинасин олиб барча Эрон ва Озарбайгон, Гуржистонни олиб, Темур копидин ўтуб, Тоғистон ва Черкас ва Қипчоқни қириб, Атил ва Ёйиқ сувиндин ўтуб, тўрт йилда Чингизхон қайтқанда, Олатоғда кейинидин борди. Чина Чинтой насли, Есут уруқиндин эрди.

Тумнахон ўлгандин сўнг ўғли Қабилни хон қилдилар. Анинг олти ўғли бор эрди. Аввалғининг оти Укин Ертак. Иккинчиси Бартан баходир. Учинчи Қутукту Мангу. Тўртинчи Қадан баходир. /38 б/ Бешинчи Қутла қоон. Олтинчи Будан Қиёт. Қиётнинг маъносин юқорида айттуқ. Мунда хам айтали. Тоғдан келган селни мўғул қаён дер. Қиёт анинг жамъи турур. Қиётнинг асл маъноси кучли ва йилдам темак бўлур. Тоғдан оқкан сел йилдам ва кучли турур. Анинг учун ул отни кўюб турурлар. Арканақун ичинда қаён ўєлонларина Қиёт тедилар. Кўп йиллар ўткандин сўнг, хар жамоат бир эл отин кўтардилар. Мундак ким бириси Қўнқиратман теди ва бириси

Курласман теди ва бириси Дўрманман теди. Қиёт оти эл ичинда хеч қолмади, йўқ бўлди кетди. То уч тўрт минг йилға яқин Қабилхоннинг олти ўғли бўлди. Олтиси хам баходир ва пахлавон ва йилдам эрдилар. Анкнг учун уларға қиётлар тедилар. Киёт эли уларнинг насли турур. Қабилхон ўлди. Ӱғли Бартанни хон кўтардилар. Анинг тўрт ўғлы бор эрди, Аввалғининг оти Мунгудай. Иккинчиси Букан Тайси. Учунчиси Есугай баходир. Тўртинчиси Дарнтй. Булардин бўлған уғдлонларни хам киёт тедилар.

Бартанхон ўлгандин сўнт ўғли Есугайни хон кэ̆тардилар. Есугайнинг беш ўли бор эрди. Аввалғи Чингіязхон. Отаси хўйған оти Темучин эрди. Хон кўтарганда Чингиз қўйдилар. Иккинчи Жўчи Касар. Учинчи Қачун. Тўртинчи Тамука. Бешинчи Билгутой Ўтчикин. Жўчининг маъноси мехмон /39 a/ касарниит маъноси араб ани субуъ дер. Тожик дав дер. Тўрт оёқли жонварки эчдин ўзга нимарса емагай. Масалан: бўри ва йулбарс ва қопланr. Есугайнинг беш ӱғли балки наслининг кўпрағи оқ сари кўзлари ашхол бўлди. Мўғул ашхолни бурчиғин дер. Анинг учун Есугай баходирнинг наслина бурчиғин қиёт тедилар. Аланқува айтиб эрди, менга келиб жуфт бўлатурған кишининг ранги ок-сари, кўзлари бурчиғин теб. Анинг айтған сўзининг нишонаси тўққуз оркада маълум бўлди. Бу сӱз тақи маълум бўлсун ким кишининг кўзининг бубачеки кора бўлса, оқи оқ бӱлса, бубачек бирлан оқнинг оросиндағи қора қизил бўлса, араб аниқ ашхал дер. Мўғул бурчиғин дер. Анинг учун бурчиғин қиёт тедилар.



## УЧИНЧИ БОБ

## ЧИНГИЗХОННИНГ ДУНЕГА КЕЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхон тарих беш ю юаз тақи тўқкузда тўнқиз йилинда Мўғул юртинда Йлун-йилдик теган ерда дунёга келди. Бир кули юмук зрди. Энага бўлған хотун қўлини очти, кўрди ким бир пора уюшқан кон. Муни келиб отасиға айтдилар. Ӱлтурған халқ хеч киши билмади. Бир киши айтди, бу уғлон улуғ подшох бўлур. Ер юзининг барчасин олур. Кўп элларни ва вилоятларни қатли ом қилур. Бу кон анинг нишонаси турур теди. Ул кишининг теганитек бўлди. /39б/ Отаси отини Темучин қуйди. Хон кўтарганда Чингиз лақаб кўйдилар. Чингизхоннинг оталарини юқорида айтдук. Эмди барчасини бир ерда айтмокликии муносиб кўруб, таки айтатурурмиз. Чингизхоннинг отасининг оти Есугай баходир. Мўғул отасини ижака дер. Анинг отаси Бартанхон. Иккинчи отани Абукан дер. Анинн отаси Қабилхон. Учинчи отани Илинжак дер. Анинг отаси Тумнахон. Тўртинчи отани будату дер. Анинг отаси Байсункурхон. Бешинчи отани Будакур дер. Анинг отаси Қайдухон. Олтинчи отани Мурти дер. Анинг отаси Дутумнанхон. Еттиланчи отани Дутақун дер. То етти отағача от кўяр. Андин сўнг от кўймас. Турк ва тожикда барча одам фарзандининг ичинда расм турур, етти отани санад килмоқ. Турк халки айтур етти орқадин бери темурчиман ва ё айтурки менинг етти отам шу юртда ўткандур ё айтур ким етти орқадин бери ёрлилик ёзин кўрганим йўк турур. Тожик хам шундак дер.

Эмди айтатурған сўзимиздин колмағали. Дутумнанхоннинг отаси Букахон, анинг отаси Бузанжирхон, отасиз Аланкува отли хотундин туғди.

Аланқува Юлдузхоннинг набираси эрди. Отаси йигитлигинда ўлди. Отадин туғуб қолди. Улуғ оғаси Юлдузнинг кўлижда ўсти. Ул сабабдин отасининг оти халк ичинда машхур /40а/ эрмас. Юлдузхоннинг отаси Менгли хӱжахон, анинг отаси Темуртошхон, анинг отаси Қалимачухон, анинг отаси Самсавчи, анинг отаси Вӱкабандунхон, анинг отаси Кужамбурал, анинг отаси Кичи /Қапчи/ мерган. Анинг отаси Тимач. Анинг отаси Бичин Қаён.

Анинг отаси Кўймарал. Анинг отаси Бартачина. Бартачина бйллан Қаённинг ораси тўрт юз эллик йил турур. Бу иккисининг орасинда ўтган кишиларнинг отларини билали теб кўп саъй қилдук, муяссар бўлмади. Хеч тарихда топмадук. Арканақун ичинда бузуқликда бўлди. Анинг учун битимай турурлар. Қаён анинг отаси Элхон, анинг отаси Тенгизхон, анинг отаси Манглайхон, анинг отаси Юлдузхон, анинг отаси Ойхон, анинг отаси У́узхон, анинг отаси Қорахон, анинг $^{\text {б }}$ отаси Мўғулхон, анинг отаси Аланжанахон, анинг отаси Куюкхон, анинг отаси Деббақуйхон, анинг отаси Аблачахон, анинг отаси Тӱтакхон, анинг отаси Турк, анинг отаси Ёфас, анинг огаси Нух пайғамбар алайхиссалом, анині отаси Ламак, анинғ отаси Матушалах, анинг отаси Идрис пайгамбар, анинг отаси Барад, анинг отаси Махлойил, анинг отаси Қайнон, анинг отаси Ануш, анинг отаси Шиш пайғамбар, анинг отаси Одам сафийуллох.

Есугай баходир ўлганда улуғ ўғли Чингизхон ўн уч ёшинда эрди. Инилари ёш эрди. Бузанжирхон наслининг барчаси Есугай баходирнинг фармонинда эрди. Мўғулнинг расми андағ турур ким, /40 б/ йилқи, тева, сиғир ва кўй, подшох хар йилда элнинг бу тўрт молининг ӱндан бирини олур. Агар бир подшохнинг беш ва ё ўн ўғли бўлса, отаси ўлгандин сўнг бирисини хон кўтарурлар. Ӱзгаси халқға кўшулур. Хар йилда молиндин бир от ва бир тева олурлар. Улар ўлуб ўғлонларина қолғандин сўнг, ўзга халқдин нечук мол олсалар, булардин хам шундак олурлар. Есугай баходирға мол бературған эли ўттуз-кирик минг эвлик бор эрди. Барчаси ўзининг қаринтошлари Чингизхонни ёш билдилар. Тақи кўрқмадилар. Мол одам фарзандининг маъшуқи. Бермак ёмон, олмоқ яхши, мол бермаслик учун Чингизхондин рўйгардон бўлуб, қотиндин кўчиб, йирок ерга бориб ўлтурдилар. Есугай баходирнинг элининг ичинда Тайжут уруқиндин боши ва моли кўпи йўк эрди. Уруқи бирлан бу элларга бош бўлуб, кўчуб айрилди. Ул вақтда Тайжутнинг боши Ерғутой Қирилтиқ эрди. Анинг отаси Орал, анинг отаси Қадантойши, анинг отаси Мамайқай коон, анинг отаси Муркадукажна, анинг отаси Жирқаланқум, анинг отаси Қайдухон. Мунда Чингизхонға кӱшулур. Есугай баходирнинг эли икки бўлунди. Уч улуши Тайжутға қўшулди. Бир улуши Чингизхон қотинда қолди. Хоннинг улуғ отаси Бартанхондан туққанлар манғитнинг ярими ва ўзга эллардин икки юз эвлик ва юз эвлик, эллик эвлик, ўн / 41 a / эвлик беш эвлик қолди. Манғитдин кўпи йўк эрди. Ул вақтда манғитнинг хон қотинда қозғанининг боши Қаюлдор теган эрди. Қатаған ва Чийчут ва Жўйрат ва Қиёт боши бутун Тайжутға кўшулди. Маркат эли Есугай баходир бирлан ёв эрди. Ул тақи Тайжутға қўшилди. Отиша ва чопиша ва йилқи кувалаша уллтурдилар.

## ЧИНГИЗХОННИНГ ЎН уч ЕШИНДИН ТО ҚИРК ЁШИНАЧА ҚИЛҒАН ИШЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхоннинг онасининг оти Ўдун эрди, Экалакаб кўюб эрдилар. Бириси Ӱлун эка, таки бири Ӱ лун Кўчин эка. Мўғул тили турур, улуғ теган бўлур. Кўчин хитой тили турур, маъноси ул ким мўғул хотун

дер. Тожик бону дер. Узбек бойбича дер. Эвнинг ва молнинг эгаси темак бўлур. Алканут уруқиндин эрди. Ақлли, эсли ва саранжомли заифа эрди. Қўниққимар урукиндин бир кичи бор эрди. Ул шайхлик қилур эрди. Барча мўғулнинг пири эрди. Оти Меглик, лақаби ижака. Мўғул отасини ижака дер. Ани сийлаб барча халқ ижака дерлар эрди. Турк халки азиз кишиларни ота дер. Масалан: Хаким ота ва Сайид ота тегандек. Чингизхоннинг онаси Меглик ижакага борди. Ул сабабли барча Қўниқкимар уруқи Чингизхонға қўшилдилар. Биз эарихни мўғул-да, ўзбек-да ўтган яхши подшохлар ва кенгашли бийларнинг аслини ва қилған ишларини ва айтған сўзларини / 41 б/ барчасини бир-бир айтиб улуғ китоб килмок кўнглимизда бор эрди, айтайин теб юруган вақтда хаста бўлдум. Хастам узоқға тортди. Кўнглимиздин айтдим, ўла колсам китоб айтулмай қолур. Ментек билур киши йўқ. Хусусан бизнинг жамоатимизни Ёдгорхондин то фақирғача ёт юртнинг кишиси муни билмас. Уै халқимизда хеч билур киши йўқ. Пас мен муни ry̆pra олиб борғанимдин не фойда, айтдим. Тақи тўрт нависандани уултуртдум. Тақи то Одамдин Жўчихонға келгунча гох кўхна тарихларнинг юзина боқтим. Гох боқмай айтдим, анинг учун барчасин ёд билур эрдим. Шайбанхондин то ўзумга келгунча хеч китоб язина боқмадим. Узумнинг ёдимда бор эрди, айтдим. Аммо ақлим кам бўлуб эрди, гох ўлтуруб айтар эрдим, гох ётиб. Анинг учун мухтасар қилдум. Лафзи мухтасар хам бўлса, маъноси мухтасар эрмас турур. Тайжут бонлик Нирун элининг кўписи, Чингизхон ўн уч ёшинда эрканда ёв бўлдилар. Кўп отишиб чопиштилар. Бири бирисининг тўпини кўтара олмадилар. Барс йилининг бошинда Чингизхон қирқ ёшина етканда киши қочиб келди. Тайжут бощлик барча Нируя эли сизнинг устингизга отланди. Ет эллардин баёвут, маркит ва татар таки тайжутға кўшулуб бирга отланди теб. Чингизхон ул вактда кўп забун эрмас эрди, хам яхши ва ёмонни кўруб, иссик ва совуқни ўтказиб, аччик-сучукни тотиб эрди. У зига тааллук $/ 42 \mathrm{a}$ / элни эви ва моли бирлан бир ерга йиғди. Ӱ уч $_{\text {у }}$ урук эл бўлди. Ӱ у уч Кўран этди. Бири-бирина тегиза тўгарак кўндурди. Молнинг яхшисин жиб ерина панох қилиб махкам боғлатди ва ёмонни кўрандин ташқари кўйди. Ул вақтда ёв келди. Отланиб кўранга орка бериб ясади. Тақи урушти. Чингизхон ўн минг ва ёв ўттиз минг киши эрди. Қатти ва узок уруш бўлди. Ахир худой таоло Чингизхоннинг кўлин юқори қилди. У шул куни беш-олти минг кишини ўлтурди. Тайжутдан тири тушган яхши кишиларни боғлатиб қўйд. Тақи етмиш ерда казон остурди. Тўлтура сув солдурди. Сув қайнаған вактда қўлун ва оёқин боғлаб, хар қазонға бир кишини боши қўли солиб, икки оёқин юқори тутуб турдилар. То махара пишгунча. Андин сўнг отланиб Тайжутнинг элина борди. Чопти. Яхшиларининг ӱғлон ушоқин банда килди. Ёмонларни суруб келтуруб ўз элига кўшти. Ул эл кўшулғандин сўнг кучли бўлди. Оти ва овозаси мўғул ичинда шухрат топди.

## ЧИНГИЗХОННИНГ КИРАЙТ ӰНТХОН БИРЛАН УРУШИБ ҒОЛИБ КЕЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Жўйрат элиндин Чамука чечан теган бор эрди. Чечаннинг маъноси араб оқил дер ва тожик бохирад дер ва мўғул ва ўзбек чечан дер. Ақлли темак бўлур. Бу вақтда хам сўзни яхши сўзлаган кишига чечан дерлар. Аклли / 42 б/ темак бўлур. Аклли бўлмаса сўзни нечук яхши билуб сўзлар. Ул бориб Уे нгхоннинг улуғ ўғли бор эрди, Сангун отлиқ. Анга айтди: «Сиз ота ва ўғил Чингизни ўзингизга дўст биласиз. Ул пинхони кици юбориб Найманнинг хонлари Тиянгхон ва Буйрукхон бирлан сўзлаша турур. Иккимиз бир булали, тақи Ўнгхон бирлан ўғли Сангунни ўрта ердин кўтарали теб. Хеч киши Чингизхоннинг сиррин мендин яхши билмас. Бир улким қаринтошман, бир ерда туғуб ўсубман. Иккинчи барчангиз билурсиз мени анда дейтурғандай найман бирлан сўзлашадур теганининг маъноси улким Кирайт юрти бирлан найман юрти тутащ бўлур. Ораларинда тақи эл бўлмас эрди. Бу сабабдин бири-бири бирлан қири душман эрдилар. Гох ярашурлар ва гох урушурлар зрди». Чамуқанинг бу сўзина ота ўғул иккиси тақи инонди. Аммо отаси айтди: «Есугай баходир ва ўғли Чингизхоннинг бизга килған яхшилиқларининг хеч хадди ва нихояти йўқ. Аввал ул ёмонлиқ килмай туриб, биз нечук қилурмиз. Чамуқа кўп сўзи бузук киши турур. Анинг сўзина инониб дўст бирлан душман бўмоқ яхши эрмас», теди. Ўнгоннинг бизга яхшилик қилғанк кўп турур теганининг маъноси улким кирайт элининг бир подшохи бор эрди, Марғуз отли. Анинт икки ўғли бор эрди. Улуғининг оти Курчакур, кичигининг оти/43 а/ Кур Марғузхон ўлгандин сўнг элини икки бўлуб, икки ўғли олиб ўлтурдилар. Қурчакурнинг беш ўлли бўлди. Аввалғининг оти У нгхон, иккинчи Эрка қора, учунчи Бойтемур, тўртинчи Мамишай, бешинчи Чабикю. Барчаси туғушли ӱғлонларин кадхудо қилғандин сӱнг Курчакур ўлди. Отадин колған элни ва молни яхши олишиб ўлтура билмадилар. Оз эл ва кўп тўра бўлди. Ӱнгхон ва кенжа иниси Жакамбу бир тараф бўлди. Эрка Кора, икки иниси бирлан бир тараф бўлдилар. Таки уруштилар. Унгхон ғолиб келди. Эрка Қора қочиб Найман ичина борди. Таки Наймандин кўмак олиб келиб, Ў нгхонни қувалаб юртға эга бўлди. Увгхон қочиб Есугай баходирға панох келтурди. Есугай баходир отланиб бориб, Эрка Қорани қувлаб Ў нғхонни отаси ўрнида ўлтуртуб қайтиб келди. Эрка Қора ақаси Курхон қатиға борди. Курхон иниси Унгхонға кўп киши юбориб айтди: «Отадин беш ўғил колибсиз. Бу чокғача орангизда яхшилиқ ва ёмонлик бӱлса, ани урал килинг, тақи элни барчангиз тенг олишинг, тақи фароғат ўлтурунг». Унгхон ақасининг сўзин қабул килмади. Ақаси Курхон Ў угхон $_{\text {у }}$ сўзини қабул қилмағаниға аччиқланиб отланиб Уे нгхоннинг устига келди. Барчаси бир эл қарайман, урушмади. Оз киши зирлан У пгхон $^{\text {б }}$ /43 б/ уруша билмай кочиб таки Есугай баходирға келди. Есуғай баходир яна отланиб бориб, Эрка Кора бирлан урушуб ани ўлтуруб Унгхонни хон қилиб қайтди. Андин сўнг У нгхон улуғ хон бўлди. Давлати кун-кундин зиёда бўлди, кам бўлмади. Бу яхшилиқларни унутуб, Чингизхонға қиз берамиз теб, чақирта кини юборали, таки

келганда бошин кесали теб. Буқадай Кинжат теганни чақирта юборди. Ул кишининг оти Буқадай эрди. Унгховнинг бакавули. Мўғул бакавулни қинжат дер. Ул вактда эвлари яқин эрди. Чингизхон Чамуқанинг сўзиндин ва Сангуннинг хийласиндин ғофил қатиға икки киши олиб, Ўнгхоннинг эвига кетди. Йўлда Меглик ижака учраб, Унгхоннинг хийласини бир-бир баён қилди. Чингизхон Буқадай Қинжатға айтди: «Бу кунлар сўғум ариқ. Тангрим буюрса бир неча кун ўткандин сўнг хабар мендин бўлсун», теб. Қинжатни яхши сийлаб узатди. Бу воқеотдин беш-олти кун ўткандин сўнг, Чингизхоннинг катиға икки йигит келди. Улуғининя оти Будай ва кичигининг оти Қишлиқ. Хабаримиз бор теб хон сўрди. Будай айтди, Кирайт Бўкачурун теганнинг йилқичисиман, туна кун йилқидин сут олиб бориб, эвнинг тошинда туруб эрдим. Бӱкачурун иниси Олақға айтди: «Буқадай Қинжат Чингизхон /44 а/ қошиндин қайтиб келгандин сўнг хон кенгаш қилди. Чингизхон бизнинг қилали теган хийламизни билди. Эмди хийла ва макр бирлан иш битказиб бўлмас. Тонгла кеча отланади. Таки тонг отмасдин бурун Чингизхонни эвинда босали теди». Мен бу сўзни эшиткандин сўнг, сутни бериб таки илғаб келаман, сизга айтайин теб, теди. Чингизхон бу хабарни эшиткандин сўнг атрофинда ўлтурған элина хабар қилди. Таки кўчни кўчирди. Тақи айтди, сизларни Балжуна булоқмнда топайин, теб узатди. Тақи садоқли кишини олиб қолди. Икки минт беш $ю 3$ киши бўлди. Кеча отининг тизгинин тутуб гортда ўлтурдилар. Офтоб нкки найза бўйи чиққанда жов келди. Ул ӱн икки минг кипи. Иккиси ясаб уруштилар. Хон қатинда кенгаш айткутек кишидин манғит Қўйилдор чечан бор эрди. Хон андин кенгаш сўрди. Ул айтди, мен ўз жамоатим бирлан ёвнинғ кейнина чиқиб бориб, туғумни анда тикайин. Сиз олдиндин бўлунг. Кўйилдор андак килди. Бир тарафдин Чингизхон уруш солди. Кирайт тўп-тўп бўлуб, уч мартаба чопти, уруб қайтардилар. Тўртунчида Ўнгхоннинг улуғ ўғли Сангун чопти. Таки олди, аралашди. Сангуннинг юзина найза бирлан санчдилар. Кирайтнинг кўписин ниул ерда ўлтурдилар. Бир нечаси ярали бўлиб қайтди. Чингизхон айтди: /44 б/ «Хар не микдор турсак, бизга зиёни кўпрак. Анинг учун анинг кўмаки кўп келур. Эмди бу чокли юзини қайтарғанда кўч кейинидин кетали», теб юруй берди. Ев шул ерда туруб колди. Юзи қайтиб эрди. Анинг учун айира билмади. Чингизхон Балжуна булоқинда кўчнинг кейинидин етти. Булоқнинг суви оз бўлди. Яхши етишмади. Анинг учун ўлาира билмай кўчти. Тақи Кула сувининг ёқасина бориб сувнинг лаби бирлан кўчуб бора эрди. Ултурған эл йўлукди. Не элсиз теб сўрди эрса, Қўнқиратмиз тедилар. Ул вақтда Қўнкиратға бош буллуб юруган улуғининг ози Турк Амал эрди. Хон анга киши юборди. Хеч замонда ёмонлашмаған. Қуда-анда бўлуб келатурғанмиз. Агар эл бўлсанг давлатимга шерик бўл ва arap ёв бўлсанг муна ўзум хелиб турубман. Ул киши бориб бу сўзни айтқандин сўнг Кўнқиратнинг барчаси келиб хонни кўруб рости бирлан бокиндилар. Андин сўнг Қуласундаंн кўчуб Қўнқарнавар теган сувға келиб фароғат ўлтурди. Тақи Илдуркин /Элдуркин/ урукиндин Арқайчун баходирни элчи килиб Кирайт Ўпхонға юборди. Сўзи буким икки каррат юртунгни олдуруб,

отамнинг эшикина келдунг. Иккисинда хам отам бориб, юртунгни олиб бериб сени отанг тахтинда ўятуртуб келди. Ӱ зум беш-олти ерда сенга / 45 a / яхшиликлар қилдим, теб, барчасин бир-бир айтди. Биз анинг барчасин ёзсак сўз узок бўлатурур. Тақи айтди, мен сендин эл ва мол тилаганим йўк ва гунох қилғаним йўк. Бесабаб не учун уузингни кийнайсан ва мени нега қийнайсан. Арабанинг икки ариши бутун бўлса тузук кўчар. Сенинг давлатингни юклаб юруган арабанинг бир ариии ўғлинг Сангун бўлса, бир ариши мен эрдим. Не учун давлатингни тукасан. Арқайчун бориб Ўнгхонға бу сўзларнинг барчасин айтди. Ӱнгхон айтди: «Чингизхон хар сўзки айтибдур; рост айтибдур. Бу сўзта менинг хеч жавобим йўқ. Бу ишларни қилиб юруган Сангун турур, анга бр-жавобини ул берсун», теди. Арқайчун Сангун катиға борди. Сангун айгди, иккимиз урушали, Тангри қайсимизға берса ул бўлсун муна сўзунгнинг жавоби, теди.

Чингизхон қайта-кайта элчи юборди яранайин теб. घ̈ нгхон ярашмади. Ярашмоқликдин умид узгандин сўнг отланди. Унгхон тақи эшитиб қарши келди. Иккиси уруштилар. Чингизхон ғолиб келди. Ӱнгхон, ўғли Сангун хар қайсиси бещ-олти киши бирлан кочиб бир тарафга кетдилар. Кирайт эли экинчи ва кендлари кўп ва хам чахор пойдор бўлур эрди. Чингизхон барчасина эга бўлд. Ў нгхон найман Тиянгхон қатиға етиб бора эрди. Найман /45 б/ вилоятина борганда Тиянгхоннинг Кўрисумачу ва Татика деган икки улуғ бегина учради. Кирайт Найманнинг қири душмани эрди. Шояд муни тирик олиб борсак. Тиянгхон ўлтурмай сақлағай теди. Тақи шуля ерда барчасини ўлтурди. Ўнгхоннинг бошини олиб борди. Тиянгхон айтди, мундағ улуғ подшохни ва хам қари киши бўлғай, не учун ултурдинг. Тири олиб келмак эрдинг теб, уларнинг қилған
 эшикка боктуруб хамиша тахтининг устинда кўяр зрди. Бир кун Унгхоннинг қурук калласи тилини оғзиндин чикариб тербатди. Шул куни уч каррат шундақ қилди. Муни найманнинг қарилари иримға ёмон кўрдилар. Сангун Тибет юртина борди. Бир неча йиллар анда турди. Тибет халки ани гутуб ўлтурали тедилар. Ани эшитиб кочти. Таки Хўтан вилоятина борди. Хўтаннинг хокими Қалач урукиндин Қилич Қора отли ани тутуб ўлтурди. Тақи хотуни ва ўғлон ушоқини Сангуннинг бошини Чингизхонға юборди.

## ЧИНГИЗХОННИНГ ХОН БЎЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхонға улуғ давлат муяссар бўлди. Яқин ўлтурған элларнинг кучлиси бокинмади. Кучсизи ва азроки бир-бир келиб боқинди. Тарих хижрий беш юз таки ту゙қсон тўккузда тўнқиз йилинда кирқ тўқкуз ёшинда эрди, хон кўтардилар. /46 а/ Наманкахра теган ерда хон улуғ тўй килиб ўлтуруб эрди. Кўниқкимар уруқиндин Меглик ижаканинг уғли Кўкча келди. Кўкчани халк тангрининг бути дерлар эрди. Ул айтди, менга тангридин ишорат бўлди. Бор Темучинға ва элга, халкқа тақи айт! Бу кундан сўнг Темучин темасунлар! Чингиз тесунлар. Ер юзининг поднохлиқини Чингизга ва анинг ӱғлонларина

ва тухумина бердим теди. Чингнинг маъноси улуғ ва қатти темак бўлур. Чингиз анинг жамъи турур. Кўкча Мўғулистоннинг андағ қатти совуқларинда қиш кунлари яланғоч ва яланг оёк юрур эрди. Тақи айтур эрди, бир неча кунда бир каррат ғойибдан манға бир бўз от келтура турурлар, анга миниб осмонға бориб, Тангриға сўзлашиб келаман теб.

## ЧИНГИЗХОННИНГ НАЙМАН ЭЛИ БИРЛАН УРУШИБ ҒОЛИБ КЕЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Найман Таянгхон Унгут элининг беги Олақуштегинга киши юборди. Чингизхон урукининг тилин олмай юруган кишиларин ўлтурди ва ёмонларин ўзина боқунтурди. Кирайт юртимизнинг бир улуғ эли эрди. Анинг хони бошлиқ яхшиларин қирди ва ёмонларин ўзина боқунтурди. Ушоқ эллар кўрқғанидин ўзи бориб боқина турур. Бурунқи яхшилар айтиб турур, ўн дарвеш бир палоснинг юзина сиғар, икки поднох ер юзига сиғмас теб. Эмдиги навбат не сенинг дурур ва не менинг. Ул отланмасдин бурун / 46 б/ иккимиз бир бўлуб Чингизни Тангридин тилагали. Олақуштегин бу сўзларни эшиткандин сўнг бир яхши кишисини Чингизхонға юбориб, Таянгхондин эшитган сўзларининг. барчасини айтдурди. Чингиз бу сўзни эшиткандин сўнг бекларни чакириб́ кенгаш қилди. Барча беклар айтдилар, холо отимиз арик турур, хар качон семирса Найман устина отланмоқ керак. Чингизхоннинг отасининг иниси Даритой ўтчикан айтди, от ариқлиқин бахона киласизлар, бу кунги ишни танглаға солған кишининг иши хеч битмас. Сизларнинг отингиз арик бўлса, менинг элимнинг оти семиз турур. Барчанғизға мен от берайин теди. Тарих хижрий олти юзда сичқан йилинда отланиб Таянгхон устина юруди. Чинануённи манғлай қилиб эрди. Ул бир тил олиб хонға юборди. Андин хабар сўрди. Ул айтди, Таянгхон Олтой сувининг ёқасинда найман чирикиндин бошқа маркит чирики ва Уйрат чирики ва Жўйрат чирики барчаси Таянгнинг қатиға йиғилиб, Чингизхоннинг устина юрумак турурлар теди. Таянгхон Чингизхоннинг келганиндин хабар топти. Таки отланиб қарши чикди. Қаравуллар кўруб келиб Чингизхонға хабар бердилар. Шул ерда ясов ясади. Иниси Жўчи Қасарни ўнг кўлға бош қилди. Улуғ ўғли Жўчихонни сўл қўлға бош килди. Ўзи тўп / 47 a / бўлди. Тақи эртадин то кун боткунга уруштилар Таянгхон оғир ярали бўлди. Найман чирики қочти. Таянгхонни отға олиб юрий билмайдилар. Уруш тоғнинг этакинда тушуб эрди. Таянгхонни тоғнияг устига олиб чикдилар. Хондан кўп сўз сўрдилар, хеч жавоб бера билмади. Хондин умид узгандин сўнг найманнинг беклари айтди: «Тўрадин ва эв, элдин айрилиб, ёт юртға бориб куур қидириб юругунча уллган яхши», теб, Таянгхонни шул ерда қўюб тоғдан тушуб Чингизхон бирлан уруштилар. Оз қолғанда Чингизхон айтди: «Сизларнинг қон ва молингизни бағишладим. Навкар шундай керак тузни хакладингиз. Эмди ёй сунуб келинг», теб беш-олти мартаба айтди. Қабул килмадилар. Бир колғунча уруша-уруша ўлдилар. Буларнинг улганин

кўргандин сўнг Таянгхоннинг қатинда кўйған кишилар хонни отнинг олдина олиб қочтилар. Боратуруб ўлди. Таянгхоннинг Кучлик отли ўғли бор эрди. Ул урушдан омон чиқиб Таянгхоннинг улуғ ақаси Буйруқхон катиға борди.

## ЧАМУКА ЧЕЧАНُНИНГ УЯЛАНИНИНГ ЗИКРИ

Ж ̆йрат Чамуқа чечанни айтдуқ. Ӱнгхоннинг ўғли Сангунга сўз бериб, ул бузуқлиқни бошлаған ул эрди. Ў нгхон ўлгандин сўнг бориб Найман Таянгхонға кўшулди. Таянгхон ўлгандин сўнг эвга борди. Жўйрат халқи ўлтуруб кенгаш /47 б/ қилдилар. Таки айтдилар. Чингизхон эгамиз ва хам якин каринтошимиз. Кирайт Ўнгхон бизнинг нейимиз эрди, Найман Таянгхон нейимиз эрди, бориб анга қўшулуб Чингизхонға ўк отқаймиз. Бу ишларнинг барчасин килиб круган Чамука чечан турур. Мундин ўтмасак биз эл бўлмасмиз тедилар. Таки Чамуқа чечанни тутуб кўлун ва оёғин боғлаб Чингизхонға олиб келдилар. Хон буюрди, бўғун-буғун кесиб ўлтурдилар. Бўғунун кесатурғанда айтди: «Мен кўнглумдин айтур эрдим, Чингизхон менинг кўлумға тушса, бўғун-бўғун қилиб ўлтурсам теб. Менинг теганим бўлмади».

## ЧИНГИЗХОННИНГ МАРКИТ ЭЛИНИ ВА АНДИН СЎНГ БОРИБ ТАНКУТ ЮРТИНИ ОЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Таянгхонни босқани куз эрди. Ул қишни эвинда қишлади. Тақи ёзи бирлан Маркит элининг устина юруди. Анинг тўраси Тўкта беги теган эрди. Танягхон урушуб бостурғанда бирга эрди. Чингизхон бирлан туруб уруша билмади. Қочиб Найман Буйрукхон катиға борди. Чингизхон Маркитни олди. Тақи ўзининг элина туздура

## ЧИНГИЗХОННИНГ НАЙМАН БУЙРУКХОННИНГ УСТИГА ЮРУГАНИНИНГ ЗИКРИ /48 а/

Танқутдин қайтиб келган йили эвинда қишлаб, ул бахор Буйрукхоннинг устина юруди. Элга якин етди. Буйрукхон Чингизхоннинг отланғанин эшитмай оз киши бирлан кийик овиға чикиб эрди, Чингизхонга учради. Шул ерда тутуб бошин кести. Таянгхоннинг ўғли Кучлук ва Маркит / Тўқтабеги/ ва ўғлонлари Жилавун ва Мажар бирлан Буйрукхоннинг ўрдусинда овға бормай коліиб эрди. Вуйрукхон қатиндин киши қочиб келиб хабар қилди. Кучлук бирлан Тўқтабеги кочиб Эрдиш /Эртиш/ кетдилар. Буйруқхоннинг эвини ва элини олиб қайтиб ўрдусина тушди.

## ҚИРҒИЗ ХАЛҚИНИНГ ЭЛ БЎЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхон Алтан бирлан Тўрамишни элчи килиб кирғизга юборди, манға бокунсунлар теб. Ул вактда кирғизнинг подшохи Урус Айнал теган эрди. Яхши кишиларини кўп пешкашлар бирлан юбориб бокинди. Пешкашларининг боши. оёки. бурни ва кўзи кизил ок хуннкор эрди.

## ЧИНГИЗХОННИНГ КУЧЛУК БИРЛАН ТЎКТАБЕГИНИНГ КЕТИДИН БОРҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Киш эвинда туруб, ёзи бирлан Куч.яукнинг кейинидин борди. Эрдищга якин етганда Ўйрат эли учради, Бегининг оти Кутукабеги ва Корлук элининг хони Арслон эрди. Узларини оз ва Чингизхонни кўп кўрдилар. Тақи бокиндилар-да хонга қачарчи бўлдилар. Эрдиш ёкосинда Куч.тук бирлан Тўктаӧегини /48 б/ топдилар. Уруша билмай кочти. Егиб тутуб Тўқтабегини ўлтурдилар. Кучлук куртулуб Туркистонда Қора хитой Кўрхон катиға борди. Курхон яхши нззат килди ва кизини берди. Ў ғул ўкунди. Чингизхон кайтиб ўрдусина тушди.

## УЙҒУР ХАЛКИНИНГ ЭЛ БЎЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Уйғур элининг подшохи Идикут, кора хитой Кўрхонға тоби бўлиб мол берди ва К урхон хам Шадкам отлиғ новкарини ул халқға доруга килиб юборди. Шадкам ул халқнинг орасинда карор топғандин сўнг кўп фиск ва фасодлар кила бошлади ким, уйғур эли анинг ул ёмон амалина токат қилмай бехад озурда бўлди.тар. Ул замонда Чингизхои Кишваристоннинг Мўғулистон ва Хитойға борғани ва жамиъ яхши қиликлари олам халкининг орасинда машхур бўдди эрса. Идикут Кўрхоннинг навкари Щадкамни у.лтуруб. Чингизхонға элчи юбориб андағ арз қилди ким, аларнинг овозасини эшитгали мехр ва мухаббатлари кўнглумда жойгир бўлуб турур. Умидворман ким модамулхаёт аларға тоби б̈ўлуб аларнинг хизматинда бўлғайман. Элчи Ч̆ингизхоннинг ўрдусиға воситбўлғандин сўнг. Чингизхон Дурбой теганни элчи килиб уйғурнинг поднохи Идикутға юборд. Идикут кўп пешкашлар бирлан келиб хонни кўруб боққнди эрса. Чингизхон хам Идикутга сонсиз иноятлар /49a/ ва илтифотлар килиб кўп иззат ва хурматлар килди. Андин сўнг Идикут арз қилди ким, подшох жахонистоннинг қараминдин умидворман ким подшохлинг бешланчи ӱғли бўлғайман. Аммо Чкнгизхон анинг сўзиндин фахм қилди ким, хондин қиз тияайтурур. Хон хам бир кизни анга берди. Маълум бўлсун ким Идикутнинг маъноси мўғул тилинда дамлатлик темак бу.тур.

## ЧИНГИЗХОННИНГ ХИТОЙ ВА ҚОРАХИТОЙ ВА ЖУРЧА /ЧУРЧИТ/ ВИЛОЯТЛАРИНИ ОЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Хони Кишваристон мўғул элининг мухолифатиндин фориғ бўлғандин сўнг, мўғулнинг барчаларини бир ерга жамь килиб айтди ким: «Хитой подшехи Олтанхон менинг оталарим ва ақаларимға ёмон ишлар килған эрди. Эмди худойи таоло менга нусрат бериб Хитой мулкини мусаххар килиб, оталарим ва ақаларимнинг кахрини Олтанхондин олғайман теб умидворман». Хоннинг бу сўзини бийвар яхши кўруб тахсинлар килиб, андағ арз килцилар ким Олтанхонға аввал элчи юборали. Агар севинг хукмингни тутуб́ сенга тобиъ бўлмаса, андин сўнг анинг устина отланиб бормоқ керак. Чингизхон Чакархожа теган навкарини элчи қилиб Олтанхонға юборди. Тақи айтди ким, худойи жовид ер юзининг подшохликини менга бериб турур. Менинг овозам олам халқина ёйиіиб турур. Сенки Олтӑнхонсан, менинг элчимни кўруб, бу сўзумни эшитгач /49 б; менга тобиъ бўлуб, мени улуғ подшох билгил. Агар андағ қилмасанг, кйп чирик бирлан отланиб бориб сенинг бирлан дўстлик ва душманликни синашурман. То худойи таоло қадим тожи давлатни кимнинг бошинда қўйғай ва палоси накбатни кимнинт устига ёпғай. Чақархожа Олтанхоннинг урдусина бориб, Чингизхоннинг айтған сўзларини бир-бир айтқандин сўнг, Олтанхон аччикланиб Чақархожаға айтди ким, Чингизхон мени ўзга турклардай билмасун. Агар урушур хаваси бўлса, тез келсун. Мен анинг бирлан урушмокга тайёр булуб турубман теб Чақархожаға рухсат берди. Чакархожа хам Хитойнинг йўлларини, манзилларини, тоғларини ва сувларини яхши кўруб ва билиб кайтиб келиб Чингизхонға Олтанхоннинғ айтған сўзларини арз қилди. Чингизхон бу сўзларини эшиткандин сўнг чирик чақиртиб кўп лашкар бирлан Олтанхоннинг устига юруди. Олтанхон таки ӱлтурған шахриндин сонсиз чирик бирлан отланиб чиқди-да бир дара бор эрди. Ул даранинг йўли сиротнинг йулкндан хам нозикрок эрди. Олтанхон шул даранинг оғзинда келиб тушди, Чингизхони Кишваристон келиб Хитойнинг кўп вилоятларини олди. Тақи кўп халқни кирди. Баъзи вилоятларии ўтқа ёкди. Олтанхон хам бир бегини кўп чирик бирлан Чингизхоннинг олдина юборди. Чингизхоннинг лашкариндин бир киши қочиб Олтанхоннинг / $50 \mathrm{a} /$ илгари юборган бегина келди. Тақи айтди ким, Чингизхон сонсиз чирик бирлан келиб Хитойнинг бир улуғ шахрини олиб, халкини қатли ом қилиб, ўтға ёқиб ўлжаларни олишиб юруб эрдилар ким, мен қочтим, Олтанхоннинг беги бу хабарии эшитгач, кўп лашкар бирлан отланиб Чингизхоннинг лаикарина тегди. Чингизхон хам бу лашкарнинг келганидин хабардор бўлуб, улуғ чирик бирлан отланиб Тангриға ёпушуб, Олтанхоннинг беги бирлан рў-барўй бўлуб кўп уруштилар. Чингизхонға худойи таоло нусрат бериб, Олтаннинг бегини босиб ва лашкарини қатли ом килиб Хитойнинг кўп калъаларини олди. Андин сўнг бу Курултой чирик бирлан ул дараки Олтанхон анда тушуб ётиб эрди, Чингизхон келиб Олтанхон бирлан кўп уруштилар. Оқибат Олтанхон ўттуз минг кишисини қирдируб

Хонбалиқға борди. Хар ким Хонбаликда подшох бўлуб тахтда ўлтурса Олтан дерлар. Бу урушдин сўнг Чингизхон Хитойнинг кўп вилоятларини олди.

## ЧИНГИЗХОННИНГ ОЛТАНХОН БИРЛАН ЯРАЩИБ ҚИЗ ОЛИБ КАЙТҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Олтанхон Чингизхондин қочиб Хонбалиқға борғандин сўнг эшиттиким Чингизхон кўп вилоятларни ва кендларини олиб Хонбалиқға мутаважжух буллан эрмин. Олтанхон беклари бирлан кенгаш килди. / 50 б/ ким, Чингизхон бирлан урушқан яхшиму ва ё ярашған яхшиму?

Чингсанг отли вазири бор эрди. Айтди ким ярашған яхши турур. Анинг' учун ким ярашғандин сўнг Чингизхен ўз юртиға қайтиб кетар. Биз фароғат бўлиб жамиъ яхши бекларни йиғиб юрт маслахати учун яхши кенгаш килиб, анинг иложини қилмок керак.

Олтанхонға вазирнинг сўзи ма'ққул бўлуб, Чингизхонға элчи юб́ориб ва пардаи исматда қизи бор эрди, анн хонға пешкаш қилиб юборди. Чингизхони Кишваристон Олтанхоннинг элчисига кўп иноятлар килиб юбортан қизини ўзи олди. Тақи рози бўлуб ярашиб ӱз юртиға қайтиб кетди. Андин сўнг Олтанхон мулкини паришон куруб Таминак /Тамник/ теган шахрга бормоқға қарор берди. Бу Таминак шахрини Олтанхоннинг отаси ясаб эрди. Ул шахр ажойиб мазбут шахр эрди. Анинг айлана ёқи кирк фарсанг эрди. Бир улуғ сувнинг ёқасинда вокеъ бўлиб эрди. Субхи содикда ул бошинда киџтига ӱлтурсалар, намозшомда бошиға чиқар эрдилар. Бу қалъанинг айлана ёкиндия уч қалъа солиб эрди. Мундағ мазбут каліъа эрди. Олтанхон Хонбалиқни ўғлиға бериб, ўзи Таминак шахрига мутаважжух бўлди. Олтанхон Хонбаликдин отланатурғанда Қорахитойнииг сардорини андак гунох учун ўлтуртуб кетиб эрди. Ул сабабдин Қорахитойнинг / 51 а/ бир неча баходирлари Олтанхоннинт ўғлининн йилки, қўй тева сиғирини ковуб Чингизхоннинг чирикига кўшулди. Андин сўнг Қорахитойдин бир йигит хуруж килиб, Хитойнинг баъзи вилоятларини олиб, Чингизхонеа элчилар юбориб, оқжбат ўзи халқи бирлан хони Кишваристоннинг хизматига бориб инбёти подшюхона ва мархамати хисравонасиға махсус бўлди. Мундай кўп халк Олтанхоннинг беклариндин куфрони неъмат килиб андак сабабдин қочиб бориб, Чингизхоннинг урддсиға кўшулдилар. Олтанхоннинг ўғли беш ойдин сўнг фалакнинг рафторини бекарор кўруб, Хонбалиқнинг хукуматини бекларига топшуруб, ўзи отасининг қатиға борди. Чингизхон Олтанхоннинг ожизлиқиндин хабар топиб Самуқа баходир бирлан Минкан баходирни кўп чирик бирлан Хонбаликни олинг теб юборди. Йллда Корахитойнинг аксар халқи бу икки сардорға кўшулуб, Хонбалихға мутаважжух бўлдилар. Мундағ вақтда Олтанхон эшитди ким, Хонбалиқда ажаб очлик эрмиш теб. Ул сабабдин Олтанхон икки бегига лашкар кўшуб бир неча минг харвор ошлик бериб. Хонбалиқға юборди. Ул икки бек ошликни олиб келатурғанда Чингизхоннинг икки сардори бирлан учрашти. Таки

улуғ уруш бўлди. Олтан / 51 б/ хоннинг ул икки беги, лашкари ва ошлиқи бирлан хони кишваристоннинг икки бегининг кўлиға тушди. Олтанхон бу хабарни эшитиб, захар еб ўлди. Андин сўнг Хонбалик шахри Чингизхоннинг сардорлариға мусаххар бўлди. Мўғулнинг умаролари Чингизхонға элчи юбордилар, Хонбалиқни Олтанхоннинг кўп хазина ва даффнаси бирлан олдук теб. Чингизхон Қутуку нуённи икки беги бирлан Хонбалиқға юборди ким, Олтанхоннинг хазинасини юклаб олиб келинглар теб. Бу уч бек жамиь хазина ва дафинани юклаб Чингизхоннинг хизматиға бордилар. Чингизхон беш йилда Хитойнинг аксари вилоятларини олди ва хокимлар ва доруғалар кўйди. Таки кайтиб ўрдусиға тушди. Тақи Қашин вилоятига юруди. Бу вактда ул шахрни Танкут дей турурлар. Ул вилоятнинг барчасини олди. Таки кўнглина муни қарор берди ким яна бир йўли Хитой устунга борғай. Тақи қолған вилоятларнинг барчасини олғай. Бу қасди ул сабабдин тарк топди ким, Найман Таянгхоннинг уғли Кучлик отаси ўлгандин сўнг кочкб, Туркистон вилоятига бориб эрни. Чингизхоннинг баъзи душманлари иттифок қилиб Кучлукни подшох кўтариб, Султон Мухаммадга элчи юбориб, анинг кенгаши бирлан Кўрхон бирлан ёғи бўлғай. Ул вақтда Туркистон Кӱрхон Қорахитойға тааллук эрди. Кучлук / 52 а/ Кўрхоннинг вилоятларининг ярмини олди. Ул хабарни Чингизхон эшитиб айтди ким мундағ улуғ дуиман мамлакатимнинг бир тарафинда пайдо бўлуб турғанда узоқ сафарға бормоким лойиқ эрмас теб Хитой бормоқни бир тараф қилди. Ул вактда келди ким Маркит Тўктай бегининг иниси Қуду уч ўғли бирлан қочиб бориб Найман юртинда ўлтуруб зрди, онлар кўп фитна ва фасодлар қилату̀рур эрмишлар теб. Сувидай / Субидай/ баходур бирлан Кўнкират Тўғачарни кўп чирик бирлан онларнинг устига юборди. Онлар бориб Жаммуран теган сувнинг лабинда топиб урушиб, босиб, қириб, ўлжа-асир килдилар. Тарих олти юз ўн учда Маркит элининг давлати мункатиъ бўлди.

## БУРҒУЛ НУЕННИ ТУМАТ ЭЛИНИНГ УСТИНА ЮБОРҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Тумат элм Чингизхон Хитой юртина кетгандин сўнг ёғи бўлуб эрди. Хон кайтиб келганидин сўнг Бурғул нӱёнға лашкар қўшуб юборди. Ул бориб ўлжа-асир қилиб, хоннинг хизматига келди.

## ЧИНГИЗХОННИНГ УҒЛОНЛАРИ ВА ХОТУНЛАРИ ВА КУМАЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхоннинг хотун ва кумалари кўп эрди. Беш юздин ортуқ эркандур. Барча хотунлари хонларнине кизи ва хотуни эрдилар. Барчасининг улуғи беш хотун эрди. Бири Бўрта Қучин /Бўрта фужин/ ўлонларининг онаси эрди. Иккинчи Канжу, Олтанхоннинг кизи эрди. Учунчи Кўрису Таянгхоннинг хотуни эрди. Тўртинчи Милун, бешиячи Есуган/Есугай/ иккиси хам татар элиндин бир

кишининг кизи эрди. Бири ўлгандин сўнг, бирин олиб эрди. Тўрт ўғли бор эрди. Аввалғи Жўчи, иккинчи Чикатой, учинчи Уктой / Угадай/, тўртунчи Тулуй. Жўчининг маъноси мехмон темак бўлур. Уктойнинг маъноси баланд темак бўлур. Тулуйнинг /Тули/ маъноси Ойина темак булур. Хар бирини бир иига таъйин қилиб эрди. Сухбат ва тўйи ва эвни Жўчиға. ёрғу олдурмок ва тутдурмокни Чиғатойға, мамлакатнині молини ва заб̆т қилмоқни Ў ктойга ва чирик тартибини Тулуйға. Ву тўрт ўғулдин бошқа яна ўзга хотунлардин беш ўғли бор эрди. Хитой юртини Олмати теган ергача олиб, бу беш ўғли ва акаинисининг ўғлонлариға бериб қайтиб эрди. Бу тўрт ўғлиға элларни бўлуб бериб бир ерда ултуруб айтди ким, бир-бирингиз бирлан мувофикат килинг ва мухолафат этманг теди. Тақи садокиндин бир ўк чикориб синдурди. Тақи бир неча ўқни бир ерга кўшуб айтди ким, муни синдура билур киши борму. Хеч киши синдура билмади. Чингизхон ӱғлонлариға боқиб айтди ким бу ўқлар сизларга ўхшар. Агар барчангиз бирикиб, бирингизни подшех.қилиб, анинг тилиндин чиқмасангиз хеч киши синдура билмас. Агар иттифоқ қилмай мухолифат килсаніиз, бир ўқни нечук ким синдурсалар, сизларни хам шундак синдирурлар теб, яхши насихатлар қилди.

## КУЧЛУКНИНГ УСТИНА ЧИНА НУЁН / 53 a/ ТЕГАННИ ЮБОРГАНИ ВА АНИНГ КУЧЛУКНИ УЛТУРУБ КЕЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Найман Таянгхоннинг ӱғли Кучлук ким кочиб бориб Кўрхон Қора хитойға панох келтуруб, ахир Кўрхов бирлан ёғи бўлуб, анинг вилоятларин олиб, мўғул ва татар элиндин хар ким Чингизхонға душманлиқи бўлса, онларни қониға йиғинтуруб юруганин эшитиб Ясут урукиндия Чина пўёнға кўп чирик кўшуб юборди. Ул бориб урущиб бости. Ўзи оз халк бирлан кочиб́ кетди. Қолғанин қириб ӱғлон ушоқин ўлжа ва асир қилиб Кучлукнинт сўнгғундин кетди. Бир неча кундин сўнг етиб ёнидағи навкарларин ӱлтурди. Ў зи уч киши бирлан кочиб Бадахііннда «Сариғ кўл» теган дарага борди. Чина таки сӱнгғундин бориб хар чанд излаб ва сўради, топа би.тмади. Ахир бир кун қўш суриб юрган киши айтди ким, сиз айтқандаі: нишоналик уч киши ул тарафга кетди. Чина нўен муни эшитгач, илғаб бориб Кучлукни тутуб бошин кесиб қайтиб хоннинг хизматиға келиб кўп инъом ва суғарғалға учради.

## ЧИНГИЗХОННИНГ МАХМУД ЯЛАВАЧ ТЕГАННИ ЭЛЧИ КИЛИБ СУगТОН МУХАММАД ХОРАЗМЦОХҒА ЮБОРГАНИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхон Махмуд Ялавач теганни Султон Мухаммад Хоразмшохға элчи килиб айтиб юборди ким, худойи $/ 53$ б/ таоло мапирикдан то сенинг вилоятинггача менга бериб турур. Эмди керак ким сен менинг ӱєлум бўлуб яхшиликға саъй қилғайсан. То мусулмонлар тинч ва фароғат ўлчурғайлар. Махмуд Ялавач бориб

Султонға бу сўзларни арз килғандин сўнг Султон Мухаммад бир кун Махмуд Ялавачни чақириб авлокда айтди ким, сендин бир сўз суррайтурман ростин айтғил. Сенинг хонинг Хитой юртини олғани ростму теб, бир киймат бахо дурни бозусиндин чиқариб Махмуд Ялавачға берди. Махмуд Ялавач айтди: «Тангрининг хакки учун менинг хоним рост айтатурур. Бу сўзнинг ростлиқи сизга хам тез маълум бўлғусй турур». Бу сўздин Султон Мухаммаднинг ажаб аччиғи келиб Махмудға айтди ким, эй Махмуд, сен хеч билурмусен ким, менинг мамлакатимнинг узуни ва айлана ёки не чоклик ер турур, менинг давлатим нечук улуғ давлат турур, ва сенинг хонинг нечоклик киши турур ким, ўзини мендин улуғ билиб. мени ўғлум тегай ва анинг не чоқлик чирики бўлғайким, ўзини мендин зиёда тутғай. Султон Мухаммаднинг бу сўзиндин Махмуд Ялавач қаттик кўртти. Таки арз қилди ким, Чингизхоннинг лашкари сенинг лашкарингнин ёнинда зарранинг нури бирлан офтобнинг нуриға уххшар. Махмуднинг бу сўзиндин Султон Мухаммаднинг аччиғи босилиб, Махмуд Ялавач анинг ғазабиндин қутулди. /54a/ Андин сўнг икки тарафдин ахди ггаймо̣н килдилар ким, бир-бирларининг дўстиға дўст ва душманиға душман бўлғайлар. Бир-бирига ёмонлик қилмағайлар. Мундин сӱнт Чингизхоннинг элчилари султондин рухсат топиб қайтиб хони кишваристоннинг хизматига бордилар. Хон хам султоннинг ахд вӑ паймонидин хушхол бўлуб, кўнэлунда муқаррар килди ким, султондин ёмонлиқ чиқмай, анга ёмонлик килмағай ва бовужуд ким Носир Халифа Бағдоддин хонға элчи юбориб эрди. Султон Мухаммаднинг устига отланиб анга ёғи бўлсун теб, кўп муболаға қилиб эрди, анга хам хеч илтифот қилмади. Бу ахдни синдурмоқнн кўнглига келтурмадй, то Ғойирхон Султон Мухаммаднинг хукми бирлан хоннинг савдогарларини ва элчини ўлтурмагунча.

## СУЛТОН МУХАММАД ХОРАЗМЩОХНИНГ ҒОЙИРХОННИНГ ТИЛИ БИРЛАН ЧИНГИЗХОННИНГ ЭЛЧИ ВА САВДОГАРЛАРИН ӰЛТУРГАНИНИНГ ЗИКРИ

Ул вактда Эрон бирлан Турон ороси андан эмин эрди ким, агар бир кичи мағрибдин машриқғача бошиға бир табақ олтунни кўюб юруса, хеч кишининг хадци йўк эрди ким, анта мутаарриз бўлғай. Мўғулларнинг ўлтурған еринда вшахр йўк эрди. Доим бозиргонлар кумаш ва 'гўн ва бўз ва бӱё олиб бориб, кўп фойдалар кўрарлар эрдилар. Бу хавас бирлан Мовароуннахрнинг бозиргонлари иттифок қилиб, мўғул элина даркор қумашларни юклаб, Чингизхоннинг ўрдусиға келдилар. Чингизхон бозиргон / 54 б/ лардин бирисини чарлаб келтуриб, келтурган нимарсаларин бахо қилдурди, Ул киши ул нимарса ким бир олтунға тегар эрци, ўн олтун бахо килди. Чингизхонға бу сӳз ёкмади. Айтдиким бу киши андағ хаёл қилур ким, бу нималар ким келтуруб турур, биз кйрмаган бўлғаймиз ва бизда йўқ турур. Хазиначисина буюрди ким: «Кумаш келтургил». Бориб ммнг сандук парча келтурди. Барчаси зарбафт эрди. Андин сўнг буюрди ким: «Бу бозиргоннинг молин таланг» таладилар. Айтди: «Эмди ўзга

бозиргонларни келтурунг!» Келтурдилар. Қумашларининг бахосини сўрди. Онлар айтдилар, биз не айталинг агар хоссаси шарифага муносиб бўлса, пешкаш турур. Сотқали келтурганимиз йўк. Хонға буларнинг сӱзлари хуш келиб барча келтурган рахтларини олиб бир тангалик нимарсасина ўн тангалик нимарса бериб, кўп иноятлар килиб кўналға таъйин килди. Таки бекларига хукм қилди ким, барчангиз бу бозиргонға киши қўшунг. Кини қўштилар. Барчаси тўрт юз эллик киши бўлди. Чингизхон уч кишисини Султон Мухаммадга элчи килди. Бири Махмуд Хоразмий, бири Али Хожа Бухорий, бири Юсуф Уे трорий. Айтиб юборган сўзлари бу ким, андағи бозиргонлар келиб, бизнинг иноят ва шафканимизни кўруб бордилар. Биз хам мундин бир неча кишиларни юбордук. Таваккуъ ул турурким онларни сийлаб юборгайсиз. / 55 a / Таки сен менинг ўғлум бўлул. Худойи таоло оламни биз икковимизга бериб турур. Биз ота ва ўғул буллбб бир-биримиз бирлан яхши бўлсак, йўллар эмин бўлуб, мусулмонлар фароғат ва осойишта бўлурлар, теб элчи ва бозиргонларни юборди. Улар Ўтрор бордилар. Утрорнинг хокими Иналчуқ ким Султон Мухаммаднинг тоғаси эрди. Султон Мухаммад анга Ғойирхон от кўюб эрди. Бозиргонлар ани кўра борди. Онларнинг орасинда бир киши бор эрди, Иналчуқнинг ошноси. Ул Ғойирхон темай, Иналчук теди. Анинг ул сўзи ёмон келиб бозиргонларни тутуб, Султон Мухаммадга бир пора киши жосусликға келиб турур теб, арза доит қилиб юборди. Султон Мухаммад хам фикр килмай ўлтурсун ва молин олсун теб хукм юборди. Бу хам буларни ўлтуруб, молини олди. Бозиргонларнинг бириси қочиб бориб воқеотни Чингизхонға арз қилди. Чингизхон бу сўзни эшиткандин сўнг, катчиқ аччиқланиб, бекларини чакириб кенгашиб, Султон Мухаммаднинг устига юрумак бўлуб, чирик йиғишттрмоқға машғул бўлди. Тақи Сулғон Мухаммадга киши юборди ким, сенинг сари мутаважжух бўлдуқ. Сенга маълум бўлсун теди.

## ЖӰЧИХОННИНГ СУЛТОН МУХАММАД ХОРАЗМШОХ БИРЛАН УРУШҚАНИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхон улуғ ӱғли Жўчини Туркистон атрофинда ўлтурған Кучлукдин айрилиб қолған хар уруғдин эллар бор эрди, анларнинг устунга юборзи. Ул вактда Султон Мухаммад Чингизхоннинг ўзининг /55 б/ тарафина мутаважжух бўлғанин эшитиб лашкар йииштуруб Самарқанд келиб андин Жанд келди. Ул махалда хабар топди ким Жўчихон келиб Туркистон атрофиндағи элларни чопди теб. Илғаб эл ултурған ерга борди эрса, кўрди ким Қабли /Қили/ва Қамич теган икки сувжинг орасинда кўп ўлуклар ётур. Онларнинг орасинда бир ним жон киши топиб хабар сурдилар. Ул айтди Жўчихоннинг келатурғанин эшитиб қочиб кела эрдук.
Туна кун шу чокда сўнгғумиздин шу ерда етиб урушиб босиб қириб ўлжа ва асир қилиб олиб кетди. Муни зшитгач, Жўчининг сўнгғундин қавиб сабохий теди. Султон Мухаммаднинг етканин кўруб Жўчихон бекларига кенгашти. Беклар айтдилар, бизни хон Султон Мухаммад

бирлан урушқали юборгани йўқ. Чоп ва ол теган элларни чопдуқ, оллуқ.:.

Яхниси ул турур ким биз оз ва ул кўп юрди. Барали илғаб суунтумиздин оз киши етар. Анга урушалинг. Жўчихон айтди: «Мен отамга ва иниларимға бориб не айтурман. Евни йирокдин кўрдум-да кочтим дерманму», теб, бекларнинг сўзин кабул килмай туриб ясаб Султон Мухаммад бирлан урушти. Жўиихон у̌зи бошлаб неча мартаба чопти. Охиринда туғға етиб Султон Мухаммаднннг қалканиға икки уч мартаба чопди. Якин эрди ким Султон Мухаммаднинг лашкари қочқай. Султон Жалолиддин яхши инлар қилиб лашкарнинг /56а/ қочмаслиқиға сабаб бўлди. Ул кун ахшомғача уруштилар. Кеча бўлғандин сўнг мўғуллар хар ерда ўт ёқти. Тақи юруй бердилар. Эрта туруб Султон Мухаммаднинг чирики бориб кўрдилар ким, мўғуллар кеча кетиб турур, қайтдилар. Жўчихон бориб отасиға қилған ишларини арз қилди эрса, хушхол бўлуб кўп иноятлар килди. Султон Мухаммад беклари бирлан кенгашиб хеч кайсиси урушмокни муносиб кӱрмай лашкарни хар вилоятларға юбориб қабални қарор бериб кайтди.

## СУЛТОН МУХАММАДНИНГ ДАВЛАТИНИНГ КАЙТҚАНИНИНГ САБАБИ

Ул бўлди ким бир кеча мастликда онаси Туркан Хотун бирлан тухмат қилиб Найх Маждиддин Бағдодайни шахид қилдурди. Сабохий килған ишидин пушаймон бўлуб, бир табак олтун ва жавохирни Шайх Нажмиддин Куброға юбориб айтди ким, менинг бу гунохимни афв қилсунлар. Шайх айтдилар ким анинг хун бахоси олтун ва жавохир эрмас. Балким ўлтурган кишининг боши ва менинг бочим ва неча минг халойиқларнинг бони турур. Андин сўнг амирул мўъминин Носириддин Абул Аббос халифа бирлан ёмон бўлуб муфтилардин фатво олиб, Термиз саййидлариндин Алоилмулк теганни халифа кўтариб, уларнинг отларин хутба ва сиккадин чиқарди. Тақи бириси Ғойирхоннинг сўзина кириб Чингизхоннинг элчисини ва бозиргонларини фикр килмай ўлтуртди. Тақи чандон ёмон ишлар қилиб / 56 б/ турурким айтса суз узок бўлатурур.

## ЧИНГИЗХОННИНГ БУХОРО АТРОФИҒА ЮРИГАНИНИНГ ЗИКРИ

Тарих олти юз ўн бешда Чингизхон лашкари бенихоят бирлан ўз юртиндин етланиб Ӱтрар устига келди. Йӱлда корлиқ халқининг хони Арслонхон кўп чирик бирлан келиб кўшугди ва Идиқут уйғурнинг кўп эли Беш Баликдин келиб кўшулди. Олмалиқдин Сиғнак тетин эли бирлан кӱшулди. Ўктойхон ва Чиғатойхонни Ўтрарға таъйин килди. Чинғизхон Жўчихонни Бижанд / Жанд/ тарафға юборди. Алақ нуён ва Сукату Буқани беи минг киши бирлан Фанокат ва Хўжанд тарафига юборди. Хони кишваристоннинг ўзи

Тулуйхон бирлан қолған лашкарни олиб Бухоро тарафига юруди. Бухоро темакнинг маъноси муғ тилинда илм ва ахли илмнинг жамъ бўлатурған ери темак бўлур. Чингизхон Ўтрардин отланиб Бухоро сари келатурғанда ногох Тонғ бирлан Зарнуқ қалъасина етушуб келдилар. Ажаб сурон солдилар. Баякбор Зарнукнинг халқи хабардор бўлдилар ким, Зарнукнинғ атрофини сонснз чирик қамади. Бу халқ ажойиб ва ғаройиб кўртилар. Қалъага қабалиб дарвозаларии горедилар. Бу холда подшохи жахонситоннинг донишманд Хожиб теган бир кишиси бор эрди. Ў зи мусулмон эрди. Зарнук халхина элчилякка юоборди. Донишманд Хожиб бориб шахрнинг / 57 а/ халқиға кўп насихатлар қилиб ва қўркунчлар бергандин сўнг нахрнинг тамом халқи чиқиб кўп пешкашлар олиб келиб хонни кўрунуш қилдилар. Хон хам аларға шафқат ва мархаматлар қилди. Чингизхон Зарнукнинг отини Қутлук балиғ кўйди яъни мирак шахр темак бўлур. Ул шахрнинг йигитларини ўзи бирлан хамрох қилиб ва қарилариға рухсат берди. Тақи ул ердин отланиб Нурға келди. Нур халки қалъаға кабалдилар. Андин сўнг кўп элчиланиб халк қалъадин чикиб яхши пешкашлар бирлан келиб, хонни кўрдилар. Хон хам ул халкға иноят ва шафқатлар қилиб хукм қилди ким, сен халк ўзунгга етку чоқлик озуқ тухум ва кўш ўкузунгни олиб қалъадин чикғил. Қолған молингни лашкар таласун. Ул халк хам хоннинг хукмига амал килиб қалъадин чикдилар. Қолған молларини хоннинг чирики талаб олди. Андин сўнг отланиб оњур ойининг аввалинда тарих олти юз ӱн олтида йилон йилинда Бухороға келиб қалъани қабаб тушди. Ярим кеча бўлғандин сўнг Султон Мухаммаднинг Бухорода қўйған беклариндин Кўкхон ва Севинчхон ва Кўшлукхон йигирми минг киши бирлан Чингизхоннинг лашкарига шабихун урдилар. Хоннинг чирики хам хабардор бўлуб, кўп урушдилар. Оқибат хони Кииваристон / 57 б/ нинг давлати қавий бўлуб йигирми минг кишини босиб бир замонда нест ва нобуд қилдилар. Тонг отғандин сўнг дарвозаларни очиб, Бухоронинг жамиъ шайх ва машойихи, мулла ва муфтиси, яхши ва ёмони шахрдин чиқиб, хоннинг хизматига келдилар. Хон хам отланиб шахрнинг ичига кириб сайр килиб масжиди жомиънинг эшигига келди. Масжиднинг ичига от бирлан кириб максураға келди. Бу масжид ажойиб улуғ иморат эрди. Хон сўрди ким бу эв Султоннинг эви турурму? Халк айдилар ким, тангрининг эви турур. Отдин тушуб минбарнинг устига чикди. Мўғуллар уламо ва мужтахидларга от тутуруб ўзлари пиёла ичмакка машғул бўлдилар. Мусхафнинг варақлари отларнинг оёкининг остинда ётиб эрди. Ул замонда Бухорода саййидларнинг улуғи бир саййид бор эрди. Мусхафнинг варақини отнинг оёқининг остинда кўруб, бир мужтахиддин сўрдиким, бу не воқеот турур теб. Ул мужтахид айтди, эй саййид тек турғил ким, тангри таолонинг ғазаб вакти турур. Чингизхон отланиб ийдтохға борди. Тақи жамиъ халойиқни хозир қилди ва минбарга чикди. Аввал тангриға хамд айтди. Андин сўнг мусулмонларнинг айбини айта бошлади. Султон Мухаммаднинг хилоф ваъда қилиб бозиргонни ва элчини ӱлтурганини айтди. Андин сўнг айтди ким, эй қавм, сизлардин улуғ гунохлар чиқди. Тангри таолонинг қахри /58 а/ келиб, мен тангрининг бир

ёмон балосиман. Мени сизларга мусаллат қилиб юбориб турур. Бу сўзларни айтиб бўлғандин сўнг, айтди ким сиз халкиинн кўрунуб турған молингизни айтмок хожат эрмас. Аммо ер остиџла яиирған молиигизни қийинсиз ва кистоқсиз чиқариб беринглар. Виднятнинг халки зохир ва пинхон молни келтуруб бердилар. Ул холла бир киши келиб хонға айтди ким, бу шахрнинг ичинда Хоразминихины аксар кишилари кезланиб турур теб. Бу сўзни эшиткандии сӱш хөнииг хукми бирлан шахрга ўт солдилар. Бухоронинг аксари иморатлари ёнди. Ул иморати ким тошдин эрди ёнмай қолди. Андин сӱш' ајккинг ичинда Султон Мухаммаднинг бир неча беклари қамалиб :рди, ани хам олиб, ичиндаги бекларини ўлтурди. Бухоронинг қалььтсини ер бирлан яксон қилурди. Алқисса Бухоро то Қооннинг замонинача вайрон эрди. Қооннинг хукми бирлан ёнқи бошдин Бухорони обод килдилар.

## УКТОЙ КООН ВА ЧИҒАТОЙХОННИНГ ҒОЙИРХОН БИРЛАН УРУШУБ УТТРАРНИ МУСАХХАР ҚИЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Султон Мухаммад Хоразмшох эллик минг киши бирлан Ғойирхонни $\ddot{\text { у }}_{\text {трар вилоитин сакламоқға кўюб эрди. Тақи татар лашкари }}$ хам Утрар келмакка қасд қилған эрмиш теб, Султон Қорача хожиб теган навкарини ўн минг киши бирлан Ғойирхонға кўмакка юбориб эрди. Ӱтрарнинг / 58 б/ ичинда олтмиш минг киши бирлан Ғойирхон қабалиб эрди. Шахзодалар беш ой қабаб ётдилар. Ўтрарнинг ичиндаги халк паришон бўла бошлади. Қорача Хожиб ғойирхонға айтди ким, Уेтрарни шахзодаларға берали. Тақи эл бўлади. Шояд бу қабал бу паришонлиқдин кутулғаймиз. Ғойирхон анинг сўзини қабул қилмади. Анинг учунким бу фитналар анинг боисиндин пайдо бўлуб эрди: Қорача Хожиб харчанг Ғойирхонға айтмоқ бирлан қабул килмади зрса, узининг ўнг минг кишиси бирлан бир кеча дарвозаи сўфий тегандин чяқиб, шахзодаларнинг хизматиға келди. Шахзодалар Қорача Хожибға айтдилар ким: «Сен у̌з подшохингға не вафо қилдунгки, бизга килғайсен» теб, ани ўн минг кишиси бирлан шахид қилдилар. Мўғуллар дарвозаи сўфийдин келиб Утрарнинг ичига кирдилар ва Ӱтрарнинг жамъи халқини сахроға чикариб шахид қилдилар. Ул холда Ғойирхон йигирми минг киши бирлан аркка қабалди. Хар кунда чиқиб урушур эрди. Яхши мардоналиқлар қилди ва мўғул чирикиндин кўп кишиларни ўлтурди. Ўзининг қатиндақи кишилари тамом шахид бўдди. Мўғуллар аркнинг калъасин тақи олди. Ахирул амр Ғойирхон икки киши бирлан кочиб бир томнинг устига чикди. Ул икки навкари хам шахид бўлди. Ахир уруша-уруша Ғойирхоннинг ўки туганди. Оқибат канизлари девордин /59 a/ хиштларни олиб берабошладилар. Ул хиштларни отиб урушти. Ахирул амр айлана ёқини кабаб тирик тутуб шахзодаларнинг хизматиға олиб бордилар. Шул вактда шахзодалар эшитгилар ким, Чингизхон Бухорони олиб Самарқанд келиб турур. Ўктой коон ва Чиғатойхон лашкари бенихоят бирлан Самарқанд тарафига мутаважжих бўлдилар. Тақи Кўксарой теган ерда Ғойирхонни шахид қилдилар.

## ЖУ゙ЧИХОННИНГ БИЖАНД БОРҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Жўчихон Ўтрардин отланиб Сиқнақ келди. Хасан хожи теган бир мусулмон навкари бор эрди. Ани Сиқнақға элчи қилиб юборди-да, айтди ким, бориб халқға насихат қил, келиб мени кўруб қалъани менга бериб, менга итоат қилсунлар. Хасан хожи Сиқнақға бориб, халқға насихат қилатурғанда бозорийлар савоб турур теб такбир айтиб, Хасан хожининг устунга тўкулуб ўлтурдилар. Тақи дарвозани беркитиб қабалиб турдилар. Бу хабарни эшитиб Жўчихон қаттиқ аччикланиб мўғулларға қалъани ёпушиб олинглар теб хукм қилди. Бир соатда мўғуллар ёпушуб қалъани олдилар. Тақи бир Хасан Хожининг қони учун ўн минг мусулмонни шахид қилдилар. Тақи Хасан хожининг ўғлини Сиқнақға хоким килдилар. Андин сўнг Жўчихон отланиб Ӱзгандга келди. Узганд халқи қалъадин чиқиб яхши пешкашлар бирлан келиб Жўчихонни кўрдилар. Хон хам /59б/ аларға иноятлар қилиб ўзига ва молиға дахл қилмади. Андин сўнг отланиб Аснаш / Асанас/ теган қалъаға келдилар. Аснашнинг халқи чиқиб урушти. Жўчихоннинг лашкари аларни босиб барчасин шахид килдилар. Ул холда Бижанд хокими Жўчихоннинг хабарин эшитиб, Бижанддин қочиб Хоразм кетди. Жўчихон муни эшитиб Чинтемур теган навкарини Бижанд халқиға элчи қилиб юборди. Бижанд халқи итоат қилмай, Чинтемурни ўлтурмакка қасд қилдилар. Чинтемур хийлалар қилиб, аларнинг қўлиндин қочиб, Жўчихоннинг хизматиға келди. Таки хар нима курганин хонға арз қилди. Жўчихон аччиқланиб Бижандга бориб Бижандни қабади. Тақи қалъани олди. Аввал кишиларки Чинтемурни ўлтурмакка касд килиб эрди, аларни шахид қилди ва ўзга халқнинг қонин бағишлаб барчасини қалъадин ташқари чиқариб, молларини талатиб Али хожаи Ғиждувонийни Бижандга хоким қилди.

## АЛАК НУЕННИНГ СУКАТУ БЎКА БИРЛАН ФАНОКАТ ВА ХУУ ЖАНД КЕЛГАНИ ВА ХЎ ЖАНД ХОКИМИ ТЕМУР МАЛИКНИНГ ЗИКРИ

Юкорида зикр қилиб эрду ким, Чингизхон Алақ нуён бирлан Сукату Бўқани беш минг бирлан Фанокат ва Хўжанд тарафига юборди теб. Алақ ну̌ён ва Сукату Бўқа келиб Фанокатни қабадилар. Фанокат халқи уч кунгача дарвозаларни тортиб қальага қабалиб турдилар.

Тақи тўртланчи куни тамом халқи қалъадан чиқиб /60 а/ кўп пешкашлар бирлан келиб, Алақ нўён ва Сукату Бўқани кўрдилар. Андин сўнг бу икки сардор ахли пешани бир бошқа ва Султон Мухаммаднинг навкарларини бир бошқа айирди. Таки навкар халқини ултуруб, ахли пеша бирлан тожик халқини хашар учун Хўжанд тарафига суруб, ўзлари хам отландилар. Келиб Хўжандга тушдилар. Аммо Хўжанднинг Темур Малик отлиғ хокими бор эрди ким, урун кунида Рустам ва Асфандиёр анинг олдинда тоқат келтуруб турабилмас эрди. Темур Малик Хўжанднинг рудхонаси-

нинг ӱртасинда бир курук ер бор эрди. Анда бир қалъа солиб эрди ким, андағ мазбут қалъа эрди ким, анга офариданинг қўли етишмас эрди. Ул қалъада Темур Малик минг йигит бирлан қабалди. Алак пўп̈ бирлан Сукату Бўқа ул қалъани кўруб тангландилар, нечук килиб олғаймиз теб. Аммо Темур Малик ўн икки кема ясатиб эрди. Уети сарпўшлик. Анга ўк отмок ва тўпанг учун даричалар тартиб бериб эрди. Ул кемаларга бир амал қилиб эрди ким, ўқ ва тўпанг ва хеч нимарса анга ўтмас эрди. Ул кемаларни миниб кунда андағ урушлар ва мардоналиқлар қилди ким, тамом мўғуллар тахсинлар қилдилар ва хеч бобда ани ола билмадилар. Оқибат мўғуллар эллик минг хашарий тожикни олдиға солиб тош ва кесак ташитдилар. Улзари тошни ва кесакни сувға солур / 60 б/ эрдилар. Ахирул амр мўғул лашкари ғолиб бўлған сабабдин Темур Малик етмиш кемага кўш ва асбоб юклаб, ул мазкур бўлған ўн икки кемасига минг йигити бирлан мичиб кеча бўлғач, рудхонасининг ичи бирлан юрийберди. Алак нўён бирлан Сукату Бўқа мўғулларға сизлар хам дарё лаби бирлан Темур Маликнинг ортиндин юрунг теб, хукм қилди. Мўғуллар тақи рудхонанинг лаби бирлан Темур Маликнинг кемасига ёнашиб уруша-уруша юрур эрдилар. Ногох Темур Малик Фанокат щахрининг рўйбаруссиға етти. Кўрди ким рудхонанинг устиндин бир улуғ занжир тортиб турурлар, кема уутабилмасун теб. Темур Малик ул занжирни бир табарзин бирлан урди ким, занжир пора-пора бўлди ва кемалари андин ўтуб кетди. Андин сўнг мўғуллар рудхонанинг хар еринда ва хар манзилинда бориб тайёр бўлуб турдилар, Темур Малик бирлан урушмок учун. Темур Малик буларни кўруб дарёдин чиқиб сомон йўли бирлан Хоразм тарафиға барқи ломиътек кетди.

Мўғул лашкари хам Темур Маликнинг ортундин етиб кўплар уруштилар. Темур Малик минг йигити бирлан мардоналиқлар қилди. Ахирул амр йигитлари тамом шахид бўлдилар. Андин сўнг Темур Маликнинг ортундин уч мўғул етди.

Темур Маликнинг уч ўқи қолиб эрди, бирисининг пайкони / 61 а/ йўқ. Шул пайконсиз ўқ бирлан бу уч мўғулнинг бирисининг кўзига ўрди ким, кўзи кўр бўлди. Мўғуллар муни кўргандин сўнг қайтдилар. Темур Малик Хоразм борди. Тақи Хоразмдин лашкар олиб Кот бориб Котда Чингизхоннинг кўйған хокимини ўлтуруб қайтиб Хоразм келди.

Тақи Хоразмдин Султон Мухаммаднинг қатиға борди. Сулэон Мухаммад анга кўп илтифот ва иноятлар қилди. Андин кетиб Шом борди. Тақи бир неча йил анда туруб, андин Хўжанд борди. Кўрди ким Чингизхон ўғлини Хўжандда хоким қилиб турур. Уғли бирлан танишди-да Ӱктай қоон қатиға кетди. Йулда Қадқан ўғлонға йўлукди. Қадқан ўғлон ани таниб боғлатиб мўғул бирлан урушқанини суурди эрса, ул хам беибо жавоб берди. Қадқан ўғлоннинг аччиғи келиб бир ўк бирлан урди. Темур Малик шул ерда шахид бўлди. Алақ нўён ва Сукату Бўқа Хўжандни олиб Самарқанд тарафига мутаважжих бўлиб, Чингизхон хизматига келдилар.

## ЧЙНГИЗХОНИ КИШВАРИСТОННИНГ САМАРҚАНДНИ ОЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Султон Муқаммад Хоразмшох мўғул лашкаринииг кўркунчиндин юз ўн минг кишини ўттуз хон бирлан Самаркандда кўюб эрди. Ул лашкарнинг олтмиш минги турк ва эллик мингш тожик эрди ким, хар бири уруш кунинда шери жаён ва фяли дамондин юз қайтармас эрди ва йигирми фили жанғи кўюб эрди. Бу айтилған кишилардин / 61 б/ узза чандон халойик бор эрди ким, сондин ва хисобдин ташқари эрди, Қалъанияг хандақини қазиб сувға еткуруб эрдилар. Чингизхон Утрар келганда Самарқанднинr мазбутлиқини ва халойикнинг кўнлигини энитиб ўғлонларини Ў трарға ға ыйин қилиб ва нӱенларини Самарқанднинғ сархадларига юбориб, узии Бухороға келиб, Бухорони олғандин сўнг, Самарқанд келди. Уллонлари Ӱтрарни олиб ва Нӱёнлари сархалларни фатх килиб, Самарқандда хони кишваристоннинг уурдусиға кӱшииядлар. Хоразмшохнинг Самарканд ичинда кййған хонлари сонсиз лашкар бирлан дарвозадин чикиб, Чингизхоннинг бир вора лаикари бирлан каттнғ уруш солдилар. Ул урушда Хоразмшохийлар мўғулларнинг бир нечасини ўлтуруб; ва бир порасин асир килиб қайтиб́ Самарқандға кирдилар. Тангласи хони кишваристоннинг ўзи отланиб урушға келди. Ул кув андағ урушл бўлди ким, хоразмішохийлардин хеч кишида дарвозадин чиқмоқға хад бўлмаци. Аммо қалъанинг устундин катгиғ уриштилар то ахшомғача. Ул вактда Самарқанднинг шайхул исломи бирлан қозиси келиб, хонни кўруб омон тиладилар. Хон хам аларға кўп иноят ва илтифотлар қилди. Шайхул ислом бирлан кози қайтнб бориб. Номозгох дарвозасини очдилар. Мўғул хужум қилиб дарвозадин /62 а/ кириб, ўзга дарвозаларни хам очдилар Жамиъ мӱғуллар қалъаға кириб торож қилмоқға машғул бўлдилар. Тақи Султон Мухаммаднинт хонлариндин Албхон /Алпхон/ теган минг кнши бирлан уруша-уруша кутулуб кетди. Андин узза жамиъ хонлар лашкари бирлан шахил бўлдилар. Ахли хирфатдин ўттуз минг кишини ўғлонлари ва нўёнзариға улаштурди. Андин сўнт шайхул ислом бирлан қозиға эллик минг эвликни бағишлади. Андин ўзгасиндин икки юз минг кизил раиятчилик олди. Бу воқеот тарих олти юз тақи ўн олтида воқеъ бўлди.

## ЧИНГИЗХОН УУҒЛОНЛАРИНИ ХОРАЗМГА ЮБОРГАНИНГ ЗИКРИ

Хони кинваристон Самарқанд бирлан Бухородин фориғ бӱлғондин сўнг Жўчихон ва Ўктой Коон ва Чиғатойхонни Хоразм устига таъйин қилди ва шахзодалар дашкари бенихоят бирлан Урга тарафига мутаважжих бўлилар. Ул вактда Хоразмда Хоразмшь нинг беклариндин Хумортегин ва Мўуул Хожиб ва Фаридун Ғут теган бор эрди. Аммо Хумортегин Хоразмшохнинт онаси Турк Хотуннинг қариндоши эрди. Ани Урганчда хоким қилиб эрдил Урганчда Хоразмшох навкаридин, акобир ва ашрофдин ул микл

халойик бор эрди ким хисобини тангри таоло билгай. Ул мусулмонлар фалакнинг гардишиндин ғофил ўлтуруб эрднлар. Ногох бир неча 162 б/ оглиғ мўғул келиб дарвозанинг олдинда турған от ва эшакни олиб кетдилар. Отли ва пиёда юз минг киши ул мўғулларнинг ортиндин кавуб кетдилар. Урганчнинг калъасиндин бир парсах ерда Һони хуррам теган боғ бор эрди. Ул боғда мўғулларнинг ортиндан еттилар. Ул ерда мўғуллардин кўп киши букуб туруб эрдилар. Ногох икки тарафдин мўғулнинг букиси /букиб етгани/ мусулмонларға от солдилар. Андағ уруш бўлди ким, ул юз минг кишидин беш-ўн киши қуртулуб шахрга келдилар. Алар ортиндин кавуб келиб мӱғуллар ӱзларини Шўра теган махаллага солиб, ул махаллани кечгача талаб ва ўтға ўртаб қайтиб кетдилар. Сабох бўлғанда мўғулнинг бир пора лашкари келиб, шахрнинғ атрофинда саф тортиб қажъаға назора қилиб турдинар. Султон Мухаммад Хоразмшохнинг Фаридун ғурий теган беги. беш юз йигит бирлан дарвозаға таъйин бўлуб турди. Ул вақтда кўрдилар ким Ж у́чи ва Ў ктой Қоон ва Чиғатойхон лашкари бенихоят бирлан отланиб келиб Урганчнинғ атрофини қабаб тушдилар. Тақи шахзодалар Урганчга элчи юбардинар. Айтдилар ким, бизға тобиъ бўлуб эл бўлсангиз, ўзингиз омон бўлиб, ўғлон ва ушоқингиз ӱлжа ва асир бўлмас. Урганч халқи ани қабул қилмадилар ва итоатға бўюн эгмадилар. Андин / 63 а / сўнг етти ой кунда Хоразм лашкари эртадин ахшюмғача урушур эрдилар. Мўғуллар Урганн атрофинда манжаниқға солмокға тош топмай тутнинг кундаларини кесиб манжаникғға солиб отар эрдилар. Ул вактда мўғуллар хохладилар ким Жайхунни боғлағайлар, то Урганчга сув бормағай. Жайхунни боғламок учун уч мин мўғул отланиб боғлар ерга келдилар. Ул ишдин Урганч халқи хабардор бўлуб, келиб уч минг мўғулня ўртаға олиб андағ уруштилар ким, ул уч минг мўғулдин бир киши қутулмади ва хеч важх бирлан мўғуллар Урганчни ола бижмадилар. Анинг учун ким шахзодаларнинг орасиға андак мухолифатлик тушуб эряи. Чингизхон эшитди ким, етти ой бӱлди, Урганччи олабилмай турурлар. Хони кишваристон айтиб юборди ким, Жўчихон ва Чиғатой Укктой қоонни ўзларига муқаддам билсунлар ва анга тобиъ бўлсунлар ва бир-бирларига мухолафат килмасунлар. Андин суунг Хоразмшохийлар бирлан рў-барўй бўлсунлар теб. Шахзодалар отасининг ёрлиқин тутуб Ў ктойга тобиъ бўлуб, мухолафатни орадин чиқариб лашкарни хоразмийларга руубарў қилиб қаттиғ уруштилар. Ахирул амр Урганчни олиб махалла махаллага ўт кўюб тамом халкни сахроға чнқардилар. Тақи $ю з ~ м и н г ~$ эвлик кишини ахли хунар турур теб, /63 б/ олдилар. Жавон хотун ва ёш ӱғлонларни тақи банда килмоқ учун олдилар. Андин ӱзга халкни лашкарига қисмат қилди. Хар бир кишига йигирми турт кищи тегди ва хукм килдилар ким ӱлтурунглар. Мўғуллар ўлтурдилар. Манкул турур ким Хазрати Њайх Нажмиддин Кубронинг овозаси оламға машхур булуб эрди. Ул сабабдин шахзодалар хазрати шайхга киши юбордилар. ШНайх шёк остида қолмасунлар, ўғлон ва ушоклари бирлан қалъадин чиқиб келсунлар теб. Хазрат шайх айтиб юбордилар ким, мен якка эрмасман. Менинг қариндоним ва хизматкорларим бор турур. Шахзодалар айтиб

юбордилар ким ўн киши бирлан келсунлар. Шайх айтдилар ким ўндин кўп турур. Шахзодалар айтдилар ким юз киши бирлан келсунлар. Шайх айтдилар, юздин кўп турур. Шахзодалар айтдилар, минг киши бирлан келсунлар. Хазрати шайх айтиб юбордилар ким яхшиликда мен бу халкнинг тамоми бирлан ошно ва дўст ёр эрдим. Эмди ёмон кунда нечук буларни ташлаб борайин, мен борабилмасин, теди. Ул махалда мўғуллар хазрат шайхнинг махалласиға қуюлуб келдилар. Хазрат шайх бир неча мўғулларни ўз қўллари бирлан даражаи жаханнамга юбордилар. Тақи шахид бўлдилар. Қолу инна лиллахи ва инна илайхи рожиъун.

## ЧИНГИЗХОННИНГ НАХШАБ ВА ТЕРМИЗ ВА БАЛХ БОРҒАНИНИНГ /64 а/ ЗИКРИ

Чингизхон Мовароуннахрни мусаххар қилғандин сўнг шахзодаларни Хоразмга юборди. Таки ўзи Самарқанд борди. Ул бахор Самарқандда туруб Нахшаб келди. Нахшабдин Термиз келди. Термиз халқи тобиъ бўлмай, саф тортиб уруштилар. Ахирул амр Чингизхон Термизни олиб қатлиом қилди. Ул вақтда бир хотунни мўғуллар ўлтурмакка олиб келдилар. Ул хотун айтти: «Мени ултурманг. Мен сизларга бир яхши дур берайин», теди. Алар тедилар: «Дуринг кайда турур?» Ул хотин айтди: «Дурни ютқан турурман, дур қорнимда турур». Мўғуллар ул хотуннинг қорнини ёриб дурни олдилар. Ул сабабдин хеч улук колмади, тамомининг қорнини ёрдилар. Хони кишваристон Термиздин ўтуб Балх борди. Ул вактда Балх андағ тузук эрди ким, минг таки икки юз масжид жомиъ бор эрди. Минг тақи икки юз хаммоми бор эрди. Филжумла Балхнинг ахоли ва маволиси келиб хонни кўруб, омон тиладилар. Хон қабул қилмади, анинг учун Султон Жалолиддин тирик эрди. Анинг тириклигинда бу халқ албатта мухолифаглик қилур теб. Алкисса хон Балхнинг халқи бирлан қаттиғ урушлар қилиб, Балхни олди. Тақи халқни қатлиом килиб, Балхнинг қалъасини ер бирлан яксон қилди. Балхдин фориғ бўлғандин сўнг Тулуйхонни бир неча нўёнлар бирлан Хуросон устига / 64 б/ юборди. Тақи ўзи Толқон келди. Аммо Толқон ажаб мазбут шахр эрди. Анинг халқи тобиъ бўлмай, уруш асбобини тайёр килиб, хони кишваристон бирлан уруша бошладилар. Алкисса етти ой уруштилар. Ахирул амр Тулуйхон Хуросонни мусаххар қилғандин сўнг лашкари бенихоят бирлан келиб, Толконда отасиға кўшулди. Бу кўп лашкар бир ерга кўшулуб, Толкон халқи бирлан қаттиғ уруш килиб аларни бостилар. Хеч кишини кўймай шахид килдилар. Хатто эмчак эматурған ўғлонларғача ва тақи калъани вайрон килдилар. Тақи Андароб келдилар. Андаробни олиб халқни ўлтуруб қалъани вайрон қилиб, уัтуб Бомиён келдилар. Бомиён халқи қалъаға кабалиб кўп урушуб, кўп мардоналиклар қилдилар. Ногох ул урушда Чиғатой хоннинг уғлиға ўк тегиб ўлди. Ул ўғлонни Чингизхон ажойиб севар эрди. Хони кишваристон ул холни кўруб, димоғиндин дудлар чиқиб буюрди ким мўғулларға қалъаға ёпyшунглар. Мўғуллар қалъаға ёпушуб олдилар. Тақи улуғ ва кичик

ихши ва ёмон, эру-хотундин бир киши кўймай уллтурдилар. Қалъани (р) бирлан яксон килдилар. Чингизхон ул қалъанинг отини Мавбалиғ куйди, яъни ёмон қалъа темак бўлур.

## ЧИНГИЗХОННИНГ СУЛТОН ЖАЛОЛИДДИН БИРЛАН УРУШКАНИ ВА АНИНГ / 65 а/ СИНД СУВИДАН КЕЧИБ ҚОЧҚАНИ

Ул вактда Чингизхон Султон Мухаммаднинг сўнгундин Чина Нўён Сувидай баходир ва Тўғачар қўнкиратни юборганда Хон Малик киши юбориб, элман теб колиб эрди. Тўғачар анинг сўзина инонмай уруш солиб қалъадин отқан ўқ тегиб ўлуб эрди. Ул сабабдин Чингизхондин кўркунчлирок эрди. Ул махалда Султон Жалолиддиннинг Ғазнин келганин эшитиб, султонға киши юбориб айтди ким, мен хам баландликка етдум, бек ва мардона бўлсунлар теб. Чингизхон хам ихтиёт учун Ғазнин ва Ғуржистон ва Зобил ва Кобилнинг йўлларина Шангуй Қутуқу ва Такачик /Такачак/ ва Мулка ва Укар Қалжавни бош қилиб ууттуз минг киши юбориб эрди, Қалжавнинг маъноси хазил қилғувчи темак бўлур эрмиш. Қутуку нўенн эшитди ким Хонмалик Султон Жалолиддинга қўшулмоқға боратурур теб, илғаб сўнгундин кеч булғанда етди. Кеча урушабилмай, эрта урушайин деб кеча тушди. Хонмалик кечаси юруб Султонға бориб кўшулди. Такачик ва Мулқа бир пора лашкар бирлан Кутуқу нуёндин айрилиб, Далён қалъасини қабаб яқин эрди, олғай. Султон Жалолиддин кўп лашкар кўшулғандин сўнг илғаб Далён бориб мўғул / 65 б/ ларнинг коравулиндин минг киши олиб ўлтурди. Қолғани кочиб келиб Қутуку нўёнга кўнулди. Султон Хонмаликни ўнг, Сайфиддин маликни сўл килиб, ўзи боғлаб урушдилар. Султоннинг лашкари тамом пиёда ва кўп ва мўғул' оз. Ахшомғача урушдилар. Ахшом мўғуллар кигиздин ва шолдин киши ясаб отларнинг ва теваларнинг устига беркитиб, орқаларинда ясов қилиб, эрта туриб урушға бордилар. Султон Жалолиддиннинг лашкари буларнинг эткан ишларин билмай, кўмаки келди теб, кочали тедилар. Султон Жалолиддин қичкурди ким мўғуллар хийла қилиб турур, кўркманг, андин сўнғ кўнгулларин беркитиб бир мартаба хамла қилдилар. Тақи мўғулларни урта ерга олдилар. Ахирул амр тоқат килиб турабилмай кочтилар: Мўғуллардин кўп киши ўли. Шангуй Кутуку оз киши бирлан кочиб хон кошиға келди. Чингизхон аччиқланиб лашкар йиғиштурмоқға машғул булди. Султон Жалолиддин қайтиб эвига тушди. Мўғуллардин кўп ўлжа тушиб эрдй. Ани бўлушіб юриганда бир от учун Хонмалик бирлан Сайфиддин малик уруш̆тилар. /66 а/ Хонмалик Сайфиддиннинг бошиға қамчи бирлан урди. Султонға арз килди. Султон тўрасин бермади. Ул сабабдин Сайфиддин аччикланиб барча қиниқлилар бирлан кечаси бузулуб Кирмон тоғларина юрий бердилар. Ул чокда Чингизхоннинг сонсиз чирик бирлан келатурғанин эшитиб тура билмай Синд сувиндин кечмакни карор бериб кетди. Чингизхон таки кеча-кундуз юруб Ғазнин борди. Анда хабар олди кнм, Султон Жалолиддин кетгали ўн беш кун буллуб турур. Ғазнинға хоким қўюб илғаб Синд лабига борди.

Султон хам кемаларни таъйин килиб эртаси утайин теб туруб эрди. хон кўрди ким бу кеча сабр килса, эртаси ўтуб кетатурур. Султоннинг лашкарининг атрофини ихота қилди. Уч қат ва туртт кат мўғул кўп ва тожик оз. Султон офтоб чиқғанда кўрди ким ўт бирлан сувнинг ўртасинда турур. Хон султонни тирик тута кўрунг теб Укар Қалжав ва Кутур Қалжавни Эравул қилиб, бир мартаба кўтарила от солдилар. Унг ва сўлин кўтардилар. Султон беш-олти юз киши бирла ул ёқға ва бу ёкға от солиб эртадан то тушгача шул кўпІ лашкар бирлан урушуб мардоналиқлар килди. Ахир ул амр мўғуллар ўрта ерга олдилар. Яқин эрди ким дастгир қилғайлар. Зарурдин дарёға тушиб ўтуб юорий берди. Чингизхон Султоннинг қилған / 66 б/ ишларина кўп тахсинлар килиб, ўллонларина боқиб айтди ким: «Отадин ӱғул туғса, шундағ туғсун» - деб. Султоннинг ӱғлон ва ушокин ва хазинасин олдилар. Тақи Дурбай нуён бирлан Балануёини султон кейинидан юборди. Онлар тақи Хиндистоннинг ярмиғача бориб, хабар ва асар билмай қайтиб келдилар. Чингизхон шул ердин қайтиб атроф жавонибдағи вилоятларни олиб, барчасина хокимлар кўйди. Тақи келиб Самарқанд кишлади.

## ЧИНГИЗХОН СУЛТОН МУХАММАДНИНГ КЕЙИНИДИН ЛАШКАР ЮБОРГАНИНИНГ ЗИКРИ

Султон Мухаммад Хоразм шохнинг оз киши бирлан Термиздин Аму сувин кечиб кетганин эшитиб, ўзи Балхни қабаб туруб, Чина нуён ва Сувидай баходир ва Тўғачар кўнқиратни хар қайсиға ўн минг киши кўшуб Султон Мухаммадни олмағунча хеч ерда турманг теб юборди. Хар вилоят ким сизларга боқиниб омон тиласа омон беринг, хар қайсиси боқинмаса ўзларини ўлтуруб, ӱғлон ва ушоқни ўлжа ва асир қилиб, шахарларини куйдурунг. Уч йилғача керак ким ишингиз саранжом тобқай. Мен хам мунда турмай ўз юртумға борғум турур. Сизлар хам ииингиз биткандин сўнг ул йулдин Дантга борғайсиз. Беклар хам хондин рухсат олиб дарёдин ўтуб $/ 67$ a/ Еалх бориб, андин Хирот вилоятига бордилар. Хирот халқи пешкашлар олиб чикиб кўруб изхори итоат килдилар. Чина нўён тақи мутаарриз бўлмай, Султон Мухаммад сари юрий бердилар. Аммо Тўғачар қўнкират сўнг колиб эрди, Хиротга келиб, буларнинг сӱзин қабул қилмай, уруш солдилар. Хирот халқи зарурдин урушдилар. Тўғачарға қалъадин отған ўқ тегиб улди. Лашкари бориб Чина нӱёна кўшулди. Андин сўнг Саваға етдилар. Сава эли аларға илтифот қилмай дарвозани боғладилар. Булар хам йўлимиздин қолмалинг теб ўтуб юрий бердилар. Сава Эли аклсизлик этиб масхара тутуб мўғулларни суука бердилар. Булар хам аччиқланиб қайтиб келиб уч кун қабаб, тўртинчи кун қалъани олиб бир киши тирик кўймай қирдилар. Тақи Нишопур корудилар. Ул нактда Султон Мухаммад эшитди ким мўғулдин ўттиз минг киши ‘ушнин ўтуб барк ва бодтек келатурур. Султон Мухаммаддин уззга пммарка керакмас теб. Бу хабарни эшиткандин сўнг Султон

юеклариніи чақириб кенгашти-да, ўғлон-ушоқин Қоринда Қалъасина юбориб ўзи Ироқ сари кетди. Фахрул Мулк ва Низомиддин Абул Маолий котиб ва зиёулмулк бир неча бекларин Нишопур забтиға кўйдида /67 б/ ўзи Райдин ўтуб Қазвин борди. Ўғли Султен Рукниддин ўттуз минг киши бирлан анда эрди. Отасининг келітурғанин эшитиб қаршу чиқиб ва яна бир ўғли Султон Ғиёсиддинни онаси бирлан Қариндазға юборди. Ул вактда Чина нўён бирлан Сўвидай баходир Нишопур бориб Султон Мухаммаднинr қўйған бекларига киши юборди. Улар хам кўп пешкаилар бирлан уч кинии юбориб айтдилар ким бориб Султон Мухаммадни олиб келсунлар. Вилоят аларнингки турур. Чина нўён уйғур тюли бирлан хат берди. Чинизхоннинг берган ницони бор эрди. Мазмуни бу ким, худойн таоло оламни менга бериб турур. Хар ким менга тобиъ бўлса давлатға етар, агар булмаса ўзи нест бўлуб, ўғлон ушоки бирлан йитар. Ани хам берди. Таки Нишопураин качарни олиб Султон Мухаммаднинэ кейинидин кетди. Андин Мозандарон бориб, кўп кидиини ўлтуруб қалъасин ер бирлан яксон қилиб, Исфаройин йўлиға кириб, ул йўлда хам ким учраса эл булғаниға тегмай, эл бўлмағанин ер бирлан яксон қилио̆ Илол ААилол/ қалтасиким султоннинг онаси анда эрди, кабал килиб андин Рай бориб, Райни олди. Кишисин кириб, калъасин ер бирлан генг қилди. Хоразмшох бу хабарни эшитиб бориб турарға ер топмай беклар барчаси / 68 а/ кенгашиб кӱркунчдин хеч ерда тура билмай Қориндазға кетди. Енндағи кишилари хам қайси бир тарафға кетди. Кориндазға бора турғанда бир пора му゙юулларга учраб́ урушуб Султон Мухаммаднинг отиға ўқ тегиб кочиб Қориндаз борди. Анда хам турмай Гилон сари мутаважжих бўлди. Мўғуллар кейинидин етиб улуғ уруш бўлди. Мўгуллар бир пора лашкарин Қориндазға кӱюб Султон Мухаммаднинг кейинидин кетди. Султон Гидон бориб етти кун туриб, Истидораға мутаважжих бўлди. Йулда хазинаси талаф булди. Андин Кулзум дарёсиға бориб, андин Абскун жазирасиға борди. Анда тура билмапи. Ул кун ким султон чикиб кетди, мўғуллар хам бориб Султонни тобмай қайтиб Қориндаз келиб, султоннинг неча хотуни ва уғлон ушоки анда эрди, злмб ўлжа ва асир килиб, кичик ўелонлари Илал Қалъасинда эрди, анга бордилар-да, қабалилар.

Айтурлар ким, Одам замонидин то бу дамгача хеч ёгмур кам бўлмас эрди. Анга ховузлар ва сақоялар қазиб эрдилар ким, халк йиллар ўлтурсалар эрди, сувға ихтиёж булмас эрди.

Чингизхоннинг давлати ва Султон Мухамлад Хоразмшохнинг накбатидии бир қатра ётмур ёғмади. Ахир ўн беш кунда сувлари туганди. Султон Мухаммаднкнг вазири Носириддин чикиб Чина нӱённи бориб кӱрган соати ёғмур ёғаберди. /68 б/ Анча ёғдиким, селлар бўлди. Хазина ва жавохир ким бор эрди, мўғуллар олдилар. Вазирни ва султоннинг онаси ва ўлонларини Чингизхонға юбордилар. Чингизхон вазирни ва ўғлонларини ўлтуртди.

Султон Мухаммад бу хабарни эшитиб, ўзиндин кетиб, бехуш бўлди. Тақи кайтиб ўзина келмади. Инна лыллахи ва инна илайхи рожиъун. Ул махалда кафан топмадилар. Таки тўни бирлан

кўмдилар. Бу вокеяа йилон йили ва тарих олти юз тақи ўн еттида воқеъ бўлди. Султон Мухаммаднинғ подшохлиқи йигирми бир йил эрди. Андин сўнг Нахчиван ва Озарбайгон /озарбайжон/ вилоятини олиб хароб қилиб, андин Ширвонға бориб, Шамохийдин ўн қачарчи олиб. бирисин ўлтуруб ўзгасин кўркутиб айтдилар ким бизни йўл бирлан бошламасангизлар йўлдошингизга на килсак сенларга шуни қилурмиз теб. Онларға бошлатиб Дарбанд йўлиндин утуб юрудилар. Ул вақтда қипчақ ва Аланбан /Алан/ аларнинг йўлларини тутуб туруб эрдилар. Сувидай баходир Кипчақға киши юбориб айтди ким бизнинг қаринтошимиз турурсиз. Алан бир ёт халқ турур. Онларға кўмак берманг ва бизнинг бирлан мувофақат килинглар теб, кўп пешкашлар юбордилар. Қилчаклар таки буларнинг сўзларин қабул этиб Алан қавминдин айрилдилар. Кўмаки кеткандин сўнг / 69 a/ мўғуллар урушуб қириб ўлжа ва асир қилдилар. Қигчақ эли рус сари бориб андин кўмак олиб мўғулларнинг устига келди. Мўғул аларни кўриб макр қилиб кочди. Қипчаклар қўркуб қочди теб ўн кунгача кейинидин қавдилар. Андин сўнг мўғуллар қайтиб туруб етти кунгача уруштилар. Ахирул амр мўғуллар ғолиб келиб босиб қириб кўп ӱлжалар олиб хущхол ва хуррамлик билан Чингизхоннинг хизматига бориб кўп пешкашлар ортиб кўрунуцц қилиб ўзларининг қилған ишларини арз қилдилар. Хон тақи буларнинг килған ишларига тахсинлар қилиб кўп инъом ва суюрғаллар берди.

## ЧИНГИЗХОН ТЎЛИХОННИ ХУРОСОН УСТИГА ЮБОРГАНИНИНГ ЗИКРИ

Хони кишваристон Бялхни олғандин сўнг Тӱлихонни Хуросон устига юборди. Тўлихон Чингизхоннинг лашкарининг ўндин бири саксон минг киши бирлан Марв устига отланди. Ул вактда Хуросон ажаб маъмур эрди. Хусусан Марв андағ маъмур эрди ким Марвнияг дехқонлари мол /69 б/ ва неъматнинг кўнлигининт ғуруриндин ўзларини подшохлардин, беклардин ортук тутар эрдилар. Ул замонда Султон Мухаммад Маждул (Мажирул) мулк теганни Марвда хоким қилиб эрди. Маждул мулкнинг амакисидин бир гунох содир бўлди. Ул сабабдин Султон Мухаммад Маждул мулкни Марвнинг хокимлигидин чикариб, Бахоил мулк теганни Марвға хоким килди. Бу Маждул мулк Султон Мухаммад Ирок борғандин сўнг Султоннинг хизматиға бориб юрур эрди. Hoгох мўғул лашкари Хуросон келганининг хабари Ирокда шейиъ бўлди эрса, Султон Мухаммад Марв хокимиға ёрлик юборди ким хар вақт мўғул лашкари устунгизга келса, анинг бирлан урушманг. Анға эл бўлуб Марвяи анга беринг теб. Ул ёрлик Марв хокимина келгандин сўнг Бахоил мулк Марвда турмоқни маслахат кўрмай, Езар калъасиға бориб кабалди. Бир неча халқ ўзга вилоятларға мутаффарриқ булдилар ва бир неча ажали етган халк Марвнинг ичинда колдилар. Ул вақтда Тўлихоннинг лашкаридин икки сардори лашкари азим бирлан Марвнинг атрофиға келиб тушди. Бахоил мулкнинг нойиби шайхул-ислом тамом халк бирлан

қалъадин чиқиб сардорларни кўруб эл бўлуб мол бердилар. Нўёнлар хам бу молға рози бўлиб /70 а/ Марндин ўтуб кетдилар. ул замонда Султон Мухаммаднинг Бука туркман теган бошчиси $^{\text {п }}$ бия эрди. Марвнинг бир пешасинда яшурунуб ётиб эрди. Мўғул ланкари кеткандин сўнг ул пешадин чиқиб бир неча туркманлар бирлан мувофақат килиб Марвнинг ичига кирдилар. Андин сўнг хар ерда қачқон ва бускан туркман ва тожик ва султоннинг павкарлариндин бўлғай Буқа туркманнинг қатиға йиғилиб хизмат камарин белларига боғладилар. Буқанинг лашкари хадду нихоятдин ташқари бўлди. Вақтики Султон жазираи Абскунда дорул фанодин дорул бақоға рихлат қилғандин сўнг, Марвнинг аввалки хокими Маждул Мулк бир хачирни миниб Ирокдин Марвға келиб тушди. Бука туркман хокимлик завқиндин Маждул Мулкни Марвға киргизмади. Бир неча кундин сўнг Маждул Мулк хар хийла бирлан ўзини Марвнинг ичига солди. Марвнинг Буқа бошлиқ жамиъ халқи Маждул Мулкка тобиъ бўлуб хоким кўтардилар. Ул вактда Сарахс халқи мўғулға тобиъ бўлуб эрди. Мӱғуллар Сарахснинг шайхул исломини Сарахсда хоким қилиб эрди. Марвнинг шайхул исломи Маждул Мулкдин бир неча шикоятлар қилиб, Сарахснинг Шайхул исломиға юборди. Маждул Мулкнинг рахдорлари шайхул исломнинг кишисини тутуб хатни олиб Маждул Мулкка юбордилар. Маждул Мулк бу хатни кўргач, шайхул исломни ўлтуруб оёқиндин судратиб чорсўға ташлатди. Уя холда Марвнинг- сўнки хокими Бахоил Мулкки Ериз калъасидан кабалди теб зикр толиб эрди. Ёриздан чикиб Мозандарон бориб мўғул умаролариға Марвнинг воқеоти арз килди ким, менга лашкар кўшунг. Мен бориб Марвнинг халқини сизга тобиъ килиб, хар йилда эв бошиндин бир тўнлик бўз раиятчилик олиб берайин теди эрса, мўғулнинг умаролари анинг сўзини қабул қилиб, анга етти минг киши кўшуб Марв тарафига юбордилар. Бахоил Мулк етти минг мўғул бирлан отланиб Шахристон теган ерга келдди. Анда эшитди ким Маждул Мулк Марвда саксон мияг киши бирлан хоким бўлуб ўлтуруб турур теб. Бахоил Мулк бир мўғул бирлан бир кулундин Маждул Мулкка хат юборди-да, айти ким, мўгул лашкари бирлан урушиб бўлмас. Яхшиси ул турур ким, мен етти минг мўғул бирлан бора турарман, албатта бизга тобиъ бўлинг теб. Алар Марвға келиб хатни келтуруб Маждул Мулкка бердилар. Маждул Мулк бу хатнинг мазмуниға мутталиъ бўлғандин сўнг, ул икки кишини ўлтуртди. Таки хар йўлда коравуллар кўйди. Бахоил Мулк бирлан келатурған етาи минг мӱғул бу хабарни зшитгач, Бахоил Мулкни ўлтуруб, ўзлари қайтиб кетдилар. Мўғулларнинг хабари Таскин топғандин сўнг Маждул Мулк /71 а/ Марвнинг яхши халклари бирлан шароб ичмакка ва ишрат килмоқға машғул бўлди. Ул вактда Омуя хокими Ихтиёруддин туркман бир неча туркманлар бирлан Марвға келиб Маждул Мулкка айтди ким мўғул лашкари Марвни кабаб олмок учун кела эрмишлар. Ул лашкарнинг бир пораси Омуяға келжи. Керак ким дам-бадам Марвға хам келгайлар. Маждул Мулк ажаб паришон бўлди. Буюрди ким халк қабал асбобиға машғул булғайлар. Ихтиёруддин

Марвдин қайтиб яна бир неча кўл туркман бирлан мувофақат килиб мўғул лашкари бирлан Марвнинг орасинда бир улуғ сувнинг бўйкида тушди. Мўғул лашкариндин саккиз юз кини келиб турманларнинг:махалласига чапавул солдилар. Аксари махаллани торож килиб халкни ўлтуруб баъзиларни асир килдилар, ул вақтда Тўлихон Насай, Обивард ва Сарахсни ва Хуросоннинг яна бир неча вилоятларини олиб мухаррам ойининг бошинда тарих олти юз таки ўн саккизда хадсиз, нихоятсиз лашкар бирлан келиб Марвни қабаб тушдилар. Марвнинг ичинда лашкар чикиб уруш солди. Тақи бир соатда мўғулдин минг кишини ўлтурдилар йигирми бир кун уруштилар. Ахирул амр Тўлихон аччиқланиб отдин тушуб пиёда буллб, қалқанин бошиға тортиб Марвнинг дарвозасиға югурди. Тамом мўғул хоннинг ортиндин югурдилар. Ул холда Марвдин чиқиб урушуб /71 б/ юруган саксон минг киши эрди. Барчаси қочиб қалъаға кирдилар, Мўғуллар қалъани юз саф, икки юз саф қабадилар. Маждул Мулк кўрди ким, бу лашкарга муковимат килиб бўлмас геб. Андин сўнг кўп пешкашлар бирлан қалъадин ниқиб бориб кўрди. Хон Маждул Мулкдин шахарнинг молини ва хазинани талаб қилди. Тақи икки юз мўғулни анеа мухассил килди. Андин шахрнинг халқини сахроға чикаринг теб ёрлик қилди. Тўрт кунда халқни шахрдин сахроға чиқариб бўлдилар. Хунарлик кишидин тўрт юз кишини олиб колдилар. Андин ўзга эру хотун ва уғлон-ушоқ барчасини лашкарга қисмат қилдилар. Хар мўғулға тўрт юз киши тегди. Хар киши ўзина теккан хиссасини ўлтурдилар. Саййяд Изидцин теган бир неча девонлар бирлан Марвнинг ичиндин чиқариб ӱлтурсан кишиларни хатға олдилар. Сахрода улландин бошка шахр атрофинда ўлганларни ўн уч кунда хатға олиб бўлдилар. Минг мартаба минг тақи уч юз минг киши эрди. Алкисса мўғуллар хон хукми бирлан Марвнинг қалъасини ва иморатларини андағ вайрон қилдилар ким, хеч нинона қолмади. Марвнин акобирлариндин амир Зиёиддин теган бор эрди. Ани Марвда хоким килди. Қочиб бусиб колған халк бирлан / 72 а/ экин экиб ўлтурунг теб Бормас теганни аларға доруға килди. Тақи ўзи Марвдин отланиб Нишопур тарафига равон бўлди. Андин сўнг уч мартаба Марвда халк йиғилди. Таки кирғин тобди. Хар кирғинда эллик минг, олтмиь минг киши ӱлди.

## ТӰЛИХОННИНГ НИШОПУР БОРҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Марвни олғандин суунг Тўлихон отланиб Нишопур келди. Нишопур халки қозиларини хонға юбориб омон тиладилар. Хон омон бермади. Таки улуғ уруш килиб Нинопурни олди. Тақи халкини қатли ом килди. Хотун ва ёщ ўғлондин боццқа минг-минг етти юз кирк минг кинини ўлтурдилар.

## ТЎЛИХОННИНГ ХИРОТ БОРҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Тӱлихон Нишопурни хароб килғандин сўнг, Хирот устига юणуди. Хиротға яқин еткандин сўнг Занбур отлие навкарини элчя қниб, Хиротнинн акобир ва ащрофлариға айтиб юборди ким, бизга :л бўлинг, то ўзингиз улуб ӱғлон ушоқларингиз ўлжа ва асир булмағай. Ул вақтда Султон Жалолиддин Малик Шамсиддин Мухаммад теганни Хиротда хоким килиб, юз миий кипи анга таъйин килиб. кетиб эрди. Малик Шамсиддин Мухаммад Тӱлихоннинг элчисини ўлтурди. Тақи қащъацорлиқ ва уруи асбобини тайёр қилмоқға машғул бўлди. Тўлихон элчини ӱлтурганин эпиитиб газаб бирлан отланиб келиб Хиротни кабади. Етти кун уруш бўлши. Андағ уруш бўлди ким қонлар сув ӱрниға окди. Тӱлихоннинг $/ 72$ б/ минг тақи етти юз улуғ беги ўдди. Саккизланчи куни мўғуллар хужум қилиб келди. Малик 山а:сиддин Мухаммаднинг лашкари хам хужум килиб, калъддин чикиб улуғ уруш килдилар. Ул урушда Малик Шамсиддин Мухаммадга ўк тегиб шахин бўлди. Тўлихон икки юз кини бирлан Хиротнинг дарвозасиға чопиб келди. Тақи бошиндин тўлғасини олиб қальадағи халққа қичқириб айтди: «Хирот халқи билинг ва яна огох бўлинг, мен Чингизхон ўғл Тӱлихон турурман. Агар ўзингиз ўимай угпон ушоқингиз асиг, бўлмай, фароғат бўлайин тесангиз калъадан чикиб мени кўрунг ва манга эл бўлуб хар йилда Султон Жалолилдинга бературғаи молнинг ярмини Чингизхонға беринг теб. Бу сўзни эшиткандин Хирот халки икки фарик бӱлдилар. Султон Жалолиддин халяи эл бўлмасмиз ва калъани анга бермасмиз тедилар. Аммо шахр халқи царвозаларни очцб ӱзлари бориб Тўлихонни кўрдилар. Хон хам шахрга кириб́ Су乃тон Жалолиддиннинг ўн икки минг кицисини ўлтурди. Таки шахр халқининг гунохини бағишлаб Малик Абу Бакр теганни хоким килиб ўз мулозимларидин Мингтой теган мўғулни доруға қилиб ўзи отаси тарафига мутаважжих бўлди-да, Толқонда отасиға кўшуяди. Тўлихон кеткандин сўнг. Малик Аӧу Бакр бирлан Мингтой дод ва адл килиб уллтурдилар. Ул вактда Ғазнин бирлан Бомённинг орасинда /73 а/ Султон Жалолиддии бирлан Чингизхоинкнғ нўёнларининг орасинда улуғ уруш бўлди. Таки нўёнлар еммн бостуруб мйғуллардин кўп киши ӱлуб эрди. Уд уруш тамом Ирок ва Ироқайн ва Хуросон ва Мовароуннахрда шойиъ бўлди. Халк аіддағ хаёл килдилар ким чингизхон Султон Жалолиддин бирлан хеч рўбарў бўла билмагай. Ул важхдин Хирот халқи Малик Абу Бакр бирлан Мингтой доруғани уллуруб Чингизхон бирлан ёв бўлдилар. Малик Муборизиддин теганини хоким қилдилар. Бу хабарни хони кицваристон эниттач, Тўлихонға зътироз қилди. Айтди ким, агар сек ул халкни ўлтурсанг эрди, мундағ фитналар бўлмас эрди теб, аччиғи келиб Илчиктой нўённи саксон минг киши бирлан Хирот устига юборди. Тақи Хиротни олиб бир кииини тирик қўйманг теди. Илчиктой нўёи отланиб келиб Хиротни кабади. Хирот халқи олти кунача қаттиг уруюлар килдилар. Мусулмон ва кофирдин сонсиз киши ўлди. Ахирул амр қалъанинг тўрт тарафинин хар тарафиндин йисирми миню кичзи

қалъаға югуриб қалъани олдилар. Тақи қатлиом қилдилар. Мингминг олти юз минг кишини даражаи шаходатга еткурдилар. Хиротнинг қалъасини ер бирлан яксон қилдилар. Хиротда ўн беш киши тирик колди. Авдин ўзга бир киши қолмади.

## ЧИНГИЗХОН ИНИ ВА ӰҒЛОНЛАРИ БИРЛАН МУУҒИЛИСTOHFА /73 б/ ҚАЙТМОКНИ КЕНГАШ КИЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхон Эрон юртини тамом олиб, душманларнинг ба'ззиси ўлуб, ва баъзиси қочқандин сўнг, хоннинг кахри ва ғазаби андак паст бўлди. Бу холда Хитой тарафидин хабар келди ким, хитой халки ёв бўлуб, Чингизхондин юз уюрди. Хон бу хабарни эшитгач, ўлонлари умароларини чакириб кенгаш қилди. Тақи Чиғатойхонни Кеч ва Макран тарафиға юборди, то Султон Жалолиддинни топиб кўлға қайитғай ва У гадойни Ғазнин тарафига юборди ким, Султон Махмуд Сабуктегиннинг юртини масаххар қилғай. Чингизхоннинг ўзи Турон юртиға қайтмоқ бўлди. У гадой қоон отасининг хукми бирлан Ғазнин бориб авлоди Сабуктегиннинг юртини мусаххар килиб, Туронға кайтди. Чиғатойхон тақи Макран бориб, ул юртларни хароб қилиб, халқни ўлжа ва асир қилиб Султон Жалолиддиндан хеч хабар топмай Бухоро, Тошканд ва Самарқанд тарафига қайтди.

## ЧИНГИЗХОННИНГ ЎЗ ЮРТИҒА ҚАЙТҚАНИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхон бахор вақтинда ўз юртн тарафига қайтди. Йўлда вилоятлар ва касабчаларға хоким ва доруғалар таъйин қила-қила келиб, Аму сувиндин уутуб, Бухороға келди ва атрофға юборган шахзодалар ва нўёнлар тамом келиб кўшулдилар, Хони кишваристон Вухоро халқиға кини юбориб айтди ким, менга бир донишманд мулла киши юборинглар. Андин бир неча сўзлар сўрай турурман /74 а/ теб. Бухоро халки қози Ащраф теган бирлан яна бир воизни юбордилар. Чингизхон алардин сўрди ким, сизлар нечук мусулмонсизлар теб. Алар айтдилар ким, мусулмонлар худойнинг бандаси турурлар. Худой бир турур, бемисл ва бемонанд турур. Чингизхон айтди, ман хам тангримни бир билурман. Тақи айтдилар, пайғамбар тангрининг элчиси турур. Тангри таоло ўзининг амрини ва нақийини бандаларига айтмоқ учун юбориб турур. Чингизхон бу сўзга хам қойил бўлди. Андин сўнг хар кунда беш: вакт намоз ўкуб тангриға бандалик қилурмиз тедилар. Ани хам яхши кўрди. Андин сўнг ўн бир ой ощни хар вақт хохласак ермиз. Аммо бир ой кундуз ош емасмиз, аммо кеча ермиз тедилар. Муни хам хучі кўрди. Андин сўнғ, худойниня' Макка отлиғ эви бўлур. Агар кувватимиз етса, анга борурмиз тедилар. Чингизхон анга койил бўлмади. Айтди ким, тамоми олам худойнинн юрти турур. Бир ерни тахсис қилиб бормоқ не турур теди. Андин сўнг

аларға рухсат берди. Бухоронинг ахоли ва маволиси хондин тархон ёрлиқи тиладилар. Хон хам иноят юзиндин ул халқға тархон ёрлиқи берди. Бухородин кўчуб Самарканд борди. Тақи Дашти Қипчоқға Жўчихонға элчи юборди-да, айтди ким, фарзанди азиз тамоми лашкаринг бирлан отланғил. Таки Даштнинг жонуварларини бизнинг тарафимизга ковуб келтургил, то шикор /74 б/ килғаймиз. Аввалида айтиб эрдуким, шахзодалар Хоразм устига борғанда, Чингизхон айтиб юбориб эрди, Жўчи бирлан Чиғатой Угадойни ўзларига муқаддам билиб, анинг хукмидин 'чиқмасунлар $^{\text {м }}$ теб. Ул сабабдин Жўчихон Хоразмни олгандин сўнг хоннинг бу сўзига номус қилиб, Дащти Қипчок бориб, даштнинг тамом элини уузига мусаххар килиб, овлаб ва кушлаб юруб эрди ким, отасининг злчиси келиб отасининг айтған сўзларин айтғандин сўнг, Жўчихон тамом лашкари бирлан отланиб дантнинг тамом жонуворларин олдиға солиб келиб, отасиға қўшулди. Тақи кўп пешкашлар тортди, отдин юз минг от пешкаш қилди. Анинг йиғирми мингги бўз, йигирми мингги кўк, йигирми мингги тўруқ ва йигирми мингги қора ва йигирми мингги чипор эрди. Чингизхон хам Жўчихонға иноят ва илтифоглар қилди. Жўчихон иниларига яхши ширин забонликлар қилди. Андин сўнг Чингизхон Шахзодалар бирлан яхши шикорлар килиб, Жўчихонға юрт маслахатидин кўп насихатлар қилиб ёвға ва элга нечук килурининг кенгашин айтиб, дашт сари узатди. Тарихи Рашидийда андағ айтиб турур ким, Урганчга инилари бирлан борғанда Чингизхон Ӱгадойнинг тилиндин чикмасун тегани учун Жўчихоннинг кўнгли оғриб эрди /75 а/ Ул сабабдин Урганчни олғандин сўнг Қипчок ва Рус ва Черкас ва Булғар, ва Мажар ва Бошкирд, бу юртларни олмоқға машғул эрди. Чингизхон ўз юртиға қайтғанда Жўчихонға неча мартаба киши юборди келсун теб. Ул вақтда Жўчихон хаста бўлиб эрди. Узр айтиб юборди. Чингизхон узрина инонмай қаттиғ оғриди. Жўчихон бир кун кўчуб бора эрди, бир овлии ерга туш̈ди. Ў зи хаста, бекларина буюрди ким овланг! Овлар овлаб юрий эрдилар ким, бир манғит ўтуб Чингизхон қотиға бора эрди. Буларни кўруб Жўчихонни бирга хаёл килиб кетди. Таки бир неча кундин сўнг Чингизхон қатиға борди. Чингизхон Жўчининг хасталикин сўради. Ул манқит айтди ким, хаста ва соғ эрканин билмадим. Фалон ерда ов овлаб юрий эрди. Хон бу сўзни эшитгач, аччиқланиб Жўчихоннинг устига отланур бўлди. Ул махалда хабар келди ким, Жўчихон вафот топди деб. Хон билдики манқитнинг сўзи ғалат турур. Манкитни хар чанд изладилар, топмадилар. Хон ӱғлининг ўлганига бир неча таъзия тутуб, андин сўнг ўз юртиға келиб ўялон-ушоқин кўриб хушхол бўлди. Ул вақтда хабар келди, Танжут хокими Шийдурқу ёв бўлди теб. Хон улуғ чирик бирлан отланиб Шийдурқунинг устига борди. Шийдурқу хам лашкари бенихоят / 75 б/ бирдан келиб хонга рў-барўй бўлди. Улуғ уруш бўлди, ахирул амр Нийдурқу кочти. Таки бир мазбут қалъада қабалди. Чингизхон вилоятини талаб, хароб қилиб нусрат бирлан қайтиб ўрдусиға тушди. Ул вақтда Шийдуркунинг элчиси келди. Айтиб юбориб турур ким агар гунохимдин ўтсалар, мен бориб кўрар эрдим, вале бу шарт бирлан мени ўзларига фарзанд

қилғайлар-да, онт ва шарт қилғайлар. Чингизхон бу сўзларнинг тамомини қабул қилиб, кўп иноятлар этиб, элчини қайтариб юбордя. Элчи хон эшикиндин отланиб кетгач, хонға бир хасталик ориз булуб йикилди.

## ЧИНГИЗХОННИНГ ХАСТА БӰЛУБ ӰғЛОНЛАРИҒА НАС ИХАТ ҚИЛИВ ДУНЕДАН УТКАНИНИНГ ЗИКРИ

Чининыхои Хитой устига юруганда, бир воқеа куруб, андин ажойиб кўрқуб эрди. Узининг якинда ўларин жазм билиб эрди. Ногох хон хаста бўлди. Ўзининг холиндин хабардор бўлуб, ӱғлонларини ва умароларини олдиға келтуруб, Жўчихон ул вактда ўлуб эрди, анинг хам ууғлонларини келтуртди. Тақи насихатлар килди ва ўғлонлариға айтди ким; зинхор бир-бирингиздин дунё маслахати учун озурда хотир бууманг. Агар хар қайсингизнинг кўнглинда бир зарра нифок бўлса, албачта аии кўнглингиздан кетаринг! То душманнинт макриндин амон бўлғайсиз. Таки Уेадойни менинг урнимға подшох /76 а/ килиб барчангиз анга тоби' бўлуб, анинг чор ва булчориға хозир бўлинг теди. Ӱұлонлари ва умаролари бирлан Ӱгадой қооннинг орасинда хам ахднома ёздирди-да, айтди ким, мен ўлсам, кишига билдурманг. То Шийдурку халки бирлан келгунча. Шийдурку келгач, халқи б́ирлан ултурунглар. Андин сӱнг менинг ўлганимни зохир килин теди ва рухининг куши танининг қафасидин учуб кетди. Шахзодалар отасининг васиятига амал килиб, хоннинг ӱлаанини кишига билдурмадилар. Бир неча вақтдин сўнг Шийдурку лашкари бирлан келди. Шахзодалар Шийдурқуни лашкари бирлан тутуб ўлтурди лар. Тақи Чингизхоннинг ўлганини зохир киллдлар-да, жазаъ ві фазаъ кўп қилдизар. Чингизхон бир кун щикор килиб юругандг бир улуғ дарахтнинг остиға келди. Тақи айтди ким, агар мен ўлсар мени бу дарахтнинг тубинда кўюнглар. Хон ўлгандин сўнг, хонниўликини бир сандуқға солиб, сандуқни шул дарахтнинг остинд; кўйдилар. Ул ерни Бурхон колдун дерлар. Хонни кўйғандин сўнг у. ерда кўп дарахтлар пайдо бўлди. Андағ кўп бўлли ким, ўк урс утмас эрди. Ул ер тамоми подшохлар ва умароларнинг мақбарас; бӱлди. Чинтизхон тарих олти юз йигирми тўртда, тўнкуз йилинд: дунёдин нақл килди ва таки тўнкуз йили дунёға келди ва тўнқу: йили хон бўлуб тахти салтанатда ўлтурди / 76 б/ Хоннинг мудда умри етмиш уч йил эрди ва йигирми беш йил поднохлик қилди. Уч ой уткунча атроф ва жавонибдин халқ келиб нахзодаларға тавзия еткурдилар Азадан фориғ бўлгандия сўнг, хар ким кўшли кўшиға кетдилар. Аммо салтанат маслахатидан хеч сўзланмадилар.

## ЧИНГИЗХОННИНГ БАЪЗИ МАСАЛЛАРИ ВА БИЛИКЛАРИ ВА РАСМ ВА КОИДАЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхон ўн минг кишини бир кинияа топшурди. Тақи анга туман ақаси от кўйди ва минг кннини бир кишита топшуруб хазора от қўйди. Юз кишнни бир кишига топнуруб сад от кўйди.

У। $_{\text {॥ кишини бир кишига }}$ топшуруб дахча от кўйди. Тақи ёрлик килдци ким, хеч кишининг хазора, сад ва дахчаси яна бир овнинг хыззира, сад ва дахчасина кўшулмасун.

Aгар хар иши бўлса, халк ани умарои туманга, умарои туман, умарои хазораға, умарои садға, умарои сад умарои дахчаға хавола килсун теди. Тақи хукм килди ким, эру хотин бийғиз то игнагача салласунлар ва тақи хар турлук салох ким уруш кунинда даркор бйлур, бир камсиз сақласунлар. Хар ким хилоф хукм килса ғазаби ноднохона бирлан адаб берур эрди. Тақи хар ӱғули ким отасининг в: хар ини ким ақасининг суузин ва насихатин қабул қилмас эрдн ва хар хотунким эрининг иттифоқи бирлан бўлмас эрди, хар куёви қайнини оғритур эрди хар ўғрики ўғрилиқдин ўзга иш қилмас эрди, хар ёмонлиқни уузига пеша килиб эрди. Бу айтилғаннинг барчаси Чингизхоннинг замонинда мундағ инларча харгиз қадам кўймади. Тақи ул ким хар ким окил ва баходир эрди, ани лашкарга бош килди. Хар кимки чусту чолок эрди ани йилқиға юборди. Хар кимки беакл ва суст эрди, ани чўпон килди: Анинг учун иши кун кундин яхши бўлуб, давлати зиёда бўлди. Тақи айтур эрдиким, туман ақаси, хазора, сад, ва дахча хар йилнинг аввалинда ва охиринда мени кўруб ва биликимни эшитса, ул киши улуғ ланкарга бон бўлабилур. Хар качон мундағ килмаслар, алар халқға бош бўлмоқға ярамас турурлар. Андағ киши бир тошға ўхшарким, ани бир сувнинг ўртасиға ташлағайлар. Ул ботиб кетиб, хеч кўрунмагай Тақи айтур эрди ким, хар киши ўн кишини тартиб бирлан ясаса, улуғ лашкарни хам ясар ва тақи хар ким ёмонликдин . зининг ичини пок килса, мулкдин уғрини хам пок килур. Тақи хар киши улуғлар қатиға борса, андин сўз сўрамай сўзламасун. Агар єфўз бўрмай сўзласа, анинг сўзини эшитсалар не хўб, агар : ииитмасалар совук темурга чўкуч урғантек бўлур. Чингизхоннинг 37 б/ мундағ сўздин сўзлари кўп эрди. Анинг барчасини ёзар улсак бир улуғ китоб булур. Ву сабабдин кусур қилду

туртинчи БOб
ЧИНГИЗхОННИНГ УчуНчи ЎғЛИ ЎГАДОЙ КООННИНГ вА ЧИНГИЗХОННИНГ НАСЛИНДИН ХАРКИМ МУУҒУЛИСТОНДА ПОДНОХЛИК ҚИЛСА АНИНГ ЗИКРИ
Чинтизхон вафот топғандин икки йилдан сӱн Дашти қипчокдин Жўчихоннинг уғлонлари ва Чиғатой ва Тулихон уғлонлари бирлан ва машрик тарафиндин Билгадой нўён ва Илчидой нўён ва барча беклари йиғилиб келиб Чингизхоннинг битиб бергав ахдномасин чиқариб, хоннинг айтган васиятларин айтиб, Угадой хонтиқ сенга мукаррар турур тедилар. Угадой айтди, мендин улуғлар бор, амакимни ва ё ақам Чиғатойни ва ё иним Тўлини хон кўтаринг теб. Кирк кунгача мунозара бўлди. Қирқ кундин фучн барчалари биз Чингизхоннинг сўзини ўзга қила билмасмиж теб Чиғатойхон ўнг кўлини, Туулихон сўл қўлини олиб, Угадой Коонни тахт устунга ўлтуртдилар. Мўғул расми бирлан аёғлар туфуб, улуғ туй килиб муборак бод килдилар. Тарих олти юз йигирми еттида эрди, Чингизхондин сўнг баъзи ерларда фитналар пайдо бўлуб эрди, барчасин дафъ қилиб, Султон Жалолиддин фафъи учун чурмағун бекни ва Айтмасни уч туман киши бирлан Эронға / 78 а/ юборди. Султон ул махалда хинддин келиб, Кирмон ва 山ероз ва Озарбайжон ва Табризни олиб ва уззга шахарларни мусаххар килиб, ёниға кўт киши йиғиб, уззига куч ва кувват пайдо килиб эрди. Чурмағунбек бир пора киши бирлан Айтмасни илгари юбориб эрди. Султон Жалолиддин аларнинг кела турғанларин билиб, хочиб Диёрбакр ва Курдистон кетди. Курдлар от ва тўниға бўлуб ултурдилар. Баъзилар айтиб турурлар ким қаландар бўлуб кетди. Воллоху аълам, хоразмшохийлардию оламда киши қолмади.

ЎГАДОЙ КООННИНГ ХИТОЙ БОРҒАНИНИНГ ЗИКРИ
Тарих олти юз тақи йигирми еттида, рабиъ ал-аввал ойинда Уу гадой Коон ва Чиғатойхон, Тўлихон сонсиз чирик бирлан Хитой тарифига юрди. Қорамуран теган сувнинг лабинда бир шахр бор эрди. Ул шахрга келди. Анинг халки кирқ кун қабалиб, кўп уруштилар. Ахирул амр шахрнинг халқи ажаб танг булуб, омон


тилаб, шахрни аларға топшурдилар. Хитой сипохиндин ўн икки минг киши кема бирлан қочиб кетди. Андин ўзга кўп халкни қатлиом қилиб ўғлон ва ушоқини банда килиб, Хитойнинг яна бир шахрина мутиважжих бўлдилар. Угадой Қоон Тўлихонни ўн минг киши бирлан илгари юборди. Тақи анинг ортиндин охиста-охиста юриди. Ул вактда Хитой подшохи Олтанхон бу хабарни эшитиб, умаролариндин бир-иковни юз минг киши бирлан /78 б/ қарши юборди. Бу юз минг киши Тўлихонға йўлукуб, Тўлнхоннинг лашкарини оз кўруб, айлана ёкни қабадилар. Ул холда Тўлихон хабардор бўлди ким иш мушкул бўлуб турур. Фикр килди. Таки ядачиларға хукм килди. Яда килинглар теб. Ядачилар уч кеча кундуз яда қилдилар. Езнинг иссиғ кунинда кор бирлан ёғмур ёға бошлади. Андағ совук бўлди ким кўп киши кўлини қўйнидин чикара билмади. Тўлихон кўрди ким Хитой лашкари совукдан ожиз бўлуб турур. Чирикига хукм қилди ким Хитой лашкарига атрофдин от солинглар теб, Муғуллар атрофдин от солдилар. Тақи Хитой лашкарини бостилар. Бу юз минг кишидин беш минг киши қочиб куртулди. Узгалари хамма катлиом бўлди. Бу хабарнж Олтанхон эшитгач, андағ айтиб турурким бир улуғ צ̆т ёндурди. Таки ўғлон ушоқи бирлан утға ёниб ўлди. Алкисса Тўлихон Хитой хонининг ўлганини ва хитойни мусаххар қилғанини қоонға арза дошт қилиб юборди. Қоон хам Хитойға келиб жамиъ вилоятларини мусаххар килиб, Махмуд Ялавачни анда доруға қилиб қайтди. Ул вакғда Тўлихон хаста бўлди. Таки ўлди. Отасиндин сўнг ўн тўрт йил подшохлик килиб отасининг ортиндин кетди.

## ЎГАДОЙ КООННИНГ ШАХЗОДАЛАРНИ РУС ВА ЧЕРКАС ВА БУЛҒАР ТУРО/79 а/ ВА БАШКИРД ВА УЗЗГА ВИЛОЯТЛАРНИ ФАТХ КИЛМОКҒА ЮБОРГАНИНИНГ ЗИКРИ

Уугадой Қоон Хитойни мусаххар килиб қайтғандин сўнг,тарих олти юз ўттуз учда, бичин йилинда Жўчихоннинг ўғли Боту ва ўзининг ууғли Куюк ва Тўлихоннинг ўғли Мангуча Чиғатойхоннинг уғлонбарини Рус, Черкас, Булғар, Турон ва Бошқирд ва тақи ўзга вилоятларни фатх қилмок учун юборди. Тақи ўзи Қора Курумда Хитойдин келтурган устодлар ва нақкошларни олдиға келтуруб яхши эвлар ва кўшклар ясатди. Барча шахзодалар ва беклар ул кўшкнинг атрофинда ўзлари учун эвлар бино килдилар. Андин сўнг заргарларга олтундин ва кўмушдин фил суврати ва шер суврати ясатиб, хар кайсининг олдинда кумушдин хавзлар ясатди. Фил бирлан шернинг оғзиндин хавзларнинг ичига шароб тўкулур эрди ва тақи ёғоч бирлан кесакдин тўрт девор солдурди ким, хар қайсининг узунлики икки кунлук ер эрди. Анга дарвозалар курдуруб эрди. Хар вақт шикорға завк қилса навкарлари отланиб ўн кунлук ердин жонуворларни қовуб келтуруб шул деворнинг ичига солур эрдилар. Ӱ гадой Қоон ани шикор қилур эрди. Тақи ул ким шахзодалар етти йилдан сўнг борған вилоятларни олиб қайтиб келцилар. Яна Хирот вайрон /79 б/ бўлуб эрди. Кооннинг хукми бирлан янгидан обод қилдилар ва бурунқидин хам яхширок бўлди.

## УГАДОЙ ҚООННИНГ ЎЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Годиюхи Гити стон Ўғадой Қоон Хитойни фатх килиб ва нихзодалар хам ўзга вилоятларни фатх қилиб, келгандин сўнг, қкои атроф ва жавонибға киши юбориб, айтди ким, тамоми кариижии ва урукум келсунлар ва менинг инъомимни олиб, бир неия кун менинг бирлан айц ва ишратға машғул бўлсунлар теб. Ул мяктда хар тарафдин халқ гурух-гурух бўлуб келдилар. Тақи $У_{\text {таной коон ўрдусинда андағ жамият бўлди ким, оламда харгиз }}$ муидағ бўлмай эрди, Қоон бу халқ бирлан кўп айшлар қилиб, иньомлар берди. Бир неча кундин сўнг халққа рухсат берди. Хар ким ўз манзилига кетдилар. Бу халк кеткандин сўнг, қоонға баякбор хасталик ориз бўлди. Тақи дорул фанодин дорулбақоға кетди. Муддат подшохлики у̀н уч йил эрди. Етти юз ўттуз тўққуз эрди.

## ПОДШОХИ ЭРОН ВА ТУРОН ЎГАДОЙ КООННИНГ БАЪЗИ ҚИЛИКЛАРИ ВА АФЪОЛЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Бир киши бор эрди. Мухаммад пайғамбарнинг динига мункир эрди. Бир кун Коонға келиб айтди ким, бу кеча бир туш кўрдум. Чингизхон менга айтди ким, бориб Угадойга айтғил, мусулмонларни ўлтурсун. Қоон айтди, бу сўзни сенга Чингизхон ўзи айтдиму ва ё тиламоч айтдиму? Ул киши айтди, Хоннинг ўзи айтди. Андин 180 а/ сўнг Қоон сурди ким, сен мўғул тили билурмусан теб. Ул киши билман теди, Қоон айтди, бу кишини ўлтурунг теди. Анинг учун ким сўзни ёлғон айта турур. Чингизхон мўғул тилиндин ўзга тил билмас теди. Таки Угадой Коон ёрлик қилиб эрди ким, хеч кини кўйни бўғизлаб ўлтурмасун, синасиндин ёриб ўлтурсун теб. Бир мусулмон бозордан бир кўй олиб келтуруб эшикни илиб бўғизлади. Ул вақтда бир мўғул бу мусулмонни анг деб том устиндин эвига тушуб мусулмоннинг илкини ва бўйнини боғлаб Қоонға олиб келди. Қоон яхши тафаххус килди. Таки мӱғулни ултурунг теб хукм қилди-да, айтдиким, бу мусулмон хукм тутуб эшикни беркитиб турур. Аммо сен ёрлик тутмай бировнинг эвига берухсат кирибсан. Таки бир муфлис темурчи бор эрди. Бир кун тӱрт беш паз ясаб, пазларни кўлиға олиб, кооннинг ўтатурған йўлинда турди. Коон отланиб ўтуб. бора эрди, ким, ногох бу темурсига кўзи тушди. Бир ясавуяға айтди ким, бориб ул кишининг ахволин сўрғил теб. Ясавул келиб анинг ахволини сўруб пешкаш келтурган пазларни олиб Қоон ёниға борди. Коон ул темурчининг хар пази учун бир ашрафи берди. Таки ул ким бир қари киши бор эрди. Анинг фарзанди ва қариндоши йуқ эрди. Бир кун қооннинг даргохига келиб арз қилди ким; кўнумда дастмоям бўлса савдогарчи /80 б/ дик қилур эрдим теб. Қоон икки юз ёстук олтун беринг, савдогарчилик қилсун теб хукм килди. Халк айтди, бу қари киши бўлай, ўлум холинда турур. Мунга мунча олтунни бермак даркор эрмас ва таки мунинг фарзандй ва қариндоши йўк тедилар. Анда

Қоон айтди ким, бу киши бир умид бирлан келиб турур. Муни махрум кйймок бизға лойик эрмас теди. Таки айтди, ўлмасиндин бурун олтунни қўлиға тез беринг баякбор ўлмасин теди. Хазиначилар шул соати қариға келтуруб икки юз ёстуқ олтунни санаб бериб, бўлғач, ул қари ўлди. Тақи ул ким бир муфлис киши келиб, Қоонға арз килди ким, даст моям йўк теб. Қоон ул кишига беш юз ёстук олтун берди, дастмоя кил теб. Ул киши бу беш юз ёстуқ олтунни олиб кетиб харж қилди. Тақи яна дастмоям йўқ теб келди. Қоон яна беш юз ёстук олтун берди. Аз вакт ўткандин сўнг яна дастмоям йўк теб келди эрса, халк айтдилар, подшохим бу кишига не чоқли олтун берсангиз харж кила турур, бермаган яхши. Қоон сўрди ким, нечук харж қила турур. Айтдилар ким олтунни вилоятнинг халқига сотиб пулини емак-ичмак ва киймакка харж қила турур. Қоон айтди, андағ бўлса яна менинг хазинамға келур теди. Таки ул киниға яна бен юз ёстук олтун берди. Таки эмди кўгт исроф қилмағил теди. Угадой Қооннинг мундағ қиликларини $/ 81$ а/ ёзсак бир китобға сиғмас. Ул сабабдин мухтасар қилдуқ.

## ӰГАДОЙ КООННИНГ ХОТУНЛАРИНИНГ ВА ӰҒЛОНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Ўгадой Кооннинг тўрт мўьтабар хотуни ва олтмиш Қумаси бор эрди. Улуғ хотунининғ оти Бурақчин, иккинчи хотуни Туракина Маркит халқиндин эрди. Баъзилар айтиб турурлар ким Туракина Уйратнинг улуғи Тайирсувнинг хотуни эрди. Тайинсунни ўлтурганда ӱлжа килиб, Угадой олиб эрди. Туракина кўрклук эрмас эрди. Аммо Угадойга эрклик эрди. Учунчи хотуни Мунга, тўртунчи хотуни Чачин эрди. Қооннинг етти ўғли бор эрди. Беш мўътабар уғли Туракана хотундин бўлуб эрди. Икки ўғли Кумадин булуб эрди. Қооннинг улуғ ўғлининг оти Куюк, анинг юрти Қумақ теган ерда эрди. Баъзилар Манграқ ва Имал теб турурлар. Аммо У гадойнинг вали ал-ахди Ширамун теган вабираси эрди. Вале Туракина хотуннинг ўғлонлари отасининг фармониға мухолафат қилиб Куюкхонни Қоон қилиб отасининг маснадида ўлтуртдилар. Бовужуд ул марази мазмана бирлан гирифтор эрди. Анинг уч уғли бор эрди. Бу тафсил бирлан аввалғининг оти хожа Ў ғул, онасининг оти Кумаш, иккинчи ўғлининг оти Бағу, ул хам Қумаш хотундин бўлуб эрди. Анинг бир ўғли бор эрди. Чиёт отли. Учунчи ўғлининг оти Уку эрди /81 б/. Анинг ўн ўғли бор эрди. Ўгадой Қооннинг иккинчи ўғлининг оти Кутан турур. Анинг юрти Шаккут турур. Учунчи уғлининг от Куцу турур. Аммо бу ажойиб доно ва окил эрди. Аммо Ӱгадой Қооннинг тириклигинда ўлди. Тўртланчи ўғлининг оти Корачар турур. Бешланчи ўғлининг оти Қаши турур. Анинг учун Қаши от кўйдилар ким. ул Тангкут вилоятига Қаши теб айтур эрдилар. Чингкзхон Қашини олғанда бўлуб эрди. Анинг учун Қаши от кўюб эрдилар. Ул кўп шаробхўр ва фосиқ эрди. Ул

сабабдин йигитликда ўлди. Алқисса Куюкххон отасининг ўрнинда /тӱрт йилдин сўнг рабиъалохирда сама салоса ва арбаин ва ситта миа - яъни 743 йили/ подшох бўлди. Тақи хазинанинг эщикини очиб қариндош ва бегона ва фақир ва мискин улуғ ва кичикка андағ инъом берди ким, хеч ким мундағ килмамиш эрди. Аммо дини насорога ривож берур эрди. Муддати подшохлиқи бир йил эрдики дунёдин рихлат қилди.

## MAHFY KOOHHMHГ ЗИKPV

Куюкхон ўлгандин сўнг Чунгизхоннинг наслиндан хар киши ким бор эрди, Туулихоннинг хотуни Сурқиқти бегининг халк бирлан sхши маош қилғанидин, Тўлихоннинг ўғлонлариндин бирисини подшох қилмоқға рози зрдилар. Жўчихоннинғ ўғли Боту хам алардин подшюх бўлмақға ризо эрди. Бовужуд Чингизхоннинг набираларининг орасинда Ботудин салтанат ва қашаматда ортук киши йўк эрдд. боту /82 а/ Дашти Кипчоқда эрди. Боту поднохзодалар ва нуёнлар ва умароларға киши юборди ким, Дашти Қипчоқда хозир бўлинглар. Иттифок бирлан бировни тахтда щлтуруб, хон кўтарали теб ва баъзилар келмай айтиб юбордилар ким, Чингиэхоннинг крти Келуран турур, биз Дашти Қипчоқга бормасмиз, теб. Ул вақтда Суркуқти беги ўғлонлариға айтди ким. Дашти Қипчоқда амакингиз Ботунииг оёқи оғриб ётиб турур аня бориб суранг, теди. Сурқуқти бегининг уєлонлари Мангу Қон, Хулағухон, Қубилай Коон ва Мука Уғил Данти Қипчок бориб, Ботуни мулозимат килдилар. Боту Мангу Қоонни курргач, шахзодалар ва яўёнлар ва умароларға айтди, хонлиқға Мангу Қоонни мужосиб кўраман, скзлар не айтамиз теди эрса, барча халқ қабул қилиб, муносиб турур тедилар, тақи хон қилдилар. Тақи айтди ким келур йил Мавзуъи Келуранда тамом халқ жамъ бўлуб, янгидан Мангу Қоонни хон кўтаринглар, Филжумла бир йилдан сўнг барча халқ йиғилиб Мавзуъи Келуранда Мангу Қоонни хон кўтардилар. Етти кунгача тў̆̆ килдилар. Хар кунда икки минг араба шароб ва арақ уч юз йилқи бирлан сиғир икки минг кўй кабоб қилур эрдилар. Тарих олти юз қирк саккизда хон бўлди. Ширамун бошлик Куюкхон уғлонлари Манту Қоонни /82 б/ ултурурмиз теб иттифок килдилар. Таки бир неча арабаға аслаха юклаб Шарамунчи беш коз киши бирлан илгари юбордилар ва ўзгалари ортиндан бормок бўлдилар. Вақт топғач Қооннинг устига қуюлғайлар. Аммо Қоон айщ бирлан арди, оламдин хабари йўқ. Ногох Қооннинг навкарлариндин бир кишининк теваси йўқолди. Ул киши тевасин истай чиқиб зрди, тевасин истаб́ юруганда ногах ИИирамуннинг уурдусиға етиб келди-да, арабада турған аслахаларни кўруб кайтиб келиб, қоонға хабар қилди. Коон хам Менгсар нӱённи икки минг киши бирлан юборди, хабар олғил теб. Менгсар нўён Ширамуннинг лашкарига келди. Ширемун они кўргац изтиробда бўлди. Тақи айтди ким биз Қоонни кўрмак кела турурмиз теб. Менгсар айтди, arap Қоонни кўрмакка боратурған бўлсанг, тур менинг бирлан

хамрох бор теди. Заруратдин Ширамун Менгсар бирлан кўшулуб, Қооннинг ўрдусиға борди-да, Қоонни кўрди. Қоон уч кун Ширамун учун мажлис қилди. Таки тўртланчи куни устунда ўлтуруб, Ширамуннинг атакасин ва бекларин келтуруб кистади эрса, хамаси қилған иттифоқларини айта бошладилар. Қоон Ширамуннинг кишилариндин /83 а/ саксон кишини ултурди. Ширамун бирлан Куюкхоннинг уғлонларини қариндошлиқ боисиндин афв қилди. Андин сўнг тамом шахзодалар ва нуеёнлар ва умароларға инъомоти ғайри мукаррар бериб, хар қайсини ўз манзилингизга боринг теб рухсат берди.

## МАНГУ ҚООН ҚУБИЛАЙ ҚООННИ МАШРИК ТАРАФИНДАГИ МАМЛАКАТЛАРГА, ХУЛАГУХОННИ МАҒРИБ ТАРАઃФИНДАГИ МАМЛАКАТГА ЮБОРГАНИНИНГ ЗИКРИ

Манry Қоон Батуни лақаби Сайинхон турур, анинг саъйи бирлан тахтда ўлтурғандин сўиг умури мамлакатни саранжом бермакка машғул бўлди. Машриқ тарафинда яна неча мамлакат бор эрди эл бўлмаған ва мағриб тарафинда хам бир неча мамлакат бор эрди эл бўлмаған. Қубилай Қоонни машрикға, Хулагуни мағриб тарафига юборди. Тақи ӱзи сонсиз лашкар бирлан Чинмочин устига юруди ва Чин юртини бир камсиз олиб бир улуғ баланд қалъа бор эрди. Ул қалъани қабади. Хар чанд қасд қилди, ола билмади. Қиш ўтди. Тақи ёз бўлди. Хар чанд иссиғ бўлди. Умаролар арз килдилар ким хаво иссиғ бўлди. Бу лашкарнинг кўприги афунат боисиндин ўлди. Эмди, алхол қайти қиш келмак керак. Қоон қабул қилмади-да, бу қалъани олмай кетман теди. Андин сўнг анга бир хасталиқ ориз бўлди. Тақи саккиз кун бистари /83 б/ мехнатда ётди-да, тўқкузланчи куни ўлди.

## ҚУБИЛАЙ ҚООННИНГ ХОН БӰЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Кубилай Қоон Тўлихоннинг тўртинчи ўғли турур. Мангу Қоон ўлганда Хитойда эрди. Ногох Мангу Кооннинг ўлганин эшитти. Тақи кўп азалар тутди. Азадин фориғ бўлғандин сўнг ёниндаки шахзодалар ва нуёнларнинг иттифоқи бирлан хонлик маснадида ўлтурди-да дод ва адлға машғул бўлди. Анинг бир иниси бор эрди, Ортуқ Бўка. Ани Мангу Қоон Қорақурумда ўрдусиға таъйин килиб эрди. Ул хам Мангу Қоондин сўнг хонлик маснадинда ўлтуруб Қубилай Қоонға ёв буллуб, Қубилай Қооннинг элчиларин ўлтурди. Давшти Қилчоқда Сайинхон улгандин сўнг иниси Бурка Уғул хонлик маснадинда ўлтурди. Ортук Бўка улуғ лашкар бирлан Бурканинг устиға келиб уруштилар. Бурка бости. Ортук Бўка қочиб Қорақурум келди. Ул вақтда Қубилай Қоон Ортук Бўканинए хабарин эшитиб Қорақурум келди. Ортук Бўка Кооннинг кела туранинцдин хабардор бўлуб қочиб кетди. Бир неча вақтдин сўнг ьтиו өнириб, тўнин тўздуруб Қубилай Қооннинг даргохиға келди-

да, узр айтди эрса, қоон хам гунохини ўтди. Ул холда Хулагу ва Бурка ва Олғудин элчи келди ким, биз Қубилай Коонға тобиъ бўлдук ва анинг хонликиға ризомиз теб. Қоон тақи Жайхундин то Миср ва Шомғача Хулагуға берди. Дачти Кипчок бирлан хар вилоятки Сайинхонға таллук эрди Буркага берди. Олтайднн то Амуя сувининг канориғача Олғуға берди. Олғу Чиғатойхоннинг набираси турур. Андин сўнг Қубилай Қоон тамом Хитой вилоятларини олди. 84 а/ Мўътабар ровийлар ривоят қилиб турур ким, Хитойнинг мамлакати андағ мамлакат турур ким, улуғликда ва кенгликда ва халкининг кўплигинда ва ободонликда ер юзинда андағ мамлакат йўк турур. Вактики Чингизхони кишваристон Хитой мамлакатини мусаххар қилди, Хонбалиғ ким Хитойнинг бир улуғ шахри турур ва Хитой подшохларининг пойтахти эрур. Бу щахарнинг халкини катлиом килиб, қалъани вайрон қилди. Вақтики салтанат Мангу Қоон бин Тулихонға етишди, Хитойнинг анча мўғулға тааллук вилоятларини иниси Кубилай Қоонға берди. Қоон хам Хонбалиқни обод қилиб қасд қилди ким пойтахт килғай. Тақи кўнлига ким, ул шахрни қадим подшохлар пойтахт килиб, аларнинг оти бирлан маихур бўлуб турур. Эмди бир шахр солиб, ани пойтахт қилайин теб, Хонбалиқнинг ёнинда бир шахри азим солди. Тақи отини Иду кўйди. Ул шахрни мураббаъ солиб эрди. Хар деворининг ӱн етти бурчи бор эрди. Хар бурчининг ораси олти минг кадам эрди. Хар ерда мевалиқ ёғочдин ва алвон гуллардин келтуруб, бу шахрнинг атрофинда экиб, яхни боғлар ва бўстонлар қилдилар. Ӱн йилда андағ обод бўлди ким, калъанинг ичинда бир қариш ер колмади иморат солмаған ва тақи ул шахрнинг ўртасинда бир улуғ сарой солди, анинг отини Қарши кўйди. Ул саройнинг устунлари яшм тошиндин эрди. Деворлари ва фаршлари рухам тошиндин. Покизаликда оламда андағ ер йўқ эрди. Тақи ул саройнинг атрофинда тўрт қат мураббаъ девор солди. Хар деворнинг ораси уч юз қадам эрди. Аввалғи деворини кирёс қилиб дрди. Иккинчи деворининг ичинда умаролари ўлтутур эрди. Учланчи /84 б/ деворининг ичинда сақловда булатурған халк ўлтурур эрди. Турланчи деворининг ичинда ўзннинг хоссалари ўлтурур эрдя. Саройнинг ичинда ўзи ўлтурур зрди. Аммо қиш бўлғанда коон саройда ўлтурур эрди. Тақи ул шахрнинг шимол тарафинда бир улуғ рудхона бор турур. Тақи бу шахрнинг яқинида бир дарёча бор эрди. Ул дарёчанинг атрофини яхни мазбут қилиб, ул рудхонаи мазкурдин ариқ қазир, бу дарёчаға сув келтуруб эрдилар. Бу дарёчада киштийлар таъйин килиб, гох ул киџтийларга миниб сайри дарё қилур эрдилар. Гох балиқ овлағанларини тамошо қилур эрди. Аммо Хоибалиқға бозургон келур бўлса, кищтий бирлан кела билмас эрди. Анинг учун ким дарёйи мухитдир бир хиохча сув айрилиб келиб, Чин вилоятинда тамом булуб эрди. Бозургонлар шул сув бирлан киштийга ўлтуруб келиб, Чиндин чиқар эрди. Таки андин отға, тевага юкланиб қирк кунда Хонбалик келур эрдилар. Бир кун Қубилай Қоон Хитойнинг хакимларин ва донинмандларин йиғиб айтди ким, мамлакатнинг ободонлиқи бозургон келмак бирлан турур. Бу шахрга бозургон

осонлиқ бирлан кела билмай турур. Анга яхши фикр қилиб, анинг иложини қилинг! Бир неча кундин сўнг хукамолар келиб арз килдилар ким, Чин шахрининг ва Чингсой шахрининг рудхоналарнндин сақа олиб бир улуғ арик қаздуринг. Шул арикнинг ичи бирлан бозургонлар кицтийга миниб фароғат келурлар тедилар. Андин суунг Кубилай Қоон Чиндин то Иду шахри ким Хонбалнқға муттасил турур. Бир улуғ арик қаздурди. Узуни қирк кунлук, эни ўттуз қадам эрди. Қоон буюрди ким ариқнинг /85 а/ икки тарафиндағи туфрохни олиб йирок ташладилар. Бу арикнинг икки тарафига тощдин баланд девор солдурди. Таки арикнинг икки тарафига дарахт тиқдурви. Бозургонлар Чиндин ва Чингсой ва Зитундин то Хонбалик келчунча сояда келур эрдилар. Таки ариқнинг икки тарафига тоғ тошиндин тарош қидиб фария тўшадилар. Тақи Чиндин то Хонбалиқға келгунча арики мазкурнинг икки тарафинда ошхоналар ва уйлар ва дукконлар ва работлар солдилар. Тақи бу улуғ арикдин кичик ариқлар чиқариб кентлар ва қалъалар ва боғлар қилдилар. Эмди бу Иду теган шахр ким мўғул они Хонбалиқ дер, мунинг васфини ва ободонлиқини баён килур бўлсак бир улур китоб бўлур, мухтасар килдук. Тақи Хитой халкининг расми ул турур ким улуғ мулклар ва улуғ шахрлар ва ӱрта шахрлар ва касабчилар ва бандарлар ким киштий келиб, андин ииқар ва кентларга лақаб кўюб турурлар. Вилоятларнинг лақаби тўкқуз бўлур: Хар қайсисининг мартабаси бир-бириндин улуғ бӱлур. Хокимларининг хам мартабаси бир-бириндин улуғ буллрр. Аввалғи мартабани кинг дерлар, иккиланчи мартабани зу дерлар. Бу аввалғи мартабадин паст бўлур. Учланчи мартабани фу дерлар. 'Туртланчи мартабани жу дерлар. Бешланчи мартабани бун дерлар. Олтиланчи мартабани кун дерлар. Еттиланчи мартабани хин дерлар. Саккизланчи мартабани чин дерлар. Тўққизланчи мартабани сун дерлар. Маълум бўлсунким бу џахрларнинт ва хокимларининг мартабаси бир-бириндин паст /85 б/ бўлур. Аммо Румтек ва Эронтек мамлакатни кинг дерлар. Истанбул, Миср ва Иісфахонтек шахрларни зу дерлар. Ало хазол киёс ва касабчаларға чин дерлар. Кентларга сун дерлар. Бандарларга боту дерлар. Аммо мундағ зобита ва мундағ тартиб дунё юзинда Хитойдин ўзга ерда йўк турур. Таки хар умаро ким вазирлик ва ноибликға лойик бўлса, анга чингсонг дерлар. Сипахсоларға тойфу дерлар. Таки икки минг, уч минг кишини бир кишига топшуруб аларнинг яхьи ва ёмонини андин сўрайтурған умароға Такши дерлар. Вазирики тожикдин ва уйғурдин булса, анга қинжон дерлар. Мундин мартабаси паст умароға ғччнак дерлар. Мундин мартабаси паст умароға зучанак дерлар. Мундин пастга хамчанак, мундин пастга самий ва мундин пастга Канжун ва мундин пастга Қанжун дерлар. Тақи бир расми ултурур ким подшюх ўзининг ўрниға олти ноиб кўяр ул нойибларнинг мартабаси бир-бириндин баланд бўлур. Бу ноиблар кунда цевонхонада ўлтуруб даъвогар ва гунохкорни сўрар. Даъвогар ва гунохкор сурайтурған ерни лин дерлар. Агар бир киши гунохкор булса, ани аввалхи ноибнинг олдиға олиб келурлар. Бу ноиб анинг Рунохини сӱрар. Тақи анинт холини хатға ёзиб гунохкор бирлан
$/ 86$ а/ хатни иккиланчи ноибаға юборур ким, бу ноибнинг мартабаси аввалқи ноибдин баланд бўлур. Мунинг даъво сўрайтурчан ерина ўса дерлар. Бу хам гунохкорнинг гунохини сўрар. Тақи хат ёзиб гунохкор бирлан учланчи ноибға юборур. Мунинг мартабаси иккиланчи ноибдин баланд бўлур. Мунинг даъво сўрайтурған ерига халсун дерлар. Бу хам суураб дафтарга ёзиб туурлланчи ноибға юборур. Анинг даъво сўрайтурған ерига тунжун дерлар. Бу хам гунохкорни сураб дафтарга ёзиб бешланчи ноибға юборур ким, мунинг даъво сўрайтурған ерина руштой дерлар. Лашкарнинг ишз бу ноибға тааллук турур. Бу хам гунохкорнинг яхши ёмонини сўраб дафтарига ёзиб олтиланчи ноибға юборур. Элчилар ва савдогарлар ёрлик ёзмок ва мухр килмоқ анга тааллук турур. Бу хам ул гунохкорнинг яхши ва ёмонини сўраб вокеотни дафтарга ёзиб еттиланчи девонхонаға юборур. Ул девонхонаға шинак дерлар. Бу девонхонада ўлтуруб даъво сурайтурған девон ул ноиблардин улуғ бўлур. Бу девон гунохкордин гунохини сўрар. Таки анга лойиқ скёсат қилур. Маълум бўлсун ким щинак хар шахрда бўлмас. Улуғ шахрларда бўлур. Аммо хар шинакда тўрт чанаксанг нависандалар ва ахли мансаблар бирлан ўлтурурлар. Таки /86 б/ шинаклар учун таъйин қилған умаролар ва навкарларини хатға олурлар. Хар навкари ким бир йилда неча кун хизматдин қолған бӱлса, шул чокли пулни алуфасиндин кам килурлар. Агар узрсиз тақсир хизмат килса, анинг амалин олиб ўзини эшикдин қувалар. Қубилай Қоон ўн икки шахрда шинак килдурди. Ул шинак чанакдука мўғул анга Хонбалик тер, иккиланчи шинак чурча, учланчи шинак Кўкай /Кўки/ ва Байкўбка иккиси хам улуғ шахр турур. Тўртланчи шинак тамкинак, бешланчи шинак бинакху, олтиланчи шинак чанаксанг, еттиланчи шинак фужу, саккизланчи шинак лавкинфу, тўккизланчи шинак кунгли. Уे нланчи шинак ночи, ўн бирланчи шинак кинхон- $^{\text {н }}$ қиф, ўн иккиланчи шинак қамжу. Бу мазкур бўлғанларнинг барчаси улуғ шахрлар турур. Эмди шинакнинг маъносини баён қилали. Шинак темак девонхона темак бўлур. Хар шинакнинг улуғлиғи бир кент чоқлик бўлур. Мунинг атрофиға чахор бурча девор солиб ичинда ху,хралар ва саройлар ва манзил ва яхши ерлар солиб девон анда ўлтуруб даъвогарнинг ва гунохкорнинг даъвосини ва гунохини сўрар. Уттуз беш йил /87 а/ подшохлик килди. Тақи вафот топди. Муддати умри егмиш уч йил эрди. Анинг ажойиб ва ғаройиб иши кўп эрди. Анинг барчасини айтсақ бу китобға сиғмас буллди. Анинг учун мухтасар қилдуқ.

## ТЕМУР КООН БИН ЧИМКИМ БИН ҚУБИЛАЙ КООННИНГ ХОН БЎЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Қооннинг Чимким отлиғ ўғли бор эрди. Ани валиахд килиб эрди. Ул қооннинг тирикликинда улди. Анинг Темур коон отлиғ ўғли бор эрди. Ажаб баходир ва жувонмард эрди. Қоон ани валиахд килиб эрди. Туркистоннинг хукумати анда эрди. Қооннинг

анин эшитиб Хонбалиғ борди. Хонбалиғда ани хонлик маснада ўлтуртдилар. Оламни адл дод бирла суурди ва кўп вилоятларфатх килди. Жувонмардликда якто эрди. Бир йил Хитойда кўп ёғиб ют бўлди. Таки тамом халқнинг йилки ва тева ва сиғир ва кирилди. Тамом халқнинг ўлган молининг пулини берди. Мунингтек юз минг яхши ишлар килиб эрди, мухтасар қилдук. и йил подшохлик қилди. Ахирул амр иллати саръ ва лақваға ифтор бўлуб дорул фанодин дорул бакоға кетди.



## БЕШИНЧИ БОБ

## ЧИНГИЗХОННИНГ ИККИНЧИ УғЛИ ЧИҒАТОЙХОННИНГ ВА АНИНГ АВЛОДИНДАН МОВАРОУННАХР ВА ҚОШҒАРДА ПОДШОХЛИК ҚИЛҒАНЛАРНИНГ ЗИКРИ /87б/

Чиғатойхон хайбатлиқ ва сиёсатлиқ подшох эрди. Оқил ва доно эрди. Чингизхон Мовароуннахрни ва Хоразмнинг баъзисини, билоди уйғур ва Кошғар, Бадахшон, Балх, Ғазнин то Синд сувиғача анга бериб эрди. Бу айтилған вилоятнинг хеч қайсисиға ӱзи борған йўқ.
 Саккокий анинг надими эрди. Бир кун Саккокий дуо ўкуб бир лашкар кўргузди ким, ул лашкарнинг ўзи ва салохи ӱтдин эрди. Чиғатойхон беихтиёр вахм килди. Чиғатойхоннинг бир вазири бор эрди. Саккокий бирлан ёмон эрди. Бир кун вақт топиб Саккокийдин ғийбат қилиб бандлаб зиндонға солдурди. Ахирул зиндонда улди. Андак ясоқлар пайдо қилди ким, тамом халқ андин танг бўлдилар. Ахирул амр бир хасталиққа учради ким табиблар иложиндин ожиз бўлдилар, ахир тарих олти юз қирқда дунёдин ўтди.

## ЧИҒАТОЙХОННИНГ /88 а/ ХОТУНЛАРИ ВА УҒЛОНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Чиғатойхоннинг хотуни ва кумалари кўп эрди. Аммо икки хотуни мўътабар эрди. Бирининг оти Ясулун турур.

Кўнқиратнинг подшохи Қуба нўён теганнинғ қизи эрди. Чиғатойхоннинг мўътабар ўғловлари андин бўлған турур. Яна бириниг оти Туркан Хотун турур. Ясулун хотунининг синглиси турур. Ясулун ўлгандин сўнг олиб эрди. Чиғатойхоннинг етти ўғли бор эрди. Бу тартиб бирлан: аввалғининг оти Мутукан. Ясулун хотундин туғуб эрди. Иккинчи ўғлининг оти Мучм, учинчи ўғлининг оти Баладши, тўртинчи ўғлинин оти Сайинбилга, бешинчи ўғлининг оти Сарман, олтинчи ўғлининг оти Я्रсумунка, еттинчи ўғлининг оти Байдар.

## ЧИҒАТОЙХОННИНГ АВЛОДИНДИН МОВАРОУННАХРДА ПОДШОХЛИК ҚИЛҒАНЛАРНИНГ ЗИКРИ

Чиғатойхон ўлгандин сўнг Қора Хулагу бин Мутукан бин Чиғатойхон подшох бўлди. Андин сўнг Муборакшох бин Қорахулагу бин Мутукан бин Чиғатойхон подшох бўлди. Аммо Муборакшох тифл эрди. Онаси Арғана хотун мамлакатнинг яхши ва ёмонини сўрар эрди. Андин сўнг Алғу бин Байдар бин Чиғатой подшох бўлди. Андин Барақхон бин Ясунту бин Мутун бин Чиғатойхон подшох бўлди. Тақи икки йилдин сўнг мусулмон бўяд. Анга Султон Ғиёсиддин лақаб куйдилар /88 б/ ул киши ким Чиғатой авлодиндин Мовароуннахрда Нури имонға мушараф бўлди, ул эрди. Андин сўнг Беги бин Сарман бин Чиғатойхон подшох бўлди. Андин сўнг Буға Темурхон бин Қудағай бин Бузай бин Мутукан бин Чиғатойхон подшох бўлди. Андин сўнг Дуйчечан бин Бароқхон бин Ясунту бин Мутукан бин Чиғатойхон подшох бўлди. Андин сўнг Кунчахон бин Дўйчечан бин Барокхон хон бўлди. Андин сўнг Талиғу бин Қудгай бин Бузай бин Мутукан бин Чиғатойхон подшох бўлди. Андин сўнг Эсан Буға бин Дўйчечан хон бўлди. Андин сўнг Кўпак бин Дўйчечан хон бўлди. Андин сўнг Дўй Темурхон бин Дўйчечан хон бўлди. Андин сўнг Тарма Ширин бин Дўйчечан хон бўлди. Таки мусулмон бўлди. Тамоми улуси Мовароуннахр анга табъият килиб мусулмон буллдилар. Ул Бароқхоннинг мусулмон булғани айтилиб эрди. Бароқхон ўлгандин сўнг тамом мусулмон бўлғанлар қайтиб аввалғи динларига кириб эрдилар, аммо Тарма Ширин бирлан мусулмон бўлғанлар қайтмадилар. Андин сўнг Бўрон бин Дўй Темур бин Дўй Чечан подшох бўдди. Андин сўнг Чанакши бин Абукан бин Дўй Чечан подшох бўлди. Андин сўнг Ясун Темур бин Абукан бин Дўй Чечан подшох булли. Чанакчи бирлан Ясун / 89 a / Темур бир ота ва бир онадин туғуб эрди. Ясун Темур Чанакшини ултурмакка иттифок қилиб эрди. Онаси бу хабарни Чанакшига айтди. Андин сўнг Чанакши бирлан Ясун Темур саф тортиб уруштилар. Ясун Темур Чанакшини босиб ўзини ва лашкарини ўлтурди. Тақа онасининг икки эмчакини кести. Андин сўнг Ў гадойхон наслиндин Али султон деган Чиғатойхон авлодиға ғолиб бўлди. Тақи Мовароуннахрда подшох бўлди. Андин сўнг Мухаммад бин Пўлод бин Кунчак бин Дўй Чечан подшох бўлди. Андин сўнг Қозон Султонхон бин Ясур бин Ўрак Темур бин Буға Темур бин Кудағай бин Бузай бин Мутукан бин Чиғатойхон подшох бўлди. Маълум бўлсинким Чиғатойхон авлодидин Мовароуннахрда йигирма бир киши подшохлик қилди. Андин су́нг хар икки Чиғатойхон авлодидин подшох бўлди, умаролар хон ясаб хонлик маснадинда ўлтуртдилар. Аммо оти хон бўлди. Ва лекин хукумат маслахатиға хеч нимарсага ихтиёри бўлмади. Бу сўзнинг ростлиқиға бу гувох турурким Қозон Султонхон ажаб подшохи ғаюр эрди. Хар вақт умаролар кўрунушга борур бўлсалар ўғлон ушоқлари бирлан хўшлашиб ва бажаллик тилаб борур эрдилар. Бу сабабдин халк анга осий бўлдилар. Тақи туниб халқиндин Амир Қазған теган Козон / 89 б/ Султонхонға тиғ тортди. Бу иккиси мукотала килдилар. Козон Султонхон Амир Қазғанни босиб, анинг тобиъларини қатлу

эорат килиб келиб, Қарши қишлади. Амир Қазған қочиб қутилди. Аммо Қаршида кўп кор ёғди-да Қозон Султонхоннинг лашкарининг отлари тамом қирилди. Амир Қазған бу холдин хабар тониб лашкари бенихоят бирлан келиб Қозон Султон бирлан мухораба қилди. Тақи Амир Қазған музаффар бўлиб, Қозон Султонхонни даражая шаходатга еткурди.

Чингизхоннинг ўли Чиғатойхон наслидин Мовароуннахрда то Қозон Султонхоннинг шаходатигача юз тақи тўққуз йил салтанат сурдилар. Йигирма бир тан эрдилар. Алкисса Амир Қазған Донишмандчахон бин Қайдухон бин Тайни бин Ў гадой қоон бин Чингизхонни хон қилди. Икки йилдин сўнг ани ўлтурди. Андин сўнг Баёнқулихон бин Сурғу бин Дўй Чечан бин Барок бин Ясушу бин Мутукан бин Чиғатойхон бин Чингихонни хон хилдилар. Амир Қазған ўлгандин сўнг ўғли Абдуллох Баёнкулихоннинг хотуниға ошиқ бўли. Таки хонни бегунох ўлтурди-да Темуршох бин Ясуи Темур бин Бўка бин Дйй Чечан бин Барокхон бин Ясунтухон бин Мутукан бин Чиғатойхонни хон килди. Амир Абдуллох улгандин сўвг анинг биродарзодаси амир Хусайн бин Бисалай / 90 а/ бин Амир Қазғаи туният одил султон бин Мухаммад Пулод бин Кунчак бин Дуй Чечан бин Бароқхон бин Ясунту бин Мутукан бин Чиғатойхонни хон қилди. Вақтики Амир Темур Амир Хусайннинг қасдиға отланғанда Амир Хусайн Хондин бадгумон бўлиб хоннинг кўлиноёкин боғлаб дарёға ташлаб ўлтурди. Тақи андин сўнгҚабул Султон бин Дурчи бин Илчикдой бин Дўй Чечанни хон килди. Андин сўнг Амир Темур Тарағай барлас Балх устунда Амир Хусайн бирла мукотала қилиб, Амир Темур музаффар бўлиб, Амир Хусайн бирлан хонини ўлтурди. Андин сўнг Амир Темур Суюрғитмишхон бин Донишмандчахон бин Қайду бин Тойни бин Угадой коон бин Чингизхонни хон қилди. Суюрғитмишхон хак рахматига кетгандин сўнг анинг ўғли Махмуд Султонни огасининг ўрнунда хон қилдилар. Қозон Султонхондин сўнг айтилған хонларнинг оти хон эрди ва бас, хеч инга ихтиёри йўк эрди. Алкисса хар ерда хар қабиланинг улуғи ўз олдина хон кўтардилар. Мулуки тавойиф кўп бўлди. Амир Темур бин Тарағай барлас кариндош-уруғини йиғиб бир соат мукотала ва мухорабадин фароғат бўлмади. Ул замонда Чиғатойхон наслиндин Тўқлик Темурхон теган Кошғарда азим эионхон булуб эрди.

Мовароуннахрнинг ахборотини эшитиб хавас қилиб лашкари бенихоят бирлан Мозароуннахрга келди. Бир неча / 90 б/ халк тобиъ бўлди. Бир неча халк хоннинг қўлинда улдди. Бир неча халк қочиб кетди. Амир Хусайн бирлан Амир Темур кочиб Некудари Хазора ичига бордилар. Тўклик Темурхон бир йил Мовароуннахрда турди. Илёс хожа отлиғ уғли бор эрди. Мовароуннахрнинг хукуматини анга берди. Тақи ўзи Кошғар кайтиб кетди. Бир йилдин сўнг ўлди. Анииг ўлган хабарини энитиб Амир Темур бирлан Амир Хусайн келиб Илёсхожахон бирлан муқотала ва мухораба қилдилар. Илёс хожа кочиб Кошғар кетди. Андин сўнг Мовароуннахрда бу икки амирдин ўзга улуғ киши йўк эрди. Ахирул амр бу икки амир Балх устунда мухораба килдилар. Амир Темур Музаффар бўлиб, Амир Хусайнни уултуруб Мовароукнахрда якка ўзи бўлди. Суюрғитмишхонни

зохирда хон килиб тахтда ўлтуртди. Маънода ӱзи хон эрди. Хутбани анинг отина ўкур эрди. Суюрғитмишхоннинг ёлғончи султондин ймгирми икки йил ўткандин сўнг хон хақ рахматига кетди. Андин сӱнг Амир Темур анинг ўғли Султон Махмудхонни хон қилди. Султон Махмуд Амир Темурни ва анинг авлодини андағ азиз ва улуғ тутар эрди ким, хеч важхдин Амир Темурнинг хотириға ғубор ўлтурмас эрди. Кеча ва кундуз қуръон ва намоз ўкуб рузз тутуб Амир Темуриинг /91 a/ дуоий давлатини қилиб ўлтурур эрди. Амир Темур ёрлиқларнинг тўғрисида одил Махмудхон хукминдин Амир Ғозий сўзимиз теб ёздурур эрди. Тўйда ва ийдларда Амир Темур хонға кўрунуш қилиб, адаб бирлан чўк тушуб ўлтурур эрди. Элчи келғанда хам Амир Темур хонни кўрунуш қилиб адаб бирлан ўлтурур эрди. Алкисса Амир Темурнинг султондин ўттиз уч йил ўтуб ва умриндин олтмиш етти йил ўткандин сўнг Рум устига борди. Тақи Илдирим Баязид бирлан рубаруй бўлиб субхидамдин ярим кечагача урушти. Илдирим Баязид қочти. Махмудхон анинг ортиндин қавди. Тақи тангласи пещин ортидин етиб Илдирим Баязидни тутуб Амир Темурнинг олдиға олиб келди. Амир Темур ул йил Румда туриб Илдирим Баязид бирлан Махмудхонни ўлтуруб хутбани ўз отиға уукутиб ва сиккани ўз отиға қокдурди. Андин сӱнг қайтиб Самарқанд келди. Тақи Хитой мамлакатининг устига отланди-да Ўтрор келганда, дорул фанодин дорул бақоға рихлат қилди. Муддати умри етмиш бир йил ва муддати салтанати ўттуз олти йил эрди. Тарихи хижрий саккиз юз еттида эрди.

## ТЎҚЛУК ТЕМУр ХОННИНГ МУСУЛМОН БӰЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Чиғатойхон авлодиндин Элхожа лақаби Эсан Буға бин Дуй Чечан бин Барок бин Ясунту бин Мутукан бин Чиғатойхон Мовароуннахрда /91 б/ гуғуб эрди. Кошғар, Ёркенд, Олатоғ, Уйғуристон мамлакатинда Чиғатойхон наслидин хеч подшохи нофиз фармон йўқ эрди. Ул сабабдин умарои муғул йиғилиб кенгаш қилиб Бухородин Эсан Буғани келтуруб Қошғар, Еркенд ва Олатоғ ва Мӱғулистонда подшох қилдилар ва подшохи азим бўлди. Анинг Сотилмиш хотун теган хотуни бор эрди. Анинг хеч ўғлони бўлмас эрди. Ул сабабдин Манглай отли канизи бор эрди. Ани ўрдда сақлаб, анга бокар эрди. Ногох ул канизак хондин хомила булди. Хон іинкорға кетканда Сотилмиш хотун ул канызакни Шира ўғул теган мўғулға берди. Таки айтди ким сен бу мулкда турма кўчуб Мўғул юртиға бориб анда сокин бўлғил, теди. Ул мўғул бу сўзға амал қилиб кўчиб кетди. Аммо ул канизакнинг хондин хомила булғанини тамом халк билиб эрди. Хон шикордан келганда ул канизни сўрди, эрса, тамом воқеотни айтдилар. Хон Сотилмиш хотунға хеч сўз темади. Анинг учун ким муғулнинг коидаси турур ким подшох неча хотун олса, бир хотунини ўзгаларига хоким қилур эрдилар. Бу хотун ўзга хотунларға хар нимарса теса анга сўз темас эрдилар. Анинг учун анга сўз темади. Бир неча кундин сўнг Эсан Буға хон ўлди. Чиғатой авлодидин нюдшохлиқға лойиқ киши колмади. Хар кабила ўз олдиға бир хон

кўтардилар. Мулуки /92 а/ тавойиф кўп бўлди. Эсан Буғахоннинг Амир Пўлодчи теган амири бор эрди. Манглай хотуннинг хомила кетганидин хабардор эрди. Тощтемур теганга уч юз куй берди озук учун. Тақи айтди, хар вақт сен Манглай хотундин ва анинг хамлиндин хабар топуб келсанг хадсиз ва нихоятсиз танга берурман теб ваъда қилиб Тоштемурни юборди. Тоштемур хам оламни гашт қилиб ғузари мўғул юртиға тушди. Ногох бир махаллага келиб, Бу махалла кимнинг махалласи турур теб сўради. Шира ўғулнинг махалласи турур тедилар. Тоштемур Манглай хотуннинг хамлининг хабарин сўради. Манглай хотуннинг Эсан Бўғадин бир ўғли бўлди. Отини Тўклук Темур қййдилар ва Шира ўғулдин бир ўғли бўлди. Анинг отини Темур Малик қўюб турурлар. Иккиси хам махаллада ўйнаб юриб эрди. Алқисса Тоштемур кўп хийлалар қилиб Тўқлуқ Темурхонни Амир Пўлодчига келтурди. Андин сўнг Амир Пўлодчи дўғлат Тўклук Темурхонни хон кўтариб мўғул расминча туйлар қилди. Тўқлук Темурхон оз вақтда Кошғар, Ёркенд, Олатоғ ва Уйғуристонни олди, андин сўнг Муовароуннахр мамлакатини тахти тасарруфға киргузуб Илёсхожа отлиғ ўғлини Самарқандда кўюб ўзи қайтиб келиб хак рахматига кетди. Ул киши ким Чингизхон наслиндин Кошғарда /92 a/ мусулмон бўлди ул эрди. Мусулмон бўлмоқининг сабаби бу эрди ким бир кун ўти қилдурди. Тақи щикор қилиб юруб эрди, ногох бир жамоатға назари тушди, кўчуб келиб ўлтуруб эрдилар. Хон хукм килди, шу жамоатнинг кўлун ва бўйнун боғлаб олиб келинглар теб. Ясавуллар бориб боғлаб олиб келдилар. Хон айтди ким менинг ёрлиқимни тутмай менинг ииикоргохимда не қилиб юрубсизлар. Аммо хон ёрлиқ қилиб эрди: «Шикоргохда киши юрумасун», теб. Бу боғлаб келтурган халқнинг улуғи Щайх Жамолиддин теган эрди. Шайх Шужоъуддин Бухорийнинг авлодидин бўлар. Ота-онадин сохиб хол турурлар. Шайх айтдилар: Биз мусофирмиз, подшохнинг ёрлик килғанини билганимиз йўк. Катак теган ердин кўчуб келамиз. Хон сўрди ким тожикмусиз теб. Шайх айтди ким тожикмиз тедилар. Хон тожикдин ит хам ортуқ турур теди. Шайх айтдилар имон бизда бўлмаса, итдин хам кам турурмиз тедилар. Бу сўз хоннинг кўнглинга асар қилиб бир ясавулга буюрди ким, мен қайтиб тушкандин сўнг бу тожикни олнб келгайсен теб. Хон қайтиб тушкандин сўнг ясавул ул шайхни хон олдиға олиб борди. Хон хнлватда ўлтуруб эрди. Хон айтди: «Сен имонсиз киши итдин хам кам турур тединг, ул суззнинг маъноси не турур. Имон теган /93 а/ не турур», теди. Шайх имонни андағ таъриф қилди ким, хоннинг тощдай қаттиғ кўнгли мумдай юмшок бўлди ва куфрни андағ мазаммат қилди ким хон куфрдин безор бўлди ва кўп йиғлади. Тақи шайхга айпди, алхол мусулмонлиқни ошкора килсам, халқни йўлға келтура билман. Сабр қилғил тақи хар вакт маврусий мамлакатларимни олсам албатта менинг ёнимға кел, теб кўп муболағалар қилди. Шайх кайтиб ўз кўшиға келди. Бир неча вақтдин сўнг шайх хаста булдилар-да ўғиллариға васият қилдилар. Айтдилар ким бу хон улуғ подшох бўлғуси турур. Албатта кўрқмай хоннинг қатиға бориб, менинг саломимни еткургил. Тақи менинг бирлан ахд қилғанини айтғил, зинхор кўрқмағил теди. Тақи дорул фанодин дорул бақоға

кетди. Шайхнинг ўғилларининг оти Рашидиддин эрди. Шайх аларни валиахд қилдилар. Андин бир неча йил ўткандин сўнг, хон Кошғар, Тошкенд, Ёркенд, Уйғуристон, Андиган /Андижон/, Самарқанд, Бухоро ва тамоми Мовароуннахрни олди. Шайх Рашидиддин отасининг васиятини айтмоқ учун хоннинг ӱрдусиға келди. Харчанд саъй қилди, хонни кўра билмади. Бир кун субх содиқ бўлғанда урдунинг ёниға келиб баланд овоз бирлан азон айтди. Хон бу овозни эщитиб киши юборди, бориб шул кичқурған кицини олиб кел теб. Бориб шайхни олиб келди, Хон айтди, сен /93 б / бизни чучук уйқудин не учун уйғатдунг" теди. Шайх Ранидиддин оталарининг хар нима айтған сўзларини бир-бир хоняа баён қилдилар. Хон ўзи калимаи шаходатни айтиб мусулмон бўлди. Таки умароларни чақириб мусулмон қилди. Аммо бир беги бор эрди Чурос отлиғ. Ул айтди мунда бир пахлавон бор турур. Бу тожик анинг бирлан кураш тутсун. Агар ани йиқса мен мусулмон бўлайин теди. Хар чанд хон манъ қилди, қабул қилмади. Цайх Рашиддидин айтди, Амир Чурос яхши шарт қилди. Пахловонни олиб келинг кураш туталинг теди. Муғулнинг пахлавонини олиб келдилар. Шайх анинг бирлан кураш тутуб талашиб юруганда шайх пахлавоннинг кўкракина бир салло урди. Гахлавон бехуш бўлиб йикилди. Бир замондин сўнг пахлавон ўз холина келиб калимаи шаходатни айта-айта ериндин турди. Тақи шайхнинг оёқиға йиқилди. Ул холни кўруб Амир Чурос мусулмон бўлди. Ул кун юз олтмиц минг киши мусулмон бўлди. Чиғатой элининг ичинда ислом ошкора бӱлди. Бир неча кундин сўнг Амир Пуулодчи вафот топди. Тўқлук Темурхонни хонлик мансабида ўлтурғузиб эрди, ўзи амирул умаро эрди. Андин етти яшар ўғил қолди. Худойдод отлиғ. Отасининг мансабини анга берди. Аммо Амир Пўлодчи беш ақа-ини эрдк. Учланчи инисининг оти Қамариддин эрди. Ул ажаб бебок эрди. Аммо азимул жусса пахлавон эрди. Алқисса бир кун хон кўруниш /94 а/ хонада ўлтуруб эрди, келиб Қамариддин арз қилди. Амир Худойдод тифл турур. Мундағ улуғ элга сардорлик қилиб бошкора билмас. Анинг мансабини менга беринг, то ул эл бошкарғудай бўлғунча менда турсун теди. Хон ани қабул килмади. Ул сабабдин Қамариддин хондин оғриб кўнглунда сақлади. Тўқлуқ темурхон тарих етти юз ӱттузда таваллуд тобди. $\ddot{\text { У }}_{\text {н }}$ олти ёшинда Амир Пўлодчи дўғлатнинг саъйи бирлан келиб хон бўлди. Йигирма тўрт ёшинда нури имонға мушарраф бўлиб мусулмон булди. Ўттуз тўрт ёшинда Тангрининг хукмини биткариб, дорулфанодин дорул бакоға кетди. Хоннинг вафотидан сўнг Қамариддин дуғлат хуруж қилиб Илёсхожа бин Тўклуқ Темурхонни шахид қилди. Ул кун Тўқлук Темурхоннинг наслиндин улуғ ва кичик ўн саккиз кишини даражаи шаходатга еткурдилар. Тақи эътиборли кишиларини қўйди ким хар ерда Тўқлуқ Темурхоннинг наслиндин мавжуд бўлса ўлтурунг теб. Андин сўнг Камариддин ўзига хон от кўюб хутба ва сиккани ўз отиға қилди. Аммо Тўқлук Темурхондин бир сут эматурған уғлон бор эрди. Анинг онасининг оти Амир Оға эрди. Амир Оға хотун бу уғлонни олиб Амир Хуцойдод қашиға борди. Амир Худойдод бу уғулни кеплади. Харчанд Қамариддин киши юборди, бермади. Ул вактда Амир Темур лашкари бенихоят бирлан

Камариддиннинг устига келди. Булар муқотала мужодалага машғул бўланда Амир Худойдод Тўқлуқ Темурхоннинг ўғлина /94б/ энагалар таъйин қилиб, аларға топшуруб, бир неча эьтиборли кишилар бирлан кўхи Бадахшонға юборди, анда сокин бўлунглар теб. Алкисса Амир Темур Қамариддиннинг устига беш мартаба келди. Хар келганда саф оройлик қилиб урушур эрдилар. Алқисса Амир Темур сўнгқи келганида Қамариддин иллати истисқоға учраб эрди Амир Темурнинг келатурғанини эшитиб бир неча халк кочтилар. Анинг учун ким Қамариддинда бир нафасдин ўзга хусни харакати йўқ эрди. Биззарура бир неча кунлик озук бирлан Қамариддинни бир канизакка топшуруб бир улуғ биша бор эрди, анга юбордилар. Бир неча кундин сўнг эшиттилар ким Амир Темурнинг келатурғани ғалати эрмиш теб. Халқ кайтиб ерлик ерина келдилар. Қамариддин учун бишага киши юбордилар. Ул кишилар бишага бориб Қамариддинни чандон истадилар ким, андин осор ва аломат топмай кайтиб келдилар. Ахир маълум бўлди ким Қамариддин Малики Жахимнинг хизматига боруб турур. Алқисса ул ўғлон ким кўхи Бадахшонға юбориб эрдилар, анинг оти. Хизрхожа турур. Ул Хизрхожани келтуруб отасининг ўрниға хон қилдилар. Ул вақтдин то бу вақтғача хар подшо ким Кошғар Еркендда бор Хизрхожахон бин Тўклук Темурхон бин Эсан Буғахон бин Дуйчечан бин Барокхон бин Ясунту бин Мутукан бин Чиғатойхон бин Чингизхон /95 a/ нинг наслиндин турурлар. Ок манқит қабиласидин Қутлуқкиё теган бир киши бор эрди. Анинг бир ўғли, бир қизи бор эрди. Қизни Темурбек ўғлон олди. Темур Қутлуқхон андин вужудға келди. Ў ғлининг оти Эдигай турур. Ул Тўқтамишхонға навкар бўлди. Вактики Тўқтамиш Урусхондин қочиб Темурбийнинг ёниға Самарқанд келди. Ортиндин Эдигай манғит келди, айтди ким Ўрусхон жамъи лашкар килиб бу тарафга мутаважжих бўлди, теб. Темурбийнинг мадади бирлан Тўқтамишхон Урусхонни босиб Жўчихоннинг халқиға эга бўлуб шахри Саройда хонлик тахтинда ўлтурди. Темур Кутлуқхон хадди Тамизга еткандин сўнг Эдигай манқит Тўқтамишхондин айрилиб Темур кутлуқхонға кўщулди. Анинг учун ким Темур қутлукхон Эдигай манқитнинг хохарзодаси эрди. Темур Қуттлуқнинг кўнглинда подшохлик дағдағаси бор эрди. Ул сабабдин Тўқтамишхонға гарданкашлик килур эрди. Тўқтамишхон ани тутуб ўлтурмакка қасд қилди. Темур Кутлукхон андин қочиб Темурбийнинг ёниға келди. Эдигай манқит Темур Қутлукдин айрилиб колиб эрди. Олти ойдин сўнг Эдигай манқит Темур Қутлукға келиб қўшулди. Бир неча вақтдин сўнг Амир Темур Эрон мамлакатига отланди. Тўқтамишхон Мовароуннахрни холи топуб Самарқандға келиб бир неча мусулмонларни шахид қилиб, қатл ва ғорат килиб, қайтиб /95 б/ кетди. Амир Темур бу хабарни эшитиб қайтиб келиб Самарқандда турмай Тўқтамишхоннинг устига отланди. Бориб Атил сувининг бўюнда Тўктамишхон бирлан уруштилар. Ахир Амир Темур нусрат топуб Тўктамишхон кочиб кетди. Темуро̆ий кўп халқни қатлиом килди. Юқорида айтиб эрди ким Темур Кутлуқхон Тўктамишхондин кочиб Амир Темурнинг кошиға келди теб. Шул Темур Қутлук бир чирикда Амир Темур бирлан хамрох эрди. Келиб Амир Темурга арз қилди

ким Тўқтамишхон менинг маврусий халкимни зўр бирлан олиб эрди. Эмди андағ эшитаман ким аларнинг барчаси сиххат ва саломат эрмиш. Arap рухсат берсангиз аларнинг барчасин сизнинг хизматингизга олиб келур эрдим теб. Амир Темур таки Темур Кутлуқға рухсат берди. Темур Кутлуқ элини Атил сувининг буюнда топди. Тақи кўчуруб Амир Темурнинг тарафига равон бўлди. Бир неча манзил келгандин сўнг Эдигай манқит Темур Кутлуқхонға айтди ким, бу халқни Темурбийга элтканингдин не фойда. Темурбий бу халқни Самарқандға олиб бориб хар кайсини бир ерга юборур. Сен аввалқидек Темурбийға навкар бўлиб юрурсен теди. Темур Қутлук ӱғлон Эдигай манғитнинг сўзина амал килиб қабиланинг оқсақоллиларин йиғиб айтди, ким, сизларни Темурбий ўлтуруб, ўғлон-ушоқинтиз асир қилур теди. Анда халк айтдилар биз сени /96 а/ учун бор турурмиз. Йўқ эрса биз Темурбийни танимасмиз тедилар. Андин сўнг Темур Қутлуқ ўғлон элини олиб қайтди. Таки бориб бир гўшада ўлтурди.



Куюкхон бин Ўгадой Қоон ўлгандин сӱнr Мангу Қоон бин Тўлихон хон бўлди. Тақи халқиндин Ўйрат Арғун ақа теганни Хуросонға хоким килиб юборди. Арғун ақанинг хукматиндин ўн йил ўткандин сӱнг, Арғун ақа ўлди. Андин сўнг Мавгу Қоон ўзининг иниси Хулагухонни лашкарининг бешдин бирини бериб Эрон мамлакатининг хукуматини берди. Ул Эронға келиб жамоаи мулохадани ва халифа Муътасимни уллтуруб, аларнинг мулкини тахту тасарруфга киргизди. Андин бориб Шом мамлакатини олди. Тақи тўқкуз йил подшохлик қилиб дунёдин ўтди. Андин сўнг Абақахон бин Хулагухон аъми /амаки/ Кубилай Қооннинг хукми бирлан отасининг ӱрнунда ўлтурди. Ӱн етти йил хонлиқ қилиб отаси кейинидин кетди. Андин сўнғ Ахмадхон бин Хулагухон поднох бўлди. Анинг подшохлиқиндин икки йил ўткандин сўнг Аркун бин Абақахон бин Хулагухон ани ўлтуруб, анинг еринда ултурди. Ул хам етти йил подшохлиқ қилиб дунёдан нақл килди. /96 б/ Андин сўнг Арғунхоннинг иниси Кунжайту бин Абақа бин Хулагухон хон бўлди. Анинг подшохликиндин тўрт йил ўткандин сўнг Бойду бин Тарағай бин Хулагухон ани ўлтуриб, ўрнинда хон бўлди. Анинг подшохлиқиндин саккиз ой ўткандин сўн Ғазанхон бир Арғунхон бин Абақахон бин Хулагухон ани ўлтуруб, анинг уурнунда подшох бўлди. Тўлихон наслиндин Эронда ул кишики дини исломға мушарраф бўлди, ул эрди. Дини Исломнинг шухратига кўшиц қилди. Куфр пинхон бўлди. Бутхоналарни ўтға ёкди. Анинг сабабиндин Эроннинн жамиъ мўғули дини исломға мушарраф бўлди. Подшохликиндин тўқкуз йил ўткандин сўнг тарих етти юз тақи бирда дорул фанодин дорул бақоға кетди. Муддати умри уттуз йил эрди. Андин сўнг Улжайту бин Арғунхон бин Абақахон бин Хулагухон подшох бўлди. Ўн уч йил подшохлик қилиб вафот топди. Андин сўнг Абусаидхон бин Улжайтухон подшох бўлди. Абусаидхон отаси ўлганда ўн икки ёшинда эрди, ул сабабдин бир неча вакт зимоми ихтиёрин Амир Чўпон Салдузға берди. Подшохликиндин ўн тўкқиз йил ўткандин сўнг хак рахматиға кетди.

## ХУЛАГУХОН НАСЛИНДИН ЭРОН МАМЛАКАТИДА АБУСАИДХОНДИН СУНГ УМАРОЛАР ХОН ҚИЛҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Маълум бўлсунким бу хонларнинг оти хон турур /97a/ Мамлакат маслахатида хеч ихтиёри йўк турур. Таки Сулдузнинг умаролари ким аларни чўпонилар дерлар.

Абусаидхондин суунг умаролар Арпахонки ОртуК Бўка бин Тўлихон наслиндин эрди, хон кўтардилар. Али Ўйротки Бағдод хокими эрди, Мусо бин Али бин Бойду бин Тарағай бин Хулагухонни хон қилди. Арпахон бирлан урушиб ғолиб келди. Таки Арпахонни ўлтуруб мамлакатини тахту тасарруфиға киргузди. Ул вактда Шайх Хасан Жалайирки анга Шайх Хасан Бузург дерлар, Румнинr хокими эрди. Ул Мусохоннинг хон бўлғанини эшитиб Мухаммад бин Иўлкутлук бин Темур бин Анбарчи бин Мангу Темур бин Хулагухонни хон қилиб Румдин ва Гуржидин лашкари азим жамъ қилиб Эрон тарафига мутаважжих булди. Келиб Табриз устинда Мусохон бирлан урушиб ғолиб келди. Али Ўйратки, ўйрот халқининг улуги эрди, улди. Мусохон кочиб ўйот элининг ичина борди. Ул вактда Шайх Али бин Амир Али Кўшчики Хуросон хокими эрди. Бу хабарни эшитиб Хуросонда уллтурған тамом мўғулни жамъ қилиб Бастом бордилар. Чингизхоннинг иниси, Жўчи қайсарнинг наслидин Taға Темур теган Мозандаронға хоким эрди, ани келтуруб хон қилдилар. Тақи Мухаммадхонки Шайх Хасан Жалайирнинг хони эрди, анинг устига юрудилар. Озарбайгон келганда ўйрот халки бирлан Мусохон келиб Тағай Темурга /97б/ кўшулди. Шайх Хасан Жалайир бу хабарни эшитиб каршу келди. Бу икки гурух сахройи Гарим /Карам/ рудда мухораба килдилар.Шайх Хасан Жалайир музаффар буллди. Мусохон урушда ўлди. Таға Темур Шайх Али бин Амир Али қочиб Хуросонға кетдилар. Шайх Хасан бин Темуртош бин Амир чўпон Сулдузки, анга Шайх Хасан Кучак дерлар, Абусаидхоннинг амри бирлан Румнинг бир тарафинда хоким эрди. Ул хам бу хабарларни эшитиб лашкари бенихоят бирлан Шайх Хасан Жалайирнинг устига юруди. Бу икки гурух Нахчиван устинда урушдилар. Шайх Хасан Кучак музаффар булди. Мухаммадхон урушда ўлди. Шайх Хасан Жалайир кочиб Султония кетди. Шайх Хасан Кучак Соттибек Хотун бинти Султон Мухаммад хар бандани Табризда тахтда ўлтиртди. Таки Шайх Хасан жалайир илгари келиб Шайх Хасан Кучакка тобиъ бўлиб сулх килдилар. Тақи бир йилдин сўнг Шайх Хасан Кучак Соттибек хотунни иъзл қилиб Сулаймон бин Мухаммад бин Санака бин Юшумут бин Хулагухонни хон қилди. Таки Соттибек хотунни анинг никохига киргизди. Бир неча вақтдин сўнг Амир Шайх Хасан бузург Амир Шайх Хасан Кучакдин рўйгардон бўлиб Бағдод борди. Тақи Жахон Темур бин Олафаранг бин Кунжайтухон бин Абақахон бин Халагухонни хон қилди. Тақи лапкар жамъ қилиб келиб Шайх Хасан Кучак Сулдуз бирлан мукотала қилди. Шайх Хасан Кучак музаффар бўлди Шайх Хасан бучур /98 а/ жалайир кочиб Бағдод келди. Тақи хонни иъзл килди mi ўзи хон бўлди. Андин сўнг Шайх Хасан Кучакнинг бир араб


хотуни бор эрди. Ул хотунға Якубшох тенан ошиқ эрди. Хотун хам анга ошиқ эрди. Бир кун Якубшох бир гунох килди. Анинг учун Шайх Хасан ани зиндонға солди. Бу хотун хаёл килди ким ани бу хотун бирлан иши бор теб, зиндонға солған бўлғай. Ул сабабддин бир кеча Амир Шайх Хасан маст бўлиб келиб ётғонда бу араб зан Шайх Хасаннинг моясиндин тутуб товлай-товлай ўлтурди. Андин сўнг IШайх Хасан Кучакнинг иниси Малик Ашраф теган ақасининг урнунда ўлтурди. Хулагухон наслиндин Ануширвон теганини хон килди. Бир неча вактдин сўнг ани иъзл қилиб ўзи хон бўлди. Хутба ва сиккани ўз отиға қилди. Бу Малик Ашраф ажаб бебок эрди. Мусулмонлар анинг сабабиндин хар тарафга қочиб кетдилар. Қози Мухиддин Бардаъий кочиб Дашги Қипчоқға Жонибекхон қошиға борди. Таки Жонибекхоннинг олдинда Малик Ашрафнинг бебоклигини андаг баён қилди ким Жонибекхон ва жамиъ халойик зор-зор йиғладилар. Ахирул амр Жонибекхон лашкари бенихоят бирлан Малик Ашрафнинғ устига отланди. Озарбайгнин келиб Хўйнинг устунда Малик Ашраф Сулдуз бирлан мухораба қилди /98 б/ Тақи Музаффар бўлуб ва Малик Ашрафни ўлтуруб хаэина ва дафинасина соқиб бўлди. Бу воқеа тарих етти юз тақи эллик тўкқузда эрди.



## ЕТТИНЧИ ВОБ

## ЖӰЧИХОН АВЛОДИНДИН ДАШТИ КИПЧОКДА ПОДШОХЛИК ҚИЈЮАНЛАРНИНГ ЗИКРИ

Аввал Жучихонкя баёи қилали. Жўяихоннннг онасинннт отини Бўртакучй дерлар. Бўртакучин қомюла ордз. Чиннизхон йўклукда Маркит халқининг хони Чингизхоннияг эвини чобти. Тақи Бўртақучинни ўлжа қилиб олиб кетди. Ӱ нгхонннинг хотуни Бўртакучининг эгачиси эрди, Ўнгхон бирлан маркит хонининт орасида дўстлик бор эрди. Ул сабабдин У нгхон Бўртакучинни тилаб олиб पингизхонға коборди. Анинг учун ким Ў нгхон бирлан Чингизхоннинг отаси Есугай баходур дўст эрди. Алкисса Бўртакучин йулда Жўчихонни туғурди. Ул ерда гахвора ййқ эрди ким ани солғайлар. Алқисса эти оғрвмасун теб хомирдин бир нимарса таъбия килиб, анинг ичига солиб олиб келдилар. Чингизхон бу ўғулни кўруб хушхол бўлуб, бизға жўчи келди теди. Мўғул тилинда жўчи теб янги келган мехмонни айтурлар. Ул сабабдин отини Жўчи қўйдилар. Маълум бўлсуя ким Жўчихон отасидин аввал ўлди. Анинг зикри Чингизхон~ нинг достонинда тахрир топуб эрди. Анинг учуз мухтасар қилдук.

## БОТУХОН /99 a/ БИН ЖУ゙ЧИХОННИНГ ЗИКРИ

Чинтизхон Жўчихоннинг ўлганин эшиткандин сўнг ажаб паришон бўлуб аза тутди. Ул вақтда мамлакат маслахати учун ўғлонлари ва умаролариға хамма панд ва насихат айта бошлади ва васиятомиз сўзлар сўзлаша бошлади. Филжумла азадин фориғ бўлғанидин сўнг Уैтжикинга айтди ким, сен Дашти Қипчоқға борғил. Тақи Жўчихоннинг иккиланчи ўғли Боту ва лакаби Сайинхон турур. Ани отасининг тахтинда ўлтуртуб, инилари ва умароларни анга тобиь қилғил. Агар инилари ва умаролари сўзунгни тутмасалар, ўзунг анда турнил. Таки менга арза донт юборгил, биз анинг фикрини қилали теб юборди. Ӱтжикин Ботухоннинг ўрдасиға якин етканда Боту хабар олиб ўлонлари ва иниларини пенвоз юборди.
 азани тоза килдилар. Уч кундин сўнг Ў тжикин Еотухонни отасининг

тахтинда ўлтуртуб Ботунинг инилари ва умаролариға Чингизхоннинг айтған сўзларини айтди. Тамом халқ қабул қилдилар. Аидин сўнг улуғ тўй килиб Мўғул расми бирлан Ботуға оёк бердилар. Боту хам аларға оёк берди ва кўп инъомлар берди. Ул вактда Чингизхоннинг ўрдусиндин бир киши келди ким, хон ўлди теб. Бир замонда андағ аза тутуб йиєлашдилар ким дару девордин /99 б/ ғиривлар чикди. Алкисса азадин фориғ булғандин сўнг Ботухон мамлакатни кичик иниси Тўқай Темурға топшуруб, беш иниси Ўрду, Шайбан, Берка. Чимбай, Баракчаларни олиб ва Утжкин бирлан қўшулуб Чингизхоннинг тахтгохи Коракурум тарафига мутаважжих бўлдилар. Келиб Қерақурумда жамиъ умаролар ва шахзодаларға кўшулдилар. Таки улуғ аза тутудилар. Азадин фориғ бйлғандин сўнг, Ботухон ва жамиъ шахзодалар Чингизхоннинг васияти бирлан Ў гадой коонни тахэда ўлтуртуб, улуғ тўй қилиб коонға оёк бердилар. Коон хам шахзодалар ва умароларға оёк бериб, хазинанинг эшикин очиб андағ инъом берди ким, хеч дарвиш колмай хама ғани бўлдилар. Хитой мамлакатидин бир неча мулкнинг подшохлари ёғи бўлуб эрди, қоон ул тарафга отланур бўлди. Таки Ботухонға хукм килди ким бу сафарда менинг бирлан хамрох бўлғил теб. Вотухон хам бен иниси бирлан отланди. Ул сафарда коон ул мамлакатларнинг барчасини қатл ва ғорат килиб́ қайтиб Қорақурум келди. Тақи Ботухонни ўрус ва черкас ва булғар ва яна узга қальаларға номзод қилди. Ӱзининг ўғли Куюкхон ва Тўлихоннинг ўғли Мансу қоон Чиғатойнинг ўгли Байдарни бу сафарда Ботухонға хизмат қилинг ва мадад беринг теб кўшти. Ботухон буларни олиб отланиб ўзининг тахтгохиға келди. Вотухоннинг иниси Тўқай / 100 a / Темурхон бу жамоатни мехмон қилди. Уч кеча-кундуз сақлади. Андин сўнг Ботухон бу жамоатни қирк кеча-кундуз мехмон килди. Бу қирк кеча-кундузда бир дам айил ва ишратдин холи бўлмадилар. Андин сўнг лашкар жамь қилмокға тугачилар атрофға юборди. Андак фурсатда андағ лашкар жамь бўлди ким хадди ва нихояти йўқ эрди. Маълум буллун ким Жўчихоннинг тахтгохи Дашти кипчокда Кӱк Ўрда теган ер эрди. Матлум бўлсин ким Жўчихоннинг тахтгохи Дашти кипчоқда Кўк Урда теган ер эрди. Маълум бўлсун ким Ботухоннинг мажар, баєцқирд, рус, курил ва намаш, бу юртларни олғани ва ўзининг уллғанини мундин туманда айткумиз турур.

## БЕРКАХОН БИН ЖЎЧИХОННИНГ ДАШТИ КИПЧОКДА ХОН БӰЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Ботухон уулгандин сӱнг Мангу коон Ботухоннинг Сартак ўғлонини хон килди. Ул хануз хонлик маснадида ўлтурмасдин бурун вафот тобди. Андин сўнг иниси Улакчини хон килдилар. Улақчи хам оз муддатда вафот топди. Андин сўнг Мангу қоон Беркахон бин Жўчихонни хон килди. Беркахон хон бўлғанидин сўнг улуғ тўйлар қилиб кўп инъомлар берди. Тамом ака ва иниларига Ботухон берган улусни берди. Қоонға кўп пешкашлар юборди. Андин сўнг худойи таоло бир кун Беркахоннинг кўнглига мусулмонлиқнинг мухаббати-

ни солиб, ўз динининг нохақ эрканин билди. Алкисса бир кун юлланиб ақасининг солған шахри ким оти Саралжик турур, анда борди. Кўрди ким Бухородин кўп карвон келиб турур. Ул қарвоннинг ичиндин / 100 б/ икки яхши кишини бир авлоқ ерга ขақириб, элтуб мусулмонлиқнинг тариқ ва одобини сўрди. Бу кишилар мусулмонлиқни яхши баён қилдилар. Ул подшохи комкор, яъни Беркахон сидқи дил бирлан мусулмон бўлди. Андин сўнг кичик иниси Тўкай Темурни чакириб бу сирни анга хам айтди орса, ул хам мусулмон бўлди. Андин сўнг дини исломни ошкор қилиб, хар ерда кофир бўлса, анинг бирлан ёмон бўлуб, анинг қасдинда бўлди. Ахирул амр анинг зоти шарифинда куланж иллати пайдо бўлди. Тақи тарих олти юз тақи олтмиш тўртда хақ рахматига кетди. Муддати подшохлики йигирма беш йил эрди.

## МАНГУ ТЕМУРХОН БИН ТЎКАЙ БИН БОТУХОННИНГ ЗИКРИ. АНДИН СӰНГ ТЎДА МАНГУ БИН ТУУКАЙ БИН ВОТУХОН, АНИНГ ЗИКРИ. АНДИН СУУНГ ТЎҚТАҒУХОН БИН МАНГУ ТЕМУРХОННИНГ ЗИКРИ

Беркахон ўлгандин сўнг Мангу Темурхон хон бўлди. Тақи эл улусни забт қилмоқға машғул бўлди. Ака ва иниларига Ботухон дастуриға амал қилди. Тақи Ок уурда теган амлакатни баходирхон бин Шайбанхонға берди. Кафа ва Қирим вилоятини Ўрон Темур бин Тўқай Темурга берди-да, ӱзи Булғар мамлакатига отланди. Тақи икки йилдин сўнг музаффар бўлиб қайтиб келди. Андин сўнг сонсиз чирик бирлан Абақахон устига отланиб, Эрон мамлакатига борди. Тақи Абақахон бирлан сулх килиб қайтиб келди. Хамиша бир-бириға пешкашлар /101 а/ бирлан бориш ва келиш қилур эрди. Тарих олти юз саксонда Абақахон дунёдин нақл қилди. Анинг ўрниға Ахмадхон бин Хулагухон подшох бўлди. Бу Ахмадхон мусулмон эрди. Бир неча вактдин сӱнг Арғунхон бин Абақахоннинг кўлинда шахид бўлди. Андин сўнг Арғунхон бин Абақахон подшох бўлди. Даити кипчокда Мангу Темурхон Арғунхоннинг подшох бўлганин эшитиб тўқай ва Таргутой /Таркутой/ теган икки бегини бош қилиб саксон минг киши бирлан Арғ.'нхоннинг устига юборди. Арғунхон хам бу хабарни эшитиб Амиэ Тўғачар теганини лашкари бенихоят бирлан илгари юборли. Таки уззи ортиндин отланди. Ву икки лашкар Қорабоғ устунда уруштилар. Мангу Темурхоннинг халқи бостуруб кочиб кетдилар. Бу хабарни Мангу Темурхон эшиткадин сўнг ичи ғусса боғлаб ўлди. Андин сўнг Тўда Мангу бин Ботухон подшох бўлди. Бу Тўда Мангухон бисёр зулм ва бедод килмоқни оғоз қилди. Туँкайғухон бин Мангу Темурхон анинг зулминдин қочиб кетди. Таки бир неча вақтдан сўнг кўл лашкар жамъ килиб келиб Тўда Манғу бирлан урушиб Тўда Мангунинғ лакарин босиб, Тўда Мангуни ўлтуруб ўзи поднох бўлди ва кўп юртларни олиб, ота ва ақасининг дастури бирлан /101 б/ амал қилиб ахирул амр дорул фанодин дорул бақоға рихлат қилди. Муддати подшохлиқи олти йил эрди. 山ахри Саройжиқда мадфун булди.

## БЕРДИБЕКХОН БИН ЖОНИБЕКХОННИНГ ХОН БӰЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Жонибекхон ўлгандин сўнг Табриздин Бердибекхон Саройжик келди. Уч кун аза тутдилар. Азадин сўнн тамом шахзодалар ва умаролар Бердибекхонни хон қилдилар. Бу Бердибекхон ажаб золим таъб, фосиқ, ичи қора ва бад нийят киши эрди. Ақа ва инисин-да; қариндош-уруғин-да хеч кини кўймай ӱлтурди ким, юрт ўзумга боқий қолғай теб. Билмади ким дунё фоний турур. Ахир подшохлиғи икки йилға етмай тарих етти юз олтмиш иккида вафот топди. Сайинхон авлоди Бердибек-да мунқатиъ бўлди. Холо ўзбек ичинда масал турур: «Нор буйни Бердибекда кесилди». Аидин сўнг Жўчихоннинг ўзга ўғлонларининг авлоди подшохлиқ килжилар.



## САККИЗИНЧИБОБ

## ЖУ゙ЧИХОН БИН ЧИНГИЗХОННИНГ БЕЩЛАНЧИ ЎғЛИ ЩАЙБАНХОННИНГ АВЛОДИНДИН ТУРОДА ВА КОЗОКДА ВА ҚИРИМДА ВА МОВАРОУННАХРДА ПОДШОХЛИК ҚИЛҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Чингизхоннинг уғли Жўчихон, анинг ўғли Шайбанхон, анинг ўғли / 103 а/ Баходирхон, анинг ўғли Жўчи Бука, анинг ўғли Мунка (Мунга) Темур, анинг ўғли Бекқўнди ўғлон, анинг уғғли Али уғлон, анинг уғлл Хожи Мухаммадхон, анинг ўли Махмудакхор, анинг уғли Абақхон, анинг ўғли Қуллиқхон, анинг ўғли Щамай Султон, анинг уғли Урон султон, анинг уғли Баходир Султон. Махмудхони мазкурнинг бир уғли Муртазахон, анинг ўғли Кўчимхон, бу жамоатнинг насли Кўчимхонда мунқатить бўлди. Бу Кӱчимхон Туро вилоятинда қирк йил подшохлик қилди. Узун ёщ тобди. Ахир икки кўзи нобино бўлди. Тарих минг тақи уч йилда Кўчимхоннинг қўлиндин Турони ўрус олди. Кўчимхон қочиб манғит халқиниг ичига борди. Тақи хақ рахматига кетди.

## ТЎКАЙ ТЕМУР НАСЛИНДИН ҚИРИМДА ПОДНЮХЛИК ҚИЛFАНЛАРНИНГ ЗИКРИ

Чингизхоннинг ӱғли Жўчихон, анинг ўғи Тўқай Темур, анинг уғли Ўзтемур, анинг ўғл Сарича, анинг ўғли Кунчак ўлон, анинг ўғли Тўқлихожа ўғлон, анинг ўғли Тўйхожа ўғлон, анинг ўғли Тўктамишхон, анинг саккиз ўғли бор эрци, бу тартиб борлан: Жалолиддин, Жабборберди ва Кепак ва Каримберди ва Искандар ва Абу Саид ва Кўчак ва Қодирберди. Тўклихожаи мазкурнинг инисининг оти Тўқлак Темур, анинг ўғли Чина, анинг ўғли Хасан уғлон, ачи ичикли Хасан / 103 б/ дерлар. Анинг ўғли Мухаммадхор, анинг ўғли Тоштемур, анинг ўғли Ғиёсиддинхон, анинг ўгли Хожи Герайхон, анинг саккиз ўғли бор турур. Бу тартиб бирлан: Давлатёр ва Нуридавлатхон ва Жайдархон ва Қутлук замон ва Келдиш ва Менгли Герайхон, ва Емғурчи ва Узтемур. Қиримнинг подшохлари Хожи Герайхоннинг наслиндин турур. Алход ернинг йироклиқидин билиб бўлмас ким Киримда Хожи Герайнинг қайси ўлининг насли турур подшохлиқ қилатурған.

## ТЎКАЙ ТЕМУРНИНГ НАСЛИНДИН КОЗОҚДА ПОДШОХ БУУЛГАНЛАРНИНГ ЗИКРИ

Чингизхоннинг ўғли Жўчкхон, анинг ўғли тўқай Темур, анинг ўрли Ў зтемур, анинг уғли Хожа, анинг ўғли Еадақли ўғлон, анинг уғли Урусхон, анинг уғли Қййирчикхон, анинг ўлли Бароқхон, анинг ўғли Абусайид лақаби Жонибекхон, анинт тўққуз ўғли бор турур. Бу тартиб бирлан: Ирончи ва Махмуд ва Қосимки Мухаммадхон Шайбоний бирлан урушэб Мухаммадхоннинг шахид бўлмоқиға боис ул бўлд. Андин сўнг Итик ва Жонии ва Қанбар на Таниш ва Ўсак ва Чадак.

## ЖУ゙ЧИХОННИНГ ӰН УЧЛАНЧИ УҒҒИ ТЎКАЙ ТЕМУРНИНГ НАСЛИНДИН МОВАРОУННАХРДА ПОДШОХ БЎЛҒАНЛАРНИНГ ЗИКРИ

Чингизхоннинг уғли /104 а/ Жўчихон, анинг ўғли Тўқай
 анинг ўли Кутлуқ Темур ўғлон, анинг ӱғли Темур Қутлуқхон, анинг уғли Темур султон, анинг уғли Мухаммадхон, анинг ўғли чавак Султон, анинг ўғли Манкишлок Султон, анинг ўли Ёрмухаммад султон, анинг ўгли Жони Султон, анинг ўғли Динмухаммад Султон, анинг уғли Надир Мухаммадхон, анинг ўғли Абдулазизхон ўзбек. Хисобдонлар андағ айтиб турурлар ким Абдулазизхонинr оталари ва Қирим подшохларининг оталари, қозок подшохларининг оталари Жўчихон бин Чингизхоннинг ўн учланчи ўғли Тўқай Темурхон* нинг наслиндин турур. Тақи Темурхоннинг наслиндин турур. Тақи Хожимхоннинг ва Абдуллахоннинг ва Кўчимхоннинг оталари Жўчихон бин Чингизхоннинг бешланчи ўғли Шабайхоннинг наслиндин турур. Маълум бўлсун ким бу уч хони мазкур хамаср эрдилар. Бир-биринкнг сўнгиндин дунёдин нақт қилдилар. Жўчихоннинг ўғлонларининг ўзгалари ва юртлари юқорида айтилди. Саккизланчи боб бирлан тўққузланчи бобда.

## ЖУЧИХОННИНГ БЕШЛАНЧИ ӰҒЛИ ІШАЙБАНХОННИНГ АВЛОДИНИНГ ЗИКРИ ТУРУР

Бир икки боб андак мундин куйироқда айрилур. Бу ерда иккисия кўшуб бир айтмоқ зарур эрди. Анинг /104 б/ учун айтилди. Жўчихон мажар ва Бошқирд ва Урус ва Курил ва Намаш бу юртларға отланайин теб элга жар қилдурди. Етти йиллик сафар яроғининг ғамини есунлар теб. Хануз лашкар йиғилмай эрди, бемор бўлиб ўлди. Ул хам айтилиб эрди. Чингизхоннинг ул вақтда тирик зрканин. Набираси оти Боту ва лақаби Сайинхон, анга хукм қилди, отанг на ерга борайин теб ният килған булса, сен отанг ўрниға бош бўлиб борғил теб. Сайинхон чирикин йиғиштуруб юруганда Чингизхон тақи ўлди. Икки йилдин сўнг У гадой Қоон хон бўлд. Ул тақи Сайинхонға амр қилди отлан теб, отланди. Тақи ууруснинг вилоятларин ола-ола Маскав борди. Анда Курил ва

Намаш ва ўруснинг подшохлари йиғилиб чиб килдилар-да, ўр қаздилар. Улуғ уруш бўлди, то уч̆ ойғача. Ахир бир ку́н Шайбанхон акаси Сайинхонға айтди: «Менга узз навкаримдин бошқа беш-олти минг киши бер. Кеча ёвнинг ортинда бориб буқайин. Тангла эрта бирлан сизлар олдиндан уруш солинг. Мен ортиндин бўлайин». Тангла щундак қилдилар. Уруш қизған вақтда Шайбанхон кўтарила чопди. Тақи ӱрнинг лабига келди. Шайбаннинг ўзи отдди:: тушуб урдии ўтди. Ў риинг ичиндин тўгарак барча ерга арабани темур занжирлари бирлан бержитиб эрдилар. Занжирларни $/ 105$ a/ кесди, арабаларни бузди. Барчаси пиёда найза бирлан қилични жубаладилар, олдиндин. Сайинхон ва ортинда Шайбанхон. Шул ерда етмиш минг киши ултурдилар. Ул юртларнинг барчаси Сайинхонға тааллук бўлди. Ул сафардин қайтиб тушкандин сўнг Ж учихоннинг улуғ ўғли оти Ўрда ва лақаби Ичан. Ул бу сафарда ишимизни битурган сен бўлдинг теди. Таки иниси Шайбанхонға жулду теб ўн беш минг эвлик эл берди. Отаси ўрнида ўлтурған кичик ақаси Сайинхон жулду теб, уп сафарда олған ўлжа вилоятларидин Курил юртини берди. Байри элиндин қўшчи ва найман ва қорлиқ ва буйрак бу тўрт уруқ элни эл берди. Тақи айтди ким, ўлтурур юртунг ақам Ичан бирлан менинг орамизда бўлсун. Ез Ёзина Ирғиз совук ва ўр, ва Илк то Ўрал тоғинача ёйиқнинг кун туғуш тарафини Яйлағил. Қищ бўлғанда Орақум, Қоракум ва Сир сувининг бўйини, Чу сувининг, Сари сувининг оёқини қишлағил, теди. Щайбанхон Қурил юртина бир ўғлини, яхши бекларини ва эли бирлан кўчуруб юборди. То ўғул-ўғулғача ул юрт Шайбанхон ушбу айтилған юртларни ёйлаб ва қишлаб ўлтурди. Тақи неча / 105 б/ йилдан сўнг ўлди. Андин ўн икки ўғди бор эрди. Отлари бу тартиб билан битилди: Байнал, Баходир, Қадақ, Балқа, Чирик, Меркан, Қуртка, Аёчи, Сайилғат, Санчар, Мажар, Қуйинчи. Иккинчи ўғли Баходирхон отаси ўрнинда ўлтурди. Анинг икки ўғли бор эрди. Улуғининг оти Жўчибуға ва кичикининг оти Қутлукбуқа.

Жўчибуға отаси ўрнида ўтурди. Анинг тўрт ўғли бор эди. Отлари мунлар турур: Бодақил, Бектемур, Янқичар, Ясбуға. Ж ўчибуға бу дунёдин ул дунёга кеткандин сўнг, улуғ уғғли Бадақиг отаси тахтинда ӱлурди. Анинг бир ўғли бор эрди. Минг Тему! отлиғ. Ул ажаб баходир ва туғушлиқ ва ақиллик эрди. Ул сабабди: ани Кулук Мине Темурхон дер эрдилар. Кулукнинг маъноси тур луғатинда бу турурким, бир кишининг бир таянған нимарса бўлса айтсам ким, ушбу нимарса агар бор бўлса мен хеч ёмони юзин кўрман теб. Шул нимарсага кўнгли инонса ани кулук тер.

Мин:' Темурхоннинг олти ўғли бор эрди. Отлари мунлар туру Элпак, Жанта, Пулод, Севинч, Темур, Тунгабек, Қўнди. Отас, Минг Темур ўлгандин сўн ўғли Ґўлод анинг уурнинда ўлтурди. Анинг икки ўғли бор эрди, Иброхим ва Арабшох. Узбек ул иккисининг отини абё араб тер.

## ШАЙВАНХОН НАСЛИНДИН МОВАРОУННАХРДА ПОДШОХ БЎЛҒАНЛАРНИНГ ЗИКРИ

Чингизхоннинг ўғли Жўчихон, анинг ўғли Шайбонхон, анинг ўғли Баходир, анинг ўғли Жўчибуқа анинг ўғли Бодақил анинг ўғли Мунка Темур, анинг ўғли Пулод, анинг ўғли Иброхим ўғлон, анинг уғли Давлат Шайх ўғлон, анинг ўғли Абдулхайрхон. Анинг ўн бир ўғли бор эрди. Улуғ ўғлининг оти Мухаммад, лақаби Шохбахт. Ӱ зи шоир эрди. Шайбанхоннинг наслиндин бўлған учун ўзига Шайбоний тахаллус қилиб эрди. Шохбудақ султони мазкурнинг кичик ўғли оти Махмуд Султон, анинг уғғли Убайдуллохон. Абулхайрхони мазкурнинг иккиланчи ўғлининг оти Хожа Мухаммад. Аммо ўзбек ани Хўжуғам тентак дерлар. Анинг ўғли Жонибек. Ул хам беакл киши эрди. Анинг ууғл Искандархон. Ул хам кам акл киши эрди. Аммо анинг икки хунари бор эрди. Андин сўнг қарчихай солмоқға ва ани сақламоқға яктойи жахон эрди. Андин сўнг қарчиғай солмоқға ва ани сақламоқға яктойи жахон эрди. Анинг ўғли машхури маъруф Абдуллохон. Анинг уғли Абдулмўминхон. Бу жамоатнинг насли Абдулмўминхонда мункатиъ бўлди. Маълум бўлсун ким Абдулхоннинг хикояти оламда машхур эрди. Ул сабабдин батафсил баён қилмадуқ.



## Т УККЗИНЧИБОБ

## ЖУ゙ЧИХОН БИН ЧИНГИЗХОННИНГ /I06 б/ БЕШЛАНЧИ УҒЛИ ШАЙБАНХОННИНГ АВЛОДИНДИН ХОРАЗМДА ПОДШОХЛИК КИЛҒАНЛАРНИНГ ЗИКРИ

Отлик ўзбек ул иккисининг отини абё араб тер. Пўлод ўлгандин сўнг отасидин қолған элларни иккиси бўлушуб, икки оға-ини бир ерда кўчуб ва қўнуб ёйикнинг бошин ёйлаб ва Сирнинг оёқин қишлаб тотулиқ бирлан умр ўтказдилар. Араб ўлгандин сўнг ўғли Хожи Тўли отаси ўрнинда ўлтуруб элға подшохлик қилди. Анинг бир ўғли бор эрди, Темур Шайх отлиқ. Хожи Тўли ўлар бўлғанда Темур Щайхни урниға ўлтуртуб кетди. Темур Щайхнинг йигитлик вактинда қалмокдин икки минг киши келиб элин чопиб қайтди. Темур Шайх кейинидин қува бориб, чирики йиғилмасдин бурун етиб урушти. Тақи бостурди-да, анда шахид булди. Хеч фарзанди йўқ эрди. Элни ёвға чобтирди. Тўрасиндин айрилди ва подшохиндин Ини ва ўғул қолмади. Уч умидсизлик бир-бирининг устина бўлди. Бу сабабдин ён ёноша ўлтурған халқ ўзга тўраларга кетди. Анда уйғур халқининг оқсақоллари йиғилиб ўрду эшикина келдилар. Тақи хонимға киши юбордилар.Тақи айтдилар ким эл барчаси кетди. Биз тақи кета турурмиз. Тузларин бахил қилсунлар. Яна бир сўзимиз бу ким, хоннинг хотунлари ва кумалари кўп эрди /I07 a/. Муни яхши қарасунлар, агар бирисининг бўюнда бўлса кетмалинг. Ул бўлғунча ўлтуралинг. Бу сўзни эшиткандин сўнг хоним айтди: «Ў згасининг бўюнда йўқ. Менинг уч ойлик ўғлоним бор». Бу сўзни эшитгандин сўнг уйғур халқи ўрду бирлан бирга ултурди. Найман халқи кетиб эрди. Бу сўзни эшитгандин сўнг ўзга тўрага бориб навкар-да бўлмади, қайтиб ўрду қатиға-да келмади. Узга эллар бориб ўзга тўраларга навкар бўлди. Хоним олти ойдин сўнг бир эркак ўғул топди. Отини Едгор қўйдилар. Уйғур халқи бир кишини юбордилар, юруб барча кетган эллардин севинчи тилагил теб. Ул киши ул найман халқина борди. Онлар бир қорақашқа от севинчи бердилар. Тақи қайта кўчуб ўрду қатиға келдилар эрса, янғи тўқған ууғлонни энагаси кўтариб отасининг кўрунушохонасина келтуруб тўрда ўлтурди.

Сўл мўғул расминда ўнғдин улуғ бўлур. Анинг учун ким бадан мулкининг подшохи юрак турур. Юракни тангри таоло сўл ёқда

яратған турур. Найманни уйғур мехмонсен теб сўлда ўзидин юқори ўрун берди. Бу вақтғача Найманнинг юқори ўлтурмоқлиқининғ' сабаби ул турур. Андин сўнг отасиндин колған навкарлари умид қилғани келдилар. Эшикда боши бутун, енгли ва ёхали эл уйғур бирлан найман бўлди. / 007 б/ Ул иккисининг Едгорхон ўғлонларина корачиман темаклигининг маъноси ул турур ким, ўзбек луғатинда Қорачи темакликнинг маъноси ул турур ким, яъни Қорачи яхшини ва ёмонни, келурни ва кетарни, эмгаклини ва эмгаксизни хеч кишига тараф тутмай кўргил темак бўлур. Едгор йигит бўлди. Андин тўрт ўғил бўлди. Аввал Берка, иккинчи Абулак, учунчи Амнак, тўртунчи Абак. Амнакнинг маъноси бу турур ким ул вактда мўғул тили кўп унут бўлуб кетмай эрди. Лафзи жон араб тили турур. Тожик хуш дер. Узбек тин дер. Мўғул амин лер. Ул Амнакнинг кофи араб анга кофи тасғир дер. Ул кичкина маъносина бўлур. Узбек ани ғина дер. Гох ердагина дер, нечук ким кичик отни отғина ва кичик кишини кишигина дер. Анинг маъноси хонғина темак бўлур. Эмди айта турған сўзумиздин колмалинг, Ёдгорхоннинг улуғ ўли Берка Султон ажойиб туғушли тўкған йигит эрди. Айтурлар ким анинг кўкракини худойи таоло биту яратған эркандур. Тўшнунг сўнгакларининг орасинда кўмурчаги бўлур. Анинг хеч кўмурчаги йўк яклахт жўйсиз бир тахта эркандур. Берка султон Абулхайрхон бирлан маосир эркандур. Берка султоннинг йигитлиги ва Абулхайрхоннинг қарилиқи, иккиси бир вактда аркандур. Темурбий авлодиндин Мовароуннахрда $/ 108$ а/ Абусаид мирзо ўз кариндошлариндин Абдуллатиф мирзони ўлтурубтур. Таки юртға эга бўлубтурур. Абдуллатиф мирзонинг ўли Мирзо Мухаммад жўги қочиб Абулхайрхонға бориб турур. Абулхайрнинг хотуни Абдуллатиф мирзонинг синглиси эркандур.

Мухаммад жўгининг аммаси бир неча вақт хон эшикинда турған сўнг Мовароуннахрдин бир киши бориб турур. Султон Абусаид Мирзо Самарқанддин отланиб Хуросон кетди. Андин нари Мозандаронға хам борурман теб. Бу сўзни эшиткандин сўнг Мирзо Мухаммад жўги хондин кўмак илтимос қилиб турур. Хон Верка султонни чақириб айтиб турур. Мирзо Мухаммад жўги биздин кўмак тилай турур. Менинг ўғлонларим-да ва яқин иниларим-да бу ишни бошқарғутек киши йўқ. Сен менинг ўғлум
 султон хоннинг сўзин кабул қилиб Мухаммад Жўги мирзони, ўттиз минг киши бирлан отланиб Тошкенд келиб турур. Отасиндин ва ўзиндин қолған, Абусаид мирзодин кўнгли ярим бўлған чиғатой эли бузулуб Мухаммад Жўги Мирзоға келдилар. Андин Тошкендга бориб кирди. Андин Шохрухияни бориб олди. Андин Сир сувини ўтиб Самарқандға борди. Абусаид мирзо Хуросон кетганда Самарқандда / 108 б/ ўз ерина арғун Арундин Амир Мазид теганни қўюб кетиб эрди. Ул уззина тааллуқ киши бирлан Самарқанддин чикиб ясов ясаб урушти. Берка Султон Мухаммад Жўги Мирзони чиғатой лашкари бирлан тўп килди. Ӱзи сўл бўлди. Абулхайрхоннинг қўшқан чирикина Бешканд ўғлон теганни бош қилиб ўнг

килди. Урушти худойи таало Берканинг қўлун юокори қилиб, Мухаммад Мазид арғуннинг туғини паст қилди. Уруш шахр якинида эрди. То шахрнинг дарвозасиға еткунча чиғатой лашкарин киличдин ўтказа бордилар. Таки кайтдилар. Амир Мазид қўлға тушмай шахрга кирди. Тақи дарвозалар ва бурчларға кицилар та'ьйин килди. Кабал яроғин еди. Таки Хуросонда Абусаид мирзоға вокеотни битиб арзадошт юборди. Султон Абусаид мирзо арзадоитни кўргач, Хуросон лашкарина хукм қилди, тез йиғилсунлар! Йиғилғандин сўнг оғир чирик бирлан ўзи Самарқанд сари юруди. Мухаммад Жўги мирзо Кўфин ва Карминага келди. Бухоро ва Сӱғд ва Самарқанднинг ичиндин ўзга барча Мовароуннахр вилоятлари Мухаммад Жўчига муяссар бўлди. Варчасина доруғалар юборди. Ул вақтда хабар келди ким Абусаидхон улуғ лашкар бирлан Балхға келди теб. Муни эшиткандин сўнг барча улуғ ва кичикўлтуриб кеңгаш қилдилар.Берка султон айтди, шукр тангриға $/ 109$ а/ Тошкенд ва Туркистон ва Мовароуннахр кўлимизда турур. Узбек ва чиғатойнинг оғир чирики олдимизда хозир. Хеч нимадан камимиз йўқ. Аму сувининг ёқасина боралинг, Евни ўтказамали, агар ўтса урушади. Чмғатой бийлари айтди, мундин қайтиб Сирни кечали. Тақи Шохрухияда турали. Мовароуннахрни сақлай билмасмиз. Туркистон бирлан Тошкендни сакласак бизга етар. Мухаммад Жўги мирзо Берка султоннинг сўзининг маъқул эрканин билди. Аммо ўз элининг сўзини ёқа билмади. Таки Карминадин кўчуб Шохрухия сари юзланди. Чиғатойнинг қора ёмони Абусамд мирзонинг келурига тоб келтурмай кочти теб хаёл қилди.

Тахи шул куни ўк бузулуб Абусаид мирзоға кетмак бирлан бўлди. Верка султон айтған сўзин тингламағанға ачиқланди. Яна кўрди ким чиғатойдин хеч киши колмади. Мовароуннахр юрти ёвнингки бўлди. Навкарлар яна хукм этди, чопинг сўғдни теб. Кўфиндин чопавулни кўяберди. Уч кун туруб, тирик молни хайдай билган чоқли, ўлукни юклай билган чоқли олиб эвига келди. Мухаммад Жўги мирзо Шохрухияга борди. Абусаид мирзо бу хабарларни эшитиб кетидин борди. Ул Шохрухиянинг қалъасина қабалди. Абусаид мирзо тўрт ой қабаб улттурди, олабилмади. Ахир Хожа /L09 б/ Убайд Самарқанддин бориб орада юруб онт ичиб Мухаммад Жўги мирзони қалъадин чикариб, Абусаид мирзоға кўрунуш қилдурди. Ул сўзига вафо қилиб Мухаммад Жўгини уултурмади. Аммо Хуросоннинг Ихтиёриддин теган қалъасинда банд қилиб кўйди. Бу вокеа тарих саккиз юз олтмишда эрди.

## МАНҒИТ МУСОБИЙНИНГ БЕРКА СУЛТОН ЭШИКИНА КЕЛИБ КЎМАК ТИЛАГАНИНИНГ ЗИКРИ

Мусобий бирлан Кўжаш мирзо иккиси ёв бўлиб уруштилар. Қўжаш мирзо ғолиб келди. Мусобий қочиб чиқди, Тақи ўз-ўзина ва қатидағи кишиларига кенгашти, кайда борсам мен бу ўчумни олурман теб. Агар бу иш келса Верканинг қўлиндин келур, ўзга

кишининг кўлиндин келмас теб, Берка /Вурга/ Султоннинг ўрдусиға келди. Таки ахволини арз килди. Берка султон айди, яхши келдинг ва хуш келдинг. Қўлумдин келганин аямайман. Отам хон бўлсун. Сен эшикинда улуғ бий бўл. Тўрт ёқдағи элни ва халкни келтурди. Улуғ тўй қилди. Отаси Едгорхонни оқ кийизга солиб хон кўтардилар. Ӱбек ичинда машхур турур. Абулхайрхон, Ваққосбий, Едгорхон, Мусобий теган сўзнинг маъноси бу турур. Андин сўнг сафар яроғин қилиб Мусобийни олдиға солиб бошчи $/ 110$ а/ қилиб отланди. Қиш куни эрди. Қор улуғ тушти. Бора-бора отлари орик бўлди ва озуқлари тавсулди. Халқ кайтмоқни ўхшатдилар. Султон қайтман теди. Бир неча кундин сўнг лашкар бурунқидин хароб бўлди. Ахир Мусобий бошлик барча беклари келиб султонға арз қилдилар ким «Емон ют бўлди, отсиз пиёда на ерrа борурмиз. Бу йил бўлмаса, келур йил бўлсун. Қайтмоқлик давлатта муносиб турур тедилар". Султон айди: "Ушбу кун ва тангла юрали. Агар хабар билсак, анга амал қилали. Хабар билмасак қайтали», теди. Таки эрта бирлан эрди, отланди-да юруди. Олдинда бир қир бор эрди. Қирнинғ устунга чиқти эрса, нари ёкда бир чукур ерда кўп эл кўрунди. Қирдин қайтиб отдин тушти. Тақи икки кишини юборди, элдин хабар олиб келинг, теб. Онлар бориб бир товарчини олиб келдилар. Андин хабар сўрдилар эрса, ул айди, Кўжаш мирзонинг эви турур. Отландилар. Тақи ғофил бориб мирзонинг эвина қуюлдиліар. Қўжаш мирзо қўлға тушти. Султон ани ўлтурди. Элни чобти. Кўп ўлжалар олди. Қолғани боқинди. Малой хонзода теган Кўжаш мирзонинг бир қизи бор эрди. Ани Верка /Буркан/ султон олди. Ул қиш анда қишлади. Тақи ёзи бирлан эвига кайтиб тушти.

## ЁДГОРХОННИНГ ВАФОТ ТОПКАНИ / 110 б/ ВА ВЕРКА СУЛТОННИНГ ШАХИД БЎЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Бу воқеотдин бир неча йил ўткандин сўнг, Ёдгорхон вафот топди. Андин сўнг Абулхайрхон тақи ўлди. Абулхайрхон туғишли, дўстларни кулдириб ва душманларни йиғлатиб юруган киши эрди. Тўрт ёниндағи ўлтурған қаринтошларининг хеч қайсина тези ўтмаган ва кўли етмагани йўқ эрди. Ул сабабдин барчаси бош кўтардилар. Тақи Абулхайрхоннинг агарчи ўғли ва набираси кўп эрди, андағ хам бўлса кўп душман кўл суқти. Тақи ўғлонларининг бир нечасин ўлтурди.

Қолғанлари тўрт ёқға кочтилар. Кўп элининг барчасин тўрт ёкға тўздурдилар. Ул вактда, «Отанг эвин ёв чопса бирга чоп», теган кари сўз турур. Бу сўзга амал қилиб Берка /Бурка/ султон тақи бир ёкда кўл суқуб эрди. Бу вокеотдин бир неча йиллар ууткандин сўнг, Абулхайрхоннинг набираси Шохбахтхон туғушли йигит туғди. Тақи ота коттиға келди. Озған ва туззан элни йиғди. Верка /Бурка/ султон билан ота-бобоси нечук сулук қила турған булса, бу хам нундак килиб юруди. Душманлиқин хеч зохир килмади. Бир йил Сирнинг оёкин қишлаб эрдилар, Шохбахтхон

Верка /Бурка/ Султондин бир тўқай юкори кишлаб эрди. Бир кун Шохбахтхон халқина жар килди. Бу кун / НІ а/ барчалари келиб зшикда ётсунлар. Тангла эртанг бирлан овға бораман теб. Навкарлари йиғилғандин сўнг тун ярими бўлди теганда отланди. Тақи Берканинг /Бурканинг/ ўрдуси сари юруди. Навкарларина айтди: «Тонг бирлан бориб Беркани /Буркани/ айвонида босарман хеч киши ўлжаға бўлманг. Эвни тўгарак қаманг. Тақи Беркани /Буркани/ кўлға сола кўрунг». Айтғаниндай тонг отғанда келиб ўрдуни қабаб, султонни изладилар эрса, топмадилар. Қул ва дадакдин сўрдилар эрса, онлар айтди: «Сиз келгунча бор эрди. Сиз келган сўнг хар кайсимиз бир тарафға қочдук. Султонни билмадук қайда кетганин».

Эмди султонни айталинг. Султон ўрдуда яланғоч ётиб эрди, от оё́қининг овози келди. Яялангоёқ қиш пўстинини орқасина солиб югуруб ташқари чикти.Кўрди эрса ёв турур. Эви тўғайнинг ичинда эрди. Эшикикинг олдинда қамишли улуғ кўл бор эрди. Кун совук зрди. Қамишнинг ичина югура берди. Бузнунг устунда бора юрганда оёкина қамишнинг чўгири урди. Таки ёрди. Қони хеч тўктамади. Қолинг қамишнинг ичина борди. Тақи оёқини пўстин этакина чирмаб ўлтурди. Шохбахтхон қочғанларни бир-бир тутуб Беркани /Буркани/ излаб /LI б/ ва сўраб юрий эрди. Берка /Бурка/ султоннинг бир иноқи бор эрди. Уйғур уруғиндин Мунақа отлиғ. Ул хам кочиб эрди. Берка /Бурка/ султонни излаб юрган кишиларнинг бирисина учради. Ул киши кимсан деб сўради. Мунака айтди:«Мен шул излаб юруган кишингман». Мунақа пиёда, ул отлиғ эрди. Отдин тушуб тутмоқға кўрқтида, от устунда туруб кичқура берди, булан мунда, булан мунда теб. Бу овозни эшитган ул анга, ул анга қичқурди. Берка /Бурка/ султонни излаб юрган кишиларнинг барчаси йиғилиб Мунаккабийнн тутуб Шохбахтхон олдиға олиб бордилар, Беркани /Буркани/ тобдук теб. Хон ва эшик халқининг барчаси танурлар эрди. Хон бу Берка /Бурка/ эрмас, Верканинг Мунакаси турур теди. Тақи айтди: «На учун мен Беркаман /Буркаман/ тединг! » Сен Мунака бийсен. Айтди «Кўп тузун ичиб, эмгакин тортиб, бир ерда ўсиб эрдим. Ани излаб юруган кишилар менинг устумга йиғилсунлар. Ул ёй бўйи душмандин ажрасин теб бир иш қилибман. Қолғанин сен яхни билурсен», теди. Нохбахтхон ул қилған ишини яхши кўруб, қонин бағишлаб инъом берди. Андин сўнг барчалари Беркани /Буркани/ изламак бирлан бўлдилар. Ул кечаси бир бармокча кор ёғиб /H2 a/ эрди. Бир киши овулнинг четинда бир яланг оёқнинг изин олиб излаб бора эрди. Қўлга кирган сўнг ул кишининг оёқиндин бузнинг устунга қизил қон оқаберди. Қонни из оралаб келди эрса, бир одами киши калинг қамишнинг ичинда ўлтуруб турур. Муни кўрди. Таки йўлдошларина кичқурди. Беш-ўн киши йиғилиб тутуб Шохбахтхон олдиға олиб бордилар. Шул замон Султонни шахид килиб, эвин човуб ва талаб қайтиб эвига кетди. Куваш мирзонинг қизи Берка /Бурка/ султоннинг кўчи эрди. Анинг бўйинда султондин икки ойлиқ ўғлони бор эрди. Ани Абулхайрхон ўғли Хожа Мухаммад Султон ўлжа қилиб олди. Ул етти ойдин сўнг бир

эркак ўғил туғурди. Анинг отини Хонибек кўйди. Анинг ўғли турур. Искандархон, анинг ўғли машхур маъруф Абдуллахон. Анинг ўғли Абдулмўминхон. Хожа Мухаммад султон кам ақлрок киши эрди. Ани хўжуғам тентак дерлар эрди. Емонлики бу ғоятда эрди ким, авулдағи заифаларға утға мой солиб сенинг ўғлунг бўлур. Сенинг қизинг бўлур. Сенинг фалон нимарсанг фалон бўлур теб, фол боқиб қўшнақлиқ килур эрди. Ул ўғлоннинг ўзидин булғанин ва ё ўзгадин бўлғанин билурдай ақли йўк /ІІ2 б/ эрди. Аммо ўзга халкнинг барчаси Хўжуғам тентак Берканинг /Бурканинг/ ўғлини ўзимники теб ўғил килиб юорур дерлар эрди. Малой хонзода ўзининг фойдаси учун ростини айтмади. Бизнинг оқсақолликларимиз айтурлар эрди: «Абдуллахон улуғ отаси Берканинг /Бурканинг/ қонини Абулхайрхон ўллонлариндин бирина ўнни ва йигирмани олди. Визнинг жамоат ўзининг яқини эрдик, Билмасликдин ани хам қирди, Узи хам ўлди.

Уғли кейининдин кетди. Насли колмади. Юртини ётқа берди. Эмди Верканинг /Бурканинг/ ўғлонларин айталинг. Андин сўнг тангрим буюрса иниларини айталинг.

## БЕРКА СУЛТОННИНГ ӰҒЛОНЛАРИ ЭЛБАРС ВА БИЛБАРСНИНГ ЗИКРИ

Верка /Бурка/ султондин икки ўғил қолди. Улуғининг оти Элбарс ва кичигининг оти Билбарс. Халк ичинда машхур оти Беликач эрди. Эмчак эма турган вақтда хаста бўлиб, икки оёқи маъб бўлуб эрди. Тизиндин туманининг жони йўк эркандур. Бу икки ўғул эрликка етишдилар. Иккиси хам туғишли яхши йигитлар бўлди. Ота юртида юрудилар. Щохбахтхон Мовароуннахрни олди. Эл кейинидин кетти. Ул юртда Едгорхон ўғлонларидин ўзга киши колмади.

Эмди Элбарсхоннинт Урганчни нечук олғанини айталинг. Шохбахтхон Мовароуннахрни олди. Султон Хусайн мирзо Хиротда /II3 а/ ўз ажалиндин ўлди. Шохбахтхон бориб Хуросонни Султон Хусайн мирзонинг ўғлонларининг кўлиндин олди. Султон Хусайн мирзонинг ўғлонлари ва набиралари кўп эрди. Иккиси ва учиси қочиб кутулди. Ундин ўзга барчасини ўлтурди. Ул вақтда Урганч Султон Хусайн мирзоға тааллук эрди. Шохбахтхон Урганчга доруға юборди. Бу воқеотдин беш-олти йил ўткандин сўнг Шох Исмоил келиб Марвда Шохбахтхон бирлан урушуб босиб уллтурди. Ани эшитгандин суунг Шохбахтхоннинг Урганчда қўйған доруғаси Урганчни ташлаб кетди. Шох Исмоил барча Хуросоннинг вилоятларина доруға юборди. Хоразмға уч доруға юборди. Бири Хевақ ва Хазорасбга, бири Урганчға ва бири Вазирга. Урганч ва Вазирга юборгани иккиси бир туқған эрди ва асли араб эрди. Урганчда турғанининг оти Субхонкули ва Вазирда турғанининг оти Рахмонкули эрди. Рахмониқули араб Вазирга келгандин сўнг Вазирпинг акобирларин йиғиштируб улуғ ош бериб барчасиға хильат берди. Ул вақтда Вазирнинг қозиси Умар отлиқ ақллиқ ва олим

кори киши эрди.Бу хокимни келиб кўрмади.Ошға чарлағанда бормади. Беморман теб ётиб горди. Хоким ош берган кун / 113 б/ нинг тангласина қози Умар кини юбориб арбоб бошлик уч тўрт акобирни пинхони чарлади. Тақи айтди, янғи келган хокимнинг берган сарупоси қутлуқ бўлсин ва янги дннингиз хам кутлук буулсун. Бу акобирлар танг қолиб айтдилар, янги дин теганингиз не турур? - козидин сўрдилар. Қози айтди, ханузгача подшохингиз шох Исмоилнинг ва бу хокимингизнинг на дини ва мазхаби борини эшитмаймусиз. Онлар онт ичиб айтдилаар, бизга бир неча йилдан бери хар ким Хуросон подшохи бўлса, андун доруға келур. Биз муни хам шундақ хаёл қила турурмиз. Кози айтди: «Ӱн уч-ўн тўрт йнл бўлди ким шох Исмоил бу мазхабни ихтиёр қилғали. Бу бир ботил мазхаб турур теди. Таки бир-бир баён қилди. Холо бу доруғанинг кишиси оз ва биз хўп, қўрқканиндин зохир қилмай турур. Бир неча вакт туруб ихтиёрингизни олған сўнг ул сиз акобирларга сабби сахобани таклиф қилур Сизларни уузинингки қилған сўнг авомға таклиф қилур. Қилмағанни ўлтурур. Тез ғамингизни емасангиз мусулмонликдин айрилиб, кофир бўлдунгиз!» - теди. Бу су̌зни эшитгандин сўнг барча Вазирнинт акобирлари ушбу фикр бирлан бӱлдилар. Бир икки йил ўтди. Хеч иш қилабилмадилар. Ул вақтда Боқирғанда Сайид Ота наслиндин Сайид Хисамиддин қаттол теган /114 a/ бир яхши киши бор эрди. Анға бориб айтдилар, сизни подшох килали, тақи қизил бошни қирали теб. Ул айтди менинг подшох бўлурумға халк букун қабул килсалар хам, сўнг койил бўлмаслар. Агар сиз бу ишни ростингиз бирлан қилур бўлсангиз, мен бир асил яхши подшох топиб берайин теди эрса, Вазир халқи ани ким турур теб сўрдилар. Хожа бир неча йилда бир каррат орқаға ўзбек ичина бориб, халкнинг пиёзини олиб келур эрди. Ул Элбарсхоннинг аслини Ўзининг яхши ва ёмонлиқини барча нарсаларни бир-бир баён қилди. Андин сўнг Вазир халкиндин икки яхши киши ва хожанинг бир кишиси хожанинг китобатин ва Вазир акобирларининг арзадоштин олиб Элбарсхонға бордилар. Элбарсхон иниси Билбарс бирлан отланди. Тақи Вазирдин борған кишиларни ўзиндин илгари юборди. Улар келиб Вазир халқиға хабар килдилар. Акобирлар барчалари йиғилиб ўлтуруб киши юбордилар. Ул киши келиб Элбарсхонға айтди, бандаликдин сўнг халқнинг арзадошти бу ким, қалъадин кўрунмасдай ерга кечаси бирлан келсунлар, тақи буқсунлар-да, бизга киши юборсунлар, Элбарсхон андақ қилди. Элбарсхонға борған акобирларнинг кишиси Элбарсхоннинг /II4 б/ келганин айтди. Андин сўнг улуғ ва кичик барча йиғилдилар. Тақи дарвозаларға киши таъйин қилдилар-да, қалъа ичинда турған қизил бошни кирдилар. Хеч киши кутказмадилар. Тангласина Элбарсхон келди. Барча халк хоннинг олдина қаршу бордилар. Таки келтуруб шахрда хоким ултуратурған эвга тушурдилар. Элга совун солдилар. Улуғ тўй қилиб узбек ва сарт барчаси йиғилиб иттифок бирлан тарих тўкқиз кз ўн бирда ва қўй йилинда Элбарсхонни хон кўтардилар. Қадим Вазирга тааллук хоким ўлтуратурған вилоятлар кўп эрди. Бузула-бузула Элбарсхон келган чокда уч хоким нишин

ер қолиб эрди. Аввал вазир, иккинчи янги шахр, учунчи Тирсак. Элбарсхон Вазирда бўлди: Янги шахрни иниси Беликач султонға берди. Тирсакка хоким қўйди-да ўлтурди.

## ЭЛБАРСХОННИНГ УРГАНЧНИ ОЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Вазир халқи қизилбошни қирғанда бир етим бир вайрон хонада явурунуб ётди. Таки кеч бўлғандин сўнг дарвозадин чикти. Тақи Урганч келди. Аввал хам айтиб эрдук, Урганч хокимининг оти Субхонкули араб, Вазир хокимининг оти Рахмонкули араб теб. Субхонқулининг олдиға келиб анча кўрганни баён қилди. Субхонкули Урганчнинг акобирларини чарлаб айтди: /115 а/ «Вазирда шундақ воқеот бўлған эрмиш. Неча йилдин бери сиз халқнинг тузунгизни ей турарман. Эмди сизнинг ризойин;из менинг кетмаклиғимда бўлса кетайин. Агар турмоқлиқимда бўлса турайин. Урганч халқи айтдилар: «Алхамдулиллох шох Исмоилдек подшох тахт устунда турур. Тамоми Ироки замин ва Хуросон анинг кўлинда. Сен келгали тўрт-беш йил бўлди. Сендин хеч зўр ва зулм кўрганимиз йўқ. Орқадин бир беш-ўн ўзбек Вазирга келди темак бирлан сен подшох олдина на деб борурсен ва бир сени на деб юборурмиз. Узбекнинг эви ва эли йўк. Бир ерда қарор қилиб турмас. Беш-ўн кундин сўнг Вазирни талар ва чопар-да, кайтур кетар. Анинг учун на теб изтироб тортатурурсиз дедилар эрса, Субхонкули айтди: «Агар бу сўзларни ростингиз бирлан айта турған бўлсангиз, менинг олдимда барчангиз онт ичинглар. Улуғ ва кичик барча ўлтуруб Субхонкулининг олдинда онт ичтилар, «Сенга ёмонлиқ соғинмасимизға; Агар ўзбек келса олдингда туруб урушуримизға теб. Андин сўнг Субхонқули ракибдориға айтди: «Бир ракиби танга келтургил» теб. Ул олиб келди. Урта ерда кўйди. Субхонқули акобирларга бокиб айтди: «Бир етти йилдам /ІІ5 б/ йигит топинг, Вазирга бориб ушбу воқеотни яхши билиб келгай». Хануз онлар кишининг отин тутмай эрдилар, қоравул халқининг девонлар теган жамоасидин бизлар кичик эрканда Авазқизил ўкуз теган бир киши бор эрди. Шунинг отаси туғушлуқ йигит эркандур. Шул кўпа келиб, бу хизматни мен қилайин теб турур. Анда Субхонкули айтиб турур, сен бориб келганда айтқан хабарингга мен шунда инонурманки, бу танггани олурсен ва сабби сахоба килурсен дебтур. Ул танггани олиб ва сабби сахоба қилиб, Вазирга бориб ва келиб хар на бўлған вокеотни бир-бир айтибтур. Элбарсхон Вазирда уч ой турғандин сўнг отленб Урганч устига келибтур. Субхонкули Урганчнинг кўмакин кулнна олиб, шахрдин ярим фарсанг чиқиб урушубтур. Элбарсхон босиб ўлтура-ўлтура шахарга келиб кирибтур. Субхонкули барча навкарлари бирлан ўлубтур. Андин сўнг Элбарсхон эвина ва элина киши юбориб кўчуруб олиб келиб тур. Хевакда турған қизил бош хам Урганч хокими Субхонкулидай сартқа кенгаш солибтур, кетарин ва турарин. Кетарина ризо булмай саклаб турурлар. Урганчдин ўзбек юрт-овули келиб Хевақни чопар эркандур. Шунинг бирлан

ултурубтурлар. /Іі6 а/ Элбарсхоннинг навкари озлиқ қилиб тур. Едгорхоннинг элининг кўписи Абулак ва анинг ўғлонлари қатинда қолиб турур. Бир кун бекларин чақириб айтибтур: «Бир оз эл бирлан мунда келдук. Элимизнинг кўпи қариндошларимиз қатида колди. Эмди сизларга ўхшаса қариндошларимизни чақирсак деймиз теди. Анда барча беклар айтдилар, биз сизни мундин илгаррак киши юборурму эркан теб кўнглимизга келур эрди. Уйғур уруғиндин бир кари кини бор эрди. Анга эв ичинда ўрун тегмай ташқари ўлтуруб эрди. Ул еридин кўпди ва хон олдиға келди. Тақи кўл қовуштуруб туруб арз қилди. Бурунки ўтган ўзбекнинг ахли тажрибалари айтиб турурлар: «Туранинг давлатли бўлурининг нишони ул турур ким навкарга мехрибон бўлур ва бадавлатининг нишонаси кариндошға мехрибон бўлур». Элбарсхонга ул сўз ёмон келиб турур. Ў тирған беклар барчаси ул кишини сўкуб икки қариндошни бир-бири бирлан ёмон қилиб хушомад айтиб орада сўз юрутатурған шундак мардаклар турур. Тангла қариндошларингиз келган сўнг шундақ бузук сўзлай / 116 б/ турған ёмонлардин бирни иккини ўлтурмасангиз тузук була билмассиз деб турурлар.

## АБУЛАКХОН ВА АМНАКНИНГ УҒЛОНЛАРИНИНГ УРГАНЧГА КЕЛИБ ХЕВАҚ, ХАЗОРАСБ ВА ХУРОСОН ЭТАГИНИ ОЛҒАНИ. АБУЛХОН, МАНҚИШЛОК ВА ДЕХИСТОНДА УЛТУРҒАН ТУРКМАНЛАРНИ РАЪИЯТ КИЛҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Ул вақтда Ёдгорхоннинг тўрт ўғлининг барчаси ўлган эркандур. Анинг ўғлонларина киши юбориб айтиб турур. Биз келиб Вазир бирлан Урганчни олдуқ. Хевак ва Хазорасбдин қизилбош кетмай турубтур. Агар мунда келиб, тангридин тиларман, тесалар эл кўп вилоят десалар Хурссон, тузда ўлтурған эл десалар Абулхон ва Манқишлокда туркман бор. Борған киши бу сўзларни айткандин сўнг Абулакхоннинг бир ўғли Амнакхоннинг олти ўғли эви ва эли бирлан кўчуб Урганч келиб турурлар. Элбарсхон Вазирни ўзи олиб Урганчни бүларға бериб турур. Андин сўнг Амнакхон ўғлонлари Хевак, Хазоиасбни кўп човуб хароб килғаннна қизилбош кўрқуб қочибдур. Ан, дин сўнг Хевақ, Хазорасб ва Катни олишиб Хуросонға отланиб чөвуб турурлар. Ул вактда шох Исмоил ўлуб /II7 а/ турур. Ӱзбек кўркунчиндин Хуросон тоғининг шимол тарафидаги сархадларнинг кун туғуши Махначача ва оёки Дурунғача барчасин хокимлари ташлаб кочиб турурлар. Узбекнинг ери кенг бўлуб турур. Хар тўра бориб бир неча вилоятни эгаллаб тур. Андин сўнг қибласи Хуросонға, кун ботиши Абулхон бирлан Манқишлоқға қайта-қайта йўртиб човуб турлар. Элбарсхоннинг иниси Беликач султонни юқорида хам айтдук, эмчак эматурғанда маъюб буллуб икки тизиндин қуйи жони йўқ. Бутина ёпуша битган эркандур. Ул сабабдин отқа ўлтурабилмай арабаға минар экандур. Бир киши фароғат ўлтуруб ёткундек кудалақ арабанинг тегаражекина темур қоплатиб йилдам арғимок отларни ектуруб, тўрт беш

баходир йигитларга бошин еттуруб хамиша Абулхон ва Манқишлоқға йўртар эркандур. Кезатиб ёзмас мерган эркандур. Арабанинг ичинда ётиб тик юкунуб туруб ӱнгли ва сўлли отқаниға кўз эгармас эрканди. Улуғ ёв булғанда уззи йигитларга бош бўлуб эровул бўлур эркандур. Араба бошин олиб юруган йигитлара булай юр, алай юр, илгари юр, Кери /II7 б/ кайт теб айтур эркандур. Отлиғ киши бирлан бирга теб тенг юруб урушур эркандур. Арғимоқ от юккан юк сер қудалак отлик кишидия колмас эркандур. Туркманнинг бир нечаси раъият бўлиб мол берур эркандур ва бир нечаси ёв бўлуб эркандур Раъиятчилигина на микдор мол берурин қарор бермагандурлар. Гох кўп ва гох оз берур экандур. Тангрим буюрса Сўфёнхоннинг хикоятида туркманнинг молина қарор берилганни айтқумиз турур. Бир неча йил шундақ қилиб ўлтурдилар. Беликач султон ўлди. Андин сўнг Элбарсхон хам ўлди. Элбарсхондин етти саккиз ўғил қолди. Улуғининг оти Султонғози, иккинчи Мухаммад ғози, У згаларининг отлари маълум эрмас. Беликач Султондин бешолти ўғул қолди. Улуғининг оти Сулчон хожи, ўзаларининг оти маълум эрмас. Элбарсхон Вазирни олғандин сўнг, юртни қизил бош кўлиндин олдим теди. Таки бўлган ўғлонларининг барчасина ғозий от кўйди. Фалон ғози ва бахмон този. Иниси Беликач султондин булған ўғлонларининг барчасина хожи от кўйди. Фалон ғожи ва бахмон хожи теб. Ул вақтда Едгорхоннинг набираларининг ичинда Беликач ӱғли Султонхожидин / 118 а/ ёшқа улуғроқи йўк эрди. Ани янги шахрдин Вазирга келтуруб хон кўтардилар. Султонхожининг эли ва навкари оз эрди. Эл, мол ва юртнинг ихтиёри Элбарсхоннинг кўлинда эрди. Ул ўлгандин сўнг улуғ ўғли Султонғози султоннинг кўлинда бўлди. Ул акллик, туғушлук ва бўйни берк йигит эрди. Ул замонда эл ичида бу сўз машхур эрди ким, султон хох яхши ва хох ёмон хукм килса, Султон ғози ёрлиқидур, чора не темак. Аммо ёмон айби шул ким бахил эрди. Султонхожихонға икки улущ бериб эрди, Бириси хонлиқнинг оти, иккинчи шилан ошининг олди. Ул тақи бир йил туруб отаси кейинидин кетди. Андин сўнг ёшға улуғи Абулакхоннинг ўғли Хасанкулихон эрди. Хон кўтариб Урғанчни анга бердилар. Барчаси бир Ёдгорхоннинг ўғли эрдилар. Андак хам бўлса Едгорхоннинг уч ўғлининг ўғлонлари эрди. Уч гурух бўлуб, уч бо:нқа отланиб тушарлар эрди. Бириси Элбарсхоннинг Ўғлонлари ва иниси Беликач султоннинг ўғлонлари Мунларнинг кичиклариндин бошқа садақ боғлағанлари Қасанқулихон замонида ўндин /ІІ8 б/ кўп бўлди.

Барчасининг бони Султонғози султон. Амнакхоннинг олти ўғли бор эрди. Улуғи Суфён, иккинчи Бучға,учунчи Аваниш, тўртунчи Қол, бешинчи Ақатой ва олтинчи Оғанай. Бу олтисининг уғлонлари кўп эрди. Хасанкулихон замонида олтисиндин бошқа садақ боғлағани яна олти бўлуб эрди. Хасанкулихон отадин ёлғиз эрди. Ўғлонлари кўп эрди. Аммо садақ боғлағани Билол отли бир ўғли бор эрди. Ота ўғул иккиси хам туғушсизрок кишилар эрди. Бир тарафда Элбарсхоннинг туғушли кўп ўғлонлари Хасанкулихонни ёлғуз ва Урганчнинг хосилини кўп, Хасанкулихон оз чиқиб

урушғутек куввати йўқ,беилож бўлди. Тақи Урганч шахрина кабалди. Урганчнинг улвақтда эрк қалъаси йўқ эрди. Андин суинг Эшсултон эрк солдурди. Барчаси келиб Ургаячни қабадилар. Тақи барча тўралар ясови бирлан Хуросон дарвозасина келдилар. Хасанқулихон дарвозадин пиёда чиқиб, хандақға орқа бериб ясади. Ташқариқилар отли ва ичккарикилар пиёда улуғ уруш тушди. Чошт вактиндин то пешиягача Амнакхонинг кичик /Н9a/ ўғли Оғанай султон шул вақтда йигирма ўзған йитит эрди. Эртадин пешингача урушуб ола билмаганларина номус қилиб чопучиларға бош буллуб чобди. Тахи ёвға етган ердин қайтмади. Кўп тиёданинг ичина кириб хандах лабинда найза бирлан зиши санчиб йикди. Кўп пиёда ўк бирлан аввал отини уруб чикдилар. Андин сўнг ўзини йикиб бошин кесдилар. Пиёданинг олди найза бирлан ўқ, орти қалъа кочиб кетар ери йўк. Хар чанд зўр қилдилар бўлмади. Ахир қайтиб қўшлариға тушдилар. Урганчнинг бурчин санадилар. Турралар навкарларина лойиқ бурчларни олиниб кўчгилларини Урганчни олмай қайтмаслиқға қарор бериб ўлтурдилар. Хасанқулихоннинг ва бир нечаларнинг ажали ва бир нечаларнинг эмгакина Оғанай султон ўла қолди. Ул ӱлмаса эрди, Хасанкулихонда конлари, уучлари йўк эрди. Шояд бир неча кун турғандин сўнг бир сархад бериб Урганчдин чиқариб юборгайлар эрди ё эсан-омон ёт юртға узатиб юборгайлар эрди. Оғанай султоннинг ўлгани йитмас яра ва эмсиз оғрик бўлди.

Урганч улуғ шахр. Тез-ўқ кахатлиқ бўла колди. Бир эшакнинг калласи қирк-эллик танга бўлди, топилмади. Чиғирик теса Урганч сартларининг аччиғи келур. Анинг маъноси ул турур ким / /І9 б/ Урганчнинг муллолар теган жамоати булур. Уларнинг бир давлатманд яхши кишиси бор эрди. Раъиятдин бир кишининт анинн бирлан иши бор эркандур. Ул эвига кириб борса кўрар ким муллоларнинг оқсаколликлариндин беш-олти киши ўлтуруб турур. Эв эгаси эшакнинг закарини табақға солиб йилкининг ўғурган қазисин тўрғағандек чиғирик-чиғириқ тўрғай турур. Халқнинг ахволи икки ойда шундақ бўлди. Андин сўнгғисин мўндин қиёс қилинг. Халқ бузулиб чиқа бошладилар. Киши оз қолди. Улуғ шахр ва оз киши қальаға ясови етмади. Тўрт ой бууғанда олдилар. Тақи Хасанқулихонни ва улуғ уєли Билол Султон бирлан иккисини уултурдилар ва ёш ўғлонларини онаси бирлан Бухороға юбордилар. Бу вақтда ул жамоатдин Суғдда ўн беш чоқли кишзи бор эрди.

## СУФИЕНХОННИНГ ЗИКРИ

Сўфиёнхонни хон кўтардилар. Тақи Ургакчни бердилар.
Вазир, Янгишахр, Тирсак, Хуросон, Дурун, Мэнкишлоқ туркманики Берка/Бурка/ султоннинг набиралари Султонғози султон бовлиқ олдилар. Сув бўюнда Хевақ ва Хазорасб ва Кат ва Булдумсоз ва Пингичка тов бўюнда Боғобод ва Нисой ва Обивард ва Чахордех ва Махна ва Чача. Аму дарёсининг бўюнда ўлтурған

ва Абулхонда ва Дехистонда /I20 a/ уултурған туркманларни мунларнинг барчасини Амнакхоннинг тўрт ўғли олди. Тақи маротиб бирлан бўлушиб тинг кўнгил бирлан ўлтурдилар. Сўфиёнхон туркманга киши юборди. Ул вақтда эрсари халқи Абулхонда ултурурлар эрди. «Тангри буюруқинда закот бермак фарз турур. Хар йилда моллариндин закот берсунлар. Мен киши юбориб чоптурмайин». Бу сўзни қабул қилиб хар йилда молларининг закотларин бериб боқиндилар. Бир неча йиллар бериб турдилар. Бир йил Сўфиёнхон киши юборди. Хар йилда улуғ урукларға бир киши ва кичик уруқларнинг иккисини ва учисина бир киши юборур эрди. Бу йил хам шундақ қилди. Йўлға чиққачдин сўнг санадилар, яхши ва ёмон қирк киши бўлди. Илгари бориб хар киши бир уруғнинг молини биткариб юруб эрдилар, туркманнинг йигитлари сўзлаuттилар, тақи хар қайсиси ўз уруғина келган баротдорни ўлтурдилар. Бир неча вақтдин сўнг бу хабарни хонға еткуздилар, хон туркманнинг бу қилған ишига қаттик аччиклатиб тўрт иниси бирлан отланди. Тақи Абулхон борди. Ул вақтда Урганчдин Абулхон бормоқ бу авулдин ул овулға борғантек эрди. Анинг учун Аму суви Урганчнинг / 120 б/ қалъасининг тубиндин утуб Абулхон тоғининг кун туғушина бориб, тоғнинг тубина тегиб, кибла тарафиндин ўргулуб, кун ботишиға бориб, андин ўтуб ўғурча бориб Мозандарон тенгизина қуяр эрди. Тақи ул ким Аму дарёсининг икки тарафи то Ӱғурча борғунча, экинлик ва юзум боғи ва дарахтистон эрди. Баланд ерларга чиқир / Чиғир/ курарлар эрди. Молля халк кўкавун ва чибин вақтинда бир-икки манзил йирокрок қудуқларға кетарлар эрди. Чибин ётқандин сўнг сувнинг яқасиға келурлар эрди. Ободонлик ва маъмурлиқнинг хеч нихояти йўк эрди.

Пешгохдин то Қари кичитгача сувнинг икки тарафинда адақли, хизир эли ӱлтурур эрди. Қари кичитдин то Абулхон тоғининг кун ботишиғача икки тарафинда Али эли ўлтурур эрди. Андин то теңгизга кўйған еригача тевачи халқи ўлтурур эрди.

Эмди айта турған сўзумиздин қолмалинг. Эл четина келгандин сўнг тўралар тўп-тўп бўлуб хар қайсиси бир ердин чопавулни кўя бердилар. Эрсари бирлан Хуросон салури аралаш ўлтуруб эрдилар, андақ чопдилар ким, суруб юруй билмадилар. Уғлон ушокини асир қилдилар. Йироқда қайси қочиб кутулди. От етган ерда /I2I a/ чопилмай қутулғани бир бурк қир бор турур. Абулхонинг қухб тарафинда. Абулхон бирлан анинг ораси отлиға уч кунлук йўл бўлур. Ани Чўтақ дерлар. Айби шул турур ким ичинда суви бўлмас, йўк эрса ёв келиб юз йил қабаса ола билмас. Бир йўли бўлур юкли тева чиқатурған. Фақир ани кўп кўрубман, бориб анга қабалдилар. Чапавул йиғилғандин сўнг хон бориб Чўтақни қабади. Туркман бир кун-икки кун ўлтурди. Сувсизликдин қилурға ут келди. Оқсақолликлари тоғдин тушиб Оқатой султоннинг кўшини сўруб келдилар. Тақи Ақатойхонға кўрунуш қилдилар. Тақи арз килдилар ким андағ эшитибмиз, узбек расминда эв юрт кенжа ўғулники бўлур эрмиш. Ота бошлиқ барча ақалар кенжа ўғулни сийларлар эрмиш, теб. Амнакхоннинг ўғлонларининг эмди қолған

кенжаси сени турур теб эшитамиз. Бизнинг кўлумиз тақи сенинг этакингда. Агар сен бизнинг гунохимизни ақаларингдан ўтунуб олсанг, барчамиз онт ичалинг ўғул-ўғул, қиз-қизимизғача Ақатойхоннинг тухминдин хар ким бўлса, анга саркашлик килиб, рўй гардон бўлмасимизға, тедилар.

Ақатойхон ул кишиларни қайта юбориб, барча ишга ярар кишиларин чақиртиб келтуртди. Онлар Ақатой султоннинг олдинда /I2I б/ ушбу айтилған су̀зларни айтиб Куръондин онт ичтилар. Ақатой султон туркманларни кўшунда ӱлтуруб ақаси Сўфиёнхон катиға бориб. Туркманларнинг гунохин ўтунди. Ақаси ўтди. Андин Аванишхон, андин Қолхон кўшиға борди. Барчаси айтдилар, сенга бағишладиқ ва ўтдук, нечук қилурингни сен билурсен тедилар. Қайтиб кўшиға келди. Кўрган-эшитганин туркманларга айтди. Мунлар севннгандин юраклари ёрилурға келди. Андин сўнг туркманларга айтди: «Ақам худ гунохларингизни ўтди. Эмди, сизлар журмона немина берурсизлар». Онлар айтди: «Сиз немина тесангиз, биз они бералинг». Ақатой султон сўрди: «Хоннинт навкарлариндин неча киши ўлтурдунгиз»,- теб. Туркманлар хисоб килиб айдилар: «Яхши-ёмон қирқ киши». Хон айтди, андағ бўлса, бу йил худчопилдингиз. Тангрим буюрса келур йил хар кишининг кони учун ақамға минг кўй беринг. Андин сўнг нечук бериб олурингизни ақам бирлан ўзларингиз сўзлашурсиз, бўлғай теди. Онлар жонлари бирлан қабул килдилар. Тақи ўн олти минг кўйни эрсари, ўн олти минг қўйни Хуросон салури, саккиз минг кўйни така ва сариқ ва ёвмут /ёмут/ бермак бўлдилар. /122 а/ Бу айтилған элларнинг барчаси бир урук турур. Жумласина ташқи салур дерлар. Хон кайтиб Урганчга тушди.

Келур йил баротдор юборди. Қирқ минг кўйни бир камсиз бериб, ўн беги бахшилари баротдорнинг олдиға тушуб кўп пешкашлар бирлан келиб, хонни кўрдилар. Иккинчи йили киши юбориб тилади эрса, тақи бердилар. Шул қирқ минг кўй уларнинг бўйинда неча пуштлар қолди.

Эмди ўзга туркманларнинг бературған молларини хам мундин олиб қолмалинг. Ушбу ерда айталинг. Бу воқиотдинн бир неча йил ўткандин сўнг, ўзга туркманларнинг бошларина ва молларина лойиқ мол бературған туркманларнинг бошининг, молининг юзиндин хисоб қилиб, ички салурға ўн олти минг кўй, мундин бошқа подшохлик шнланда сўймок учун минг олти юз дўнан кўй. Мунга қозон қўйи теб от қўйдилар. Ул ўн олти минг кўйиға барот кўйи теб от кўйдилар. Ул ўн олти минг кўйға барот қўй теб от кўйдилар. Таки навкарга бердилар. Туркманнинг хар уруқина не микдор барот кўйи солсалар, анинг тошиндин қозон кўйи дах як олдилар. Барот қўйини навкар олиб кетар. Пас поднохнинг щиланхонасинда ўлтурмакка кўй бермассинму тедилар.

Хасан элина ўн олти минг барот қўйи ва минг олти юз қозон қўйи солдилар. Анинг ўн икки / 122 б/ мингини игдир ва човулдур кўтарди. Тўрт мингини ушоқ эллар кўтарди. Арабачиға тўрт минг барот кўйи ва тўрт юз козон қўйи солдилар.

Кўкланга ўн икки минг барот кўйи ва минг икки юз козон

қўйи солдилар. Адақлиға ўн икки минг барот кўйи ва минг икки юз қозон кўйи солдилар. Аму сувининг ёкасинда экин экиб ўлтурған уч урук туркман бор эрди. Ани уч эл дерлар эрди: Хизир элининг адақлиси, али эли ва тевачи. Мунларнинг экинлариндин дах як олдилар. Тевачи бирлан Али элина мол хам солиб олдилар. Адақ элина навкар солдилар. Бир неча йил ўткандин сўнг Сўфиёнхон хақ рахматига кетди.

## БУЧҒАХОННИНГ ЗИКРИ

Бучғахонни Урганчга келтуруб хон кўтардилар. Сўфиёнхоннинг беш уғғли бор эрди. Аввал Юсуф, иккинчи Юнус, учунчи Али, тўртинчи Агиш, бешинчи Пахлавонкули. Бу бешисина Хевақни бердилар. Бучғахон замонинда Бухорода Убайдхон бор эрди. Ул неча каррат Хуросон устина бориб вилоятларни олди. Қолғанини ўзбек хамиша йуртуб улла-асир килатурур эрди. Абивард, ва Насой ва Дарун Урганч ўзбегининг кўлунда эрди. Мунлар хам отланиб то йил кўпрукинача чопарлар эрди. Бири қайтса, бири борур эрди. Хўжанд / 123 а/ бирлан Исфарайин Нисойдин орада кўнуб боратурған ер бўлур. Ул иккисининғ хокимлари экин эка ва мол сақлай билмаслар эрди. Қиш ва ёз қурғаннинг ичинда қабалиб ўлтурурлар эрди. Бу сабабдин шох Тахмосиб бисёр танг бўлди. Тақи Бучғахонға элчи юборди. Сўзи буким: «Мен хонға ўғул бўлайин дейтурурман. Темурбий Чингизхон авлодина куёв бўлди эрса, ханузгача ани Темур Кураган дейтурурлар. Мен хам Чингизхон авлодина кураган бўлмоқни ку้нглим излай турур, то Хункордек улуғ душманим айткай ким шох Тахмосиб уँзбек подшохининг қизин олди; яхши ярашди»,- теб. Бучғахоннинг қизи йўк эркандур. Ақаси Сўфиёнхоннинг бўй етган қизи бор экандур, Ойиша беги отлиқ. Шуни берали теб турурлар.Қизнинг туққан ақалари беш эрканин айтдуқ. Онларнинг ичинда Ағиш султон одами факир, дарвеш ниход мужиқ йигит эркандур. Ани бош қилиб тўққуз киши юбориб турурлар. Мол олғали Қазвинда бориб шохни кўруб турурлар. Нох бекларини қарши чиқариб улуғ йиғин қилиб кўруб сийнинг ва хурматнинг хаддин кетариб турур. Ағиш султонға Хужжанд шахрини бериб турур. Уттуз йил Хўжандда /123 б/ хукумат қилиб ўлди. То ўлгунча Хўжанддин отланиб хеч ерга сафар килмади. Бучғахонға тўккуз олтин хишт, тӱққуз кумуш хишт, тўккуз чодар бони зарбофт, оёқи чўптордин тўшаки бирлан, бир мажлиснинг асб́оби барчаси олтун-кумушдин, тўққуз от эгари ва югани бирлан, минг йипак кумаш юборибтур. Хон хам қизни нодшохларға лойиқ асбоб бирлан узатибтур. Фалак бир неча Ургулгандин сўнг Бучғахон вафот топди.

## АВАНИШХОННИНГ ПОДШОХЛИҚИНИНГ ЗИКРИ

Аванишхонни Урганчда хон кўтардилар. Бучғахоннинг уч ўғли бор эрди. Аввалғининг оти Дўстмухаммад, иккинчининг оти Эшмухаммад ва учунчининг оти Бурам, ани Эшдўст дерлар эрди.

Ул иккисина Қатни бердилар. Аванишхоннинг уч ўғли бор эрди. Улуғи Динмухаммадхон, андин кичиги Махмуд, андин кичиги Алисултон. Динмухаммадхоннинг онасини манғитдин келган бозургондин сотиб олиб эрди. Чехраси кора эрди. Узи айтур эрди, манғит фалон мирзо теганнинг қумадин тўққан қизи эрдим. Манғит юрти бузулди. Мени бир киции ўлжа қилиб савдогарға сотди. Икки кичик ўғлининг онаси манғит мирзоларнинг кизи эрди. Динмухаммадхонни эмчакдия айрилған /[24 а/ дин сўнг Али султоннинг онаси Бийимга топнурди. Хар поднох ким манғит мирзоларининг кизини олса, ани бийим дерлар эрди. Бийим Диимухаммадни кўп забун сақлар эрди. Динмухаммадхон олти яшар ўғлон эрканинда ўғлонлар бирлан ўлтуруб қалъа ясаб бир нечасини қалъанинг ичинда кўюб ва бир нечасини тошинда қўюб айта эрди: «Юрунглар қалъага хар қайсингиз бурун чиқсангиз инъом берурман ва кўрқуб қолғанингизни ўлтурурман. Бийим кулди. Тақи айтди: «Кўтига бок, бу туғманинт сенга шахр ва қалъа ўрнина тош ва турпок бор». Динмухаммадхон қўна келиб қайтиб кўлини ковуштириб таъзим қилди. Бийимнинг кахри келиб мен муни сӱкаман, бу менга таъзим кила турур, теди. Динмухаммадхон айтди: «Сиз менга тош-турпоқ бор дейтурурсиз, муни оғзинғизға тангри сола турур. Шахр ва вилоят тош-турпоқдин бўлур». Шул ниятина лойиқ худойи таоло анга берди.

Динмухаммадхон ота кўлунда ўн тўққуз яшади. Отаси анға хеч нимарса бермади. Ул вақтда Хуросон этаки то Астрободғача Урганч подшохларина тааллуқ эрди. Ани тоқ бўйи, Урганчни сув бўйи дерлар эрди. Иккиси бир подшохининт юрти эрди.

Урганчнинг талабли йигитлари Хуросонға бориб қизилбоонға йўртуб, мол топиб келурлар эрди.

Диямухаммад султон бир неча йигит /124 б/ ларни кўлиға олиб Астробод бориб Мозандарон йуртарман теб отасиндин рухсатсиз қирқ киши бирлан отланиб кетди. Сув ёқаси бирлан Чекдалик тўғайиға борди. Андин Динор теған қудуқға борди. Андин отланиб бора юруб эрди, бир киши учради. Олти тева ва ўттуз кўйи бор. Қайда борасан? - теб сўради. Ул киши айтди: «Мухаммад ғози султоннинг фалон теган кишисининг навкари турурман. Туркманға баротға келиб эрдим, баротимни битуруб қайтиб Дурун бораман» теди. Ул вақтда Дурун хокими Илбарсхоннинг уғлли Мухаммад ғози султон эрди. Кўйининг ичинда бир сари серка бор эрди. Динмухаммад султон айтди: «Ушбу серкани бизга бергин, йўлимизға яхщи; тангрим буюрса қайтғанда савғо берали». Ул киши қабул қилмади. Султоннинг аччиқи келди. Ул кишини боғлатиб урдурди. Тевасин ва кўйии барчасини олди. Тақи юруй берди.

Биз кичик эрканда оқсоколлиқлар айтур эрди: «Ёмок иінни бу оздур, муидин не бўлур» - теб қилғучи бўлманг. Бизнинг юртимиз бир сари эчку сабаб бўлуб бузулған турур. Айтған эчкулари ушбу эчку турур. Бузуқлукня айтқумиз турур.

Динмухаммад султон Астробод борди. Таки уч тўрт каррат кизилбошға йўтуб кўп ўлжа бирлан отаси катиға қайтди / $125 \mathrm{a} /$.

Эмди қўйин олдурған баротдорни айтали. Ул киши бориб бечина айтди. Беги бориб Мухаммадғози султонға айтди. Султон Динмухаммад султоннинг бу қилған ишига қаттиқ аччиқй келиб хисоб қилиб кайтур вақтинда йўллариға кўп кишилар таъйин қилди. Ул кишилар биқлаб турдилар. Тақи келгандан ғофил тутдилар. Навкарларининг улжасин ва байирисин олиб кўп изолар бериб кўя бердилар. Динмухаммад султонни тутуб Мухаммад ғози султон олдиға олиб бордилар.

Ул тақи бир эвга солиб эшикин беркитиб бир неча кишини таъйин қвлди. Қочурмай сақланг теб. Навкарларинииг кўгиси пиёда йиқила қўпа қайтиб́ эвларига кетди. Бир неча хакиқатлиси султонни бандда қўкб юртға бориб не айтурмиз теб, Курдишда улуғ йўлнинг устинда ўлтурған элларда гадойлик, сақолиқ килиб юрудилар. Эвлариға борған шавкарлари боилариндин ўтган воқеотни айтдилар. Бу сўзни Аванишхонға еткуздилар. Хон хеч нимарса темади, анинг учун ким Динмухаммадга ота кўзи бирлан қарамай эрди. Тақи бири ул ким хон ул вақтда эллик ёшға етиб эрди. Али султоннинг онаси хон бирлан хам синни санад эрди. Мухаммад Ғози султоннинг кўркли яхши синглиси бор эрди. Ани тоза олиб эрди. Динмухаммад султонни бир неча кун сакланғандин сўнг, қўлина айру урди. Уйгур халқиндин Ришов Худойберди теган навкари бор эди анга топшурди, беш олти кишм қўшди. Худойбердига айтди: «Оёқини отнинг қорниндин боғла кеча кундуз ётма тез олиб бор. Хонға менинг дуомдин сўнг айт, андағ эциттукким, бу туғма хондин рухсатсиз кетган эрмин. Мунда келиб шундак ишлар килди. Анинг учун танбия қилдим». Андин сўнг Ришов Худойберди беп-олти киши бирлан султонни олиб илғаб кетди. Кечалар юруганда хар ерда ким эл бор бўлғай теб гумон килса, анда баланд овоз бирлан чарлар эрди. Ғарази бу ким навкарларимдин бу элничг ичинда мени сақлаб ётқани бўлса овозимни эшитиб таниб келгай.

Хар қачон. султон чарласа Худойберди «Ринов» дер эрди. Анинг бу сўзи Султонға ўк киличдин ёмонрок келур эрди. Худойбердининг бу сўзни айтмоқлиқ одати эрди. Анинг учун Ринов Худойберди дерлар эрди. Динмухаммад султоннинг мундин хабари йўк, мени масхара қилатурур теб кўнглига келур эрди. Курдиш келдилар. Сахар вақти кўп эл ўлтурур эрди. Султоннинг қоэоқлариндин беш-олти кини бор эрди. Ушбу элнинг ичинда эрди. От оёқинінг овози келган сўнг қозоқлар қўтди. Ул вактда султон чарлади. / 126 а/ Варчаси овозин таниб югуруб келдилар. Худойберди тушар вақт бўлди, элга тушали теди. Султон айтди: «Мен элга тушмакка номус қиламан. Бир замон юриб тушали. Худойберди қабул килиб юруб, тонг отғанда тущди. Таки ётди. Қатиндағи кициларнинг барчаси ётдилар. Султоннинг қозоқтари кейинидин келди. Бириси султоннинг айрисин синдурди. Султон Худойбердннинг қиличин олиб чобди. Бўйнина кишига бирисин уултурдклар, конина кум солдилар. Улукларни юклаб йўлдин йирок элтиб кўмдилар. Султон барча навкарларина онт берди, бу инни киншига айтмаслиқға.

Андин Урганч келиб отасин кўрди. Отаси хабар сууранда

айтди: «Мухаммад ғози султон аввал оғриған кичиидек иш қилиб :рди, суннг от-тўн берди, яхци сийлади. Узр айтиб узатди». Отаси инонди. Шул куни бозордин бир мухрканни келтуруб отасининг отина мухр қаздурди. Отасининг кўчи Мухаммад ғози султоннинг синглининг отина бир мухр қаздурди. Аванинхоннинг тилиндин бир хат бититди: «Мухаммад ғози султонға кўпдин кўп дуодин сўн ул ким синглинг хаста, улар-ўлмасин тангри яхши билур. Сеяинг дийдорингдин ӱзга орзуси йў». Сингли /Ј26 б/ нинг тилнндин бир хат бититди: «Ақамға кўпдин кў» бандаликдин сўнг ул ким иеча кундин бери беморман. Бу хасталикдин яхии бўлурман тегаи хеч умидим йўқ. Эмдиги муродим ва орзум щул турур ким, сени бир кўруб ўлсам. Тез кела кўргил ким дийдор киёматга колмасун». Бу икки хатни бир эътиборли навкаринине қўлина бериб қолған сўзларни ўргатиб кўш от бериб юборди.

Тақи ўзи бирлан бирга отланиб юрт-ўғулға борған йигитларни катиға йиғиштируб онлардин боцшқ таки ўн-йигирма йигитни ўзига ёр қилиб хар кунда тобқан бўлғанини йигитлар бирлан еб-ичиб кӱзини Хуросон йўлина тикиб турди.

Динмухаммад султоннинг киниси хатларни олиб борди. Мухаммад ғози султон хатларнинг мазмунини маълум қилғандин сўнг отланиб Урганч сари илкадж. Урганчнинг дарвозасиндин кириб хоннинг ховлисинда келиб отдин тушуб сицглининг қатиға югура берди. Мухаммад ғозининг қони тўкулмак керак. Хон шул кун эрга бирлан қарчиғай сола чиқиб эрди. Динмухаммад султоннинг кеча-кундуз қараб турнани, ул Мухаммад ғози султоннинг келганиядин хабар тониб навкарларнинг олдиға тушуб югура берди.

És куни чоцт вакти эрди / 127 a/ Мухаммад ғози Султон сингли ўлтурған саройнинг эыикиндин кириб борди. Сингли ақасининг келганиндин хабари йўқ, кўргач ериндин кўпуб қарши келиб иккиси кўруити. Султон айтди, худойға шукр яхши бўлубсен, сенинг хатинг борди, дийдор қмёматға қолмасун теб. Андин бери кеча-кундуз ётмай келаман. Сингли айтди, бемор бўлғаним йўқ. Хат хам юборганим йўк. Бу сўзни эшиткандин сўнг кўркуб, ўлтурмай югуруб қайтиб чиқди: Губур-губур қилғандин Динмухаммад Султоннинг оёқининг овозин эшитди. Андин сўнг бир бало борин жазм билди. Хавли эчикина бормоқа қўркуб узза тарафга югуруб бора эрди. Вир улуғ эцик учради. Ючуруб кирди. Кўрди ким ахтахонада хеч киши йўк. Чиққали ер қаради. Топмади. Қулок солиб турди. Югуруб юрган кўп пиёданинг оёкининг овозин эшитдн. Кўрқунчи ғолиброқ бўлуб яниринурға ер излади. Веилож бўлғанидин отнинг тўда қилиб кўйгап қурук майда сирнини бор эрди. Анинт ичмни қазди. Занбилни устига тортиб кириб ёгди. Динмухаммад султон кирк-эллик навкари бирлач югуруб отаси эвига келди. Барчалари ёйилиб изладилар, топа билмадилар. Дадаклардин сўрди / 127 б/ хеч кайсиси билмади. Бириси айтди, шу тарафга кеткании кўрдум. Щул тарафга Динмухаммад султон югуруб берди. Хар навкари бир эвга кириб изладилар. Вириси хонлиқ ахтахонага кирди. Охурларни қараб юруб эрди, кўрди ким

сиргиннинг устунда бир пора қизил эски ётур. Бу нимина эркан теб яқин келиб кўрса, қизил чӱбтор тўннинг этаки эрканин билди. Тақи югуруб келиб Динмухаммад султонға хабар қилди. Ул тақи бориб занбилнинг остиндин чикариб бошин кесди. Шул соат бу иш шахрнинг ичинда фош бўлди. Урганч бирлан Вазирнинг ораси олти ёғоч ер бўлур. Султон ғози султоннинг навкарларининг Урганчда юруганларининг бириси шул куни бориб Султон ғози султонға айтди, султоннинг кичик хотуни Сўфиёнхоннинг кизи эрди. Суфиёнхоннинг Али отли ўғли синглини кўргали бориб эрди. Султон ғози султон инисининг ўланин эшитач, хеч килииа кенгаш килмай, фикр хилмай қаринтощ аччиқина чидай билмай, нул соат эвинда ётғаи қайин ақаси Али султонни тутуб ўлгурди.

Аванишхон овдин келди. Мухаммад ғози сулоннинг ӱлукин кўрди. Динмухаммад қайда турур? - теб сўради. Айтдилар Мухамт мад ғози султонни уллтурган соати навкарлари бирлан сиздан кўрқиб /128 а/ отланиб кочти, билмаймиз не ерга кетганини.

Хон иниларим ва бекларимга кенгашиб юрт маслахатина қайси иш яхши бўлса ани қилайин теб туруб эрди, Вазирдин киши келди Султон ғози султон Али султоннинг ўлтурди теб.

Бу сўзни эииткандин сўнг не қилуриня билмай, хайрон бўлуб туруб эрди, инилари Қолхон, Ақатайхон, ақаси Суфиёнхон ва Бучғахоннинг ўлонлари бу хабарларни эшитиб Султон ғози султоннинг эли Аванишхонни чопар теб Вазирга уркетти. Аванишхоннинг эли хам Урганчга уркетти. Амнакхоннинг ўғлонлари навкарлари бирлан Урганчга йиғилди. Элбарсхоннинг уғлонларининг эли Вазирга йиғилди. Харчанд Аванишхон ярашали теб айтди. Инилари ва ақасининг ўғлонлари ва навкар халқи кабул килмадилар. Вазир устига юрдилар. Султон ғози султон Янги шахрда Беликач султоннинг ўғлоиларина хар кунда бир киши юборур эрди, тез кела кўрсунлар теб, онлар муна бордук дерлар эрди, аммо етишмаслар эрди. Онлар келмасдин бурун Амнакхон Ӱғлонлари Вазирга бордилар. Вазирнинг кун туғушинда қирнинг этакинда бир фарсанг ерда Кумкенд отли бир кенд бордур. Ул вактда ажойиб ободонлиқ эрди. Султон ғози султон Вазирдич отланиб Кумкенд келди. Султон ғози / 128 б/ султон бирла уруштилар. Аванишхон бости. ц山ул куни жовни кувалай келиб Вазирга кирдилар. Улуғ ва кичик Элбарсхоннинг ўғлонлариндин Султон ғози бошлик ўн олти хонни ўлтурдилар. Султон ғози султоннинг кўчи кўп эрди. Хуросоннинг Бурма теган еринда туркманни чопқанда Улуғ тўба Зайналбек теганнинг кизин олиб эрди. Андин икки ўғул ва икки қизи бор эрди. Улуғининг оти Умар ғози султон ва кичигининг оти Шер ғози султон. Улуғ қизининг оти Зухра хоним ва кичигининг оти нунаш хоним. Ул урдасини Ақатой султоннинг навкарлари улжа қилдилар. Умар ғози султон ўн беш ёшинда ва Мер ғози султон ўн икки ёцинда эрди. Амнакхоннинг ўзга ўғлонтари хар қайсиси ўзлари ӱлжа қилған султонларнинг эвларин таладилар ва ўғлонларини ўлтурдилар. Қизларин ва хотунларин ўлжа қилдилар. Ақатой султон хеч нимарсасин олмади ва ўғлонларин ўлтурмади. От ва тева бериб қошиға тўрт - беш кишии қўшуб бек қизи, хотуни,

икки уّғли ва икки кизи бирлан Бухороға узатди. Беликач султоннинг ўэлонлари янги шахрдин отланиб Вазир яқиниға келдилар эрса, эшитдилар ким Султон ғози султон / 129 а/ жовға қарши чиқиб Кумкенд борди теб. Илғаб Кумкенд келди. Урушда улган ўлукларни кўрдилар. Тақи воқеот не эрканин билдилар, кайтиб эвлариғд бормадилар. Урганч усти бирлан Бухороға юрий бердилар. Ул жамоатнинг насли Бухорода кўп бўлуб эрдилар. Тарих тўкуу юоз ўттуз тўккузда ул жамоатдин Урганчда кици қолмай мунқатиъ булди.

Тоғ буйи ва Сув бўйи Амнакхоннинг ўғлонлариға колди. Аванишхон Урганчда ултурди. Андин ўзга вилоятларни ва туркманларни маротиб бирлан олишдилар. Тақи тинч кўнгул бирлан ултурдилар. Дурун Мухаммад ғози султоннинг вилояти турур. Сенинг ӱлжанди теб, Динмухаммад султонға бердилар.

## СУЛТОН ҒОЗИ СУЛТОН НЕЧА ОРКАДА ЕДГОРХОНҒА ЕТКАНИИ ВА АНИНГ УҒЛОНЛАРИ БУХОРОҒА БОРИБ, АНДИН КЕЛИБ ХОНИ ОЛИЙ НИШОН МУХАММАД МУСОХОННИНГ ОНА ЮРТЛАРИFА ЭГА БӰЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Ёдгорхоннинг ӱғли Берка / Бурка/ султоннинг ўғли Элбарсхон, анинг уғли Султон ғози султон, Султон ғози султоннинг икки ӱғли бор эди. Умар ғози султон ва Шер ғози султон. Умар ғози султоннинг ўяли Аваз Ғози султон. Анинг ууғли Мухаммад ғози султон, анинг ўғли ШНох ғози султон. Аларнинт ўғлонлари Таваккал султон ва Қосим султон ва хони олийшаън Мусо Мухаммадхон. Уэта ўғлонлари Иброхим султон ва Умар ғози султон ва Сайид ғози султон. Алардин ном ва нишон қолмади. Тарих хижрий минг ъоз ӱн олтида бичин йили хони олийшаън давлат бирла тахтға ултурдилар. Тақм Умар ғози султондин бери ўткан ота-бобалари хаводисоти даврон учун Бухороға кетиб, бу тарихномада йўк эрдилар. Барча қариндошлар бир тарихда бўлмоқлиқни лозим билиб аларни / 129 б/ хам бу тарихға дохил қилдилар.

## УБАЙХОННИНГ УРГАНЧНИ ОЛҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Султон ғози султоннинг ўели Умар ғози султон туғунли яхши йигит эрди. Бухороға борғандин сўнг Убайдхон хизмаэинда бўлди.

Хамиша хондин мадад тилади. Убайдхон тақи Ургакчнин бузулғанин эшитти. Агар борсам ярми Амнакхоннинг ўғлонлариники бӱлса, ярми меннки буллур теди.

Тақи барча Абулхайрхоннинг ўғлонлари отланмоқға иттифоқ қилиб Тошкенддин Бароқхон, Самарқанддин Жуванмардхон, Хисордин Хамза Махдий султоннинг набиралари, Бухородин Убайдхон барчаси отландилар-да Урганч келдилар.

Амнакхоннинг ўғлонларининг Хевақ, Хазорасбда ўлтурғани барчаси тура билмай қочиб Аванишхон қачиға бордилар. Аванинхон тақи Урганчда тура билмай барчаси бирикиб қир тарафина қочтилар. Убайдхон Урганч келди. Аванишхоннинг кейинидия киши юоборди. Вазирнинг шимол тарафинда Баёт кири теганда Аванишхоннинт кейинидин етди. Барчасии тушурди. Аваницхонни Умар ғози султонға берди. Қонлинт теб Умар ғози султон Аванишхонни ўлтурди. Ақатойхонни Убайдхон сақлади. Қолхонни Хамза Махдийнинг набиралари Хисор туралари сақлади. Урганчни Убайдхон Абдулазиз отлиғ ўғлина берди. Ул Урганчда туриб колди. Сарт ва туркман барча раъиятнинг товуқининг оёкин синдурмай ерли еридин тебратмади. Ў збекнинт урукларин санади. Тақи тўрт бўлди. Бир бўлагини Убайдхон, бирини Хисор тўралари, бирини Самарканд тўралари / 130 a / ва бирини Тонкенд тўралари олди. Тақи хар кайсиси ўз элина киини кўюб, суруб қайтиб кетди. Аванишхонинг ўғли Махмуд ва Али султон жов қўлина туимай қочиб Динмухаммад султон кошиға Дурунға борди. Али султон ет宀и ёшинда эрди. Сўфиёнхоннин ўғлонлари Юсуф ва Ювус булар хам жов кўлина тушмай Динмуқаммад султон қатиға бордилар. Тўранинг ва коранинг барчасининг жов кўлина тушмагани Дурунда Динмухаммад султон котиға йиғилдилар. Ақатойхоннинг ууғлонларинииг Хожимхондин узгаси кичик эддилар. Ота-онаси бирлан Бухороға кетдилар. Хожимхон ўн саккиз ёшинда эрди. Жов келиб элга аралашқандин сўнг қочиб чиқа билмади. Хар нимарсанинг маъносин била турған ақллик кици отасининг бир яхнии навкари бор эрди, дўрман элиндин, Жонсайид отли. Анинг эвига борди. Бир кўхна телпак ва чакман кийди. Қўлина қўрук олди. Жонсайднинг йилқисин боқди-да юрди.

Дўрман халқини Самарқанд тўралари улжалаб эрди. Айдаб Қизил работ олиб бориб, анда ўлтурдилар. Уч ой ўткандин сўнг, таний турған урганчлилар бири-бирина айта бошладилар: «Ақатойхоининг ўғли Хожи муқаммад султонни кўрдум. Жонсайиднинг йилкисин бокиб юрур». Кун-кундин бу сўз зиёда бўлди. Жонсайид $/ 130$ б/ султонға айтди: «Урганчининг бу ерда ӱлтурғанлари сени билдилар. Эмди бу кун тангла бу сўз Убайдхонға етар. He айтасан?»-теди. Хожим султон айтди: «Агар кўлунгдин келса ӱзунг йўлдонлиқ қил, келмаса от бер, Динмухаммад султон катиға кетайин».

Жонсайид. тўрт от олди. Икки отни иккиси минди. Жонсайид олдинда ва икки хуржинни остина солиб Хожимхон кейининда улуғ йўл бирлан Урганч келдилар. Кема ул вақтда Урганч бирлан Вазирнинг орасиндия юрур эрди. Кемадин ўтуб Дурунда Динмухаммад султон қатша борди.

## ДИНМУХАММАДХОННИНГ УБАЙДХОН БИРЛАН УРУЩҚАНИНИНГ ЗИКРИ

Хожим султон келгандин сўнг барчаси ўлтуруб кенгаштилар, Таки Урганч устина юрудилар. Курдуш келдилар. Тақи хизир

элининг адоклисининг яхшиларин чақиртиб айтдилар: «Юрт излай борамиз, агар мадад берсанғ, Тамгри таоло юртни бизга берса, сени тархон қилали, сўл ёқда ўрун берали. Яхшингни навкар ки乃али. Узбекнинг бир яхни уруғи нечук бўлса сен хам шундак бул», теб, тўралар шарт қилдилар, тақи юрудилар.

Адоқлидин минг кишн қўнулди. Ўз навкарлари икки минг кичи; уч минг киши бирлан пешгох келдилар. Тақи кентащ қиздилар, агар Урганч борали тесак, Убайдуллахон ӱғли Абдуллазиз султон бор. Таки ул ким Аму сувини утмак жовдин /131 a/ хам ёмонроқ. Хевакда жов-да йўқ, сув-да йўк тедилар. Хевак келдилар. Хевақда бир доруға бор эрди. Веш-ўн кишиси бирлан ани тутуб ўлтурдилар. Хазорасо́нинг доруғаси қочти. Бу воқеотни эшиткандин сўнг Абдулазиз султон Урганчни ташлаб отаси қатиға кочти. Убайдуллахон бу ицга каттик номус милиб чирик чақиртиб Урганя устига юруб Тева буйниға келди. Тақи ўзи турди. Бир улуғ беги бор эрди. Уғлон уруқиндин ани боц килиб барча лацкарини Динмухаммад султон устига юборди. Ани эшитиб Динмухаммад Хевакдин отланди. Барча навкарлари айтдилар: «Биз уч минг киши, жов қирқ минг киши. Урушможлиқ давлатга муносиб эрмас турур. Қайтиб Дурун борали. Убайдхон уззи Урганчда турмас қайтиб кетар. Тақи келали, Урганчга келмак ва қайммок Убайдхонға мушкул турур, бизга осон». Динмухаммад султон суузарини тингламай отланди. Барча бийлар човуб Динмухаммад султоннимт олдина чиқиб отдин тушуб икки юз-уч юз киши қатор юкунуб ўтунамиз қайт тедилар. Динмухаммад султон хеч жавоб бермай босиб ўтдм. Тақи отланиб човуб олдина чиқиб шундак қилдилар. Ву каррат хам жавоб бермай босиб уัтди. Тақи шундақ қилдилар. Бу каррат бийларга яқин келгандан отдин тушти. Бир овуч турпокни /131 б/ ердин қарпаб олдида деди: «Тангрим, жонимни сенга топшурдум, танчмня турпоқға гопшурдум» теб, турпокни кййлакининг ёқасиндин қўйниға кўюб кўпа берди-да, бекларга қараб айтди: «Мен ўлдум, агар сизларнинг жонингиз мендин ортук бўлса, урушға борманг, агар менинг бирлан баробар бўлса қолманг», теди, таки отланиб юруй берди. Халкдин ачдақ ғирив кўпди ким ер ва кўк садо берди. Барчалари йиғлай-йиғлай Динмухаммад султоннинг кейининдин кетдилар. Жовдин хабар келди ким бу кун Хазорасбдин ўтиб кўнди теб ва тақи муни эшиттилар ким кеча кўчуб кундуз ёта турур теб.

Динмухаммад султон ул охиом гарданхост берди. Анда бир чукур кўлнинг уैрни бор турур. Ул урушдин бери ани «Шикаст кўли» дерлар. Анда бориб кўлнинг кун ботишинда отдин тушуб уултурдх. Тақи қоравул солдилар. Сахар бўлуб эрди муна келди теб коравул келди.

Отланди-да икки бўлунди. Бирина Суфиёнхоннинг ўғли Юсуф султон боц булди. Бирина Динмухаммадд султон бои бўлди. Ақатойхоннинн ўғли Хожи Мухаммад султон Динмухаммад султон катинда бўлди, Аванишхоннинг ўғли яхши бўлуб ўтган Али султон саккиз ёшинда эрди. Ани беш-олти яхни кишиларга топуштуруб бир чет ерда қўюб айтдилар: «Агар бизнинг ишимиз ёмон бўлса,

бу ўғнонни / 132 а/ олиб қоч, го чароғумиз сўнмасун». Андин сўнг тангриға ёпушуб йўлнинг икки тарафинда букуб турдилар. Лашкар келиб ўтаберди. Байрам ўғлон ва Хофиз Қўнқират бошлик барча беклар бир ерда кела эрдилар. Андин билдилар ким ўттуз кирқ машъалнинг шуъласи бир ерда чика эрди. Шул яқин кела берганда икки тарафдин от солдилар. Лашкарнинг сўнги хабардор бӱлғунча Байрам ўғлон ва Хофиз қўнқират барча бекларни ажали етканин ўлтуруб, етмаганининг бўйнин кўлин боғладилар. Јашкар қочаберди Йилдам йигитлар юз киши тушурдилар. Кўнқират Кунтуғар баходир олтмиш кини санчиб йиқдим дер эркандур Хожи Мухаммадхон айтур эркандур: «Уруш куни аввалиндин то охириғача Динмухаммадхондин хеч айрилмадим, Динмухаммадхон бирлан кўп лашкарнинг ъчина кира колдуқ. Отицлиб юруганда Динмухаммадхонинг кўлиндин ёйи сачраб туша қолди. Билдим урушға кўзин олдуруб ейнинг тушганин туймади. Отдин тушуб ёйни олиб кўлиға бердим. Юзумга бокиб айтди: «Эй укам сенияг бирлан бизнинг орамизда бу бир сир бўлсун. Динмухаммадхон мендин икки ёш улуғ эрди. Шул урушда ул йигирма ёшинда эрди. Мен ўн саккизда».

Жовдин айрилғандин сўнг тирик тунган бекларни Динмухаммад султон олдиға олиб келдилар. Бу фалон / 132 б/ бек, бу фалон бек теб султоннинт олдиндин бир-бир ўтказа эрдилар, султон от устинда эрди бир бекни олиб келдилар. «Бу ким турур? » - теб сууради. Олиб келган киши: «Хофиз кўнкират», теди Анда султон айтди: «Сен Хофиз хамиша Убайдхон олдинда Урганчи мусулмон эрмас, кофирдур!" - дер эрмиш сен. Не сабабдин бизни кофир дей турурсен? » Анда Хофиз юкунди. Тақи айтди: «Ушбу замон мусулмонлик бирлан кофирлик маълум бўлур". Султон хеч нимарса темади. Хофиз кўнқиратнинг бу сўзи шул кундин бери узбек орасинда масал бўуб қолди.

Бекларнинг барчасин бир ерга йиғиб Колхон ва Ақатойхон бошлиқ Мовароуннахрга олиб кетган элнинг маслахатин сӱзлаштилар. Беклар барчалари онт ичдилар; «Урганчдин олиб борған тўражарнинг, эларнинг барчасин юборали. Агар Убайдхон бу сўзумизни қабул қилмаса эвимиз ва элимиз бирлан сенга бузулуб келали теб». Бекларга от ва тўн бердилар. Яхши иззат ва хурмат килдилар. Хожимхонни сен ақллик йигитсен теб, отангни ва элингни олиб келур киши сенсен, бу иш сендин ўзга кишинииг қўлиндин келмас теб таклиф қилдилар. Ул тақи қабул қилиб бекларни олиб Убайдхоннинг кейинидим бориб Бухорода курди. Убайдхон яхпи иззат ва хурмат қилди. Отасин ва элин / 133 а/ берди. Андин Самарқанд бориб Жуванмардхонни кўрди. Ул хам шундак килди. Андин Хисор борди. Ул тўралар хам Колхонни эли бирлан берди. Қолхонни отаси Ақатойхонни олиб Урганчдин Мовароуннахрда бир звлик қўймай барчасини кўчуруб Урганч келди. Андин сўнг барчалари иттифоқ бирлан Урганчда Қолхонни хон кўтардилар.

## КОЛХОННИНГ ЗИКРИ

Анинг замонинда Урганч ободон ва халқ тинч бўлди. Бенихоят арзонлик бўлди. Колхон хон бўлди, бир пулға бир нон бўлди тедилар. Бир неча йилдин сўнг хақ рахматига кетди.

## АКАТОЙХОННИНГ ЗИКРИ

Ақатойхонни Вазирда хон кўтардилар. Колхоннинг икки ўғли бор эрди. Бирининг оти Шайх Мухаммад ва бирининг оти Шохназар. Ул иккисина Катни бердилар. Фалак бир неча ўргулгандин сӱнг Амнакхоннинг набиралари барчасм йисит етишдилар. Вилоят, эл ва мол керак бўлди. Улуғ ақалари Сўфиёнхоннинг бец ўғли бор эрди. Али отли ўғлини Султон ғози султон ўлтурди. Ағиш отли ўғли Хуросоннинг Хўжанд теган шахрини опасининг қалингина олиб анда бўлди, Юсуф отли ўғли қўлиндин кон олдурди. Қони тӱхтамади, тақи уллди. Икки ӱғли колди. Бирининг оти Юнус ва биринияг оти Пахлавонқули. Буғчахоннинг Аванишхоннинг ва Акатойхоннинг ўғлонлари /133 б/ барчалари бификиб Сӱфиёнхоннинг икки ўглини Бухороға куваладилар. Андин сўнг Қолхоннинг Катда ўлтурған икки уғлини хам Бухороға қуваладилар. Андин сўнг Ақатойхон Вазирда бўлди. Урганчни султон олди. Тақи Махмуд отли бир ёмон акаси бор эрди, анга берди. Ӱзи Дурунни олди. Боғободни Хожимхонға бердилар. Нисой ва обивардни Динмухаммадхонға бердилар. Хевак ва Хазорасбни Буғчахоннииг икки ўғли Эш ва Дўстға бердидар. Тақи фароғат уултурдилар. Фалак яна бир неча ургулди. Сўфиёнхоннинг ўғли Юнуснинг олғани Исмоилбий теганнинт кизи эрди. Ул вақтда манғитнинг бийи ул эрци.

Юнус Бухородин қирқ киши бирлан отланди. Манғитда қайин отам кошиға борурман, тақи Урганчга йўртарман теб, Катнинг шимол тарафиндин ўтиб, Тук қалъасина борди. Ул вақтда эл Урганчнииг атрофинда Вазир устунда ӱтурурлар эрди. Тукда эл буумас эрди. Ул кечаси Тукда кўнди. Эрта Тукнинг қалъасининг устина чиқиб, караб Урганчнинг қалъасин кўрди. Тақи қозоқларина ул кўруєа турған не қалъадур теди. Онлар Урганчнинг қалъаси турур тедилар. Юнус айтди: «Мундақ номардлик бўлурму? Отам юрти Урганчнинг қалъаси кўруна турғай. /134 а/ Таки мен мундии манқитға кетгайман». Қозоқлари сен не килсанг биз турубмиз тедилар. Урганчга бормоқни қарор бериб, ул кун Тукда туруб кун ботқандин сўнг, илғаб ярим ахшамда Урганчнинг қибла тарафиндин келдилар. Тақи отдин туштилар. Пиёда хандақ лабина келди. Ул вактда Урганчнинг қалъасини кунда кеча машъал бирлан ургулуб сақларлар эрди. Ичларипдин чиққан қозоқнинг кўрқунчиндин Юнус султон хандак лабина келганда машъал бирлан бир неча кими хозир бош теб келди. Ючус султон ерга бағрин кўюб ётди. Онлар ўтканддин сўнг қальа тубига келди. Бириси оғоч ташлаб қальаға минди. Ул яна бирини қалъаға тортиб олди. Барчаси

қалъаға миндилар. Тақи сари Махмуд султоннинг эшикина келиб охиста эвина кириб тутдилар. Ул бир машхур тентак киши эрди. Али султондек яхши инининг орқасиндин Урганчіи еб ўлтуруб эрди. Анинг ўлуси ва гириси баробар, хам ораларинда қон ййк эрди. Қатина бир-икки кишисини қўшуб Вазирда Ақатойхон қатиға юборди. Урганчнинт ўзбек ва сарти келиб кўрдилар. Ул куни ӱзини хон кўтартди. Сипох ва раъият мунинғ келганин яхци кўрдилар. Ул тентакнинг сўзини ва қилиғини як кўриб, умрлариндин / 134 б/ безор бўлуб эрдилар, Юнусхон ақлли ва жувонмард ва ғаюр, ёрлиқи қатти киши эрди.

Махмуд тентак Акатойхон қатиға борди-да, айтди: «Ақа, не учун турубсен, отлан". Юнуснинг катинда қирқ киндиси бор. Урганининг ўзбеги менинг навкарим. Раъият анга, бизга баробар, не учун турубсен? ».

Хон халқина кенгацти. Варчалари отланмоқни ўхнатдилар. Хон мулойим киши эрди. Узи ўхпатмай эрди, халқнинг сўзин йиқабилмай отпандш-да Урганч келдк.

Юнусхон карщи чиқди. Шайх Нажмиддин Кубро алайхиррахманинг кун ботиц тарафичда уруитєлар. Ё куни туи вахти эрди. Юнусхон бости. Ақатойхон қочиб бора эрди. Юнусхолнинэ бир уғли бор эрди. Қосим отли, Ақатойхоннинг кизиндин буллан эрди. Ул навкарлари бирлан қовуб хоннинг кейининдин етиб бобосиға салом берди-да, айтди: «Бу иссиғда не ерга борасиз? Дарахт соясина тущунг. Бу кун турунг, сабо кетинг».

Хон айтди: «Отангкинг ичи қозоннинг кутиндин қорароқтур. Менга яхшиииқ қилур бўлсанг, тегмагилl»

Уч-тўрт мартаба Қосим Султон айитқан сўзини айтди. Ақатойхон уибу жавобни берди. Хон қайтмасин билгандин сўнг келиб бобосининг жиловиндин тутуб қайтариб шахрга олиб келиб /135 а/ арбобнинг эвига тушурди. Ғарази бу ким хонни арбобнинг эвинда ўлтурди теган овози бўлса, Урюэнч сартининг барчаси Ақатайхои ўғлнлари бирлаи конли бўлур, мендиң айринімас теб, бу хаёлға борди.

Арбобнинг оти Салмон эрди. Юнусхон Ақатойхонни Салмон арбобнинг эвинда саклади. Тақи Вазирда ўғлонларина киши юборди: «Кари киши иссиқ кунда от чопқанда қўрсоки оғриб турур. Юборайин тесам, мени қийнаб юборма, кетман. Ублумнинн қати булмаса, набирамнинг қатинда ётибман»,- дейтурур. Уларға маълум бўлсун.

Унбепи кунгача хоннинг кўрсоқи оғрий турур теб қатина киии киргузмай саклади. Бир кеча уч-турт кицига ўргатди; хоннинг қўлин ва оёқин боғланг. Кийизнм кейиниядин юборинг. Тақи булғанг, ӱлгунча. Мундак қмлсангиз танининг хеч ерифдіа кўк ё узза нишон бўлмас, кейининдин кон келур. Ичи оғюиғани рост эркандур дерлар.

Борған кишилар шундак қилди. Сахар хоннинг ўлугин арабаға солиб Вазирга ўғлонлари қатиға юборди.

Ақатайхоннинг олти ўғли бор зрди, аввалғи Хожи Мухаммад, иккижчи Мухаммад, учунчи Пўлод, тўртинчи Темур, бецинчи Олюқули, олтивчи Сулаймон.

Ақатойон шахид бӱлғанда Хожи Мухаммад бирлан Махмуд куросонда ва Боғободда эрди. Тўрт ўғли ўзининг қатинда эрди. 135 б/ Икки ўғлина киши юбордилар, хоннинг шахид бўлғанин йтиб. Бу хабарни эшиткандин сўнг иккиси отланди. Тақи зазирдаги иниларинӑ киния тборди. Отлансун! Фалон куни 'рганяда топушали, теб.

Хожимхон Урганчнинг кун туғушинда Фотма хотун тўғайиндиня ьму сувийи утуб юруди. Вазирдаги уғлонлари хам отландилар.

Юнусхои. муни эшиткандин сўнг кеча Урғанчдин чиқиб, јухороға кочти. Катинда навкар қолмади. Хар қайсиси бир арафга кетди. Боратуруб ўғли Қосим султон оғдсиндин адашти. Эаси тууғри Бухороға кетди. Угли кеча юруб, танлла бир берк амишнинг ичинда бора эрди, бир чунгил сув учради. Ул вақтдин ери ани хон чунгили дерлар, Бурлу кири бирлан Кўйғуннине расинда булур. Ул кун анда ётди. Қатинда бир киниси бор эрди, ぃга айтди: «Бир ердин озук олали, йўқ зрса мундин Бухороға зуқсиз нечук борурмиз», теди. Навкари айтди, сен муида ўлтур, еени хеч киии танимас, элга бориб озук олиб келайия геб, рланиб кетди.

Таки илғаб Урганчга Хожимхон олдина келди. Таки кӱрганин йтди. Хожимхон киши юбориб тутуб келтуртиб ўлтуртди.

Сўфиёнхоннинг ўлонлари барчаси ўлди, хеч насл колмади.
Колхоннинг ўғлонлари ўлди. Онлардия хам хеч насл қолмади.
Аванишхон уғғониари Хуросонда бўлди. Ақатайхон ўшюнлари 'рганч / 136 а/ бирлан Вазирда бўлди.

Бучғахоннинг уғлонлари Эы, Іуст, вӑ Бурам, Хевақ ва ¡азорасб ва Катда бўлди.

Дўстни хон кўтардилар. Фақир ва дарвеш ниход киши эряи. !ниси Эш жовға баходир, навкардин молин аямас, ақли миёна, чусулмонлиқи оз, туғуши хаддин на нихоятдин таимкари; хаммша нлатурған ини кйшининг хотуни ва қизнна бокмоқ; узининг эмгак илиб юруган яхши кишиларнинг хотунина ва кизина бокар эрди. иш султоннинг хотири учун акаси Дўстви хон қилдинар. Хевак қамники, менга Урганчни беринглар, теб тилади.

Бермадтлар. Эи султон Хевакдин лашкар тортиб Урганч стина отлннди. Кум кальа яқининда Чурнук теган ерда Хожимон кўп. Эля султон оз эрди, орқасин дарёға берди, бир юзина раба тортди. Саккиз кун уруштилар. Хеч қайсиси голиб келмади. щ султон ўза эллардин тирик тунган кинини от ва тунн бериб ўяберди. Уйур ва наймандин тушканни укубат бирлан ўлтурди. хир яраш қиядилар. Хожимхокі Ургаия кайтди.

Эш султон Хевак бориб уйғур, найманни кувалади. Анинт рина дўрмонни ясади. Бир неча вактдин сўня таки итлакиб Урганч орди. Хожимхон инилари бирлая қарьни чиқиб Тук калъаси прлан Урганининг орасянда уруитилар. Эш султон яна бурунқиек араба олиб бориб эрди, куран тортиб /136 б/ урурти. Бир афта уруштилар. Хеч қайсися ғолиб келмади.

Эш султон бир кеча отланиб Хожимхонға бнлдурмай Уртанчга ориб кирди. Шахрда сартдин ўзга киши йўк эрди. Акатойхон

уғлонлари Вазирга бордилар. Эпи султон Урғанчда ўлтурған ўзга элни ўз ихтиёрина кўяберди. Уйғур ва найманнинг молин олди. Ўгон ушоқин Вазирга кувалади. Иккиси икки ерда жов буллб турдилар. Тақи иккиси хам Али султонға киши юбориб чақиртдилар. Султон Нисойда эрди, Киши борғач отланди. Тақи Хожимхон қатиға келди. Андин сўнг Ақатойхоннинг ўғлонлари Али султондин Мухаммадхон ўлуб эрди. Ўғли Абулсултон барчалари келиб Урганчни қабадилар. Тўрт ой бўлғанда сахар вақтда қалъаға югуруб миндилар. Эш султон отли ва навкарлари пиёда жовға қарши поруб бора эрдилар. Дўрман халқиндин Тинали опли байири навкари бор эрди. Анинг бир киз сингли бор эрди. Эш султон ул қизға зўр бирлан боқиб эрди. Тиналининг кўнглинда анинг кинаси хамиша бор эрди. Жов қалъа устина минди. Эш султон калъаға яқин келғанда Тинали султонни ўқ бирлан отди. Отининг субасина тегди. От тулади-да, йиқилди. Томничг кунжина султоннинг ўртан йилики тегди, таки синди. Навкарлари хар кайсиси бир тарафга кочтилар. Хевак / 137 а/ сартиндин Чибикли пахлавон теган кучли баходир яхши йигит бор эрди. Эм султон анга тарбият қилиб қамина ўзи бирлан бирга олиб юрур эрди. Чибиқлидин ўзга киши. қолмади. Ул султонни йикилиб ёткан ердин кўтариб ӱлтуртди. Синған оёқин узатди. Ул вақтда жов келди. Чибиқли султоннинг устинда туруб ўлгунча чопушти. Кўплаб ўлтурдилар. Эпи султонни хам шул ерда ўлтурдилар.

Ақаси Дўстхон Хевакда эрди. Киши юбориб ани ўлтурдилар. Эш султоннинг икки ўтли бор эрди.
Улуғ ӱғлининг оти Шохқули ва кичигининг оти Тохир. Онларни Бухороға юбордилар. Анда борғандин сўнг иккиси хам ўлди.

Бучғахоннинг уч ӱғли бор эрди. Учисиндин хам насл қолмади.
Бу воқеот тарих хижрий тўкқуз юз олтмиш бешда, йилқи йилининг оёки эрди, Хожимхонни хон кўтардилар. Ул вақтда ўттуз тўққуз ёшинда эрди. Тақи Вазирни бердилар. Урганч ва Хазорасб ва Катни Али султонға бердилар. Ул вақтда Ақатайхоннинг Оллохқули ва Сулаймон отли бу икки уғли ўлуб эрди, тўрт ӱғли хаёт эрди. Отлари бу ким, Хожи Мухаммад ва Махмуд. Бу иккиси бир онадин булған Пўлод ва Темур, бу иккиси бир онадин бўлған.

Махмуд султон ақаси Хожимхон қатинда Вазирда бўлди. Пўлотға Хевақнинг ярими ва туркмандин Улуғ туба ва Кўнишни бердилар. Темурга Хевакнинг ярими ( 137 б) ва туркмандиин Қора ва Бакавулни бердилар. Тақи тинч кўнгул бирлан ултурдилар.

## ДИНМУХАММАДХОННИНГ ЗИКРІ

Қолхонни хон кўтаргандин сўнг Динмухаммамхонға Нисой бирлан Обивардни бердилар. Бинмухаммадхон бир ерда фароғат турғудек киши эрмас эрди. Хамиша қизилбошни чопти. Ул сабабдин Шох Тахмосиб лашкар юборди. Динмухаммадхон Нисойда эрди. Келган ланкар Обивардни олиб, хоким кўюб кайтиб кетди. Динмухаммадхон танг бўлди. Анинг учун бориб Қазвинда

Шох Тахмосибни кўрди. Тақи олти ой турди. Бу умидга бориб эрди ким. Обивардни кайта Бергай. Шох Тахмосиб тағофил урди. Бир мухрканга Шох Тахмосибнинг отина мухр қаздурди. Обивард хокимининг отина хукм бититди. «Обивардни Динмухаммад султонға суюрғал қилдук. Ерлик кўргач топшурсун»,- теб.

Мох Тахмосиб овға кетканда бир кеча отланди. Тақи юруй берди. Кетганини Шох Тахмосибға айтцилар. Шох айтди: «Узи келиб́ эрди, Ӱз кетди» - теди.

Динмухаммад Обивард келди. Таки ёрлиқни хокимнинг кўлиға берди. Хоким дарвозани очаберди. Ул бориб эвкга тушти. Кеча ётди. Тангла дарвозаға киши таъйин қилди. Тақи қизилбонцин бир киши кутқарнай барчасини ўлтурди. Тақи Обивардда фароғат ўлтурди.

Бу воқеотни 以ох Тахмосиб эшиткандин сўне (I38 а) улуғ лашкар бирліан отланиб Динмухаммадхон устина юруди. Динмухаммадхон эшияди ким, ИІох Тахмосиб якин келди,-теб. Қиркэллик киши бирлан отланиб шохга карыи кетди. Шох ул вактда Маихаднинг шнмол тарафинда бир кора сув булур, аня" келиб эрди. Қоравуллар Динмухаммадхонни кўруб Шохта хабар олиб бордилар. Инонмади. Тақи бир коравул борди, анла хам инонмади. Тақи бир киши келди, муна Динмухаммадхон эшикка келдн,-теб.

Hох чодирнинг танобнғача қарни келди. Динмухаммадхон желиб эгнин тутаберди. Нох бир куллин буйнина солиб ва бир «уллин кўнглакининг ёкасиндин солиб юракина тутуб турди. Юраки хеч урмай эрди. Хоннинг юзина боқиб, юракинт тошдин ўлсун қара Динмухаммад теди. Ул куни улуғ тўй килди. Сабохий кўп инъомлар берди. Тақи Об́ивардни сенға бердим ва қилған ишларинннинї барчасини ўтдум теб, ўзатди. Таки ӱзи Қазвинга қайтиб тушди.

Динмухаммадхоннинг таки бир .қилған иши бу турур ким, Марв-нох жахонни Убайдхон найман Й̆лим бий тенанга бериб эрди. Эшик халқи Йўлим бийдин хонға кўп ғийбат айтдилар. Тақи ёмонхотир нишон қилаилар. Йулим бий бу сўзни эиитди. Тақн хондия қўрқти. Хон неча мартаба киши юбориб чақиртди, бормади. Келмасин билғандин сӱнг ӱттуз минг киши (138 б) кборди, тутуб олиб келинн! - теб. Лашкар Марв устина келгандин сўнг Обивардда Динмухаммадхонға киши юборди. Марв уларнинг пешкаши, мени бу балодин куткарсалар, теб. Бу сўзни эыиткандин сўнг Обиварддин отланди. Тақи Мурғоб оёқина келди. Хукм килди. Хар киши уч дарахтнинг шохини кесдилар. Иккисини икки қанжурғаға ва бирисини отнинг куйрукина боғлатди. Тақи хар кишини бир ердин юрутди.

Марвнинн ери юмшоқ ер бўлур. Қоравулларға айтди, бугун жовнинг қоравулини кўрунг. Агар йирок хам бўлса. Ул куни озғина коруб кўнди. Қоровуллар жовнинг қоровулин кўруб келди. Тангла куичти. Таки яна озғина юруб қўнди. Жовнинг қоравуллари бориб айтдилар, Диямухаммадхон улуғ лашкар бирлан келатурур, охиста кўчуб.

Мунии эхиткандин сўнг киши юбордилар. Ул киши Динмухам-

мавхоннинг коравунин ва лашкарнинг чанғини кўруб бориб, улуғ ламкар кела турур теди. Бу сўзни эниткандин сўнг ичимизда Йўлимбий, жов тошимизда Динмухаммадхон. Икки жовнинг уртасинда нечук ултурурмиз теб кўчуб Бухороға кочтилар. Динмухаммалхон Марвға бориб, поднохлик қилиб у゙лтурди. Ўзининг авзои жовға баходир, жувонмард, хеч мол сақламас эрди. Навкарга мехрибон эрди: Феэли кичик, баъзи вактда килики деваналарға ӱхнар эрди. Анинг килған ииларини кўзи бирлаю кўрмай, эиитган (139 а) киши инонғудек эрмас турур.

Тарих хнжрий тўқкуз юз олтмишда сиғир йилинда Марв шахринда. қирқ ёшинда вафот топди. Икки ўғли бор эрди. Улуғининг оти Поянда Мухаммад ва кичигининг оти Абул Мухаммад. Ани Қолхони килиб эрии. Гоянда Мухаммад султон кам ақл эрди. Бир кун отаси кўрунушда ўлтурғанда келиб юкундида, айтди: «Менинг ёним Абул Мухаммаддин улуғ. Ани хон дейтурурлар ва мени султон. Сизнинг хукмингиз бирлан айтамидурлар ё узлари айтамидурлар?»

Хон бу сўзга не айтурин билмай туруб эрди. Хоннинн бир яхши бегя бор эрди, Турумчи отли, туркманнинг Лайна (Лабна) уруғиндин, бенихоят аклли киши эрди. Анинг айткан яхши сўзлари кўп турур. Ул айтди: «Мунинг тўрасини, подцохим, мен берайин?»

Хон айтди: «Анцак кил!» -.. теди. Турумчи Пояюда Мухаммад султонға бокиб ам̆тди: "Сизни худойи таоло берганда отангиз султон эрдк. Укангиз дунёға кетганда отангиз хон эрди. Кишинияг отаси не бўлса -- ўғли шул бўлур. Султондин тўқанни султон дерлар ва хондин тўққанни хон дерлар»,-теди. Бу сўз ахмакға мәъкул бўлди, кўпўб кетди. Ул хам отасиндин сўнг вафот топди.

Поянда Мух тммадхоннинг бир уғғли бор эрди, Турсун Мухаммав отли. Марьда подшох эрди. Венихоят. туғушли, яхши йигит эрди. Ӥигирма уч ёшина етганда, ўз навкарлариндин бир неча киши кеча ётқан еринда пичоқ бирлан (139 б) санчиб ўлтурдилар. Фарзанди йўк эрди.

Абул Мухаммадхон отаси ўлгандин Марвда хон бўлди. Бир ўғли бор эрди. Жалол отли. Ул Хуросон устина лашкар тортиб борди. Тақи тўрт тарафға чапавул юборди. Тақи ўзи Машхад устинда йигирма кун турди. Тамом Хуросоннинт қизил боши Машхадга йщғилди. Шахрнинг шимол тарафинва Қора сувнинг екасинда икки лашкар уруштилар. Қизилбои ғолиб келди. Жалолхон боилик ӱн мкнг ўзбекнинг бощин кесди. Абулхон елғуз уғғлиндин айрилғандин сўвг бемор бўлди. хеч ким ани бемор эрканин билмадилар. Машхаддин габиб келтурдилар. Ул айтди: «Ву якка ўллиндин айрилиб турур. Яна уғли бўлса яхшни бўлур, йўк эрса бўлмас. Халк айтдилар, фарзанд зўр бирлан ё мол бирлан муяссар бўлур нимареа эрмас, Марвда бир заифа бор эрди, Пайпайча отли, хотунлар орасинда даф қокиб, наки айтиб юрур эрди. Хеч эрга борған эрмас эрди. Туррт дзар уғғи бор эрди. $\bigvee_{\text {ғлини }}$ бекларнинг олдина олиб келди-да, айтди: «Бир кеча хон менга нақш айтурдилар-да, менга майл килдилар. Хомила бўлуб, ну ўғулни топдум. Бу вақтғача хоннинг харамлари хонимидин
«ўркуб айта билмай эрдим». Беклар ўғлонни табибга топнурдилар. Табиб хон қатиға олиб борди. Хон ул вақтда кишини яхши танимай эрди. Табиб уғлонни, хонни ялонғоч қнлди. Хоннинг қўйнина солди. Устина юрқан ёпиб ( 140 а) ёткузди. Тақи хонға кичкуруб айтди: «Бу сизнинг ўғлункжз турур». Кунда уч вақт шундақ килди. Хон кун-кундин илгари булди. Тақи яхши бўлди. Ани ўғул қилди. Нурмухаммад от кўйди. Иигит бўдди. Андин сўнг Абулхон уулди.

Нурмухаммадни хон қилдилар. Уля бир неча йил поднохлик қилди. Анинг замонинда Хожимхоннинг инилари ва ўғлонлари Урганчдин бориб Марвни чониб: «Сен лўли бачча қачон бизнинг қаринтошимизсан?» - теб, кўз озор берур эрдилар. Бу ихонатга чидай билмай бориб Бухорода Абдуллахонға Марвни пешкаш қилиб кўрди.

Абдуллахон Нурмухаммадни олиб улуғ лашкар бирлан отланиб Марв келди. Нурмухаммаднинг ғарази бу эрди ким Абдуллахон Марвни бериб мени қайта юборур, анинг отина хутба ууқуб Ултурсам, Хожимхоннинг ини, ўғли менга тенабилмас.

Ул тегани бўлмади. Тақи ул ким Абдуллахон Марвни олғандин сўнг жояиндин кўрқти, тақи бир кеча қочиб Урганчга Хожимхон қатиға келди. Тангрим буюрса айтқумиз турур. Хожимхон бирлан қизил бопға борди. Беш йил қизилбошда турған суин Абдуллахон ўлди.

Нурмухаммадхон келиб Марвни олди. Ўзининг эмгак қилиб Жон тортқан Ўзбек халқини қирди. Сарт билан туркманни ясади. Муни эшиткандин ( 140 б) сўнг қизилбон подшохи Шох Аббоси мозий келиб Марвни қабади. Қирқ кундин суинт бечора бўлуб чикиб Шох Аббосни кўрди. Шох Марв, Обивард. Нисой ва Дурун барча Нурмухаммадхонға тааллуқ вилоятларга хоким қўюб қайтиб кетди. Нурмухаммадни элтиб Шерозда бир махкам ерда саклади. Нурмухаммад анда ўлди. Динмухаммадхондин хеч насл қолмаци.

## АВАНИЩХОННИНГ ИККИ УУҒЛИНИНГ ЗИКРИ

Улуғ ўғлининг оти Махмуд эрди. Ани сари Махмуд султон дерлар эрди. Бенихоят тентак, ғайратсиз, номусскз, кўркок ва сорон. Яхшилиқдин анга худойи таоло заррача нимарса берган эрмас эрди. Анинг учун сари Махмуд дерлар эрди, ким, Амнакхон авлодинда то ушбу вактғача эркакдин ва қиздин шул тентакдин уззга сари ё оқ, ғайр аз гандумгун хеч бўлғани йўқ турур. Тамомиси бир ранг бўлған турур. Ул нопок бир кун кўп халк бирлан, бўза ичкб уллтурған эркандур. Бир киши келиб турур, муна жов келди теб. Барча халк отқа югуруб турурлар. Ул югуруо́ келиб хумларда турған бўзани пичоқ бирлан нишона қила эрмиш; бу хумнинг бўзаси бу нишона-да теб, эв эгасини топпура эрмиш. Ул улдди. Насли колмади.

Кичик (141 а) ўғли Али сулғон тоғ бўйинда Нисой ва Обивард, сув буйннда Урганч ва Хазорасб ва Кат анинг кўлинда эрди. Сув

бўйи, тоғ бўйи, бу икки юртда бўлған тўра ва қоранинг ихтиёри Али султоннинг кўлинда эрди. Хар йилда хутнинг бошинда Урганчдин отланиб Хуросонни човуб ёйлоқларда ёйлар эрди. Чопатурған ерларининг чети йел (сел) кўпруги, Туршиз, Турбат ва Жом ва Харгирд, Олған вилоятлари Журжон, анинг пойтахтини кабуд жома дерлар, Жожирим, Кирайлу, Асчробод лашкари қирк минтта етти. Куз ақраб бўлғанда қайтиб Урганчни қишлар эрди. Отлана турған кўи ӱзбекнинг барчасининг отини дафтарга битиб алуфа берур эрди. Оёк навкарина ўн олти қўй берур эрди. Ул туркманнинг кўйин улаша турур эрди. Етмаганина Хуросонни чопарда панж яқиндан берур эрди.

Бир йил оз киши бирлан Ўкли кўкландин арот олурман теб Астробод борди. Тақи навкарларин юбориб барот олмоқға машғул бўлди.

Эмди қизилбошни айтали. Шох Тахмосиб хар йилда эшитур эрди: «Али султон келиб фалон вилоятни чопти» - теб. Тағофил килур эрди. Бу йил қиш Бадрхон теган бегина хукм килди. Ун икки минг кўрчини ол! Тақи Хуросон бор! Хар қачон Али келса, анинг бирлан рўй-барўй бўл! Аммо бу (141 б) сўзни кишига айтма, то Али султон зшитмасун! От устина минганда айт! - теди.

Бадрхон отланиб Бастом келди-да, эшитди ким Али султон оз киши бирлан келиб Астрободда туркмандин барот олиб ётур. Хар навкари бир туркманнинг эшикинда, султон қатинда хеч киши йўқ, теб.

Илғаб Астробод келди. Қизилбошнинг морасини кўруб султонға хабар қилдилар. Қизилбош ўн икки минг киши, султон уч минг киши эрди. Хабар эшитган замони отланиб гургон сувининг ёқасина келди. Факир ани кўрубман. Икки лаби жар бўлур. Баъзи ерлари юз қари бўлур. Фалон гузар, фалон гузар теган. Қадимда чопиб ясаған гузарлари бўлур. Баланд жарнинг лабина лашкарни тушурди. Жар тарафина киши тушурмади. Кўшинни тўрт қат ва беш қат халқа тушурди. Жар лабиндин бир улуғ йўл куйди. Қўшнин тошиндин от єогура олмасдай тўрт кўз қаздурди. Отларни ва теваларни махкам боғлатди. Ул вақтда қизилбош етиб келди. Такд уруш солди. Хар ердан беш юз ва минг, тўп-тўп бўлуб чобти. Ўзбек пиёда югуруб ўқға тутаберди. Қизилбош тўрт кўздин ўтабилмади. Хар қачон қизилбош чобқанда ўзбек қарши югуруб уруб кайтарди. Хар качон милтиқға тутғанда қўнға кириб теванинг (142 а) панохинда букуб ӱлтурди. Қизилбош ожиз бўлди.

Ўли халқининг беги Абабек теган, ўн беги, бахши ва эл яхшилари уч юз киши бирлан султонни кўргали келиб эрдилар, лашкарнинг ўрта ериндағи туз ерда отларин тутуб ўлтуруб эрди, Абабек бориб султонға арз қилди. Уруш баробар бўлди, турди. Сизда отли киши йўқ, қизилбош қочқанда куваламоқға. Қайтиб бориб еринда тура турур. Менга рухсат беринг, отланиб бир тарафдин уруш солайин. Султон рухсат берди. Абабек отини тийиб дарвоза қўйған ердин чиқди. Абабек султон қатиндин рухсат олиб қайтғанда ултурған халк айтдилар: «Мунга не учун рухсат берасиз? Бизни оз кўриб қизилбошға кӱшулмоқға боратурур».

Султон айтди: «Кизилбош ўн икки минг киши турур. Уч юзи ортуқ бўлсун. Уेзи келган кишига ёмонлик қилмок номардларнинг ињи турур. Мен уззумни худойға топшурубмен».

Абабек отланди. Тақи қизилбошнинг бир тарафиндин уруш солди. Қизилбошдин зўр кўрганда, ўзбекка орқа берди. Қайта берганда сўнгиндин юруб отиб чопаберди. Беш-олти мартаба шундақ қилған сўнг уруш гарм бўлди. Ўзбекнинг барчаси тўшли тўшиндин юруб уруша брди.

Абабек қизнлбошнинг орқасина айланди. Узбек (142 б) юруб уруша, юруб уруша ясовға етти. Абабек орқасиндин, ўзбек пиёда олдиндин оллох, оллох теб кизилбошға аралаша колди. Тоб келтуруб турабилмай қочти. Тева ва қўшини пиёда олди. Тақи кайтиб келиб отланди-да, қизилбошнинг сўнгина тушди. Куи ботғунча ковди. Қизилбошдин Бадрхон бошлик оз киши кутулди. Султоннинг мирохури айтур эркандур: «Султонға келган отнинг тўққуздин бирин олур эрдим. Мен етти юз от олдим. Ӱ зга улжани мундин қиёс қилинг».

Бу воқеотдин ўн беш ўн олти йил утгандин сўнг Урганчдин кузнинг бошинда отланди, Хуросоннинг Хўжанд жулкосина бориб қишлади. Бу ният бирлая ким, бахор отланиб бориб Ироқни чопайин; Шох Тахмосиб келса урушайин.

Улуғ чилланинг ичинда икки яғринининг уррта ерина куйдурги чикди. Муни кишига айтмади. Куйдурур вақти ўткандин суннг йиқилди. Халк кўрали теганда кўрсатмади. Анинг учун хаёси андақ ғолиб эрди ким, тахорат қилғанини хеч киши кўрган эрмас эрди. Ахир халк айтдилар, тўнингизни кесиб кўрали, анга хам ризо бўлмади. Зўр бирлан тўнини чок қилдилар. Тақи кўрдилар, ўт қутури вақти ўтуб турур. Доғ қилдилар, фойда қилмади. Хақ рахматига кетди. Тарих тўккуз юз етмиш олтида сиғир йилинда қирк ёшинда эрди.

Султоннинг тарихини бир шоир назм қилиб турур.
Қитьа (143 а)
Сарвари Хисравон Али султон, Онки дар дахр номи у фощ аст. Аз дами офтоби шамиираи, Шох Тахмос хам чу хаффои аст. Рафт он тиах зи оламу акнун, Хар тараф фитнаи зи авбош аст. Соли тарихи фавтишон гўфтам, вах кам аз қотили қизилбои аст.

## АЛИ СУЛТОННИНГ СИФАТИ

Али султон яхши киши эрди. Хожимхон айтур эркандур: «Едгорхон замониндин то бу чоқғача Алидай киши тўкғани йўқ. Қиликли оғзи ор ва жовға баходир ва жуванмард сурфали, саранжомли, навкарнинг ахволина яхши қарайтурған, одил сиё-

сапли, бўйни берк, хаёсм хаддин, нихоятдин змёда. Бу ғоятда ким, уллуб бфратурғанда оталиқи Отабой теган жони бормикан, йўқмикан кўрайин теб, қўлин юрқаннинг остина солиб, оёқин тутубти. Ўлуб боратурған киши кўзин очшб айтиб турур: «Ўлмасдин бурун обруйимни ва хаёмни кетардинглар».

Адолати мундақ ким Хуросон отланиб боратурғанда туғчининг оти йўколибти. Лашкар кўчгамда иниси очини изламак учун юртқа қайтиб борғанда бир кўшда қўчқарнинг калласи ётқан эркандур. Олиб ёнина боғлаб қайтиб лашкарга келганда, бир кивии таниб даЋво килюб, султонғ̌ юокунуб турур. Ул киши юртдин топтум деб турур. Қўчқар эгаси хамин замон (143 б) қўшиндин олдим теб, каллани олиб келиб турур. Султон теванинг жихозиндин остуртуб, ўлтуртуб турур.

Бир каррат султон отланиб полизнинн канориздин ўтуб боратурғанда бир чехра отдин тушуб икки қовун олиб турур. Қовун эгаси югуруб бориб султонға арз қилиб турур. Султон шул ерда туруб чехрани келтуртуб бир улуғ ёғочни кўмдуруб, чехрани остуруб, жони чиққандин сўнг кесиб турур.

Султоннинг икки ууяли бор эрди. Улуғининт оти Искандар ва кичигининг оти Санжар.

Искандар отасиндин олти ойдин сўнг ўлди. Санжар девона зрди. Андак хам булса, Найман Кулмухаммад бий эмгак зттан эгамнинг ўғлиди, теб Нисойда подшох қилди. Султонни саккиз кунда бир кўрунушга чикарур эрди, то киши ахволинн билмасун теб. Гох ўзи султон қатина кириб қайтиб чиқиб, султон мундак тедилар, андак тедилар теб айтур эрди. Гох султоннинг махрамлариндин бирисина ўргатур эрди. Ул Кулмухаммад бий уззининг мехмонхонасинда ултурғанда келиб айтур эрди: «Отабек султон сизга бир неча хизмат буюрдилар. Муни бек парвона бўлуб еткурсин. Масалан фалонийға минг ганға иньом қилдилар. Худойқулиға беш минг танга, Оллэқулини пюхға элчиликка борсун, тедилар. Ул (144 а) венканни бетаъйин қилсун. Хар ннмарса ким хазинада бўлса, олиб берсун. Бўлмағанин ўзга ердин олиб бериб, қийматини девонлардин хавола қилсун. Фалон амални Худой Назарга берсун, тедилар. Қулмухаммад бийнинг Санжар султоннинг хақинда қилған ишларининг қайси бирин айтайин. У згаларинн мунинг юзиндин киёс қилинг.

Йигирма беш йил ушбу равиш бирлан Санжарни подшох қилиб ўлтурди. Аидин сўнг Санжар ўлди. Насл қолмади.

## ХОЖИ МУХАММАДХОН БОЩЛИК АҚАТОЙХОННИНГ УҒЛОНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Олти ўғли бор эрди. Аввалғи Хожи Мухаммадхон. Иккинчи Махмуд султон, учунчи Пўлад султон, тўртинчи Темур султон, бешинчи Оллокули султон, олтинчи Сулаймон султон.

Оллоқули йигирма икки ёшинда ўлди. Сулаймон ўн саккиэ ёшинда улди. Махмуд султон қирк ёшинда улдди. Олти ўғли қолди.

ввал Мухаммад, иккинчи Амин, учунчи Али, турртинчи Мухаммад мин, бешинчи Араб, олтинчи Окбобо, Амин бирлан Мухаммад мин отасиндин сўнг ўлдилар.
Қолған тўртисини ва Мухаммад султоннинг икки уғғли бор эрди, адхудо килған улуғининг оти Њох Али ва кичигининг оти Њох ахт, ул иккисини, бу тўрт ўғулдин бйлған уч-тўрт ёш ўғлонлар бор эди, бир яшар ва икки яшар, барчасини Абдуллахон шахид длди. Али султон ва Араб султоннинг заифаси хомила эрди. Ул кки заифаға (144 б) кини таъйин қилиб сақлатди. Бири қиз дғурди, ани кўяберди ва бяри ўғул туғурди, ушул куни ўлтуртди.
Темур султон кирқ ёшинда ўлди. Уч ўтли бор эрди. Аввалғи Іухаммад султон, иккинчи Қодирберди султон, учунчи Абулхайр длтон. Учисини хам Абдуллахон ултуртди.

Пўлод султоннинг тўрт ўғли бор эрди. Аввал Бобо султон, ккинчи Хамза султон, учунчи Кўпчй султон, тўртунчи Пахлаикқли султон. Пўлод султонни уч ўғли бирлан Абдуллахон шахид ллди. Пахлавонқули султон отасивдин беш йилдин сўнг ажали гиб ўлди.

## ПЎЛОД СУЛТОННИНГ СИФАТИ

Пуулод султон ақлсиз ва ғайратсиз, тентак кини эрди. Биз ячик эрканда андин кўп нимарсалар накл қилурлар эрди. Анинг Алған ишлари халқ ичиндин унут бўлуб кетмасун. Уч-тўрт накл ллали. Анинг икки одати бор эрди. Бириси сўзлаганинда бир反ни айтур, тақи «Шалф рў» дер эрди ва бири икки кичик зрмоқини юмуб, ўрта бармоқни бош бармоқининг устунда қўюб, кки кичик бармокина уруб, шарк-шарк овоз чиқарур эрди, Нечук 1м масхаралар ва маъракагирлар қилуржар. Икки кўлини шундак ллиб «шалф рў» дер эрди. Хар қилған сайин бир шалф рў дер ли.

Бир каррат сўрди ким Хуросонға карвон кета турған борму? 2б. Карвон туна кун кетди тедилар. Бир кишина хукм этди. op! --. Тақи карвоннинг (145 а) барчасини қайтариб олиб кел. Ул иши Соғча кудуғинда карвон кейининдин етиб, кайтариб Хевақға тиб келди. Ул мусулмонларнинг кўнглина бу маъқул бўлди ким, тбатта султон Хуросон бирлан хов бўла турур. Йўк эрса, агар узза м учун бўлса, бизнинг биримиэни қайтармок керак эрди. Карвон алкининг барчасин султон олдина олиб келдилар. Султон юзлариа боқиб, кўлларини шарқ-шарқ этиб, «менга бир етти поки» іалф руу» - тўрт-беш каррат шуни мукаррар айтди. Карвон халки јшмадилар. Султоннин' навкарлари айтди: «Менга бир поки элтур, ўзга нимарса керакмас» дейтурурлар, боринг кетинг.

Таки ул ким Аб̆дуллахон Урганч юртина ул келди. Аввал элганда ола билмай, Янги арикдин қайтиб кетди. Абдуллахон нги ариқда турғанда ёш йититлардин бещ юз киши боқиб . урмали, бу кун жовнинг қоравули бирлан шукумлашали теб тланиб кетиб турурлар. Пўлод султон мен хам борурман теб,

отланибти. Иниси Темур султон ёш ўғлонларға қўшулуб қайда борурсен? - теб, манъ қилиб турур. Барча беклар хам манъ қилиб турурлар. Қабул килмай кетибти. Ул бориб қоравуллар бирлан урушғанда ғолиб келибтилар. Уруш қизғандин сўнг айрила билмадилар. Жовнинг кўмаки кӱп келибти. Қайтиб қочиб турурлар. Пуллод султон барчадин илгари қочиб келиб отдин тушуб, Хевақнинг (145 б) дарвозасинда бўсоғанинг устина миниб туруб, кулочини ёйиб, «келур бўлсанг, кел! Жов шахрга нечук кирарсан эмди» - теб, фарёд қила эрминн,

Уч заифаси бор эркандур. Аввалғинин оти Азизхоиим. Элбарсхон набираси. Ул куни анинг эвина келибти. Тақи заифаларға ўзини таъриф қилибти. Бу кун жовға мундак уруштум ва андак уруштум. Эмди сабодин нари мундақ қилурман ва андак қилурман теб. Азизхоним бу сўзлариға ёт заифалардин шарманда бўлуб ўлтурған эркандур. Азизхоним кўюнг эмди, тебти. Сулгоннинг кахри келиб, сўкубти, хоним жавоб берибти. Анда «Бўк ёма мегажин» - тебти. Хоним: «Мегажиннинг эри қабон бўлур», тебти. Тақи чўбмолни кўтариб хавола қилғанда туруб қочаберибти, Баланд суфадин йиқилиб пинжиги пора-пора бўлубти. Бу микдор айтдук ётар.

## ИНИСИ ТЕМУР СУЛТОННИНГ СИФАТИ

Ақли оз, сўзи бенамак, аммо қилған ишларининг барчаси яхши жовға баходир, одил, то ўлтунча киши эвина мехмон бўлиб ош емайдур. Бир каррат Хазорасбдин ақасини кўргали Хевақға келибти. Пуллод султоннинг оталиқи уйғур, Индибой теган. Пўлод султоннинг оғзи, тили ва ихтиёри, тўра килиб юруган ул эвинда кўп ош, асбоб (146 а) ва кўп пешкашлар таъйин қилиб, Темур султон ақаси Пўлодни кўруб қайтқанда султоннинг олдина чиқиб, бир тор кўчада юкунуб, эвина чақирибти. Султон от устунда хеч жавоб бермай турубти. Индибой эмгак қилған бир кари кулунгман, бу вақтғача киши эвина тушмаганиннни билурман. Мени узза халқдин ортуқи сийлар теган умидим бор. Иирокдағи ва ёвукдағи айтқайки Темур султон хеч киши эвина тушмас эрди. Индибойнинг эвина тушуб ошини еди, тегайлар тебти.

Қиш кунлари эркандур Султоннинг устунда, зарбофт, тошли, олтун тугмали киш пўстини бор эркандур, чикариб рақибдорина инорат килибти. Ул олиб оталиқнинг оркасина солибти. Отини қамчилаб юруй берибти.

Султон айтур эркандур, ўн беш ёшима етканда, бир кун беш-ўн йигит бирлан отланиб Вазирнинг ур дарвозасиндин чиқиб сайр қилиб юруб эрдим. Бир авулға келдим. Эв эгаси бир замон отдин тупуб, отланинг теб эвина таклиф қилди. Ул кишининг хотирин йиқа билмай тущтум. Бир кўй ўлтуруб келтурди. Анинг ўчасин отамға олиб келдим - Отам сурди: «Бу не эт турур? Қатимда борған кишилар айтдилар; «Султон сайрга чиқиб эрдилар, бир бой (146 б) таклиф қилиб бир кўй суюб́ эрди. Шунинн ўчаси турур».

Нучдак дегач, отам қамчи олиб кел теди. Тақи айтди: «Менинг ешим элликка етиб ханузгача кнхни эвина тушмайман. Сен ўн бешга етмай киши эвина тушуб, қўй есанг, йигирмага ётган сўнг, йилки ерсан, сендин не кўрса, навкарларинг шуни қилур теди. Тақи кишига туттуруб уз қўли бирлан юз камчи урди. Юзумдин қон равон булди. Оқ тўнум бор эрди, барча ери қизил қон бўлди. Андин сӱнг қайтиб кўрунушхонадин чиқиб бора эрдим, улуғ ақамиз Хожи Мухаммадхон учраб, омонсусен Темур, не холинг бор?» теди. Воқеотни баён қилдим, «Хўб қилибти, яхнни қилибти отанг. Юзунгнннг қонини ювма, бу ок тўнунгни чиқариб ташлама. Саба эрта келиб отангни кўр» - теди. Мен андак қилдим. Отам аввал иасихат айтди. Сўнг қилған ишина пушаймон бўлуб, узр айтди. Тақи туркманнинг тевачи уруғини берди, сенинг энчинг бўлсун, теб. Ул вактда тевачи беш-олти минг эвлик бор эрди. Шул куни худой таолони тувох килиб онт ичибман, «Мен ўлгунча киши эвина тушмайин, агар билсам навкарларимни хам тущурмайин»,- теб.

## МАХМУД СУЛТОННИНГ СИФАТИ.

Хожимхон бирлан онаси бир эрди. Ақлля, қилиқли, (147 а) сурфали, саранжомли ва дунёлиқа қўли қаттик. Муллоларнинг, дарвешларнинг ва шайхларнинг сухбатина мойил, хамиша масала сўрған, нақли машойихға қулоқ солған, хисобдон, раъиятдин олатурғак ва навкари бературған, молнинг барчасини ёдинда сақлаб била турған, ўкумаған, андак хам бўлса кун, ой ва йилнинг хисоби ўн икки бурж ва ситора сакр ва рижол- ул-ғайбнинг хисобин барчасин била турған, шундак эркандур.

## ХОЖИМХОННИНГ ЗИКРИ

Амнакхоннивг ўғлонлари орқадин Урганч келианда Акатойхон садак боғлаб келған йигит эркандур, келгандин сӱнг туркманнинг раъиятчилик қабул қилғанина дахл қилмай қабул қилмағанини чопарлар эркандур. Ақатайхон бориб кўкланг элини чопубти Анда чақирлар теган уруқининг ўн бегисининг қизи тушубда. Ани эвга олиб келгандин сўнг Ақатайхон никох қилиб олибти. Хоннинг ул заифадин ўғлони кўп буллбти. Анчи турғани Хожи Мухаммадхон ва Махмуд султон. Уч қизни узатибди. Тарих тўққуз юз ўттузда Лу йилинда дунёға келибти. Уч қилған ишини аввал айтдуқ. Мунда хам айталинг Убайдхон Урғанчни олиб элни Мовароуннахр элтганда, ўзини кишига билдурмай Сўғддин қочиб Дурунда (147 б) Динмухаммадхон қатина бориб, отланиб юрт талаб қилмок керак теб, кенгаш бериб, Динмухаммадхонни отлантуруб келтуруб Хевақ бирлан Хазорасб орасинда Убайдхен бирлан уруштуруб, босмоқлиқа сабаб бўлған Хожимхон эрди.

Иккинчи, Убайдхоннинг бекларин ўлтурмай Убайдхон олдина олиб бориб, отасинюнг ақаси Қолхон ва отаси Ақатойхонни Урганч ӱзбекиндин бир эвлик кўймай, барчасини кўчуруб келтуруб, бузулған Урганчни тузатиб, юрт қилған Хожимхон эрди. Учунчи, отасининг ўлғанин эшитиб Хуросоннинг Боғобод теган вилоятиндин илғаб, Урганч келиб, отасини ўлтурган Юнусхоннинг ўғли

Косим султонни ўлтурган, отасининг қонини уч ойға қўймаған Хожимхон эрди.

Урганчда Эш султонни ўлтуруб ва Хевакда Дўст сулжонни ўлтуруб ок кийизнинг бир кунжини Али султон ва уч кунжини уч иниси тутиб Хожимхонни ўрта ерда ўлтуртуб, ўттуз тўккуз ёшина етганда йилқи йилинда тарих тўққуз юз олтмиш тўкқузда Урганч вилоятинда хон кўтардилар.

## ХОЖИ МУХАММАДХОННИНГ ХОН БЎЛҒАНИНДИН ТО ВАФОТ ТОПFАНИFАЧА

Хожи Мухаммадхонни хон кўтаргандин сўнг, тўққуз йилда Али султон ўлди. Хожи Мухаммадхон Урганчни олди. Махмуд Султонға Вазирни берди. Бу воқеотдим бир неча (148 а) йиллар ўткандин сўнг Абдуллахон лашкар тортиб Урганч устига келди. Ул вақтда Хожи Мухаммадхон Хуросон бориб эрди. Пўлад султон Хевакда ва темур Султон Хазорасбда эрди. Отланди теб хабар келган сўнг Темур султон кўчуб Хевак келди. Хазорасбнинг ўзбекин ва сартин куба токдин юкори ўлтурған ўзбекни ва сартни барчасин Хевақға келтурди. Дарвозанинг олдинда улуғ ўр кесди. Урганч халки Урганчда, Вазир халқи Вазирда қабалди. Сахрода улттурған ўзбек минг эвлиги ва икки минг эвлиги хар қайсиси бир берк ерда чикибди. Хар кунда Хожи Мухаммадхонға бир киши юбордилар. Тақи ўлтурдилар.

Абдуллахон Қуланчи келди. Қоравуллари янги арикда турар эрди. У $_{\mathrm{H}}$ кун турғандин сўнг Хожи Мухаммадхон келади теб Хуросондин кишии келди. Эшитиб чинин ва ёлғонин била билмади. Тақи эллик кинини юборди. Навхост беринг, андин Кум калъа боринг, андин эсам Махмуд отаға боринг! Тақи туринг! Агар Хожи Мухаммадхон келатурғани рост бўлса, чирикдин кайтқан киши учрар, олиб келинг! Ул кишилар зсам Махмуд отаға борурлар. Катнинг чиғатойлариндин олти киши йўлукур. Ани тутуб Абдуллахоннинг олдина олиб келурлар. Хон хабарни сурар. (148 б) Катлилар айтур, Хожи Мухаммадхон Нисойда эрди. Сизнинг келган хабарингиз борди. Шул куни отланди. Таки илғаб келаюрур, хондин Пешгохдин айрилдук. Туна кун хон Урганч бориб тушди. Бу хабарни эшиткандин су̀нг Абдуллахон киши юборди, Пуллод султон бирлан Темур султонға ярашали теб. Булар хам қабул қилди. Бу кундин суунг бири-биримизға ёмонлиқ қилмағали теди. Таки қайтиб Бухороға юруй берди.

## АБДУЛЛАХОННИНГ ИККИНЧИ КЕЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Бу келмакликина уч нимарса сабаб бўлди.
Бириси ул ким Абдуллахоннинг овозасини эшитиб рум подшохи Паёла подшох теганни элчи қилиб юборди. Мен бу тарафдин бўлайин, Абдуллахон ул тарафдин бўлсун. Тақи Шайх ўғлини ўрта

сриин кўтарали, теб. Абдуллахон Паёла шохни яхши суйлаб кайтарди. Келганда Хиндустон йўли бирлан уч йилда келиб ;рди. Паёла подшох айтур, мундин Урганч борайин, андин туркман бориб, кемага ӱлтуруб, Ширвон борсам, Истанбул бу йўлдин хўрт нйлик ер турур теб, Урганч келди. Хожи Мухаммадхоннинг ўғли Мухаммад Иброхим султон барча молини олди. Румға етгудек харж берди. Тақи Манкишлоқға кбориб Ширвон кемасина солиб гоборди. Абдуллахон муни эшитиб ёмон оғриди. Таки (149 а) ул вақтда Нирвон румли кўлинда. Мовареуєнахрнинг хожилари ва савдогари кизилбон юзини кўрмагали теб́ Ургани усти бирлан Манкинлок бориб кемага ултуруб Ширвон боратурған.

Абдуллахон Урганчга келмасдин бир йил бурун, Хожи Қўтас теган кўп хожиларға ва карвонға бои бўлуб Хевак келди. ГІўлод султоннинг улуғ уғлии Боба султон барча молларини олди. Таки пиёда Бухороға кувалаб кўяберди.

Хожи Кӱтас Абдуллахон опланғанда бориб юқунуб арз килур. Анда Абдуллахон айтур, Хожи Мухаммадхон мендай подшюх, Урганч бонқа корт, менинг навкарим эрмас теди. Анда Хожи кўтас айтди: «Танғла танғри кози бўлуб, пайғамбар шафоатчи бўлғанда, сени тутуб ккунурман-да, айтурман «Худойим, Хожи Мухаммадхоннинг кучи Абдуллахоннинг бир навкариндин ортук эрмас эрди. Абдуллахоннинг кучи ётар эрди, эринди. Таки бориб менинг хакқимни олиб бермади», дерман. Хон айтибти: «Хожи, бир улуғ ердин туттунг. Хўб-хўб, қўлимиздин келса қилали», тебтн.

Учунчи сабаб ул ким Аванинхоннинг набираларининг барчаси улди. Абулхоннинг лўлидин тукған бир номавлум уғли колди. Маре бирлан Обивард анга тааллук эрди. Хожи Мухаммадхоннинг (149 б) инилаарининг ўғлоилари хар йилда Марвни чопуб, хайф Марв бу лўли бачага теб, кўп озор бердилар.

Нурумхон озорға чидамай Абдуллахонға кетди. Бу хаёл бирлан ким, хутбани Хожи Мухаммадхон отина ўқумасам, Абдуллахон отина ўқуғайин. Марвни менга берур, тақи кайта юборур, теб Абдуллахоннинт уғли Абдулмўминхон Динмухамммадхоннинг қизиндин туқған эрди, бу нисбати хам бор.

Нурумхон бориб Абдуллахонни кўргандин сўнг Абдуллахон отланиб Марв келди. Марвнинг ўзбегини Бухороға сурмакка киши таъйин килди. Марваға зға бўлди. Нурумхонға ичган шароби хумор қилди. Кайфиятнянн ғалат хаёли мақлум бўлди. Бир кеча йигирма уттуз киши бирлан кочиб Урганчга Хожи Мухаммадхон қатина келда. Абдуллахон ул келғанда Марв, Обивард ва Нисой ва Боғободни олди. Дурунда Хожи Мухаммадхоннинт ўғли Араб Мухаммад султонки фақирнинг отам бўлғай, ул қолди. Дурундин узга Хожи Мухаммадхон кӱлинда Хуросондин вилоят қолмади. Абдуллахон қайтиб Бухоро киилади. Урганч ӱзбегининг оғзи ола бўлди, Ярми Абдуллахон келса урушали теди, ярми айдди, не учун урушамиз, Абдуллахон келса бузулуб борурмиз таки яхшимиз, бек ва ёмонимиз нанкар бўлурмиз. Хожи Мухаммадхон зтнин урушмасин (150 а) билгандин сўнг Мухаммад Иброхим отли ўғлини Урганчда кййди. Севинч Мухаммад отли ўғлини, анинг икки

ӱғлини, Мухаммад Иброхимнинг бир ӱғлини ва ўзина тааллук навкарини олди. Тақи Дурунға Араб Мухаммад султон катина борурман, тақи бахори бирлан Нисойни жовларман теб, улуғ чилланинг ичинда Урганчдин чикиб кетди. Ул вактда Хазорасбда Темур султоннинг уч ўғли бор ва Хевакда тўрт ўғли бирлан Пўлод султон бор. Урганчда Хожи Мухаммадхон ўғли Мухаммад Иброхим султон бор. Вазирда Махмуд султоннинг тўрт ўєли ва икки садақ боғлаган набираси бор эрди. Кичик чилла бўлған сўнг Абдуллахон келади теган овоза бўлди. Хевакдин ўн, Хазорасбдин ӱн кяши Доруған отаға қоравуллиққа юбордилар. Хутнинг аввали куни ўзгасини олдуруб, уч: коравул кочиб келди. Бу хабарни әшитгандин сӱнг Мухаммад султон айтди: «Абдуллахон мундин бурун келганда отам Хазорасбни ташлаб Хевақға эви, эли бирлан кўчуб борди».

Тақи Хевакда улуғ йиғин килди эрса. Абдуллахон тура билмай қайтиб кетди. Холо хам бўлса шундак қилмок керак теб, Хевақға кўчти.

Тамом уँзбек султон бирлан кўчуб Хевақға келдилар. Икки кун турғандин сўнг бири-бирина инона билмай Хазрат Пахлавон ( 150 б) нинг мазорларина бориб Қуръондин онт ичтилар, мунинг бирлан хам бири-бирина инона билмай Хевакда йиғин килиб бирикиб туруб бўлмас. Вазирга борали. тақи кучимизни бир килали иииин бир ерда бўлсун теб, эрта бирлан туруб Темур султоннинг уч ўғли, Пӱлод султоннинг тўрт ўғли бирлан барча навкар халқи араба бирлан тӱйға боратурғандек намоз вактидин кўчтилар. Туш қайтқанда дарвозадин арабанинг сўнги чикди. Бўрёларни юклаб, товукларни арабанинг кўтига боғлаб кетдилар. Икки миніг эвлик кўчнинг олди пенинда ва сўнги эл ётқанда Зах арикининг оёқина бориб кўндилар.

Хожамқули отли Абдуллахон сипахсолар килғағ уч минғ кишн бирлан арабанинг кейинининг хануз кораси узулмай эрди, Хевақға келиб кирди. Тақи дарвозаға келди. Жар чақиртди. Қолған ўзбек яхии ва ёмон барчаси келсун, инъом берайин, яхшиларина хондин сархад олиб берайин ёмонларин навкар қилайин теб. Халк йиғилиб борди. Барчасининг отин хатға олди. Тақи айтди: «Сахар отланурман, хондин умидли киши, жониндин ва молиндин умид қилған киии хох уззбек ва хох раъият мендин қолмасун», теди. Кеча туруб. сахар отланиб Пўлад султоннинг кетидин кетди. ( 151 a) Эмди Пўлад султонни айтали. Кеч пешин вактда Хевакдин кици борди. Хожамкули Қушбеги келиб щахрга кирди, теб. Кўнгилларина ёмон келмади. Бўрёларни арабаға махкам боғлаб, товукларға дона ва сув бермак бирлан бўлдилар. Эрта кўчтилар. Улуғ чонт булланда Олма охишқан қалъасина бордилар. Шул вактда коравул келди, жов етди, деб. Арабани бир ерга йиғдилар. Тақи олдинда ясов ясадилар. Жов ясаб келди. Уруш солди. Кишини арабадин ва молдин чиқара билмадилар, Андак уруштилар, тақи кочтилар. Кўп молға бўлди. Тақи киши тушира билмади. Пўлод султоннинг ўғли Кўпчи султонни тирик тушурди. Андин ўзга султонлар барчаси кочиб Вазир бордилар. Бир от ва бир қамчи.

Икки кун турғандин сўнг Вазир султонлари айтди: «Абуллахонға биз хеч ёмонлик қилғанимиз йўк. Хожиларнинт ва карвоннинг молин олиб ёмонлик килган киши Боба султон турур. Муни ичимизда сакламағали теб, куваладнлар. Отаси Пўлод султон, икки иниси Хамза ва Пахлавонқули тўртиси Хожи Мухаммадхоннинг кетидин Дурун бордилар. Махмуд султоннинг тўрт ўғли. ихки набираси, Темур султоннинг уч уғли Урганчдин Хожи Мухамммахон ўғли (15l б) Мухаммад Иброхим султон эви бирлан кўчуб Вазир келди. Анинг бирлан ўн тўра, кичикларин айтмайман. Буларнинг барчасина бои: бўлуб туреан Махмуд султоннинг Аіи отли ўғли бор эрди, бели маъюб, ултурғанда ва круганда тўн ичинда маълум бўлмас эрди. Отға миниб норуса дард килур, тақи юруй билмас эрди. Барчаларининг тили ва оғзи ул.

Абдуллахон бориб кабади. Бир ойдин сўня кинии юборди. Боба султоннинг килған ишина аччиқланиб келиб эрдим. Ул мунда йўк. Қариндошман. Сизларнинг қилған сунохингиз йўк. Мени келиб кўрунг, теб. Султонлар кенгантилар. Таки бири бирина айтдилар, Абдуллахон бирлан бизнинғ орамизда қон йўк ва кийна йук. Таки ул ким Хожи Мухаммәдхои ӱғлонлари бирлан Хуросонда тирик турғанда, бизга ёмонлик қилмас. бориб курран яхши, тедилар. Таки киши кўнуб юбордилар. беклар келиб онт ичсанар, чикиб кўрали, теб.

Абдуллахон Хасанхожаи накиб ва отаиики Сархинбий ва девонбегиси Мухаммад Боки ва Самарканд хокими Хожибий ва парвоначиси Дўстимбий Арғунни юборди. Бу бешиси келиб тахта пул устинда ўлтурди-да, ўн султон, ўттуз-кирқ кора кини булар бирга ӱлтуруб онт ичтилар. Беклар дарвозаға келган вактда халк айтиб турурлар ( 152 а), бу келган кицилар элнинт боши ва юртнннг мацори турурлар. Абдуллахон буларнинг бирисининг тирноқини тамом Урганчга бермас. Тутали, тақи бирга келған кишиларининг кўяина хат берали. Биз буларни душманлиқ учун тутқанимиз йўк. иззат ва хурмат биряан саклармиз. Хар качон улар давлат бирлан Бухороға бориб тушсалар, биз бу бекларни узатали тегали. Али султон айтиб турур, бу не сӱз турурки, сизнар айтатурурсиз? Абдуллахон бирлан хеч качон оғриимаған кариндощимиз. Урганчни бизга бериб кетар. Arap бермаса олиб борур. Таки хар қайсимизға Урганч ва Вазирдин ортук ер берур. Хожи Мухаммадхон ўғлонлари бирлан тирик турғанда бизга ёмонлиқ килмок кӱнглинда бўлса, таки қила билмас. Халк кўп зўр қилиб турурлар. Тўра теган бедавлатларнинг бирисина халкнинг сўзи маькулі бӱлмай турур. Онт ичиб ӱттурғанда йигитлар хужум килиб келиб турурлар, султонлардин рухсатсиз бекларни тутали теб. Оқсақоллиқлар манъ килиб қайтартибтурлар. Бекларнинг онтина инониб тўра ва қора бориб Абдуллахонни кўрдилар. Тўраларни, додхох ясавули ва хам Сағирич хокими эрди. Эпимбий теганга топшурдн. Ўзбекни сипахсалор Хожамкули калмокға толшурди. Хожамкули урук-урукни, эв-эвни. хатға олди. $\ddot{\mathrm{y}}_{\mathrm{H}}$ эвликни ( 152 б) ва йигирма эвликни бир давлатмандга кафилна берди. Таки Мухассил кўюб сурди. Урганч бирлан Вазирни Сари уғлон теганга

берди. Хевақни Дўрман Манглишбийга берди. Хазорасбни ўзига навкар бўлуб юруган бир Хожа бор эркандур. Хазорасбнинг Карвак теган кенддин яна анга берди. Катни Урганчли туркманнинг баёт урукиндин ўзининг мулла имоми бор эркандур, анга берди: Тарих хижрий минг тақи иккида йилон йилинда Урганч юртинж олиб қайтиб Бухороға кетди.

Пўлод султон ўғлонлари бирлан Дурунда Хожи Мухаммадхон қатиға борди. Улардин бир ойдин сўнг киши борди, Абдуллахон Урганчни олди теб. Хожи Мухаммадхоннинг улуғ ууғии Севинч Мухаммад султон, анинг уғли Ибодулла, тақи бир уғли Араб Мухаммадхонки фақирнинг отам турур. анинг ўғли Асфандиёр султон, Хожи Мухаммадхоннинг яна бир набираси, Мухаммад Иброхим султоннинг ӱғли, Хожи Мухаммадхоннинг яна бир ӱғли, Мухаммадкули султон барчаси уч-ўғил, тўрт набира, бир ўғли Абдуллахон бирлан Бухороға кетди.

Пўлод султоннинг уч ўғли, Динмухаммадхоннинг набираси Абдуллахонға Марвни пешкащ қилған лўли бача, буларнинг барчаси ӱн бир тўра Ирок кетдилар, Нох Аббос мозий катиға. (153 a) Пўлод султон ёцим етмицга етганда кофир ичина нечук борайин, мен бир тентак кишиман, мени Абдуллахон не учун ўлтурур, теди. Тақи қайтиб Абдуллахон катиға кетди.

Хожи Мухаммадхон қатинда уч минг киши зрди. Барчалари эвларига қайтди. Яхши ва ёмондин Хожи Мухаммадхон бирлан юз эллик кици кетди. Абдуллахон Бухороға борғандин сўнт Пўлод султонни Кўпчи отли уғли бирлан Хожи Мухаммадхоннинг ўғли, Мухаммад Иброхим султонни, Темур султоннинг уч ўғли: Мухаммад султон, Қодирберди султон, Абулхайр султонни, Махмуд султоннинг турт ўғли: Муқаммад султон, Али султон, Араб Мухаммад султон ва Оқ Бобо султон, Мухаммад султоннинг икки ўвли, Шохали султон ва Шохбахт султон, бу айтканимиз ўн икки садақ борлағон, яна ўнға якин кичиклар, барчасини бчџ кунда Сағирч вилоятинда Ок сувнинт лабинда шахид қилми. Урганч уззбегининг машхур давлатманд кишиларина мухассил кӱюб молини олаур:и. Қора ёмоннинг киши бошиға ўттуз танга солди. Ул вақтда Абдуллахоннинг бир танғаси бир ашраффдия ортуқ. Топабилмай қочқаннинг тангасини кафил бўлған қишидин олди. Tona билмай уғғлин-қизин сотиб берган кўп бўлди. Бир козондин ош ича турған ӱн киши-ўн беш кичи ( 153 б) бор эрди, барчасиндин бошқа-бошқа олди. Ўн яшар эркак ўғлонни бир эвлик битиди, Таки танга солди.

Хожи Мухаммадхон ини ӱғлонлари бирлан бориб Казөинда Шохни кўрди. Шох Хожи Мухаммадхонға қарџи келди. Қуиина келганда отдин тушурди. Қўлундин тутуб олиб бориб ўрнунда ўлтуртди. Қўл қовуштуруб туруб, яхши келдинг хуш келдинг, Хонбобо теди. Кўп инъом берди. Севинч Мухаммад султон икки ўли бирлан кофир ичинда тура билмон теб Румға кетди. Узгалария Хожи Мухаммадхон бирлан уч йил турдилар. Йилон йили бориб эрдилар, ул йил турдилар, Йилки йили турдилар.

Кўй йили ялтирок юлдузи туккан чоқда Абдуллахон ўғли

Абдулмўминхон Хуросоннинг тамом вилоятларин олиб эрци. Асфаройин теган вилоятда қизилбои кабалиб колиб эрди, келиб ани кабади. Асфаройин хокнми киши юборди.

Шох Аббос улуғ чирик бирлан Қазвиндин отланиб Бастом келди.

## ХОЖИ МУХАММАДХОННИНГ ИРОҚДИН КЕЛИБ УРГАНЧНИ ОЛFАНИ. АБДУЛЛАХОННИНГ УЧУНЧИ КАРРАТ УРГАНЧГА КЕЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Ул вактда Астробод туркманнинг Имир теган уруки Алиёрбек теганнинг қўлинда эрди. Бистом (154 а) бирлан Астробод кенди бири-бирина яқин бўлур. Султонлар Хожи Мухаммадхон қатина келдияар-да, айтдилар, Астрободдағи туркман ўз элимиз. Эшитамиз Хевакда сипохдин олтмищ киши, Урғанчда қирк киши бор эрмиш. Борсак туркманнинг кўмаки бирлан юртни олиб, андия сўнг фалак нечук айласа, анга лойик иш килур эрдик. Аıар шохга айтсак рухсат бермас, айтмай шу кеча кетали дейтурурмиз.

Хон ўхшагмади. Хоннинг сўзин тугмадилар. Хожи Мухаммадхоннинг икки ўғли Араб Мухаммад султон ва Мухаммадкули султон, Пўлод султоннингг уч ўғли Бобо султон, Хамза султон ва Пахлавонқули султон, элнинг олди ётқан чокда отланиб кетдиларр. Сахар туркманнинг қоравули турған ерга келдилар. Кун туш бўғанда Астробод келдилар. Хожи Мухаммадхон эрта шох қатиға борди, тақи воқеотни айтди. Шох айтди: «Абдуллахон тирик турғанда юртни талаб килмок уухшамас, агар олсалар хам бошларин берурлар. Эмди улар мендин берухсат кетдилар. Қайтиб менинг катимға келмакка уялурлар, ўзга ерга кетарлар, таки зойиъ бўлурлар. Сен Хонбобо уларнинг кейининдин бор! Айтғил уятмасунлар. кўркмасунлар! Яна қайтиб менинг қатимға келсунлар» теди.

Хожи Мухаммад бу сўзни эщитган (154 б) дин сўнг икки набирасини ва қўшини кўюб яланг от бирлан илғади. Таки Астрободда кейининдин етди. Андин Куран тоғина келдилар. Така ва ёвмутдин эллик-олтмиш киши кўшулди. Ул вақтда Манқишлок бузулуб эрди. Эрсари манғитнинг кўп чогкан сабабиндин Кўрдуи ва Урта кудукға келиб ўлтуруб эрди. Эрсари ичина келдилар. Андин беш-олти коз киши кўшуяди. Така ва ёвмут Махмуд султон уулонларининг раъияти эрди. Махмуд султон Хожи Мухаммадхон бирлан онаси бир эрди. Ул сабабдин Хожи Мухаммадхои ууғлонларина эгардилар. Эрсари Пўлад суптон ва Темур султоннинг раъияти эрди. Улар Бобо султонға эгардилар. Пешгох келгандин сўнг хожи Мухаммадхон икки ўғли бчрлан Урганч кетди. Бобо султон икки иниси бирлан Хевак борди. Сари уғлон Урганчнинг аркина кабалди. Катинда эллик киниси бор эрди. Кеча булғандин сўнг калъанинг б́ир ерин тешиб кирдиларда, Сари ўғлон бошлик барча навкарин ўлтурдила. Така ва ёвутдин беш-олти киши

қолди. Ӱ згаси ўлжани олди. Тевасига ошлиқни юклади. Тақи эвига қайтди. Бобо султон Хевақға борди. Ул вақтда Хевақнинг эрки йўк эраи. Улуғ қалъаға қабалди. Сарт калъани бузди-да (155 а) Берди Манглишбийни юз киниси бирлан ўлтурди. Хазорасб хокими, Kar хокими Бухорога кочти, Бобо султон бирлан келган эрсаридин ўн бешча киши қолди. Ў $з$ гаси ўлжани олди. Тевасина ошликни юклади. Тақи эвига кайгди. Бобо султон Хевақла ўн кун турди-да Хонқох борди. Иниси Хамза султон Хонкохда ўн кун шароб ичар ман теб турди. Бобо султон Хазарасбга бориб яхши ва ёмониға саронжом бериб, қайтайин теб Хазорасбнинг жахон намоянда тушуб эрди, бир йигит кибла тарафина қаради, таки эй бу

- келатурған кишиларни кўрунг, бири бу не кишилар турур теди. Бобо султон кўпуб бокди. кўрди ёв бир бостура, Ўбчум пўш кийимли, калта чипор отли, киличи эгнинда, якка илгари кела турур. Анинг кейининдин бир чобдор отли, анинг кейининдин ўттуз киши бир тўп келади.

Бобо султон рох-равнинғ усти бирлан дарвозаға югурдв. Дарвозанинг бир тахтасини Бобо султон ёпди. Яна бирисини ёмасдин бурун калта отли дарвозани уч каррат чопди. Анинг кейининдин чобдор отли уч каррат чопди. Иккиси хам қайта берди. Калъанинг устундин тӱфанг бирлан отдилар. Дарвозанинг олдинда тўфанг етмас ерда туруб йиғилди. Юз эллик ( 155 б) киши булли. Хабар сўрди. Сартдин бир сарт айтди: «Бобо султон қальанинг ичинда, ташкарида сипохдин хеч киши йўқ. Иниси Хамза султон Хонкохда». Бу сўзни эшиткандин сўнг кейинига киши чоптурди. Бу тўрған юз эллик кици Хонкохға юруй берди. Туш вактинда гофил Хамза султоннинг устига борди. Ул бозор ичига тушуб эрди. Пиёда туруб урушти. Эллик-олтмиш киши бўлди. Тушдин то эл ёткунча урушти. Эл ётур чокда ёв тўп-тўп пиёда бўлди. Тақи бир нечаси урушти, бир нечаси ғофил томни тешиб ичкари кира колди. Барчасини олиб шул ерда ў.ттурди. Эмди бу ёвнинг нечук тез келганин айтали.

Абдуллахон тарихи хижрий минг таки тўртда кўй йилинда чирикин келтуруб ялтирок юлдузи тукған вақтда Бухородин отланди. Мундин илгари айгдук, ул кунларда ўғли Абдулмўминхон Асфаройинда эрди. Бу қин ўғлум бирлан Хуросон кишларман. Таки агар ўхшаса бахор Ирок устина юрурман теб, Хўжамкулиға хукм қилди. Сен эравул бўл! Таки Чахоржўйдин ўтатурман Кӱрдушда ўрдакка куш солайин теб. Хўжамкулиға тааллук линкар сувдин ўтган вактда, Хазорасб хокими қочиб борди-да, бу кун тўрт кун бўлци, Бобо султон (156 а) Ирокдин келиб́ Хевақда Манглишбийни уллтургали теб айтди. Шул замон кочиб келган хожани Абдуллахон олдига юбориб турур.

Хон хабарни сўрғандин сўнг Хўжамқулиға хукм килиб турур. Сен Урганч устига юр ва муна мен хам кейининғдин бордим теб.

Бобо султон Хевакни олғандин сўнг ўн уч кунда Хазорасбнинг дарвозасина ёв келди. Хамза султонни Хонкохда олғандин сўнг Хўжамқули етишди. Шул кечаси Хожи Мухаммадхон устиға юруди. Хожи Мухаммадхоннинг кичкк ўғли Мухаммадхон султон

ёвға баходир, откучи, туғушли яхєни йигит эрди. Ул отасина айтди, сиз ақам бирлан Урганчда турубсиз, мен бир неча кишини олиб Бобо султон қатиға борайин, теб. Урганчнинг чиғатой ва туркманиндин бир неча киши олди. Бухороға олиб борған Урганч уззбекиндин манғитға савдоға борурман, теб. бу ишлардин ғофил кўп киши келиб эрди, бир икки юз киши топди. Таки Бобо султон катиға теб дарё ёкаси бирлан Хазорасб кетди. Ғофил чилпук қалъасининг рўбарўйи на келиб эрди, олдиндин. жов чикди. Бир ерга йиғилиб турди. Ёв минг кишндин кўп эрди. Боши Хўжамкули қалмоқ келиб уруш солди. Тўгарак қабади. Таки хукм килди. Султонни кутқарманг ( 156 б) тутунг теб. Кўп уруштилар. Ула ва ярали бўла, Мухаммадқули султоннинг кишиси оз қолди. Султон айтди, мундағ урушсак биздин бир киши колмас. Келинг халк ўғли бир ердин чопуб чикали. Эмгаклимиз ўлар. уразлимиз кутулур. Султоннинг бу сўзини маъкул кўруб, барчаси бир ердин кўтарила чоптилар ёв икки ёрила берди. Боши бутун ёвдин чикдилар. Султон шул қочқандин отаси қатиға бормади. Манғит юртина борди. Манғитнинг бир бош мирзоси бор эрди, Кўчак отли. Анинг синглини Хожи Мухаммадхон Мухаммадкули султонға олиб бериб эрди. Қайин акаси Кўчак мирзонинг эвига борди. Ул туғуб ўрусға юборди. Мухаммадкули султон кўп йиллардин сўнг ўрусда ўлди. Мухаммадкули султон бирлан босқидан чиққан кишилардин бир киши қочиб Урганчда Хожи Мухаммадхон қатиға борди. Шул замон Хожи Мухаммадхон ўғли Арабмухаммад султон бирлан қочтилар. Икки кун юруб, учунчи кечаси бир ерга тушуб етиб эрдилар, от оёқининг овози келди. Садақларин боғлаб отландилар. Ёв келиб куюлди. Кўнларин ва Навкарларинииг ярмини олди. Узлари оз киши бирлан куртулди. Сабо чошт вактинда яна (157 а) етди. Урушуа-уруша кетдилар. Яна қолған кишиларининг ярмин олди. Ярими бирлан уруша-уруша куртулуб Астробод борди. Андин Казвинда шох қатиға бордилар. Хазорасбда Абдуллахон уззи келиб, Бобо султонни тўрт ой қабаб олиб ўлтурди. Бобо султон қатинда уัз навкариндин ўн беш киши эрсари туркманиндин уч киши бор эрди. Андин ўзга бариси Хазорасбнинг сарти эрди. Хазорасбнинг хам яхши халки кендца қалъағға кирмай қолди. Қалъа ичинда касба эрди.

## ХОЖИ МУХАММАДХОН ЎҒЛИ АРАБМУХАММАДХОН ВА СЕВИНЧ МУХАММАД СУЛТОННИНГ КЕЛИБ ЮРТҒА ЭГА БУУЛАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Тарих хижрий минг тақи олтида такук йилининг оёкинда Абдуллахон уллд. Ит йилининг аввалинда Қазвинда Hох Аббосға Абдуллахон ўли теб киши борди. Бу хабарни эшиткандин сўнг Шох, Аббос лашкарга жар қилиб отланиб Бистом келди. Хожи Мухаммадхон Щох Аббосдин рухсат тилади-да, айтди: «Абдуллахон ўлганидин сўнг узбек Абдулмўминхонни ўлтурур. Ул вакгда биз юрэимизға яқин бўлмасак, бизнинг жамоачимиздин Мовароун-

нахрда қозок бўлуб юруган кўп турур. Онларнинг бирисини халк келтуруб подшох килурлар. Андин сўнг /157б/ бизга подшохлик етишмас», теди. Шох Аббос, Хожи Мухаммадхоннинг уғли Мухаммад Иброхим султоннинг уғли бор эрди, Бурундук отли, ул вақтда йигирма беш янар йисит эрди, ани олиб колди. Хожи Мухаммадхон ўғли Араб Мухаммад султон, анин ўғли Асфанциёр султонға рухсат берди. Асфандиёр султон ул вактда ўн уч ёшинда эрди. Булар кеткандин сўнг Нурумхонға хам рухсат берди. Хожи Мухаммадхон Астробод келди. Андин ўтуб Куран тоғина келди. така халқининг ичина. Эмди не ерга кетарин билмай хайрон бўлуб туруб эрди, ул куиларда ота ва ўғул иккисининг катинда яхши ва ёмон ўн беш кишияари бор эрди. Саратон ичи кун иссиқ бир кун эртонг намозини ўкуб тоғнинг соясинда ўлтуруб эрдилар Дурун тарафиндин икки отлининг қораси пайдо бўлди. Якин келган сўнг танидилар, иккиси хам найман, Арабмухаммад султоннинг Бухороға тушуб кетган навкарларидин эрканин келиб хонға кўрунуш қилдилар. Тақи қайтиб юкунуб арз қилдилар Абдулмўминхон улди. Худойи таоло сизга узоқ ёш бергай. Хон бу воқеотни яхши тақрир кил теди. Улар айтдилар, биз Марвдин келамиз. Абулмўминхонни кеча кўчуб бора турғанда Зомин калъасининг олдинда отасининг / 158 а/ беклари ўк бирлан отиб ултурдилар. Шул кечаси мен бери кетдим теб Марв хокиминннг кишиси келди. Биз сизни Ирокда топармиз теб бора эрдик. Ннсойда хабар топдук, 山іох Аббос Бистом кедди теб. Андин Дурун келиб сизнинг туркман ичина келганингизни эшитдуқ. Тақи бандалиқка келамиз.

Шул соат отландилар. Тақи саккиз кунда Ургаич келдилар. Урганч бирлан Вазирни Хожи Мухаммадхон олди. Хевак бирлан Катни Арабмухаммадхон олди. Хазорасбни Асфандиёр султонға бердилар. Абдулғахоннинг Урганчдан хайдаб олиб кетган узбегидин бир ууғлон қолмади, барчаси келди. Хожи Мухаммадхонинг улуғ уғлл Рум кетди теб юкорида айтиб эрдук. Ул Румда эшитди ким, Абдуллахон улган эрмиш теб. Андин Ширвон келди. Юртдин хабар олайин теб келғандин сўнг не вокеот бўлғанини эшитди ва билди. Тахи кемага миниб Манқишлокдин чиқди, сичқан йилининг бошинда. Хожи Мухаммадхон ит йили келиб эрди. Ул икки йилдан сўнг Хожи Мухаммадхон Урганч бирлан Вазирни анга берди. $\ddot{y}_{\text {зи }}$ Хевадға келиб кичик уғли Арабмухаммад султон катинда бӱлди. Бир ўғли қолди / 158 б/ Ибодилла отли. Бир йилдин сўнг ул хам отаси кейининдин кетди. Хожи Мухаммадхон тарих хижрий минг таки ўн бирда, барс йилининг оёкинда саксон уч ёшинда хак рахматига кетди.

## АРАБ МУХАММАДХОННИНГ ПОДШОХЛИҚИНИНГ ЗИКРИ

Ӱғли Араб Мухаммад султонни хон кўтардилар. Кат вилоятини, Хазорасб устига Асфандиёр султонға берди. Хон бўлғандин олти (йдиин сўнг кўш ёйик теганда юруган уруснинг козоқиндин минг кини саратоннинг авнали куни гофил келиб, Урганчнинг қальасина

кирди. Цахарда раъиятдин ўэга киши йўк эрди. Хоннинг ўрдуси ва сипох халқи Аму сувининг лабинда эрдилар. Хевакда хонға киши чобтурдилар. Етти кунда хон келди.

Урганчда раъиятдин минг кишини ўлтурди ва минг қиз бирлан жувонни олди. Минг арабаға яхши моллардин юкллади. Бўз ва бўёғли ва палос ва тўн ва тўшак-ястуқ мундағ нимарсаларнинг барчасини ўтға ёкди. Буларни саранжом қилғунча етти кун бўлди. Андин сўнг Урганчдин чиқиб дарё лабига горуди. Араб Мухаммадхон олдиға бориб ўр казди ва жибкиди. Икки кун уруштилар, учунчи куни жибни зўр қилиб олиб. Тақи босиб ўтди. Урус / 159 а/ пиёда, бизнинг халк отли илғаб икки фарсанг ер юзунда келиб яна ўр казиб жибкидилар. Визнинг халкнинг ғарази бу ким, иссиқ кунда чўлда ола кўрали; сувға борғандин сўнг тўғайда ўрус бир кунда қалъа солур. Андин сўнг урусға киши юборур. Андин кўмак келур. Ушбу ерда барчамиз кирилали теб, зўр килдилар.

Ўрус юклаган сувини тамом қилди. Уруштилар ўрус қон ича бошлади. Бешланчи куни конни хам товсутти. Узбек хар ердин тўптўи бўлуб чобти. Ӱ русни ўлтуруб-ўлтуруб кайтди. Ул арабадин чикиб уруша зрди. Ахир арабанинт ичиндин чика билмади. Ожиз бўлди. Еттиланчи куни барча иттифок бирлан чобтилар. Арабаға келгандин сўнг отдин тушуб Куран ичига кириб килични кўя бердилар. Халк улжаға бўлғанда юз ӱрус кочиб дарё лабита бориб Тук қалъасининг куйисида пғочдин калъа солиб балик олиб едида ўлтурди. Араб Мухаммадхон бориб қабади. Тақи ўнбеш кунда олди.

## ҚАЛМОҚНИНГ АВВАЛ КЕЛГАНИ

Ўрусни олғандин олти ойдин сўнг қалмок келди. Мундин илгари ўзбек мусулмон бўғандин бери хеч қалмок келгани йўк эрди. Хожакқули / 159 б/ бирлан Шайх Жалил тоєининг орасидин ўтуб сувнинг икки лабинда ўлтурған элни то Тук қалъасчнача чобди ва Абуричидин чикиб кетди. Араб Мухаммадхон кетидин бориб асирни ва молни олиб қолди. Аммо қалмоқдич киши ола билмадилар.

## ҚОЗОК КЕЛГАНИ

Тақи ул ким Мовароуннахрда юруган Элбарсхон ўғлонлариндин Хисрав султон теганини найман халқи бир кеча Хевакнинг ичига киргуздилар. Араб Мухаммацхонни ўлтуруб Хисрав султонни подшох қилали, теб. Кенгаш ичиндаги кишилардин икки кищи келиб хонаға хабар қилди. Хисрав султонни тутуб ултурдилар. Келтурган кишиларнинг боши Найман Сўфи мирзо теган эрди. Ани хам ўлтурдилар. Узгаларига тегмадилар.

## ИККИНЧИ ҚОЗОҚ КЕЛГАНИ

Бу воқеотдин икки йил ўткандин сўнг уйғур халкиндин йигирма киши оқсақолиси Паношмирза теган барчаси Урганчдин Самарқанд бориб Хасанкулихон авлодидин Солих султон теганни сувнинг орқаси бирлан Урганчда ўлтурған ўзбек ичкна олиб келдилар. Ани

эцитиб Араб Мухаммадхон Хевакдин борди. Халқ хонға келди. Қозоқға бормадилар. Икки юз бориб эрди. Ул хам кочти-кетди. Солих султонни тутуб келтуруб ўлтурди. Йиирма уйғурнинг хеч қайсисин ултурмади / 160 а/ Мен қарачи халқим билан ёмон бўлман, хаю ким ёмонлик қилса ави худоға солдим. Туна кун Сўфи Мирзо Хнсрав султонни келтурди эрса, ани хам мен ўлтурганим йўқ. Иниси Єобо мирзо подшохим сенинг аушманинг ер юзинда булмасун теб. уззният туқкан иниси Бобо мирзо ўлтурди. Холо хам бўлса уйғур халки ултурурман теса узларм билур. Мен у̌з қўлим бирлан тутуб ултурман, теди. Уйғур халки ўлтура билмади.

Эмди Абулғозихон айта турур. Қадимий халк бу замоннинг халқиндин вхши эрди. Аєар эл ва халлк йиғилиб киши ўлтура билур булла ва ё гунохкор сўрай билур булса ва ё бир иш бошқармок қўлиндин келур бўлса, не учун бир мардга подщох, от кӱюб эвининг тўринда ӱлтуртуб, барча халқ ихтиёрларин анинг кўлина бера турурлар. Ахир отамиз хоннинг бошина ва барча юрт халқининг бошина хоннинг кенглиги ортуқ гунохларни афв қилғани теди. Мундин ўн йилдин сўнг иккинчи калмок келгани. Бақирған устиндин яна бир минғ калмоқ келиб элнни чопуб асир ва мол олнб кетди. Анинп кейининдінн ета билмадилар.

Араб Мухаммадхоннинг етти ўғл бор эрди: аввалі Асфандиёрхон, иккинчи Хабаш султон, учунчи Элбарс султон, тўртунчи / 160 б/ Абулғозихон, бешинчи Щариф Мухаммад султон, олтинчи Хоразмшох султон, еттиланяи Авған султон.

Асфандиёрхоннинг онаси ўз жамоатимиздин эрди.
Хабаш султон бирлан Элоарс султоннинг онаси найман қизи, иккиси бир онадан зрдн.

Факир онамнинг жамоатини ккорида айтдум. Андағ хам бўлса яна айтали. Онамнинг оти Мехрбону хоним. Отаси Жонғози султон, анинг отаси Њерғози султон, анинг отаси Султон Fози султон, анинг отаси Элбарсхон, анинг отася Берка султон, анинг отаси Едгорхон. Отам бирлан онам иккисининг хам отаси Едгорхон турур. Нариф Мухаммад султон бирлан Хоразмшох султон иккисининг онаси бир Хожа Мавяуд Чиитий авлодидин эрди, Чишт Хиротнинг кенди турур.

Автан султонниня онаси Абулхайрхон авлодиндин эрди.
Отамиз Араб Мухаммадхон тахтға ўлтурғанин сўнг ўн тўрт йил бӱлнанда, Хабацл ва Элбаре жов бўлғанинин' аввали. Хабаш султон ӱн олти ёшина етти. Элбарс султон ўн тўрт ёпина еття, иккиси хам Хевақда ўсти. Араб Мухаммадхон Урганч бориб эрдилар. Хевақда давлат шаробина маст бўлған ўзекнинг иигитлари Хабаш султон бирлан Элбарсни отлантуруб Ургаича ва Вазирга жар қила киши юбориб чникниня олди ва орти йиғилғунча Пештох/161 а/ теган қудукда, Урганчдин йилдам отлиға бир кунлик ер бўлур, борнб ўн кун турдилар. Араб Мухаммадхон киши ююорди, қайтиб келсунлар. мшахри Вазирни берайин, теб.

Бориб кўрмакка оэамдин ку́рқаман. Чирикдин келгандин сўнг кӱрарман, булғай теб борғаи кишини кайтарди. Хар ерда талабли йигит бўлса тўв-тўп бўлуб кетднлар. Араб́ Мухаммадхоннинг

оталиқларининг ўғлонлари ва вакилларининт ӱғлонлари барчалари кетдилар. Шул вактларда ха.л хондин андағ кўрқар эрдилар ким, барча узбек бир йилғача эвина кириб хотун бирлан ётмасун теса, хеч кишининг хадди йўк эрди, эв тарафина бир кадам кўя билгай. Хон кўрунушга чиқиб халкға айтса, ини ва ўғлунгизни Хабаш қатиға юборманг, агар хар ким юборса мендин яхшилиқ умид қилмасун, менинг бу сўзумни бир-бирингизга айтинг теб хукм қилса. киши юбориб Цахрларда ва бозориарда ушбу сўзни айтиб жар чорлатса, бир кишининг хадди йўк эрди, эвиндин ташқари чика билгай. Ичиндин халқнинг кетганин ёмон кўрди. Тошиндин хеч нимарса айтмади. Халк ӱғлининг қатина борғанини яхши кўради, хон агар ёмон кўрса, манъ килур эрди, теди, тақи кетмак бирлан бўлди. Ул борғандин Хуросонни чопуб кайтди. Таки/161 б/ отасиға хар ўғли бир кишидия совғат юборди. Ў Уи $^{\text {У }}$ ранчга бир манзил ер келди. Чирикка борған кишилар эвли эвина кетди. Султонлар қатинда номусли ва орли йигитлардин етмиш ё саксон киши қолди. Шул вактда уйғур Курбон хожи теган, хоннинг андин улуғ беги йўк эрди, ани юборди. Уғлонларим мени келиб кўрсун теб. Хожи сабохий пешин вактинда қайтиб келди. Мен хам отамни кўрайин теб эникка бориб эрдим, Хожи хам эшикка келди, хон катина бирга кирдук. Хон, кўрган эшитганинғни айт, Хожи! - тедилар. Не айтайин хоним, борғанима пушаймон бўлдум. Юкориси Доруған ота қуйиси Бақирған отағача ўлтурған ӱзбек уғғлонларингнинг катиға йиғилиб турур. Ит бошли ва сиғир оёқлидин ўзганинг барчаси бор. Мен бир оғиз отангиз чорлата юборди теб айтиб эрдим, минг ердин кичқурған овоз келди, хар қайсиси бир нимарса айтиб. Хоним иш ёмон бўлди. Узунг билурсен, менинг сенга жоним куйганда, уззгаларнинг тўнининг этаки куймас. Эмди Хевақға кетакўр. Бу золимларцин йироқ бўл. Элимиз, халқимиз бир маслахат қилурмиз.

Бу сўзни эшиткандин сўнг, хоннинг кўли-оёки суст бўлди. Тили тутулди. От эгарла тевани юклатди. Кун боткандин сўнг отланиб /162 a/ Хевақға кетди.

Хондин ўзга барча халқ, биламиз, Хабає, Элбарснинг катинда етмишдин ортуқ киши йўкинія. Худойи таолонинг амрина хеч чора қилиб бўлмас. Бир кишидин сўрмади, бу сўз ростму турур ва ёлғнму турур теб. Хабаш бирлан бизнинг хоннинг ораси эртонг кеттан киши туш булмасдин бурун бориб келур эрди. То бир кишини юбормади кўруб кел, не миқдор кишиси бор теб, айтмади. Чирикдй келгани эвина кетди. Бурунқи эвиндағиси келур фурсат бўлғани йўқ. Хабаш Урганч яқинина келганли икки кун бўлди. Бу кўп лашкар осмондин туштиму ё ердин чиктиму, қайдин келди теб, кўнглига келмади.

Хон кетгандин сўнг Хабаш, Элбарс Қирон Қирина бориб тушди. Ул вақтда Маздехкон кальасиндин то Бақирғаннинг бери юзи Куйғун теган ергача буғдой экялур эрдя. Бизнинғ хон Тук калъасининг юкорисиндин бир ариқ қаздуруб турурлар. Фақир дунёға келмасдин бир йил бурун. Мезон бўлғанда сакасини кўмарлар эрди. Буғдойни ўрған вақтда очарлар эрди. Бир неча йилдин сўнг арикнинг кенглити откан ўқ ўтмасдай бўлди. Сувнинг оёки Қуйғун

борди. Андин Ачи тенгизига борди. Елғуз буғдой экилур эрди. /162 б/ Отли киши ўн кунда буғдойнинг Тощиндин айналиб кела билмас эрди. Ул вақтда пул-пучак, ярим мискол кўмуш бир танга ерина юрур эрди. Бир тангага ярим тева юки буғдой берурлар эрди. Бир мискол кўмушга бир харвор буғдой берурлар эрди.

Эмди айта турған сўзумиздин қолмағали. Хар ерда хоннинг онбор килиб қўйған ошлики бўлса, отасина тааллук ихлосли навкаринжнг ошликини олди. Тақи навкарга берди. Мунฺи эшиткандин сўнг ошлик олмок учун Қора ёмоннинг барчаси борди. Яхщисидин хам борди. Беклар орада юрудилар-да, хондин шахри Вазирни тавобиь туркманлари бирлан Хабаш, Элбарсға олиб бердилар. Андин суунг тўрт минг киши бирлан бориб Хевакда отасини кўрди. Таки кайтиб Вазирга келди. Беш йил ога-ўул булуб ўлтурдилар. Олтиланчи йили Элбарс султон Обивардни чопарман теб отланиб Хевак келди. Отасини кўрмади. Чирикнинг олдин ва ортин, йиғарман теб Сағча Қудуғина борди. Ул вақтда хон Хевакдин отланиб урганч кетди, Элбарс султоннинг қўйған кишиси кейининдин бориб хабар килиб турур эшитгач отланиб Хевақға келиб қирди. Хон ул вактда Рештобон Отада эркандур. Хон / 163 а/ қатинда шул куни ёвға урушғудек кишндин ўттуз киши бор эркандур. Сахар Вактинда Хевакдин киши келиб турур, Элбарс султон келиб Хевакға кирди теб.

Хон катиндағи хожаи окиллар айтиб турурлар. Бориб Хевақнинг дарвозасини тушмак керак. Сизни келади теб зшиткандин сўнг тура билурми, чикар-да кетар, теб Илғаб келиб Хевақнинг Хастагон теган кендина тушуб турурлар.

Элбарс султон хоннинг Хастагон келганини эшитгач, беш юз киши юборди. Бор таки отамни тутуб олиб кел, теб. Хон хавлига қабалди. Элбарс султоннинг кишилари отдин тушуб тўрт тарафдин уруш солди. Ул вақтда офтоб ботди. Коронғу булғандин сўнг, деворни хар ердин тешти. Таки кирди. Хонни отға мұндуруб жиловини олиб, ярим кечада Хевакда Элбарс султонннинг олдина олиб келдилар. Отасини бир эвга солди. Эшикинда киши қўйди. Ӱттуз йклдин бери йиғилған хазинани олдц. Таки итга ва кушға берди. Отасининг бекларининг барчасини тутдуриб̆ бўлған молларининг барчасини олдурди. Таки отасини тирик куюб Хевакдин чикиб эвига кетди.

Элбарс султон отасин тутуб /163б/ молин олиб юруганда, Асфандиёр Сулон Хазорасбда, Хабаш султон, факир ва Шариф Мухаммад султон Урганчда халкни йиғиб турдук: Элбарс султон устина юрумакни оқсақоллар уххшатмадилар... Анинг учун бизга шиддат қилиб хонни ўлтурур. Бормасак молин олур, тақи ташлар-да кетар тедилар.

Элбарс султоннинг эви бизнинг эвимизга якин эвга келди.
Асфандиёр султон Араб Мухаммадхон бирлан бизнинг йиғин килиб ётқан еримизга келдилар. Эябарс султоннинг устига бордук. Уруша билмади, кочти-да, беш-олти киши бирлан қирға чикиб кетди. Эвини ва элини чобдуқ. Барча султонлар хон қатиға йиғилдук. Отамни кўрайин теб келдум. Ӱрдуда якка намоз шом ўкуб туруб ррдилар. Намоздин фориғ бўлғандин сўнг якинлариға келиб ултурдим-да, айтдум: «Элбарс султон беш олти киши бирлан

қирға чикиб кетди. Эмди не фикр қиласиз». Айтдилар, сенинг кўнглингга не кела турур? Мен айтдум: «Бу арабанинг улуғ йулиндай кўринатурған нимарсадай. Аммо сиз ани қилмассиз».

Айт? - тедилар. «Асфандиёр султон бирлан фақирға хукм килунг. Хабаш султонни ўлтурали-да, бориб Элбарс султонни Ултурали. Андин сӱнг колған беш ӱғлингизниніг хеч қайсиси сизнинг хукмингизга тажовуз қилмастар», Яхши айтасен / 164 а/ Чин хожи отли оталиклари бор эрди. Анинг отин тутдилар. Мен анинг бирлан сўзлашайин: Сен бор, таки фалон ва фалон теб, беш кишининг отин тутдилар. Онларға кенгаш, андин сўнг бориб Асфандиёр султонға кенгащди-да, ушбу кечанинг ичинда келиб менга жавоб бер! тедилар.

Мен бориб сўзлашиб келдум-да, айтдум, Асфандиёр султон бошлик барчалари айтдилар: «Биз бу чоқғача уларға айта билмай эрдук. Бу иш мундин илгари керак эрди. Холо хам бўлса кечка кўймасунлар. Яхши иноят қилиб турурлар теб. арз қилдилар тедум.

Хон айтдилар: «Мен Чин хожиға кенгашдим эрса, ул айтади: «Ӱғлонларингизнинг бирисин ўлтурсангиз, андин сўнг қолғанининг хеч кайсиси сизга инонмас». Мен змди қила билмайман, Абулғози. Мен айтдум: «Беш-олти йил мундин иягари Хуросондин келганда, Чин хожининг ақаси Курбон хожини Хабаш султон бирлан Элбарс султонни чақирта юбордингиз. Иккисининг қатинда етминнин ортук киши йўк эрди. Сизга келиб айтди: Ит бонли ва сиғир оёқлидин ўзганинг барчася йиғилибти теб. Сизга ёлғон сўзлаб Хевақға қочирди. Мунинr хам ғарази Хабаш султон, Элбарс султонни уйғур, найманнинг жиёниди, улар бўлсун дейтурур. Таки бири ул ким / 164 б/ Элбарс султоннияг ээшикинда ихтиёр бўлуб турған Дўстум бирлан Эшнм ул иккиси Чин хожининг яқин иниси. Элбарс султон ўлса ул ха́м ўлмак керак. Сизни тутуб, эвга солиб, молингизни олғандин сўнг, эмди не колди. Тангла мундин ёмон кишилар бўлур, пушаймон қилурсиз, фойда бермас тедим. Бир соат фикр килиб турднлар-да, мен бу инни кила билмайман, қўй Абулғози тедилар».

Хондин умид узгандин сўнг отланиб ярим кечада Асфандиёр султон қатиға бордим. Воқеотнй айтдум. Тақи хон бўлмаса, не ерига сиз уххшатсангиз, факир киламан, тедим. Айтди: «Андағ айтма Абулғози. Отам муносиб кўрмаган ишни, мен қил! - теб, харгиз айтман». Эмди бу сўзни айткучи бўлма тедилар. Қайтиб эвимга келдум.

Асфандиёр султоннннг навкарлариндин бир найман йигити менинг кеча бориб сўзлашиб кайтканимни билиб бориб. Хабащ султонға хабар килди. Андин сўнг мениня бирлан душман бўлди.

Отам Хевак қайтиб кетди. Асфандиёр султон Хазорасб кетди.
Хабаш суптон Элбарс султонға киши чобтурди. Отаси қайтди, кетди, тез келсун теб. Менинг сиррим ошкоро бўлд. Икки душманнинг ўрта еринда тура билмадим. Кўчуб отам кейиннндин кетдим. Кат вилоятини инъом қилдилар.

Бу воқеотдин / 165 a / беп олти ой уттандин сўнг пушаймон бўлди. Уғлонларидин ӱтмаганига Асфандиёр султонға ва фақирға кнши юборди отлансун теб.

Шариф Мухаммад султоннинг онаси Урганчда эрди. Хевакда отасин кўрсали келиб эрди. Ани хам қайта юбормади. Отланди.

Ўғлонларимнинг катинда ўн ёмон фитна ангиз киши бор. Агар ани менга тутуб берсалар, ўєлумдур, жонимдур. Оғзиндин ўпарманда қайтурман. Агар ул ёмонлардин ўтмаса, мен хам ўғлонларимдин ўтарман. Тангри кимға берса ул бўлур, бўлғай, тедида юруди. Бу сўзни айтиб ўғлонларина киши юборди.

Хондин киши борған соати чирикни сурмакка киши таъйин қилдим. Қўшға киши таъйин қылдим-да, айтдум: «Сизлар сувни ўта турунг теб, отам катиға бордум. Улар Хенакдин чиқиб Гандумкон теган кендга тушганлар эркандур. Халк хануз ётмай эрди. Хон қатиға келдум. Қайдан келасан? - тедилар. Катдин тедим. Қачон кетдинг? - тедилар. Ушбу кун. Улуғ, чошт бўлуб эрди. Не учун қўшунгни кўюб, илғаб келдинг?- тедйлар. Кўнглимга бир нимарса келди, ани арз килайин теб, келдим, айт тедилар. Сизнинг мундин боратурғанингизни ул иккиси бу кун эшитур, ё сабо эшитур.

Таки элга сўзавул юборур. Сиз Асфандиёр султон бирлан сувнинг /165 б/ бери юзиндин юрусангиз. Менга амр қилсангиз, ушбу замон кетсам, намоз вакти Кат борсам. Андин орада бир ётиб, эл ичига борур эрдим. У зумнинг қатимда саккиз юз навкарим бор. Сахро ўлтурған ўзбекнинг яриминдин кўписи сизнинг ва фақирнинг элимдандур. Онлар беминнат менга келурлар, Хабаш султон бирлан Элбарс султоннинг эли кўрққаниндин келур. Агар бирдай иккидай Хабаш султон қатиға кетса, козониғеча олдирурман. Мен сахрода ўлтурған ўзбекдин бошка Хабаш султон бирлан Элбарс султон қатинда икки юз уч юздин ортуқ киши йўқти. Мен борғандин суунг ул иккисининг қатиға киши юборман. Сиз йилдам юрунг. Бир ўк отмай қочиб кетар. Агар мундок килмасангиз, сиз борғунча элнинг чирикин йиғиштуруб, қарши келиб урушар. Худой таслонинг кимға берури маълум эрмас.

Бу сўзларни кимдин ўрганиб келдинғ сен? - тедилар. Ӱ зум айта турурман, хеч кимдин ўрганганим йўқ - тедим. Сенга бу сӱзларни ургатган кимди, номаъқул айтиб турур. Бор! Тақи қўшинг бирлан менинг қатимға кел! - - тедилар. Қайтиб бориб кўшни кўчуруб Хост минорасинда хон хизматиға бориб, андин кўчуб Экчи кум теган ерга туштилар. Ул куни яна арз килдум: «Факирни юборинг? Мени юбормасангиз, Шариф Мухаммад / 166 а/ султонни юборинг. Киши ёвни отмай чопмай олур буллса, не зарурди, отишиб-чопишиб юругай. Ушбу ишни килсангиз. Хабаш султон, Элбарс султон бир ўк отмай қочиб кетар. Йўқ эрса, иш ёмон бўлур тедим. Хон қабул қилмадилар. Хоннинг бекларина айтдим, улар хам менинг сўзумни маъкул кўрмадилар. Кўра-била бориб балоға учрадук. Кўчуб Али султон каздирған Точшли ёрмишнинг сакасина бориб эрдик. қоровуллар келди, жов қорасини кўруб. Андак юруб зрдук, жовнинг ўзи келди.

Таки урушти. Тез бостурдуқ. Араб Мухаммадхонни тутуб Хабаи султон катиға олиб бориб турурлар. Нул соат отасининғ кўзун олдурди-да, кишига топшуруб Хевакда ўрдулариға юборди. Ўзи Асфандиёр султонни кувалаб Хазорасб борди. Факир Кат бордим. Андин Бухороға кетдим.

Асфандиёр султон, Шариф Муқаммад султон ва Хоразмшох султон Хазорасбнинг калъасина қабалдилар. Хабаш султон Элбарс султон кирк кун кабаб ўлтурғандин сўнг киши юбориб яраштилар: Асфандиёр султон Макка теб́ кетди. Шариф Мухаммад султонни олиб колиб Катни бердилар. Хорозмшох султон ўн икки ёшинда ва Афған султон ўн ёшинда эрди. Хевақда оналарининг катинда юрудилар. Нариф Мухаммад султон Катда тўрт /166б/ ой турғандин сўнн кочиб Бухороға факирнинг қачимға борди. Асфандиёр султон бориб бурунки Мох Аббосни кўрди.

Хабаш султон отасияи маъюб килғани тарих хижрий мингं таки ўттузда товук йилинда зрди.

Хабаш султон Урганч бирлан шахри Вазирда бўлди. Элбарс султон Хевак бирлан Хазорасбла бўлди.

Араб Мухаммадхонни ва уч харамлари ва икки кичик ўғуллари бирлан Қум қальада ўлтуртдилар.

## АРАБ МУХАММАДХОННИНГ ШАХИД БӰЛГАНИ ВА АСФАНДИЁРНИНГ ХОН БЎЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Бир йил бўлғанидин сўнг Элбарс султон акаси Хабаш султонға айтмай отасини ва икки. кичик инисини Хевақға келтурди. Асфандиёр султоннинг икки ўғли бор эрди. Улуғи уч ёшинда, кичиги бир ярим ёшинда. Хевакда Элбарс султон қатинда эрди. Кичик иниси Авғон султонни акаси Хабаш султонға юборди. Муни ақам ўлтурсун теб. Отасини, Хоразмшох отли инисини ва Асфандиёр султоннинг икки ўғли тўртисини бир ерда ўлтуртди.

Хабаш султон бу ёш ӱғлоннинг не тунохи бор теб. ўлтурмай ўрус подшохина юборди. Авған султон ўрус кўлинда ўттуз йил турғандин сўнг хак рахматига кетди. Андин насл колмади.

Шох Аббос мозий Асфандиёр султонға Хуросон этакина бор, юртунгни талаб кил, теб рухсат берди /167а/ Ул Дурун келди. Андин Абулхон тоғина борди. Така ва сарикдан етмиш кишн, ёмутдин ўн киши кўшулди. Ўзининг уч юз навкари бор зрди.

Ул вактда Хабаш султон Аму суви, қибланин؟ тарафинда Тук кажьасининг рўбарўйинда ўлтуруб́ эрди. Ярим кечада келиб Хабаш султоннинг эвини бости. Эвинда йўқ эрди. Бир навкарининг эвина бориб мехмон бўлуб ётиб эрди. Евнинг карнайин ва сурнайининг овозини эшитди-да, отланиб кочиб иниси Элбарс султон катина борди. Элбарс султон Хабаш султон бирлан иккиси Асфандиёр султон устина юруди.

Урганчда Араб Мухаммадхондин колған. факирдин колған ва Шариф Мухаммад султондин колған барчаси Асфандиёр султон эшикина йиғилди.

Бакирған остонасинда Сайид Ота авлодиндин бир киши бор эрди. Назар хожа церлар эрди. Элбарс султон ачинг кизин олди. Ул ёлғончи, дунё дўст, қалби айёр, сипохгарликнинг баъзи коидалариндин вукуфи бор эрди. Ул Бакирғандин отланиб́ Асфандиёр султонға киция юборибти. Фақир бандаликка бордим. Аммо сендин икки кун

сўнг борурман, анинг учун яқин ўлтурған баъзи элларнинг чирикини ола борурман. Эллик киши бирлан отланиб йўлда Хабаш султон бирлан Элбарс султонға /167б/ тараф бўлғудек элларга тегиб чирикин олибтур. Тараф бўлмасдай элга тегмайди. Шул кунлар халқнинг барчаси отланиб Асфандиёр султоннинг келганини яхши бўлди, отасини билмаган золимлардин худой кутказди, теб гурухгурух Асфандиёр султонға кела эркандур. Назархожа уч юз-тўрт юоз кишини ўзи бирлан олиб келиб, элнинг Асфандиёр султонға кўмакка келатурған улуғ йўлининг устинда. дарёнинг лабинда тушуб. бир тарафи дарё яна бир тарафға ўр қазибти. Пиёда ва отли ўтмасдан Асфандиёр султонға кўмакка келатурған кишининг ва баछзисини сўз бирлан ва баъзисини зўр бирлан уззини кўшуб айтибтур. «Худой кўрсатмасин Асфандиёр султон юрт өлса эркагингизни ўлтурур ва урғачингизни Абулхон ва Манқишлоқ туркманига буюрур. Ул ўлжа килиб олиб кетар. Агар менинг бу сўзимда ёлғон бўлса, тангрининг қаломи урсун мени», теб, хар кишининг олдинда Куръондин бир онт ичибтур. Асфандиёр султонға келатурған кишининг барчасин қатиға йиғди-да олди. Уғлон-ушокини туркман ӱлжа этар теб онт ичгандин сўнг, қўрқти. Қора ёмоннинг йилқи бирлан сиғирдан не ўзгалиги бор. Бир оқсаколли сайид хар кунда Қуръондин юз каррат онт ичса, мен сизларнинг ғамингизни ейман / 168 a / теса ким инонмас. Хабаш султон кочиб кетганда яхши навкарларининг барчаси қолиб Асфандиёр султонға санинкиман теб юруб эрди. Назархожанинг йиғин этканин эщитгандин сўнг барчаси қочиб Назархожа қатиға борди. Асфандиёр султон бориб урушти-да бостурди. Қочиб Манкишлок борди. Одамий халкдин кўп киши кейининдин борди. Туркмандин уч минг киши кўшулди. Қайтиб урганч келди. Ўзбек яхшиси бузулиб борди. Йигирма икки кун ўр казиб урушти. Йигирма учланчи куни бости. Элбарс султонни тутуб ўлтурди. Хабаш султон кочиб Сир бўйинда ўлтурған қорақалпокға борди. Анда тура билмай Йим сувининг ёкасинда манғит мирзолариндин Шайнак мирзо теган бор эрди. Ани Хабаш султон Урганчда ўлтурғанда манғитлин тушган элларни Шайнакка бериб. бор таки отанг юртинда ўлтур! Хар тарафга кетганинг бўлса, сени юртға келіии теб эшитса, келур. Сен эл бўлсанг. Хабаш султон юрт қилди тетан яхши оти меники бў.тур. теб Шайнакка кўп инъомлар бериб юбориб эрди. Узумнинг яхши.?ик ки.тиб узатиб юборган навкарим теб, Йим сувинда Шайнак мирзо котиға борди. Шайнак Хабаш султонни ва навкарларини тутди. Таки Хабаш султонни Асфандиёр /168 б/ хонға юборди. Навкарларининг отин ва тўнин олиб кўяберди. Асфандиёрхон Хабаш султонни келтургач ўлтурди. Хабаш, Элбарсдин хеч фарзанд бўлмади. Хабаш султонни ўлтургандин икки ойдин сўнг Асфандиёрхон уйғур, найманни қирди. Андин сўнг барча ўзбек бирлан ёв бўлди. Ў збек уч бўлинди. Бириси манғит, бириси козок ва бириси Мовароуннахрга кетди. Уч йилдин сўнг уч тарафга борғандин Аму дарёсининг тенгизга бориб куйған ерина беш эвлик, ўн эвлик кела-кела уч минг эвлик йиғилди. Бухорода турған Урганчдин саккиз юз эвлик йиғилиб кӱчуб Кат устиндин уч минг :влик ўзбекка кўшулмокға боратурғанда Асфандиёрхон сувдин ўтуб,

ул ўзбекнинг барчасини қирди. Тарих хижрий минг ўттуз иккида тўнкиз йилинда хон бўлуб эрди. Ўн олти йил подшохлик қилиб ўн еттиланчи йилнинг аввали йилқи йилининг бошинда вафот топди.

Эмди мундин сўнг бўлған вокеот фақирнинг достонларимда зикр топар, иншо оллох таоло.

## СОХИБИ ЗАМОН ВА ХАЛИФАИ ДАВРОН АБУЛҒОЗИХОННИНГ ДУНЁГА КЕЛГАНИНИНГ ЗИКРИ ВА ТАКИ ОБО ВА АЖДОДЛАРИНИНГ ОТЛАРИ

Урганч вилоятинда тарих хижрий минч таки ўн тўртда топунқан йили / 169 а/ ва асад буржи ва рабиъ-ул-аввал ойининг ўн бешинда душанба куни офтоб бирлан баробар тулуъ қилибмиз. Биз дунёға келмасдин ууттуз йил илгари Аму суви. Хост кинорасининг юқорисини Кора айғир тўқайи дерлар, ул ердин йўл ясаб оқиб, Тук қалъасияа бориб, Сир тенгизина кўйған эркандур. Ул сабабдин Урганч чўл бўлубти. Раъият Урганч чўл хам бўлса ўлтуруб, хон бошлиқ сипох халқи ёз Аму сувининг ёқасинда муносиб ерларда экин экиб ўлтуруб; экинни олғандин Урганч борурлар эркандур. Биз дунёға келган йилининг аввал бахоринда ўн етти кини урусға савдоға кетар. Қўш ёйик теганда минг козок ўрус бор эканди. Йўлда анга учрай колур, Иккисини ўлтурур. сақлаған кишилардин Урганчнинг хабарин сўрар. Анинг бириси Туркистонлик эркандур. Ул айтур, Урганчнинг цахринда сипохдин бир киши йўқ. Силохнинг яқин уллтураани от.тиға бир кунлук йўл. Шахарда танхо раъият турур. Бир тарафи чўл. Агар чўл йўлиндин юз минг лашкар борса, шахрга кирганда кўрар. Андин илгари кўрмас. Ет юртли киши анча кўлиндин ва тилиндин келган саъй бирлан хушомадни килди. Ӱрус мунинг сўзина фирифта бўлиб,./169б/ туркистонлини бошчи килиб, минг киши келиб Урганчнинг мирзо дарвозасиндин кириб, аввал дўконда турған бир кассобға учраб. найзани хавола қилиб турур. Қассоб ани бир сипохнинг қули хаёл килиб, «не бўқ епоан кускаш армани» тебти. Ғофиллик бу ғоятда, ул куни яхши ёмондин минг киши ултурубти. Отамиз ӱрусдин бир киши кўймай қириб эркандур. Бу вокеотдин кирқ кун ўткандин сў́н биз дунёға келибмиз. Отамиз айтибти: «Бизга бир ғазот муяссар бўлди. Мунинг йўли ва қадами муборак бўлди ва тақи мунинг онасининг жамоатини ғозийлар дерлар. ул нисбати хам бор теб, отимни Абулғози кўюб турурлар.

Отамизнинг оти Араб Мухаммадхон, анинг отаси хожи Мухаммадхон, анинг отаси Акатайхон, анинг отаси Амнакхон, анинг отаси Едгорхон, анинг отаси Темур шайх, анинг отаси Чочи тўли, анинг отаси Арабшох, анинг отаси Пўлод анинг отаси Мангу Темурхон, анинг отаси Бодоқил, анинг отаси Жўчи Буқа, анинг отаси Баходир, анинг отаси Шайбанхон, анинг отаси Жўчихон, анинг отаси Чингизхон, анинг отаси Есугай баходир, анинт отаси Бартанхон, анинг отаси Қабулхон, анинг отаси Тумнахон, анинг отаси Бойсункурхон, анинг отаси Қайдухон, анинг отаси Дутумнанхон, анинг / 170 а/ отаси Буқахон, анинг отаси Буданчирхон, отасиз

Аланкуво отли хотундин туғди. Аланкуво Юлдузхоннинг набираси эрди. Отаси йигитлигинда ўлди. Отадию туғуб колди. Улуғ отаси Юлдузнинг кўлинда ўсти. Ул сабабдин отасининг. оти халқ ичинда машхур эрмас. Юлдузхоннинг отаси Менгли Хожахон, анинг отаси Темуртошхон, анинг отаси Қалимачухон, анинг отаси Сам Савчи, анинг отаси Бўка Бундунхон, анинг отаси Қўчам Бурал, анинг отаси Қапчи мерган, анинг отаси Тимоч, анинг отаси Бичин Қаён, анинг отаси Қўймарал, анинг отаси Бартачна. Бартачна бирлан Қаённинг ораси тўрт юз эллик йил турур. Бу иккисининг орасинда ўткан кишиларнинг отларини билали теб кўп саъйи килдук, муяссар бўлмади. Хеч тарихда топмадук. Арканакун ичинда бузуқликда булди. Анинг учун топмай турурлар. Қаён, анинг отаси Элхон, анинг отаси Тейгизхон, анинг отаси Манглайхон, анинг отаси Юлдузхон, анинг отаси Ойхон, анинг отаси У Уузхон, анинг отаси Қорахон, анинг отаси Мўғулхон, анинг отаси Аланчахон, анинг отаси Куюкхон, анинг отаси Диббақуйхон, анинг отаси Аблачахон, анинг отаси Тўтакхон, анинг отаси Турк, анин отаси Ефас, анинғ отаси Нух пайғамбар алайхиссалом, анинг отаси Камак, анинг отаси Матушалах, анинг отаси Идрис пайғамбар, анинг отаси Барат, анинг / 170 б/ отаси Махлойил, анинг отаси Қайнон, анинг отаси Ануш, анинг отаси Шиш пайғамбар, анинг отаси Одам сафиюллох.

Эмди онамиз тарафин айталинг. Онамизнинг оти Мехрибону хоним, анинг отаси Жонғози султон, анинг отаси Шерғози султон, анинг отаси Султонғози султон, анинг отаси Элбарсхон. анинг отаси Бурка султон, анинг отаси Ёдгорхон. Едгорхонда отамиз бирлан онамизнинг отаси кўшулур. Олти ёшқа етканда онамиз хак рахматига кетди. То ўн олти ёшқача Урганчда ота кўлинда бўлдук. Андин сўнг отамиз кадхудой қилди. Тақи Урганчнинг ярмини улуғ ақамиз Хабаш султонға ва ярмини бизга берди. Бир йилдан сўнг Хабаш ва Элбарс отли ақаларимиз бирлан орамизда нязоъ бўлди. Ул сабабдин тура билмай Хевакға отамиз катиға келдук. Улар Катни инъом килдилар. Аввал бахор эрди, Катга бориб, олти ой турғандин отамиз бирлан отланиб Хабаш, Элбарс устига бодук. Ул вокеотни батафсил айтибмиз.

Бизнинг хон тўп бўлдилар. Асфанлиёрхонни сўл ва фақирни ўнг килиб эрдилар, улуғ уруш бўлди. Факир уч от йикилғунча уруштум. Барча халкдин сўнг кетдим. Қатимда олти киши бўлди жов кўплаб / 171 а/ етди. Қайтиб уруштук. Ул кирк киши жов кўтарила от солди. Тақи аралаша қолди. Қочтим, катимда бир киши бўлди. Ӱзга киниларимизнинг хар кайсиси бир тарафга кетди. Жов колмай откулаб гала юруб эрди, бириси ўк бирлан оғзимға урди, энгакларимнин сўнгаклари пора-пора бўлди, оғзимнинг ичи тўла кон. Дарёнинг лаби ва ер калинг эрди. Бир улуғ юлғунни ургулдим. Жовнинг кўзи мени кӱрмай, ўзга кишига тушти. Шул вактда отимнинг юёки сичқаннинг инина кириб андақйиқилдим ким, отцин тўрт-беш қадам йирок бориб туштум. От турди, таки ғавғоға кочти, юрий берди. Қатимдақи киши менга отини бериб, ўзи колди. Ёш ўғлон якка бора ордим, кӱнглимга айтдим, бу ёт жов эрмас. Қолғали биз хар ерга бојкақ, бу ереа борур, яхшиси у́лтурур ким, сув ёқасина бориб.

ўтмакнинг иложин килайин теб, сув ёқасина келдим. Баланд жар, хеч ердин йўл топмадим. Юкори юрдум. Бир ердин йўл топиб тупииб кўрдум эрса, куйида бир баланд ёряинг тубинда уч киши ешина турур. Бизнинг киши эрканин билдум, тақи қатиға келдум. Хеч қайсисин танимадим. Анинг бириси мени таниди. Аммо хеч нафъи тегмади ва хеч хизмат қилмади, ўз иши бирлан булли, Садаким ва қиличимни / 171 б/ ешдим. Совутимни чикардим. Футамни ешайин теб эрдим, ёрнинг устиндин беш-олти жов кемяб урма-ур теб отқулай берди, Ул учиси яланғоч бўлуб эрди, сувғя туиуб юруй берди. Жов ёдин тушайин теса йўл йук. ернинг устинцин ёинуз мени откулай берди. Совутни эгарнинг қошина солиб́ сарупойим бирлан сувға тушдум. Чобканда кизиб келган от сув ичмак бирлан бўлди. Кӱлумда камчи-да йўк: Юз эмгак бирлан отни сувға солдум. Онамдин туққандин бери от ёдағаним йўқ эрдн. Ёдаб юрий бериб, кейинимга карацим. Олти киши хануз отатурур. Худойи тасло сақлади. Бириси тегмади. Бурунқи ярадин оғзимнинг инн тула кон ташлайман, яна тўла эрди. Этикнинг ичина сув киргандин сўнг, хар аёким у゙н ботмон бӱлди. Барча сарупойим сув бўлди. Сувнинг ўрта ерина етганда, отимнинг кулоқи билан бурни кўрунди, ўзга ери ботди. Бир қари киши бор эрди. Ул айтур эрди, хар качон жовдин қочқанда сарупой бирлан от ёлдасангиз, бир оёкингизни қуюшқандин ўткариб, отнинг куйрукина кўюнг! Бир оёқингизни узангида кўюнг! Ӱ зунгиз тик туринг! Бир кўлингиз бирлан эгарнинт кин копиина босинг! Бир кўлингиз бирлан отнинг жиловини кўтариб тортиб тутунг! Мундок қилмасангиз / 172 a / от совутли, саруполи кишини олиб чиқабилмас теб.

От ботиб боратурғанда шул кинининг сўзи ёдимға кела колди. Шундак қилдим. Отнинг то тўнигача сувдин юқори чиқти, тақи ўк отқандай юруй берди. Сувдин омон чиқдим. Ул уч киши қатимға келди. Икки кунда Катга келдим. Навкарларимиздин ўн киши мендин илгари келиб, мени ўлди теб турғанлар эркандур. Улар бирлан кўмулғандин сўнг от ва озук олиб Мовароуннахр кетдук. Самарқандиа бориб Имомкулихонни куурдум. Иззат ва хурмат килди. Яхши келдин ва хуи келдинг, йигитсан юртунгга қайтиб борурсан, сиғехнинг бониға мундак инлар тушмай бўлмас, ғам емагил теб, кўнгил берди. Асфандиёрхон кочиб қизилбои борди. Менинг кичик иним олти ойдин су̀нг Хабащ, Элбарснинг қатинда тура билмай, қочиб менинг қатимға келди.

Асфандиёрхон борғанда қизилбошнинг подшохи Шох Аббос мозий зрди. Ул Асфандиёрхонға Дурун, Нисой бор Урганчга киши юбор! Булхон туркманина киши юбор! -- теб рухсат бериб узатди. Асфандиёрхон Дурун келди. Бизга киши юборди, келсун юртни бирга талаб килали теб.

Имомкулихондин икки уч каррат рухсат тиладук / 172 б/. Уззум кўмак бериб, юртунгни олиб берурман теди. Таки Асфандиёрхон катиға борғали қўймади. Асфандиёрхон Урганчда отасиниг навкарлари ва ӱз навкари эрди. Фалон ойнинг, фалон куни теб ваъда қилди. Таки отланиб юруди. Ў зининг қатинда уч юз кишиси бор эрди. Абулхон туркманиндин кз киш: кўшулдн. Ул вактда Элбаре Хевакда

эрди. Урганчнинг суви куруб чўл бўлуб эрди. Анинг учун Хабаш Тук қалъасининг рўйбарўйи Аму сувининг лабинда жиб қилиб ва ўр казиб уултуруб эрди. Келиб сахар вақтинда жиб ичинда келиб Хабаннинг эвини бости. Қабаш эвинда йўк эркандур. Эшитиб кочиб куртулди. Асфандиёрхоннинг достонинда бу вокеотларнинг барчасини айтибмиз. Урушиб, бостуруб Манқишлок бориб қайтиб келиб юртни олди. Элбарсни тутуб ўлтурди. Хабаш кочиб куртулди.

Биз Имомқулихон қатинда икки йил турдуқ. Андин сўнг киши борди, Асфандиёрхон юртни олди теб. Имомқулихон рухсат берди. Шариф Мухаммад бирлан Урганчга келдук. Асфандиёрни хон кўтардилар. Хевақ, Хазорасб ва Катни ул олди. Урганчни бизга берди ва Вазирни Шариф Мухаммадга берди. Бу/173 а/ воқеотда тарих минг тақи ўттуз учда ва тўнқиз йили мезон буржинда эрди.

## АБУЛҒОЗИХОННИНГ ЙИГИРМА БИР ЕШИНДИН ТО ЙИГИРМА УЧ ЁШИНДИН УТКАНИ

Биз йигирма ёшимизда эрдук. Келур йил сичқан йили куз экинин олғандин сўнг барча халк Асфандиёрхонни бориб кўрмакликни муносиб кўрдилар. Шариф Мухаммад султон бирлан кўшулуб отланур бўлғанда бир кеча Шариф Мухаммадни уч яхшии кишиси бирлан ўзумнинг икки яхши кишимни чакирдим. Тақи айтдим, эмди борамиз. Сизлар не айтасизлар. Барчалари бормоқни муносиб кўрдилар. Асфандиёрхондин хеч кўркунчингиз борму? - теб сўрдум. Й̆қ тедилар. Мен айтдим, сизлар шарт қилинг, кишига айтмаслиққа мен кӱнглумга келғанин айтайин, онт ичдилар. Мен айтдим, Асфандиёрхон юрт олғали бир йил бўлди. Қирдин келган туркманларнинг яхшиларин не учун рухсат бермай сақлаб турур. Албатта онларға килған бир ваъдаси бор. Биз борған сўнг Ӱ збекни қирар. Иложи не турур? - теб сўрцилар эрса, айтдим, Асфандиёрхон қатиға биз бормасақ, Хевакда турған ўзбекни кира билмас бормағали. Агар бормоқни ўхшатсангиз, Хевақға яқин етганда ўзбек ва туркман Асфандиёрхоннинг навкарларининг барчаси бизга қарши келурлар / 173 б/ Туркманни шул ерда қирали. Таки Асфандиёрхон* нин олдина борали. Бўйнимизга фўта солиб, арз килали: «Туркман фикрсиз, кам ақл халқ ва хам бизнинг бирлан қири душман. Анинг учуп жонимиздин қўрқтуқ. Таки сиздин рухсатсиз бир ишни килдуқ. Анда Шариф Мухаммад киноя юзиндин айтди: «Асфандиёрхонни ўлтурали Абулғози ақамни хон кўтарали». Ӱлтурған кишиларнинг барчаси менинг сўзумни ёмон кўрдилар. Шариф Мухаммадничг сўзин яхши кўрдилар. Уйғур халқиндин Курбон хожи теганнинг ўғли Қулмухаммад теган менинг оталиким эрди. Ул айтди: «Мундақ сўзни айтманг. Агар айткудек бўлсангиз, Асфандиёрхонни кўрмакка келдук. Кўргандин сўнг уч кун Хевакда турдуқ. Тўртунчи кун кайтиб кетали теб, от эгарлаб турған вактда, хон ёрлиқидур, уйғур ва найманни ўлтур, ўзга элларга дохил мазохим бўлма! - теб, хар ердин қичқуриб то билганин ўлтура берди. Шул куни шахр ичинда уйғур наймандин юз ва ўзга ўзбекдин ўн кишини ўлтурди. Тақи барча

ўзбекка чопавулни кўяберди. Уйғур ва найманнинг бахонаси бирлан Хазорасбдин то Хост минорасиғача ўлтурған ўзбенни чобти. Қорва теган ўзбекни уултурди. /174 а/ Этмаганнинг молин олди. Уйғур, найманнинг қари ва йигит ва янги тукған бир ойликинача ўлтурди. Шариф Мухаммадни Урганчга юборди: Хар ерда уйғур найман бўлса ӱлтургил, теб. Мени олиб колиб якка ўзининг катинда бир неча кицини таъйин қилиб кўз боғи бирлан сақлади.

Урганчнниг ўзбеки ўлтуруб кенгаш килиб турурлар. Абулғози султонни нечук этсак қўлумизга олурмиз теб. Ахир шунга қарор берибтилар. Зўр бирлан муяссар бўлмас, бир тадбир килали, шояд такдирға мувофик тушгай теб, Шариф Мухаммад бирлан кӱшулиб борған туркманнинг яхши кишиларини чорлаб айтибтилар: «Барча ўзбек юрт ташлаб Бухороғӑ кўчтук. Агар бизни Асфандиёрхон кетмасун деса, Абулғози султон бирлан Мухаммад Хусайн бекни юборсун, Султон акасининг миннатини олиб ва бек барча туркманнинг миннатини олиб, ёмонлик йўк теб, онт ичса турали, йўк эрса, кетдук теб, кўчубтилар».

Элининг олди тўрт кўчуб, сўнги икки кўчкандин сўнг туркманлар инониб бир яхши кишисини Асфандиёрхонға чоптурубти.

Пешин намозини ўкуб, ўлчруб эрдим. Урганчдин Тангриберди /174б/ келди тедилар. Ул келган туркманнинг оти Тангриберди эрдй. Анинг кўрқоқлики менинг етмаган ажалимга сабаб бўлди. Хонни ва туркманни кўрқутти. Шул замон Абулғози бирлан Мухаммад Хусайнбек борсун теб хукм килди. Отланиб юрий бердук. Тақи Урғанчга келдук. Ул вақтда Урганчнинг калъасини чўл бўлған сабабдин Аму сувининг қибла тарафиндақи лабинда Тук қалъаси рўбаруйинда қалъа солиб анда ўлтуруб эрдук. Қалъада ўзбакдин хеч киши йўқ. Мен бориб эвимга тушдим. Шариф Мухаммад менинг қатимға келди.

Мухаммад Хусайнбек бир сартнинг эвинда тушти. Шариф Мухаммад бирлан бирга борған туркманлар, бек бирлан борған туркманлар етмиш-саксон кини бек қатинда бўлди.
$\ddot{У}_{\text {збек }}$ екинг барчаси сувнинг нари юзида, анча ишга ярар кишилариндин ўттуз киши мени кўргали келди. Бу айта турған сўзларимизчинг барчаси бир куннинг ичинда бўлган воқеа турур. Намози хучтанни ўкуған сўнғ барчалари йиғилиб менинг қатимха келиб юрт кенгашини қилдилар. Шариф Мухаммад бошлик барчалари айтдилар: «Бу кеча тўрт ёқға киши юборали. Тонг отқанда минг' киши дарвозада хозир бўлсун. Мухаммад Хусайнбек / 175 a / бошлиқ бу туркманни қирали.

Тақи Хевакдаки ўлтурған туркманни чопали. Бу киะц Хевақнинг қалхасинин қабаб ётали. Бахор олурмиз, - тедилар. Мен айтдим:«бу туркманни кира билмассиз. Эшитиб қочар. Қишина туркманнинг барчаси Хевак устида турур. Ани хам ола билмассиз. Хевак бориб ётсангиз эвинтиз эгасиз бўлур. Қалмок келур. Тақи уғлон ва ушокингизни олур кетар. Мухаммад Хусайн бонлик туркманларни яхши сийлаб юборали. Нариф Мухаммад куюк қалъада кишласун. У̀збекнинг барчасини буз тўнғандин сўнн кўчуруб Шариф Мухаммад

билан бизнинг орамизга келтурали. Хар беш юз эвлик ва миинг эвлик §ир жиб солиб қишласун. Қалмоқнияг икки йўлина қ̆оравул солали. Хутнинг ўни бўлғанда бир кишиға ўргатали. Отин терлатиб илғаб менинг катимға келсун. Тақи айтсун: «Ё йўлға солған коравуллардин келаман. Туна кун кеча қалмокнинг улуғ кўлининг ўтин кўрдук, юлдуздай буллб турған. Қоровуллар ўзларида, қочти. Менга уч оти бериб эрдилар, иккисини ййлда тачллаб келаман тесун. Шул замон мен мундин отланайин. Шариф Мухаммадга киши борсун. Ул хам шул замон отлансун. Бир ерга йиғилали. Ичимизда оз бўлса бешолти юз туркман бўлур. Аввал ани кирали. Таки Хевак устина юрали / 175 б/ бу вактда Абулхон ва Манкишлоқнинг туркмани ошлиқ олмоқ учун хевақға келиб, барчаси эвлик эвина кетар. Бахор кўй кўзилар. Хевакда ўт бўлмас. Ранг чикар. Хевак туркмани кумға кетар. Сарт экин экмак учун кендли кендина кетар. Хевак ичинда Асфандиёрхон катинда кўп бўлса юз, оз бўлса эллик киши колур. Ғофил бориб, дарвозанинг оғзина тушали, тедим. Менинг сўзумни қабул килмадилар. Кўп эмгакни менинг ва ўзларининг' бошларина келтурдилар.

Мухаммад Хусайнбек бизнинт қасд қилғанимизднң хабардор бўлуб эл бир уқлаған вактда дарвозадин чикиб қочти.

Бизнинг кел теб ваъда қилған навкар халкимиз намоз вакти келдилар. Мухаммад Хусайнбек ул вақтда икки манзил йўл кетиб эрди. Хеч фойда килмади.

Улуғ-кичик ўлтуруб кенгаш қилдилар. Мен айтдим: «Асфандиёрхонға киши юборали. Мухаммад Хусайнбек ўзи кўрқти. Таки кочтида кетди. Агар бизнинг ёмонлиқимиз бўлса. бир улуғ юрт ўчтуз-қирк кишини шахарнинг ичиндин чиқариб кўяберурму эрдук. Агар дарвозани беркитиб турсақ не ердин чиқиб кетар эрди, тегали" Асфандиёрхон бу суузга инонур. Туна кун айтқан сўзумдур. Бахор бўлан сўнг қалмоқнинг хавфи кетар. Ғофил бориб Хевақнинг дарвозасина тушали. Шариф / 176 a / Мухаммад бошлиқ барча халқ менинг суузумни қабул килмадилар. Отланмоқни муносиб кўруб, Хсвақ устина юрдилар. Ёмон иш килдингиз, юртни буздингиз теб, айта-айта икки кун сўнг кейинлариндин бордум. Хиканик ариқйниня лабинда Тош кўпрук теган ерда бориб туштук. Туркманнинг' очориқин топиб ўлтурдик. Сартка тегмадук. Угга кендларнинг барчаси Х'нақға кўчуб эрди, Хонқохдин бир эвлик кўчмай эрди. Хар кунда бозор бўуб турди. Қирк кун турғандин сўнг қалмок келди. Тақи тӱла элимизнинг тўртда-бешта бирини олди. Тақи юрий берди. Халкнинг номусли кишиси колди. Қора-емони эвина кетди. Ани туркман эшитди. Туркманнинг Абулхон ва Манкицлокдин ку̀маки келли. Андин сўнг Хевақдин чикиб чашманинг устинда бизининг бирлан урушти. Бизнинг ясов турған ер туз бўлди. Анинг ясовининг орқаси олти ва етти арик бўлди. Уруш тарози бўлғанда отли, пиёда яллох, оллох теб югурдук. Жов қочти. Жовнинг туғи олти арикнинг уртасинда эрди. Пиёдани туғнинг орқасинача ўлтура-ўлтура борди. Тіки жов кочти. Эмди ўжадин курук колмайин теб отина югуржи. Кєлиб отина миниб боқти эрса, жов етти. Арик/176 б/ нинг ўртасина бни сุюа йиғилиб. тўп бўлуб турубти. Бир сут пищим караб турди.

Бизнинг хабаримиз йўқ, жовнинг бир улуши кочиб кеткан эркандир. Анинг бизнинг кора-ёмон билмади. Тақи яна бир урушмоқға тоб келтура билмай қочти. Шариф Мухаммад бирлан иккимиз туруб қолдук. Чирикнинг барчаси кеткунча туркман қараб турди. Тақи андин сўнг ариқларни ӱтуб, охиста юруди. Шул вақтда менинг қатимда хеч киши қолмади. Кўнглумдин айтдим:
«Бу халқ кўшқа бориб, отдин тушуб бирикса яхши эрди. Агар андак килмаса бугун кун ботғунча жов қавар бўлса жон қолмас», тедим. Тақи отнинг бошини кўя бердим. Хар ерда бир қичқурдим, жибга кир! Жибга кир! Агар кирмасанг тухмунг холмас теб. Жибга келдим. Уттуз-қирқ киши кирмай кетди. Тўрт-юз, беш юз киши мендин илгари келиб кўшдин нари бирисини олиб, жибдин чижиб бора юрий. Уруб қайтардим. Келғанни жибга киргуздим. Отларнинг эгарин олдурдим. Бизнинг кишининг сўнги бирлан жов бирга келди. Пжёда жибдин чиқиб то кечгача уруштуқ.

Туркман мнлтик етмасдай ерга келиб туптти. Таки жибқиди. Олти кун уруштуқ. Еттиланчи кун киџи юборди, ярашали теб. Яраштук. Бига онт берди / 177 а/ Асфандиёрхон онт ичди, ёмонлик килмайин теб. Биз айтдуқ, сен кўч, таки кун туғуш тарафина кет. Биз эвимизга кетали. Кўчи тақи кетди. Виз жибдин чикдуқ. Таки дарё ёкасина бориб кўндуқ. Эрта буздин ўтуб эвимизға келдук.

Чопилғандин қолған дарёнинг икки тарафинда ўлтурған ўзбек барчаси куйи ёққа - Урганчға сари кўчти.

Эмди Асфандиёрхонни айтали. Анинт ярашқанининғ хаёли бу ким, онт ичиб, ўзбекни жибдин чиқарали. Чиқкандин сўнг шулл соат дарё буйина еткурмай кейининдин бориб олали. Бу хаёл бирлан кўчуб, бизнинг юқори ёнимизға чикди. Туркманға, турунг Ўзбек чиқкандин сўнг кейининдин борали теб, Асфандиёр айтибти. Туркман сўзини тингламай. Хонқохнинг сартини чобўғулни кўя берибти. Хон қатинда юз киши колибти. Уч кунда Хонкоқни чопиб, Улжани бўлушиб бир ерга йиғилиб. Андин сӱнr Асфандиёрхон яхдин ўтуб бизнннг кейинимиздин юрубти. Бизнинг кейинимиздин кўчуб кела юрган элнинг бир кишиси хожа кўлинда жовни кўруб, элга хабар қилибти. Эл уркуб̆ Бешттубанинг қирининг устинда бир юзи сув, бир юзи арабадин куран тортиб бўлуб, офтоб икки найза йўли чиққан вактда келиб уруш солибти. Иккиси тақи пиёда. У̀зум бориб синадям. / 177 б/ У збек турт юз эллик киши эрди. Туркман бещ юз киши. Икки намоз орасинача урушти. Ӱ збекдин йигирма киши ӱлди. Юз киши ярали бўлди. Туркмандин етмиш-саксон киши ўлди. Икки юз киши ярали бўлди. Ул кечаси етти. Тақи тангла қайтиб эвина кетди. Ул ёз Асфандиёрхон Хевақда ва Шариф Мухаммад бирлан факир Урганчда бўлдуқ.

## УРГАНЧ ӰЗВЕКИНЩぃГ БУЗУЛҒАНИНИНГ ЭИКРИ

Эл-халк кӱнглини кўтарди. Кетали темакдин у̌зга сў. айтмади. Ялтиркк клдузи туққанридин сўнг тўп-тўп бўлди. Тақи Бухөроға ва Туркистонға кетди. Бир кеттаннинг кейининдин киши юбордим. Қудура ави олиб келғунча, икки уч бўлаки кетди. Менинг

қатимда турған яхши халк. қора ёмонға сўз берди. Бу юрт булмас, не турубсен, кетакўр, Виз тақи кейинингдин бордуқ теб.

Оз-оз кета-кета, мезоннинг охири ва акрабнинг аввалинда уч тўр бўлди. Тақи бириси Бухороға ва бириси козоқға ва бириси манғитға бир каррат юрий берди.

Нариф Мухаммад Бухороға кетти. Мен козоқға кетдим Туркистонда Эшимхон қатинда уч ой турдим. Ул вақтда козоқнинг хони Турсунхон эрди, Тощкендда. Ул Туркистонға келди. Эшимхон кўра борди. Мени эыикда қӱиди. Ўзи бориб Турсунхонға кўрунуш қилиб қайтиб келиб, менинг кўғумдин тутуб олиб бориб, кўрунуш /178 а/ килдуруб айтди:《ळу Ёдгорхон ўғли Абулғози турур. Хеч қачон бизга келиб бу жамоатцин киши қўнок бўлғони йўқ эди. Биздин борған кўп турур. Бу сизнинг хизматингизда бўғани яхши" - теди.

Турсунхон, яхци айтасен, андақ бўлсун теб, мени ўзи бирлан бирга Тошкенд олиб кетди.

Тошкендда Турсунхон қатинда икки йил турдум. Эшимхон Турсунхонни ўлтурди. Қатағанни қирди.

Эшимхонға айтдим, сиз икки хондин фойда етгаймукан теб келиб эрдим. Сизнинг ициингиз мундақ бўлди. Эмди рухсат бўлса Имомкулихон катиға кетайин тедим. Яхши айтасен, андак кил! геди.

Келиб Имомкулихонни кӱрдум. Менинг Бухороға келганимни эшитиб туркман киши юборди. Абулғози султон келсун, ёт юртда юрумасун теб.

Турсунхон Имомкулихоннинт душмани эрди. Ул ўягандин сўнг Имомқулихоннинэ қатинда юрумакка юзум бу̀лмади ва тақи Имомкулихон икки каррат Турсунхон қатинда юруб келганимни киноя бирлан изхор қилдй. Ӱбек халкина айтдим, мен бу юртда тура билмайман. Хар качон булса, сизлар не айтасизлар тедим эрса, вакти андак бўлиб турур. Туркманя, ичина бор! Хар качон бўлса, сенинг кўнглунн биздин ўзга бўлур теган гумонимиз йўкти.

Аммо Шариф Мухаммадға эътибор / 178 б/ кила билмаймиз. кӱнгли биздамиди ва ё туркмандамиди? Цули вактда туркмандин яна кици келди, Асфандиёрхон туркман Абулғозини келтуради теб, бизга эътибор қилмай кочиб Хазорасб борди теб.

## АБУЛҒОЗИХОННИНГ ХЕВАКДА ТУРКМАН МЧИНА КЕЛГАНИНИНГ ЗИКРИ

Андин сўнг мен бещ-олти киши бирлан Хевак келдим. Шариф Мухаммад мендин икки ойдин сўнг Хазорасбда Асфандиёрхон қатиға келди. Ул иккиси бир бўлди. Тақи менинг бирлан уруштилар. Мен ғолиб келдим. Сулх килдилар. Олти ойдин сўнг Хевакда ғофил ўлтуруб эрдим, иккиси илғаб келиб дарвозаға яқин тушти. Тащқари ўлтурған туркманнинг кора-ёмони Асфандиёрхонға йивилди. Ул беш минг киши бўлди. Мениніг қатимда олти юз киши бӱлди.

Бир кун йигирма киши Хазорасбға юрт ўғул юбордим. Эл чопиб, мол олиб кела турғанда, мол эгаси юрт ўғулдин илгари келиб Асфандиёрхонға хабар қилибти. Шариф Мухаммадни отлантуруб юрт ўғулини Абулғозиға кўшулмасдин бурун ол теб.

Юрт ууғулдин бизга киши келди, киши қаршилатинг теб. Бизнинг Шариф Мухаммаднинг отланғанмндин хеч хабаримиз йўқ. юрт ўғулға юз киши юбордук. Хевақнинг гулбанбоғ кендининг кибла тарафинда /179 а/ Шариф Мухаммад юрт ўғулға учрабти, Шул вақтда бизнинг юборган юз киши хам етибти.

Шариф Мухаммад Асфандиёрхонга киши юборибти кўмак учун бизга хам киши келди, кўмак учун бизнинг киши уруша Хевак сари юрубти. Шул вактда иккисининг хам бўлған кўмакининг барчаси етишди тақи шул ерда уруш тушди. Бир эт пишим уруш бўлди. Шул вақтда жов қочти, Асфандиёрхонға келгувча кувдуқ. Сўз кўп, барчасин айтсак дуру-дароз бўла турур. Тақи яраштук.

Шул вактда икки юз эвли ўзбекнинг яхши кишилари Бухородин кўчуб Кат усти бирлан Орол борди. Ани эшиткандин сўнг Асфандиёрхон Шариф Мухаммад бирлан фақирни чорлаб. Шариф Мухаммадіга хукм қилди. Сен бу кеча қочиб ўзбек ичина бор. Биз билмаган бўлали теди. Шариф Мухаммад кочиб́ кетди.

Сабох туркманнинг яхшилари Асфандиёрхон катиға бориб сўруб турурлар. Укангизнинг кетганини билурмусиз? - теб.

Асфандиёрхон онт ичибтн. Билман. Бу Абулғозининг иши турур, теб. Барча туркман хоннинг бу сӱзина инондилар. Аниыг бир куни эрта сахар Асфандиёрхон киши юбориб туркманнинг яхши кишиларин бир-бир чакириб олиб Абулғози Бухородин уузбекни киши юбориб / 179 б/ Оролға келтурти. Мунцин Шариф Мухаммадни юборди. Мунинг маслахатин килали тебти,

Менинг мундин хабарим йўқ, уқлаб эрдим. Мен тонг откунча шахрда бўлған туркманнинг барчасини ўзининг кошина эркнинг ичина киргузуб, дарвозада киши таъйин қилибти. Бир киши эркдин /аркдин/ чиқарма теб. Менинг қатимда беш-олтидин ортук киши йўк. Тонг отқан сўнг мени тутдурди. Узининг эътиборли кишилариндин йигирма кишига мени топшурди. Қизилбошга элтиб бер теб. Ул кишиларга мени топшурди. Элтиб Обивард хокимина топшуруб қайтди. Ул элтиб Хуросоннинг беглар бегасина топшурди. Ул Ирок олиб кетди. Ул вақтда Шох Аббос мозий уллб, набираси Шох Сафо шул йили поднох бўлуб эрди, Хамадонда бориб кўрдум: Исфахон юборди. Бир хавли берди. Емакима хар йилда ўн минг танга берди. Кочмасун теб киши таъйин килди.

## АБУЛғОЗИНИНГ ИРОКДИН КОЧИБ, ТО ХОН БӰЛҒУНЧА ВОКЕОТЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Ирокда Исфахон шахринда ўн йил турдум. УН бир йил бўлғанда катимда уч кишим бор эрди. Онларға айтдим, эмди қочаман. Сизлар хамрохлик қилинг. Андак қилали тедилар. Емак учун берган барот бор эрди.

Андин минг танганинг баротини мени саклай /180 а/ турған кизилб́ошға бердим. Муни тез битказиб олиб кел, таки ўзунн учун бир далак соткб ол. Агар танга зиёд келса, бергайсан, келмаса сенингки. Ул баротға кетди. Сахар бирлан қўпуб от бозориндин саккиз от олдим. Бир-бир келтуруб хавлида киши кўрмас эвларда яшурдим. Эл ётқандин сўнг барчасини эгарладим. Ичимизда форсий ва туркий билатурған кици бор эрди. Ани бек килдим. Бир йтитiй дастурхончи қилддм. Таки бир йигит хам хизматкор сувратинца ясадим. Ӱзум от бокатурған сайис сарупойини кийдим. Андин сӱн бир-биримизнинः сақолимиздин олдуқ. Таки отларни бир-бир тачқари чиқардук. Улуғ шахрларда ярим кеча бўлғанда накора қоқарлар. Ул вақтда накора хонада нақораға оғоч кўйдилар. Отланиб крий бердим. Дарвозаға яқин келганда шилтир-шилтир қилиб дарвозанинғ куфнин очти. Дарвозани икки тарафга тортди. Чиқиб кетдим. Бистом келганда уч отим нав едида юрумади. Кеч пешин вақти эрди. Йўл устунда Бистомнинг Буйиш теган кендина келдим. Гўристонда уч киши ўлук кўя турур. Кимсен? - теб, суурдим. Сайидман теди. Факир киши эрди. Машхад борамиз, отимизға ем олиб бер теб, кўлина ўн танга бердим. Уч отимиз семизлик қилиб юрумади /180 б/ кенд халқина хабар қил, от бирлан алишур тедим. Мир бирлан қўшулуб эвининг эшикина келдим. Деворнинг соясинда зилуча солдилар. Бегимиз тушуб анда ўлтурди. Бир йигит анинг олдинда кўл ковуштуруб турди. Бир йигит отларни тутуб турди. Мен уч нав ёған отти кўлимға олиб отқа алишмоқ бирлан бўлдум, Мир арпа келтурди-да, халқға жар килди. Бир соғанинг ичинда икки юз киши келди. Қирк-эллик от келтурдилар. Бозор бўлди. Икки отимни алишдим. Бир отим қолғанда узун буйли, оқ соқолли, етмиш ўзған киши келиб турди.

Бистомнинг икки йўли бўлур. Бириси карвон юрийтурған, бириси тоғ ичиндин юруб, икки кунда улуғ йўлға кўшулур. Ани ўзининг ерли халкиндин ўзга киши билмас теб эшитиб эрдим. Мирдин сўрдум, мундин Мағз теган кендга боратурған йўли не? Менга айтинг теб.

Келиб турған оқсаколли қари киши қичқира берди. Эй халк ӱғли пешиндин бери сизларга икки-уч каррат айтдим, менинг сўзумга инонмадингиз. Алхамдуллиллох вал минна, менинг сузум рост бўлди. Бизнинг шуу кенднинг кишисининг ууда бири Мағз йўлин билмас. Улуғ йўл бирлан кетмай, Мағз иўлини бу киши не учун сураай турур. Эй халк ўғли бу киши ўзбекти (181 а) охнинг туткунлариндин турур. Банддин чиқиб қочиб Самарқанд бора ryрур. Hу кун сабо мунинг кейининдин шохнинг ковғунчиси келур. Хар ким мунга от сотсантиз гунохкор бўлурсиз. Кулингиздин келса муни тутуб Бистомға хоким олдина олиб боринг! Агар келмаса мунга от берманг!--теди, Барчаси тожик сўзлайдур. Хеч туркий билур киши йўқ. Мен хам ирок форсисини айтаман.Мен айтдим «Эй мунофик бир пешин вактиндин бери юз хазхон ва бўхтонни гумон бирлан айтдинг. Мен тағофул уруб турдум, сени қўяр бўлғай теб. Сен турған сайин зиёда килдинг, кам қилмадинг.

Мундин илгари айтдуқ. бир навкар мени бек килиб калин

устунда ўлтуруб, олдинда бир йигит кўт ковуштуруб турди, геб. Мағз йулини сўрайтурғанимнинг маъноси ул ким Хуросинлииі шохға киши келди. Чиғатой Қандахарни кабади. Таки утуб келиб Қальаи баст устунда Ирок ва Хуросон лашкари бирлан уруитии да. бости теб. Шох хукм килци: «Кулдин ва қурчицин кинии колмасун! Барчаси мададкор босун» -- теб.

Ул ултурған кишини Мухаммад Кулибек черкас дерлар. Юз бошидир. Мен асл исфахонли Хусайнийя махалласиндинман. Отам мен туқған вактда ( 181 б) улубтур, онам бор. Аммо қарибтур. $\mathbf{y}_{4}$ йилдин бери Мухаммад Қулибекка навкарман. Бек Хуросон"н кетар бўлғанда, мен хам кетар бўлдум. Анда онам айтди, ўлум отанг ўлганидин сўнг бир толиби илмни ўул ўкундум, то сенн дуойи хайр килғай теб. Хамиша анинг озуқин бериб ва тўини тикиб, кирин ювар эрдим. Бистомнинг Мағз отли кендинииими" дер эрди. Йигирма йил Исфахонда илм тахєил қилио̋ қайтиб кетыи. У зум хам бялурман. Аввал хар йилда хати онамға борур орди. Уи йилдин бери хеч хат хабари бормай турур. Онам айтди: "Сеп нечуи учул булсанг, ул мулл хам мендек уғлум турур. Анинг эвина бир! Тирик бўлса хотин ва хабарин олиб кел. Ӱ лган бўлса, менин учуи фотиха ўки. Агар муни қилмасанг, сенга сутумни бахл килми" теди. Туна кун Мухаммад Қуяибекдин рухсат тиладим. В川 тедилар. Анинг учун сўрайтурурман Мағзнинг йўлини.

Мен бу сўзни айтқач турған жамоатнияг барчаси рост : іїтинур. икки йилдин хат юбормагани.

Уларнинг отдин йикилдилар, оёклари синиб эрди. Ушбу кушлір) таёк бирлан ташқари чиқиб, ичқари кирдилар. Азиз ва мутабириии кинидурлар. Улар хамиша айта турғандурлар. Исфахонда бир ўғулли бева заифани она ўкундум. Йигирма йил менинт кн!имни юб, хизматимни килди, теб. (182 а) Хамиша хат ва (:инат юборатурғандурлар. Аларни мулла Шох Али дерлар. Іумон килатурған оқсоколиға барчалари эъиироз қилдилар. Ул кинни менинг бу сузум рост келгандин сўнг хеч дам урмай мулла Шох Алининг бахонаси бирлан тўғри йӱлни яхни фароғат сурдум.

Кенднинг доруғасининг бир қули бор эркандур, кенл ичинда қўйған. Мени кочиб борудур теган оқсақолли киши каллага киши юборган эркандур. Икки отни олишиб, тақи бир отнн элайин теб туруб эрдим, кейинимдин келиб фўтамдин бир киши тутуб тортди. Юзина божмадим. Эй ўғри, шохнинг душмани теб́ тортди ва суйради. Юзина боқтим. Гуржи кул менга хазил киламисен, йўқ зрса, ростингму турур? - тедим эрса, ростим турур теди.

Айтдим: «Бурнунгдин айрилайин теб туруб́сен. Ул ӱлтурған черкас Юсуф ақанинг инилари Муқаммад Кули юзбоин тегандур. Бу чокқача хеч фарзанди бўлған эрмас турур. Шох хукм килди, чиғатой устина бор! - теб. Заифаси айтди: «Бу чоккача Машхадда Имом қадамина борибсен. Биз худойи таолодин фартани тиласак теб, уч-тўрт каррат айтиб эрдим, сен килмадинг. Эмди беминнат бора турурсен. Мени таки олабор! Имомнинг остонасина (182 б) бон урайин теди. Ака харамларин ола келди. Ул вақтді йўл бирлан кўп тева, икки кажаба ўтуб бора эрди. Кўлум бирлаи кўрсатдим:

Ул боратурған кўп тева бизнинг ақанинг тевалари турур. Яшил кажаба харамлари. Янги сарик кажаба бир хоссалари бордур, ани хам ола келиб турурлар, анинғки турур. Охиста сўлла, ақа эшитмасун, эшитса, сени Бистом хокимнинг қатина олиб борур. Таки бурнунгни ва кулоғингни кестурур, келиб оркамни кокди. Мен сенга мутойиба қиламан. Қахринг келди. Кўп узр айтди. Таки бориб бир табак юзум келтуруб берди.

Андин сўнг нав йе-ған отни уч отға алишиб, тўғри йўлни яхши сууруб билиб эрдим. Шул йулға тушуб юрий бердим. Келиб Хуросоннинг Махин теган кендиндин чжқтим, Махиндин қарардим. Кум этакинда икки овул кўрунди. Махиннинг кендининг ичинда бир овул кӱрунди. Кенд ичиндаги эвларнинг чигроки Хуросонда ясаған. Қум этакинда ўлтурған эвларнинг чиғроқин туркман ясаған. Ани таниғандин сўнг қатимдақи йигитларга айтдим, кумда ултурған икки овул Абулхон ва ё Манқишлоқ туркандир. Кенд ичинда ўлтурған бир овул қизилбоиға раъият бўлуб ўлтурған туркманлардиндур. Эвиндин танийман. Шул икки овулға борали, (183 а) теб юрий бердим. Бир овулнинг олдина келдим. Бир ён ўғлон чикди. Не халқ турур бу ӱлтурған халқ! - теб сўрдум. Қизилоёкмиз! - теди. Сиз Манкишлоқ ўлтурур эрдингиз, не сабаб бўлуб мунда келдингиз? -- теб сўрдим. Айтди: «Бизни қалмоқ чобти-да, молимиз ва бошимиздин аюрди. Қолғанимиз пиёда ёш ўлонларимизни оркамизға кўтаруб, уч йил бўлди, мунда келдук. Бу йил эв килибмиз. Келгандин бери ола-чўб қилиб ўлтуруб эрдук».

Бу яқинда эл борму? Кимлар бор? - теб, сўрдим. Туркманнинг эрсари теган урукининг ўзум танийтурған беш-олти кишининг отин тутди. Эвининг йироклиқини икки фарсанг солик берди.

Ул вақтда эв эгаси келди. Андин хабар сўрдум. Ул хам шундак теди. Андин сўиг хотиржам ул тарафдин жамъ бўлди ким, бу туркманлар, ул туркманлардин эрмас ким, мени тутуб кизилбошға бергай. Ӱ зумнинг ким эрканимви айтдим. Андин сўнг таниди. Таки атрофда ўлтурған элларга хабар қилди. Барчаси йиғилиб келдилар, тақи айтдилар. Куз вакти эрди. «Бу қиш мунда турунг! Ези бирлан бир маслахат қилали». Қищ турдум. Бахор бўлған сўнг бизнинг еримиз тор, қизилбош вилоятининг ичинда ўлтурубмиз теб, Абулхон тоғинда така халқи ўлтуруб эрдм, анда боринг тедилар. (183 б)

Абулхон тоғина бориб икки йил така халқининг ичинда турдум. Андин кетиб Манқишлоқ бордим. Ул вақтда Манқишлоқ туркмани бузулуб етти юз эвлик колиб, ул хам калмоқға тобиъ бўлуб туруб эрди.

Қалмоқнинг подшохи менинг келганимни эшитиб, яхни кишиларини юбориб мени олиб борди-да, бир йил сақлаб Урганчда ўлтурған ўз халкимиз ичина юборди.

## АБУЛҒОЗИХОННИНГ ПОДШОХЛИКИНИНГ ВА ХЕВАҚНИ ОЛFАНИНИНГ ЗИКРИ

Тарих хижрий минг' чаки эллик иккида, йилон йилинда юртимиз ва элимизга келдим. Олти ойдин сўнг йилки йилянинг аввалинда Асфандиёрхон вафот топди.

Асфандиёрхон ўлгандин бир йвл сўнг Аму сувининг теtıгизга кўйған еринда, ул ерни Орол дерлар эрди. тарих хижрий минг таки эллик тўртца кўй йилининг аввалинда факирни хон кўтардилар.

Андин икки йил бурун барс йизининг оёқинда, хутнинг аввалинда кичик инимиз Нариф Мухаммад султон вафот топиб эрди.

Асфандиёрхондин икки ўғул қолиб эрди. Улуғинянг оти Юњан султон, кичигининг оти Ацраф султон. Ал вактда Имомқулихон улуб. иниси Надир Мухаммадхон акаси Имомкулихон ерига хон бӱлуб эрди.

Биз туркмандин ақамизнинг ўғюонлария ва вилоятини тиладук. бермади. Таки Нацир Мухаммамхоннинг (184 а) отина хутба ўкуб АшраФ султонни юборди. Биз ёв бўлуб Хевақни икки мартаба чогдук. Андин сўнг Надир Мухаммадхон Хевак бирлан Хазорасбга хоким юборди. Асфандиёрхоннинг ўпдун ва кизия ва кўчин кўчуруб олиб бориб Қаршида ўлтуртди. Хевақ бирлан Хазорасбнинг амалотини Асфандиёрхон кимга берган. бўлса, Надир Мухаммадхоннинг келған илғор беклари шул кищидан аюрмади. Илғар келганнинг барчаси хар қайсиси бир вилоятнинг хокими ва ё курларнинг боши эрди. Хеч қайсисини билгулик муайян сен хоким буул теб тӓьйин килмай юборнб эрди. Ул сабабдин вилоятнинг амалоти ва хосили туркман кўлинда турди.

Биз Хевакни Оролдин отланиб келиб кй чобдуқ. Бу воқеотдин бем ой уутан сўнг Надир Мухаммадхон Хисрав султон отпи ўғлининг ўғли Косим султон теганни Хевакға юборди. Ул хам Хевакнинг амалот ва махсулина хеч дахл қитмади. Бурункидек туркмаи куллунда турди. Қосим султон келди теб́ эшиткандин сўнг фақир Оролдин отланиб :кеча юруб намоз вакти Хевакнинг дарвозасининг оғзинда Гандумкон теган кендина келиб чопўғул юордим. Таки айтдим, Тоцкўприкдан нари кетганингиз Хонкохда (184 б) сув лабинда Оролдин кема келтуруб эрдук, кема турған ерга йиғилинг теб айтдим. Чопўғул кетди. Қатимда мени караб юз яхши киши колди. От етган садақсиз ёш ўғлон ва ё ёвға зарари тегмас, кари ва маъюб шундак кишиндие юз киши колди. Ортукиси отларни ва кўшдаки нари-берини сақламок учун чопўғулнинг кейининдии бора эрдук. Хевакдин ёв чжкди. Хевақға келган улуғ арикнннг шимол тарафинда биз юрдук. Кибяа тарафиндин ёв юрди. Ев етмасдин илгари улуғ арикдир ўтуб ёвға қарши юруб ясадук. Бизнинг яхши ёмонимиз уч юз киши юз йигирмаси садақли, ўзум пиёда бўлдум. Олтми:д кици менинг бирлан бирга тушди. Икки юз садақсизни тўп ясов килдим. Йигирми садақлини ярову., йигирма садақпини ўнг, ясовнииг олдинда кўйдум. ВІигирми садақлини сӱл ясовяинг олдинда қ уйдум. Мунлардин бошқа

йигирми беш милтиқчимиз бор эрди, ўтган улуғ арик ўнг кў.линда бўлди. Милтиқчилар:и пиёда қилдуқ. Онлар бориб бизнинг бирлан баробар турдилар. Биз ясаб буллдук. Ул вақтда ёв етишди. Бвздай бўлак-бўлак ясамади. Пиёда тушмади. Кўпликина орқа берди. Бир бўлак каз қанати ясаб келди. Таки турди. Кораси минг бор. Аммо (185 а) етти юз-саккиз юз совутли ва куёқли ва чахор ойина ва дубулға ва бутлик ва тезлик кўзиндин ўзга очик ери йўк. 山ундақ кишиси бор. Бизда беш совутли киши бор. Ул беш йигит бизнинг эровулга чопти. Тойма баходир тойма теб кичкириб бизнннг бир икки йигит бирлан санчишиб қайтли.

Ул қайтиб ерина бормасдин бурун, ўн беш киши чобти. Бизнинг эровул аки-да қайтарди. Ул қайтиб ерина борғанда юз киши чобти. Ул етмасдин бурун бизнинг эровул қочти. Тақи пиёда ичига кирди. Пиёданинг олди мен эрдим. Ургатиб кўйиб эрдим, ўзга пиёдаларға бир кўзингиз ёвда бўлса, бир кўзингиз менда бўлсун теб.

Ёв ўттуз кадам ерга келгунча ӱлтурдим. Андин сўнг тура келиб келган кишиларни ўқға тутдуқ. Шул вақтда арик ичинда ётқан бизнинг милтикчининг бир нечаси бизга чобқан ёвни откулади, ва бир нечаси ясовини бизга чопкон ёв аралаша билмади. Тутіуқ, шабоға коча берии. Кейининдин охиста-охиста юрурдук. Ўнг буйранчи, сўл буйранчи, эровул барчаси менинг олдимға келдилар. Биз пиёда юрудук. Туғини арик ичиндаги милтикчи милтикға тутди.

Биз отли ва пиёда ўқға тутдук. Ясов терина бошлади. Янӑ бир ӱн қадам юругандин сўнт бузулуб ( 185 б) юрий берди, бизда отли киши йўқ, кейининдин юруб киши тушурмакка. Ёв қочиб Хевақға борғунча караб турдук. Тақи андин отланиб Тошкўприк келдук. Тур теган ерда бир аламон йўк. Андин сув лабина кема турған ерга келдук. Аламоннинг барчаси ӱлжаси бирлан йиғилиб турур ва бир нечаси эт пишуруб еб ўлтурур. Хони ва оксоколлари кўнглинда ва ёлинда йўк. Ул кун сув лабинда ётдуқ. Сабо сувдин ўтуб. бир неча кундин су̌нг эвга бордук

Маълум бўлсин ким Абулғозихони жаннат макон бу китобни тасвиф қилиб ярмиға (Барон Демезон нашрида «шул вараққа» деб кўрсатилган) етканда хаста бўлдилар. Ул вактла ўғулнариға васият килиб турурлар ким, бу китобни нотамом кўйманг, итмомиға саъий қилинг. Ул сабабдин Абул Музаффар вал Мансур Анушахон ибн Абулгозихон мархум ва мағфурий бу бандаи бебизоат ва каминаи беиститоъатки Махмудий ибн Мулла Мухаммад Замон Урганьий бўлайман, бу китобни итмомға еткур, теб хукм килдилар. Агарчи банда бу амри мушкилта лойиқ ва сазовор эрмас эрдим, андағ қам бўлса, бу хаднси набавийки, ал-маъмуру маъзурун турур, аєинг мазмуниға амал қилиб, бу шаханшохи олий жох хукми бирлан биланимга лойиқ бу китобнинг итмомича таважжих қилдим.

Надир Myхаммаяхон Қосим султонни ёнинцаки беклари бпрлан чақиртуруб Бухороға элтди. Таки (186 а) Якуб Тавсат бннынк бир неча халқни Хоразмға юборди. Ул келгандин сӱнг хони жаннати макон яна Хевакни чобти.

Якуб Тавсат анга рў-барў бўла билмай бокиб колди. Алқисса Бухоронинн беклари Надирхон бирлан हмон бўлуб. Надирхонни Бухородин қавлаб юбордилар ва Надирхоннинг улуғ ӱғли Абдулазизхонни Бухорода хон қилдилар. Надирхоннннг Хевакда турған халқи Хевакни ташлаб кочиб кетдилар.

Андин сўнг хони жаннатмакон Оролдин лашкар бирлан тарих минг эллик тўртда, товуқ йилининг аввалинда отланиб келиб Хевақға киржилар. Ота кртиға эга бӱлдилар. Тақи хар ерда қочған ва бусған туркман булла қайтиб келсуя, кияанларниня қонини утдум, теб мунодий қилдурдилар.

Ул вактиа туркман Ғулом баходир ва Динмухаммад ўнбеги ва Ӱрус ўвбеги теган сардорлари бор эрди. Булар кўп туркманни эви эли бирлан олиб қочиб Хазорасбнинг ортиндақи қумларда ўлтуруб эрдилар. Буларнинг жонсуси хоннину мунодий килдурғани эшитиб бориб, ул туркманларға хабар бериб турур.

Андин сўнг ул туркманларнинг беш олти оқсақоли келио́ хонни кйряилар. Таки арз килдилар ким бизнинг сиздия ўзга эгамиз йўк sa1 борур еримиз йўк, теб. (186 б) Хони жаннати макон хам айтдилар ким, биз хам сиз халқнинг гунохини ўтдук. Борған борди ва колған колди, теб.

Таки ул ким биз Хазорасбга бора турурмиз. Оксақоялар бошлик тамом халқингиз бирлан келиб бизни кўруб́ инъом ва суюрғалимизни олинғ тедилар. Тақи бир неча кундин сўнг хон Хазорасб отланиб бордилар. Хазорасбнинг қалъасининг ташкарисига бир майдон ерда чодир тутиб ўлтурдилар. Туркманларнинг оқсақоллариға айтднлар ким, тангла улуғ ош берурмиз, сиз халк тева эранни ва қаттиқ йигиб олиб келинг, тедилар.

Алар хам, хуш бўлғай теб, эвларига қайтиб кетдилар. Сабох бўлғанда туркманлар гурух-гурух кела бошладилар.

Аммо Хони жаннат макон кенгац килиб эрдилар ким, туркман яхши йиғилгандин сўнг туркманга от тортар паллада кўн кўёлик теб, туркман яхши йиғилғандин сўнг туркманға кўл кўйдилар. Ул ерда минг-икки минт туркманни ўлтурдилар. Таки отланиб́ туркманнинг уйини чопиб ўғлон-ушоқини ӱлжа ва асир қилиб фатх ва нусрат бирлан қайтиб Хевак тушдилар.

## ХОНИ ЖАННАТ МАКОННИНГ ТАЖАН БОРҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Аммо Хон Хевакға цохил бўлмасдин аввал кўп туркман кўчуб Тажан теган ерга (187. а) бориб жибкиб уллтуруб эрдилар. Хони жаннат-макон ит йилининг охиринда қамар жади буржинда отланиб Тажанда ӱлхурған бир пора туркманларни чопиб, ўғлон ушоқни ўлжа ва асир қилиб фатх ва Нусрат бирлан Хевақға кайтиб келдинар.

## ХОНИ ЖАННАТ МАКОННИНГ БОМИБУРМАДА БОРИБ КЎП ТУРКМАННИ КИРҒАНИНИНГ ЗИКРИ

Андин сўнг Тажандин қочған ва Хевақдин борған ва Тажандин келган туркманлар бориб Бомибурма теган ернинг атрофинда ултуруб турур теб, хабар топдилар. Таки сичкон йили аларнинг устига отланиб бордилар.

Бу туркманлар хоннинг келъанин эшитиб, эваларини Коракусти теган ерга юбормб. Қохир хожани бош этиб, уззлари яланя отлиғ бўлуб бориб, Бомибурмада йиғилиб, тошдин калъа қилиб. хон бирлан урушмоқға таъйин бўлуб турдилар. Ул вақтда хони жаннат макон хам лапкар бирлан келиб, аларнинт рўбарўйинда тушдилар.

Аммо бир-бирларига элчилар юбордилар. сулх қилали теб. Алкисса элчи бирлан иш битмади. Ахирул-амр туркманлар хон бирлан саф тортиб уруштилар. Уя тошдин қилған жикнинг ичиндин чикиб пиёдалаб, сурон солиб ююурдилар. Келиб милтиқчиға аралашиб, андин хам утуб ясовға аралашдилар.

Аммо туркманларнинг чамали куюб эрди. Ул вақтда хони жаннат маконнинг ўнг буйранчиси бирлан сўл буйранчиси тойматойма теб туркманнинг устига / 187 б/ от солди. Ву чамали куюб келган туркман кайтиб жибға кочаберди. Аммо жибға етмасдин бурун бир туркманни куткармай ўлтурдилар. Андин сӱнг ўзбек баходирлари бориб туркманнинг жибига кириб туркманларни ӱлтуруб ва кириб қайтиб, хон кошиға келдилар.

Хони жаннат макон хам шуя замонда отланиб́ тонг субхи содикда Қоракусдида бориб, бу ўлған туркманларнинг овулиға чоповуя килиб туркманларнивг молини ва ўғлон-ушюкини ӱпжа ва асир килиб фатх ва Нусрат бирлан Хевакға келиб тундилар.

## ХОНИ ЖАННАТ МАКОННИНГ КАЛМОК БИРЛАН УРУШКАНИНИНГ ЗИКРИ

Сиғир йилинда калмоқ қавмининя кўшут уруғиндин Кўлдалапнинг ўғли Дурчи Тойши теган келиб Кат вилоятини човуб, кӱлина кирган ўлжани олиб қайтди. Ул вақтда қалмоқнинг турмавут уруғиндин Буён теган тўраси савдоға келиб эрди. Ани юртияа узатдилар. Таки калмокнинг кейининдин қавалаб ўнбеш кунда Югурукбош теган ерда пешин вактида етиб уруп солдилар. ул кеча шул ерла ётиб, эртаси калмок урушиға тоб келтура билмай $^{\text {пи }}$ қюиб кетди.

Хони жаннат макон шул ерда тушуб ош пимуруб ичиб от ва теналарни суғортиб, калмоқнинг кейининдин қавдилар. Харчанд от ва тевасин ташлаб / 188 а/ кочти, бўлмади. Ахирул-амр кутулмасиוии билгандин сўнг, барчаси йиғилиб бир чукур ерда букуб туруб кўтарила от солди. Уя вактда хон бир оз киши бирлан илгари ва ӱза халқ убай-жубай сўнг ғофил етиб келдилар. Отдин тушуб

йиғилур фурсат бўлмади. Ахирул-илож илгари ва келган йигитлар юз қайтармади. От устундин урушдилар. Худойи таборак ва таоло буларнинг таваккал қилғанлариға фатх ва нусрат берди.

Қалмокни милтик бирлан босдилар. Шул ерда тўрасининг кўлун милтук узди. Туғчисин ва туғун бир неча калмокни тушурдилар. Қолғани қочти. Сўнгиндин хуфтанғача қавуб тушурдилар. Ул кеча ул ерда сабохий қатиб давлат ва нусрат бирлан неча кундин сўнг шахрга тушдилар. Андин суия туркманнин байраж теган бтр қабиласи бор турур. Анинг улуғининг оти Одий байраж эрди. Шул Одий байраж Хони жаннат маконға итоат қилмай, боғий бўлуб эрди. Ул сабабдин тотишқан йили хони жаннат макон давлат бирлан анинг устига отланди. Аммо ул халкнииг эви Атрак кўраган теган сувнинг бўйинда эрди.

Хонוин бу сафари ажаб сафар эрди. Бир неча кундин сўнг эла яқии келдим теб, хон кўшни ва озуқ ва емни бир ерда кӱилиляр. Тақи уч кунлик / 188 б/ озук ва ем олиб элни мунда
 тон:я бимманилар. Халқ ичинда андағ очлиқ бўлди ким, бир нонға (иир от вериб топа билмадилар. Тақи лашкар хар ерда бўлуниббуулунй қолди. Ахирул-амр хони жаннат маконнинг ёнинда уैн минI' киוиидин тўрт юз киши колди. Бу тўрт юоз кици бирлан боратурнанда ногох така халқиндин бир неча савдогар учради. Тақи қочди. Шул ерда бир иккисини тутуб уултурдилар. Аммо бир Юяурук өтлиғи қочиб қутулди. Анинг ортиндин қавлаб боратурғанда така Хонмирзонинг овулиға учраб келдилар. Таки ул овулни олдилар. Ани олнб қайтиб келатурғанда ногох қоравуллари Байражнин овулиндин савдоға боратурған така Авнаш теганни тутуб олиқ келдилар. Ул айтди ким, Байражнинг овули мунда уллтуруб турур, теб.

Бу хабарни эшитгач, хони жаннат макон шул тарафға юрудилар.

Ёнлариндаки кишилар чапавулға кетаилар. Хоннинг ёнларинда ўттуз киџии қолди. Алиқисса хони жаннат макон бу ӱттуз кнши бирлан келиб от солди.

Андағ уруш бўлдиким, харгиз мундағ бўлмай эрди. Ногох хони жаннат маконнинг бир кули Одий байражни милтик бирлан узуб йикди. Андин сўнг бу ўттуз йигит кўтарила от солдилар. Тақи туркман /189 а/ аларни ултуруб, ўғлон-ушокини ўлжа ва асир килиб, хонға олиб келдилар. Хон хам бу йигитларга инъомлар берди. Тақи бир неча кундин суинг фатх ва нусрат бирлан қайтиб Хевакға тушдилар.

## ХОНИ ЖАННАТ МАКОННИНГ ЙИМРАЙЛИ ВА САРИК ХАЛҚИНИ БОРИБ ОЛҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Андин сўнг йилон йили йимрайли халкини бориб Кўжота теган ерда топиб чопдилар. Ул халқни ўлжа ва асир қилиб қайтиб Динор теган кудукнинг устунда тушдилар. Баякбор сарик халқи билмай етиб келдилар. Тангрининғ инояти бирдан буларіи қам ўғлон-

ушоқи ва моли бирлан олди. Таки нусрат бирлан қайтиб Хевақ туштилар. Андин сўнг туркманни кўп бориб чопдилар. Хар борғанда кўп ўлжа бирлан келдилар. Анинг тамомини баён қилсак сўз узоқ бўла турур. Анинэ учун мухтасар килдуқ

## ХОНИ ГИТИСТОННИНГ КАЛМОҚ БИРЛАН ИККИНЧИ УРУШҚАНИНИНГ ЗИКРИ

Лу йили қалмоқнинн турғавут уруғиндин Мерган Тойщи ва Ўчуртәба Тағул тегая боц бўлуб келиб, Хазорасбнинг бир неча кендларин чопиб, Садур бориб, андин халкнинг моли Доруғанда эрмин теб, бориб бу айтилған ерлардин Кўллариға тушған ўлжани олиб қайтиб турур. Ул вактда бу хабарни эыитиб хон Хазорасб келиб Бухороға кетди булғай теб, /18\% бі Едғор инокни Абдулазизхонға элчи юбордилар ким, бориб хабар қилғил, ғофил бўлмасун. Ул юборган элчи Доруған тушива борғанда кўнглига келдии ким, дарёдин ўтуб хабар олайин теб ӱтуб хабар олди эрса, калмок кайтиб кетиб турур. Қайтканин билгач илғаб келиб бу воқеотни айнди. Ул вақтгача орадия ўн кун ўтди. Бу хабарни билгандин сўню ўлтуруб беклар бирлан кенгаштилар. Беклар қавмоқни ўхшатмадиtap. Айтдилар ким: «Қалмоқ кетгали ўн кун бўлди. Анга етмак мумкин эрмас».

Хон хеч қайсининг суззин қабул килмай, олланиб қалмоқнинг кейининдин юруцилар. Бир неча кундин сўнг Эрдар тоғинда бир пора бўлунуб колғанин етиб олдилар-да хабар суррдилар. Бу тушган калмоқлар айтдилар: «Муна олдингизда борутурур». Буларни ӱлтур之илар. Таки юрудилар. Шул кеча сахар вақтда бир порасин яяа олдилар. Андиия сўнг қалмоқнинг тўралари кугулмасии билгандин сўнг кенгаштилар ким, не иц килсақ қутулғаймиз. Ахирул амр карор бердилар ким, барчамиз бир юрусак бир кини қуткармай олур дедилар-да, булундилар. Ӱрозлимиз қутулуб ва эмгаклимиз тутулғаймиз теб Мерган Тайши бир тўп, ўқчур тепа, тағул бир туп булуб, Арган ва толғаниға боқмай кочди.

Хон тақи кеча ва кундуз демай юруб Сангин работ теган ерда /190 а/ ӱкчур тепа бирлан тагулнинг кейининдин етдилар. Тақи ясаб турдилар. Қалмок урушға токат келтура билмай Сангин работна қабалиб, киши юбориб арз қилдилар ким: «Биз Абулғозихоннинг юрти эрканин билмаслигимиздин келиб эрдук. Абулазизхоннинг юртиға боратурғанимиз адашиб келибмиз. Эмди подцлох турурсиз. Ӱлтурсангиз-да сиз билурсиз, тиргузсанғиз-да сиз билурсиз. Биз бир гунохкор кул,» теб, Урганчдин олған молларин олдина солиб садак ва қиличларин бўюнлариға асиб келиб, хоннинг оёқларина йикилиб онт ичиб ва шарт қилиб айтдилар ким: «Бу кундин буёкға сизга ва сизнинг юртунгузға ёмонлик қилмалинг. Қалмоқдин ва ӱзга халкдин, хар ким ёмонликк килайин теса, кучимиз етса манъ эталинг ва кучимиз етмаса хабар қилалинг».тедилар.

Хон айтдилар: «Сенларнинг ота ва ақаларинг бизга ёмонлик килған эрмас эрди. Сенлар билмасликдин килдинг! - теб, гунохларин бағишлаб инъом ва суюрғаллар бериб, юртиға узатиб, фатх ва нусрат бирлан қайтиб Хевақ тушдилар.

## ХОНИ ЖАННАТ МАКОННИНГ БУХОРОҒА АВВАЛ МАРТАБА БОРҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Алкисса тамоми туркманни тахти тасарруфлариға киргузуб छир неча йил айш ва фароғатда бўлуб ўлтуруб эрдилар ким / 190 б/ ногох Балх хони Субхонқулихондин элчи келди ким, ақам Абулазизхон қасц килған эрмншким, мени ўятургай, таки Балхин хам олай, Эмди менинг отам ва ақам сизсиз. Менииг сиздин ўзга нушти папохим йўқ. Агар сиз анинг бирлан: ёв бўлуб Бухорони 'инмысаньиз, ул келиб Балхни хам олур ва мени хам бегунох уллурур, теб.

Аммо Субхонқулжхон Абулғозихоннинг туқған инилари Шариф Мухаммад сулюоннинг кизини олиб эрди. Хони жаннат маконға куёв эрди. Ул сабабдин бу сўзларни айтиб юбориб эрди.

Таки Абуллохоннинг хам келио Хоразмни олиб, ўттуз тақи икки подшох, хама бу хони жаннат маконнинг кариндошлари эрди, ўлтуруб, ўғлон ва ушокни асир олиб кетганининг шиддати хотири ашрафларида туруб эрди. Балх хонининг сўзи хам анинг устига бӱлди.

Таки кӱй йили Бухоронинг устига отландилар. Кўкардлик теган ерга етканда Бекқули иноқни минг йигит бирлан Қоракўл устига юбордилар. Тақи ўзлари суюнчболонинг устита юрудилар. Бориб суюнчи ва таки ўттуз-кириқ кентни Бухоронинг дарвозасиғача чобдилар. Кўп мол олиб ўлжа ва асир килиб кайтиб, кўкардлик тушдилар. Уч кундин сӱнг Бекқули иноқ хам Қоракўлни яхши чопиб кйп мол олиб / 191 а/ ўлжа ва асир килиб́ хонға қўчулдилар. Бир неча кундин сўнг хони жаннат макон давлат бирлан кайтиб келиб Хевак туштилар.

## ХОННИНГ ҚОРАКЎЛНИ ОЛҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Андин сўнг шул йили Қоракўл устига отландилар. Таки бориб Қоракўлни яхши чопиб кайтиб Кўрдуш теган ерга тушдилар. Аммо Абулазизхон Қаршида әрди ва Бухоронинг ичиндаги беклар Коракўлнинг чопилғонин эшитиб минг киши бирлан отланиб Кўрдушда хоннинт ортиндин етиб рўбарў бўлдияар. Тақи уруша билмай қоча бердилар Ул беш минг кишиндин юз киши кочиб кутулди. Андин ӱзгасининг тамомини тутуб ўлтурдилар. Бир неча халк кочнб келиб Қоракўлнинг калъасиға кириб қабалди. Хони гити стон хам қайтиб келиб Қоракўлнинг калъасиға етинтилар. Таки калъани олдилар. Бу қалъани торож қилиб ичига солдилар. Андин сўнг қальани торож қилиб халқни уллжа ва асир килиб

Урганч тарафига мутаважжих бўлаилар. Бир неча кундин сўнт Хони жаннат макон фатх ва нусрат бирлан келиб Хевакға тушдилар.

## ЧАХОРЖЎЙ БОРҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Андии сўнг бижин йили отланиб Чахоржўйни чопиб, ўлжа ва асир қилиб, қайтио Хевакға тушдилар.

## ХОНИ ЖАННАТ МАКОННИНГ ЕИЧИ /191 б/ БОРҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Такук йилининэ аввалинда ка̀мар хамал буржинда эрди ким, огтаниб бориб Ё̆̆чини то Нарзамгача. бу тарафи Қора кўлтача чопиб кўп ўлжа олиб кайтдилар.

Абдулазизхон ва Қосимхон эшитиб. Бухородин от.ааниб Кўкардлик келиб, кочкундин хабар олиб рў-барў бўлурға тоқат қмла бмлмай кайтиб кознб. оттарин кириб ва озукин ва от емисин ташллаб оч бўлуб, юз мехнат ва машаккат бирлан Бухороға бориб турур.

Андин сўнг шул йили Кармина устига бордилар. Тақи Карминани яхши чопиб. каъъани олиб, торож килиб, ўлжа ва асир килиб дарёнинг кўпрусиндин ўтуб туштилар. Бу кунда. тангларда бизга ёв келур теб хеч кишининг кўнглунда йўк эрди. Ул кеча андағ фароғат ётдилар ким, ўз эвлариндин яхширок. Аммо сахар вақти бўлғанда аксар халк юкланио. кўлиға тушган от ва тева ва сиғир ва кўйни олдиға солиб илгару кетдилар. Таки тонг отаберганда кўп халк кўчуб, ўлжаси оирлан илгари кетдилар. Аммо бу лашкар ўн беш минг киши эрди. Кун ёйилғанда хоннинг қошинда бу ўн беш минг кишиндин котғани 103 киши йўк эрдя. Хожамберди оталик келиб хонға айтли ким, ажаб ғофил ётибсиз. Турунг! Отланмок керак. теб. Анда хон бошлик тамом ха.тк. ёв қайда, биров кайда тедилар.

Аммо келишда Томликота теган ерга /192 а/ етганда. Авлиё уйгурнинг кўшиндин бир киши йитланди теб эрклик кишига айтдилар.

Аммо Туға булок теган ерда солик солиб эрдилар. Хон бошлик тамоми халк гумон килдилар. Ул киши азғашиб солиқға борди булғай теб. Аммо ул киши биздин уч кун аввал бориб, Абулазизхонға бу халк кела турғаниндин хабар берган эрмиш. Андин буларнинг хеч хабари йўқ эрди. Ногох Бухоро тарафиндин гурухtурух ёв чика бошлади. Ани кўриб хоня кишваристон отландилар, тики кетган халкнинг ортиндин юруй бердилар. Аммо кетган халкиинг олдиндин бир улуғ арик келиб, тевалари ул ариқдин ўта билмай йикилиб туруб эрдилар. Йироқдин кирк минг ва эллик минг кинининг қораси чоклик кўруна эрдилар. Шул ерга етганда, хоиннн ортиндин минг чоклик йисит етди ким, ғарки охан ва иўлюи эрди. Ани кўргач. хони жаннат макон отдин тушдилар.

Хоннинг ёниядаки халк хам тушди. Аммо ул вақтда халқни йикилиб турған тевага ва халкға юбордилар, кўмак учун:

Карнай ва туғни хам тевага юбордилар. Айтдилар ким, сенлар карнайни торта-торта турғил. Ёs ул теваларни ясов хаёл этиб, бизларни эролвул хаёл килсун тедилар. Андин сўнг Ёдгор оталиқни бош килиб, ёнлариндақи йигитлардин Уттуз йигитни ёв тарафиндин келган минг кишининг олдиға юбордилар. Тақи ўзлари қонан пиёдани олдилариға қатор-қатор ясовлар ясадилар. Таки турдилар.

Бу ўттуз / 192 б/ йигит бориб оллох ёр теб, уя минг кишига от солци. Ногох ул минг кини қоча берци. Андак соатдин сӱнг ул минг киши қайтиб бу учтуз кицига от солди ва бу уттуз кини хам қочаберди. Келиб жсовға етмасдин бурун, бу уттуз киши яна кайтиб от солди.

Ал қисса булар етти мартаба бир-бирини олдиға солиб коваладилар. Аммо тева турған ердин бошлаб-ўнлаб кўмак келур дрди.

Хон кошиға беш юз олти пиёда йиғилиб эрди. Урушиб коруган отлиялар хам икки юз, уч юз буллуб эрди.

Ногох Абулазизхон улуғ ясов бирлан келиб, милтикви қўйдилар. Рў-барўдин анинг тутинидин киши-кишини кўра билма!и.

Маълум бўлсин ким Абулғозининг ўғульари Анушахон отанари Кармина отланғанда ўн тўрт ёщларинда эрднлар. Шул сафар пввал сафарлари эрди. Банда хам нул сафарда хамрох эрдим.

Баякбор ортимдин ёв етди. Хони жаннат макон шири жаёни подшохи кинваристон Ануша хонни, кетган кишиларнн қайтар! ,-теб, юбордилар. Алар кеттандин сўнг / 193 а/ Хожамберди огалик ва Давлат оталиқ ва Бекқули иноқни хам юбордилар. Аммо ул жамоат кеткандин сўнг ёв зурлаб келиб хони жаннат маконнинг атроф ва жавонибларини андағ ихота қилди ким, андин қочиб кутулмоқнинг хеч имкони йўк эрди. Аммо банда серхисоб борцим. Ев бизнинг чоқлик юз хисса бор эрди. Ахирул-амр, ёв халқни ажаб забун қилди, яна бир соат ӱтса ёв бу халкни кўтара олғудай эрди.

Ул вақтда Ануша баходирхон икки юз йигит бирла॥ келиб ёвнинг бир тарафиндин от солдилар. Тақи андағ урушдилар ким, барча халк «ахсан» тедилар».

Ахирул-амр Абулазизхоннинг улуғ ясови оляпиш минг киши эрди. Ани босиб олиб юрий бердилар. Ул вактда Абулғозихоннинг олдинда етмиш-саксон пиёда бор эрди. Шул пиёдалар хам ёв қочди теб сурон сопиб. Абдулазизхоннинг улуғ жсовиға кэурдилар. Аня кўруб ўнғдақи ва. сўлдаки уч юз, тўрт юз пиёда хам сурои солиб югурди. Ани кўруб бу икки юз-уч юз отлиғ хам бир тарафдин ог солди. Тангрининг фармони бирлан Абдулазизхоннин: ясопи бузулиб қоча берди. Хони жаннат маконнинг баходирлари тушди. Ёвнинг кейинига́. Уруб тушура, уруб тушура элтиб дарёға тикдилар. Ёвнинг бир неча халки дарёға ташлаб ўлди яа бир нечаси кўгрикдин ўтуб кетди.

Алқисса бир неча баходирлар /193 б/ етиб, Абдулазизхонни вайза бирлан санчиб турурлар. Абдулазизхон юз мин мехнат бирлан буларнинг кўлиндин қочиб; ӱзини дарёға ташлаб, парёдин чикиб кутулуб кетди.

Хони жаннат макон музаффар бўлуб. хадд ва нихоятсиз ўлжа ва асир бирлан қайтиб Хевак тушдияар. Таки барча халкни чакириб айтдилар ким ўғлимизнинг аввал сафари эрдя, оёқи ва йўли муборак бўлци. Абдулазизхонтек упуғ подшохни босдук ва тақи уруш кунинда килған ишларига тахсинлар қилиб, улуғ тўй килдилар. Тақи туғ бериб лашкар кўшуб Хазорасбни бердилар.

## ХОНИ ЖАННАТ МАКОННИНГ ВАРДАНЗИ БОРҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Андин сўнг ит йили очланиб Варданзини чопиб, ўтжан бенихоят ва асири беғоят биряан қайтиб Хевақға тушдилар.

## БУХОРОFА СӰНГКИ БОРҒАНЛАРИНИНГ ЗИКРИ

Андин сўн барс йили отланиб бориб Бухоронинг атроф ва жавонибини чопиб, намозгох дарвозасиға тушдилар. Таки ўн кун тахт торож килдилар. Қальаға кирмадилар. Анинг учун ким, Абудулазизхон Самаркандла эрди. Бухоронинт ичинда бир неча тожик бирлан бир неча хотундин ўзга киши йўқ эрди. Айтдилар ким. агар биз қалъаға кирсак, олам халки таън килур ким, Абулғозихон Бухорони бир неча хотуннинт кўлиндин олди, теб. Агар тангри берса Абдулазизхон калъанинг ичинда турса, анинг кўлиндин олғаймен теди. Таки молни ва асирни нихоятсиз олиб Хоразм тарафиға мутаважжих булдилар. Бир неча /194 а/ кундин сӱн фатх ва нусрат бирлан келиб Хевақ тушдилар.

Таки айтдилар ким, ёшимиз етмишга етди. Эмдидин сўнг мусулмон халқға ёмонлиқ килмоқнинг маъноси йўк. Бир андак боисдин орамизда низоъ бўлуб эрди. Андағ бўлди эрса, хак субхонаху ва таоло фатх ва нусрат бирлан хамиша ғолиб килди. Эмди қолған умрни Тангри таоло бандалигинда қизилбош ва калмокнинг ғазотинда сарф килурман теб, подшохлиқни ўғулларина бериб, товба ва инобат қилиб, Мовароуннахрга эляи юбориб, Абдулазизхон бирлан яраииб, тарих минг таки етмин тўртда ва товушқан йилинда ва рамазон ул муборак ойинда цорул фанодин :єэул бакоға рихлат килди.

Муддати подшохлики йитирма уч йил бўлци.


## МУНДАРИЖА

 оғиз сйз. В. Ауиедек ..... 3
Биринчи боӧ ..... i)
Иккинчи бяб ..... 17
Учинти боб. ..... 48
Турртинии боб ..... 82
Бениннй быӧ. ..... 93
Orithtult boó ..... 101
Etтинти вио ..... 105
Сакнизинии боп. ..... 1/7)
Tуқょизинчи бой ..... 1/4


## MYХTAPAM KИTOБXOH!

Ота-боболаримиз қолдирган маданий мероснинг яна бир наири сизга муборак бўлсин! Ў йлиймизки, Абулғозий Баходирхоннинг «Щажарайи турк» насабномаси кўнлинсизни хуинуд этди. Тарихи хам, анбанадари хам қадимий халқингиз кечмиши билан қисман бўлса-дє, таниидингиз. Сиз азизларга шуни маълум қиламизки, оғзаки ва ёзма адабий ёдорликларимиз наирини яна давом эттирамиз. Якин їилларда китобат этиига киришилган асарлар руйхати куйпданиа:

1. М. Улуюたек. ТАРИХИ АРБА УЛУС.
2. Гулбаданбегнм, Н. Хиротий. ХУМОЮННОМА. Табақоти Акоариихии.
3. Нажарайи тарокима.
4. Сомий, Пмом ат термизий. МУХАММАД ПААИААБАРНИНГ ХАЕТИ. ХАДИСЛАР.
5. М. Рушдий. ТАЗКИРАТУЛ АВЛИЁЙИ ТУРКИЙ.
 УГиT ЛАР.
6. В. Кошифий. ОДОВНОМА.
7. Х. Абуший. ТУРК КАВМЛАРИ ТАРИХИ.

Сиз бу руйхагда яна кандай китобларни курриини истардингиз? Такииф ва истакларингизни бизга ёзиб юборинг. Манзилгохимиз: Тоикент, 700083, "Правд»" газетаси кўиаси, 41. «Чўлпон» наириёти.

## Литературно-художественное издание



## АБУЛГАЗИ БАХАДИРХОН

## РОДОСЛОВИЕ ТЮРКОВ

На узбекском лзыке

Paccom O. Minuris
Расмлар мухаррямра Д. मорохнклов
Tex. мухаррит: E. Tанонкя
Mycaxixux $\boldsymbol{H}$. Coatosa
LE N 20357

[^0]
## Баходирхон А.

Шажарайи турк: Урра ва катта мактаб ёшидаги болалар учун /Мась"л мухаррир ва сўзбоши муаллифи Б. А. Ахмедов/;-Т.: Чўлпон. 1990.- 192 б.




Бахадирхан А. Роцословие тюрков.
ВЕК $63.3(257)$



[^0]:    
     ।2.,5. Нашрие̄т табок қисоби 12,61. 100000 нусхада. 49-90 шартнома, 4137-букртма.
    Іахоси келичиилган нархда.
    
    
    

