**ДУЛАТ ТАЙПАЛАРЫНЫҢ ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАРИХИ ҮДЕРІСТЕГІ ОРНЫ**

**Старший преподаватель каф. Казахский , русский языки Тулегенова Зульфия Джиналиевна**

**Таразский региональный университет им.М.Х.Дулати**

**Аннотация:** Бұл мақалада дулат тайпаларының отандық және халықаралық тарихи үдерісі туралы айтылады. Дулат тайпаларының құрамы, даму тарихы, қазақ тарихындағы орны жайлы баяндалады

**Тірек сөздер:** Дулат тайпасы, қазақ хандығы, ұлы жүз, халық шежіресі, М.Х.Дулати, Шағатай ұлысы.

**Аннотация:** В данной статье говорится о отечественном и международном историческом процессе племен дулат. Состав племен Дулат, история развития, о роли в истории Казахстана

**Ключевые слова:** племя Дулат, казахское ханство, великий жуз, народная летопись, М. Х. Дулати, Улус Шагатай.

 Дулат ( басқа атаулары-дулу, дуклат, дуглат) - ежелгі түркі көшпелі тайпасы және қазақ халқының Ұлы жүзінің құрамындағы ең көп тайпа , Ұлы топ. Дулаттар Іле жағасында, Шу мен Талас және Сырдарияның орта ағысына дейін тұрды. Қазіргі уақытта кейбір моңғол және түркі халықтарының этникалық тобы.

Дулат тайпаларының этникалық тұрғыдағы мәселелер көптеген зерттеушілерде дау туғызған. Біреулері оларды моңғол даласынан шыққан десе (Рашид-ад-Дин, Ш. Уәлиханов), басқалары – түріктер (Н. Аристов, С. Аманжолов) деп санаған.

Жаңа деректер бойынша, дулаттардың этникалық негізін Батыс Түрік қағанатының тайпалары (VI ғ.) құрады. 840 жылы Дулат Қараханидтер мемлекетінің құрамына кірді (840-1212 ж.ж.), кейін киданей (қара-китаев, 1124-1219 Ж. Ж.) және ақырында моңғолдар. Шағатай ұлысында (1224-1348 ж.ж.), кейін Дулат өз мемлекетін Маңғлай-Субе құрды.

Мәселен, дулаттан шыққан Мұхаммед Хайдар Дулатидың айтуынша, олар"Моғолстанның басты және қуатты тайпаларының бірі" болған. Мәселен, 1778 ж. М. Тевкелевтің жасаған қазақтардың рулық-тайпалық құрамының сипаттамасында Аға жүз 10 тайпадан тұрады және олардың ішінде барлық Дулат тайпалары 4 руға бөлінеді, олар уақыт өте келе ұсақ рударға бөлінеді :

* Ботпай — қарпық, бидай, құдайқұл, қоралас, шағай.
* Жаныс — жамбай, бөгежіл, қапал, жантай, жанту, жарылқамыс, қасқарау, өтей, шегір.
* Сикым-жәнібек, әлібек, малыбай, Бағлан, қоянбай, сары, қарақұл, шуылдақ, шадыр.
* Шымыр-құттық, бекболат, Шыңқожа, темір.

Халық шежіресіне сәйкес, Дулат тайпасының эпонимі аңызға айналған Бәйдібек – Домалақ-ананың үшінші әйелінен туған Жарықшақтың ұлы болған. Оның ағалары-Албан мен Суан, тайпалардың туыстық дулаттарының эпонимдері. Дулаттың төрт ұлы – Ботпай, Шымыр, Сығым және Жаныс болды.

Дулат – Домалақ ана (сөзбе-сөзбе-сөз: "колобок", "кругленькая") символдық лақап аты-жөні аңыздарда әр түрлі: Бибі Ажар, Нұрилля, Айша, Нұрби. Бұл лақап аты аңызға айналған аңыздардың бірі, нұрилланың, Түркістан жүрісінің бірінің немересі өсе алмай, аяғы қисық қызбен толққанымен түсіндіріледі, ол жүргенде шар немесе иірімжіптің (домалақ) мотокы секілді.

Бұл аңызда ежелгі Орталық Азиялық космологиялық мифологема күн мен айдан бастап пайда болған, хуннам бойынша белгілі (ор., моңғолдарда әлі күнге дейін "әкем менің – күнім, ай – ана"деген сөз сақталды). Еске сала кетсек, Дулат әкесінің аты мен оның ағалары – жарықшақ "жарқырайтын" дегенді білдіреді, және, аңыз бойынша, ол ана табытынан пайда болған кезде, ал ол түнде дүниеге келген, барлық аймақтар ерекше жарқын жарықпен көзге түсті.

 Қазақ хандығының құрылуы мен жоңғар басқыншыларына қарсы күрес дәуірінде де Дулаттың белсенді рөлі болды. Мәселен, Төле бидің есімі (жаныс руынан), орта және Кіші жүздердің билері – Қазыбек би мен Әйтеке бидің есімдерімен бірге үш қазақ жүзінің бірігуінің символына айналды. Халық бостандығы үшін күресте танымал батырлардың есімдері шымыр – Қойкелді-батыр, Бөгежіл – Көтен-батыр, сықым – Мәлік-батыр тайпалары бөлімшелерінің рулық ұрандары болды.

Шағатай ұлысының құлдырауы кезінде дулат тайпасы Қашқар мен Яркендіге іргелес аумақтарда дербес мемлекет құруды шешті. Барлық моңғол мемлекеттерінде дәстүр бойынша жоғарғы билеуші тек Шыңғыс, Әмір Пуладчи (Буладжи) болуы мүмкін болғандықтан, дулат тайпасының басшысы Шағатай ұлысынан тәуелсіз Моғолстан мемлекетін Шыңғыс ханның көмегімен құруға ниет білдірді. 18 жасар Тоғлық-Тимур-оглан болған.Осылайша, бастапқыда Шыңғыс дулаттардың қолындағы саяси құрал болды. Осы кезден бастап тайпаның басшысы дулат Моғолстанның ханы жанында мемлекеттің Іс басқармасы болған ұлусбега — "ұлыс билеушісі" қызметін атқарды.

Тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулатидің немере ағасы Падишах Бабур, сондай-ақ 1514 жылы Моғолстанның тәуелсіз хандығын құрған Сұлтан-Саид ханға келді. Сұлтан-Саид хан қайтыс болғаннан кейін оның мұрагері Абд ар-Рашид-хан I (1533-1559) хандықта дулаттардың билігін аяқтайды және соңғы ұлысбега — Саййид-Мухаммад-мирзу, тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати ағасы болды.

"Шежірелер жинағына" сәйкес Рашид ад-Дина, Дулат — нирун-моңғол тарауларының бірі.

Дулаттар Далан-Балджутта болған шайқасқа қатысты (13 қанаттар шайқасы), онда Шыңғысханның он үш курені Джамухамен Біріккен он үш тайпамен күресті. Дулаттар Шыңғысхан жағында өнер көрсетіп, Даритай-отчигін басқарған тоғызыншы Қанаттың (куреня) құрамына кірді. Бұл шайқастың қорытындылары көздерде әртүрлі түсіндіріледі.

Шағатай ұлысының құлауы кезінде Дулат өңірдегі ең күшті және ықпалды тайпалардың бірі болды. Дулаттардың иелігінде Ақсу, Қашқар, Яркенд және Хотан қалалары болды. 1347 ж. Тарих-и Рашиди, Буладжи, дулат тайпасының басшысы Шағатай ұлысынан тәуелсіз Моғолстан мемлекетін Шыңғыс ханның көмегімен құруға ниет білдірді. 18 жасар Тоғлық-Тимур-оглан болған. Алайда, жаңа хан Дулатовтың нақты басшылығына қарамастан, күшті сипаттағы адам болды және Моғолстанға тиімді бақылауды қолдады.

"Дулат, дулу, дуглат, үлкен жүз қазақтарының ең көп саны. Саны шамамен 250 мың адам. Уран-Бахтияр. Дулат Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның едәуір аумағын мекендеді: шығыстағы Іле орта ағысынан Шу, Талас және одан әрі Қырғыз Алатауы мен Қаратау обалары бойымен батыстағы Сыр-Дарья орта ағысына дейін, Оңтүстіктегі Тянь-Шань Батыс сілемінен солтүстіктегі Майынқұм және оз, Балқаш обаларына дейін. Н. А. жазылған қазақтардың ауызша генеалогиялық аңыздары Аристов Диқанбай-батырдың (1876 жылы қайтыс болды) сөзінен ботбай тобынан келесі шежірелі Дулатов хабарлады: үйсін Байдібск Домалақ-ана (Нұрилә) үшінші әйелінен Албананың, Суанның басын алған жарықшақ дүниеге келді. Дулаты.

 Дулаттардың шығу тегі қазіргі заманғы тарихшылар Орталық Азия мен Қазақстан аумағындағы ерте және кеш ортағасырлық ірі этникалық бірлестіктерімен байланыстырады. Қазақ деп аталатын дулу этнонимі (немесе тулак "tug-lg", дуглу "dug-Iu").

Дулат үйсін мен ежелгі түріктердің үстемдігі дәуірінің тарихи көздерінде тіркелген. Н. Я. Бичурин және Г. В. Грумм-Гржимайло б.з. д. 2-ші ғасырда бұл тайпа өзінің саяси бірлестігін құрды деген болжам айтты. Дулудың шығу тегі кейбір тарихшылар эт бірақ үйсіндердің саяси бірлестігімен байланыстырады, басқалардың пікірі бойынша — дулу (немесе далу, далуг, дулуг) хундар құрамындағы ірі тайпалардың бірін құрады. Дулу тайпалары халықтардың ұлы қоныс аударуы дәуірінде Еуразияның кең далалы аумағына қоныстанып, көптеген қазіргі заманғы түркі халықтарының (татар, башқұрт) этникалық құрамына айналды. Оңтүстік-Шығыс Қазақстан аумағында қалған дулу тайпалары бес тайпаға бөлініп, түркі, Батыс түрік және Түркеш қағанаттарының құрамына кірді. Оңтүстік-Шығыс Қазақстан (Жетісу) аумағында мола мемлекеті құрылды, онда дуглаттар (доглаттар) тайпасының жетекшілері жетекші рөл атқарды.

Дуглат рулық ақсүйектерден бас әмірлер (Моғолстанның ұлысбақтары) тағайындалды. Дуглаттар тарихы мен олардың Моголия мен Моголия тарихындағы рөлі Дулат ақсүйектерінің жарқын өкілі Мирза Мухаммад Хайдардың "Тарих-и Рашиди" кітабында егжей-тегжейлі сипатталған, Моғолстан Дуглат ыдырағаннан кейін қазақтар, қырғыздар, жартылай өзбек және Ұйғыр құрамына кірді. Дулат тайпалары қазақ халқын біріктіру мен Қазақ хандығының құрылуының соңғы кезеңіне қатысты,олардың ішінен көптеген тарихи тұлғалар шықты. Қазақ халқының үш негізгі билерінің бірі, 18 ғасырда Төле Дулат құрамына кірген жаныс руынан шыққан.

Қазақ хандығы — шаруашылықтың дамуы, өндіргіш күштердің өсуі, феодалдық қатынастардың қалыптасуы нәтижесінде ерте заманнан бері Орта Азияның ұлан-байтақ өңірін мекендеген көшпенді тайпалардың бірыңғай этникалық топ — қазақ халқының  негізінде бірігуі арқылы XY-ғасырдың орта шенінде құрылды. Қазақ хандығының құрылуына  1457-жылдан кейін Керей  мен  Жәнібек сұлтандардың Әбілхайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ тайпаларын бастап шығыс Дешті-Қыпшақтан батыс Жетісу жеріндегі Шу мен Талас өңіріне  қоныс аударуы мұрындық болды. Сонымен қатар қазақ хандығы тек бір ғана емес көптеген тайпалардан құралғаны анық, және де бұл үдерісте дулат тайпаларының үлесі ауқымды.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақ Энциклопедиясы
2. «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998, V том
3. Шежіре: қазақтың ру тайпалық құрылымы. А. 1991
4. Қазақстан тарихы. Этникалық зерттеулер.-Алаш, 2010ж
5. Мұхаммед Хайдар Дулати. Тарих-и Рашиди. (Хақ жолындағылар тарихы). – Алматы, 2015.
6. Ә.Марғұлан. «Ежелгі қазақтың тайпалары және қазақ хандығының құрылуы». – Алматы, 2015, 57-59б.