ALTAY TÜRKLƏRİNİN MİFİK TƏSƏVVÜRƏLƏRİNƏ GÖRƏ YUXARI, ORTA VƏ AŞAĞI DÜNYALARIN SAKİNLƏRİ

Posted on Mart 25, 2012 by Bəxtiyar Tuncay
Bəxtiyar Tuncay


A. V. Anoxinin yazdıqları göre, Ülənin digər bir oğlu Pəxtuqan (Pəxtıqan) idi. Şvetsov bildirir ki, o, yanı Pəxtuqan köbək və almat soylarının tanrıçası və himayaçı ruhu hesab edilərək (Şvetsov, 1900, c. 75). Bu soylar isə Çayış bələməsində yaşayən təlenqit boyunan daxil idilər (Tokarev, 1947, c. 147).


S. A. Tokarev özündən əncə Ülənin oğlanlardan hesab edilən Kərəqə və Yayıl xan həqqunda materiallar toplanmış A. V. Anoxinin mələmlərinin gücləndirən başqa materialardan toplayaraq müəyyən etmişdir ki, onlara şimalda yaşayən Altay soyları tapınımlar
(Токарев, 1947, с. 147-148). Alim apardığı tədqiqatların nəticələrini ümumişdirənk bela bir yekun nəticəyə qəlmişdir ki, Ülgen ümumaltay tanrışası olsa da, onu Sayan mənsəli soylar – irtək və saylanlar da uça tutmuşlar (Токарев, 1947, с. 156). O eyni zamanda yazmışdı:

"Karşıt və Ülgenin digər oğulları haqqındakı təsvir vələr ayri-ayrə şəxslərin bekar vaxtlarında, dügünçələr qapılarkən əyirdələrləri təsvir vələrlərdən başqa bir şey deyildir.

Ayri-ayrə xağlərin dənərinin tarixi əslində bir-birərinə yad olan tanrıların mifoloji spekulyasiyalar yolu ilə "gohumlaşdırılması" faktləri ilə doldur. Şübhəsz ki, indiki halda da eyni vəziyyət "şahidiyik" (Токарев, 1947, с. 150-151).


Lakin S. Şvetsovun topladığı materiallarda da Göqö Möŋkö adazı haqqında çox sayıda məlumat var. Bu alimin şənən, sözləyən mifik varlığa ən çox sayqı göstərən və ona tapınan Altay soylarının da addını açıqlamışdır: aara, terbet və s (Швецов, 1900, с. 75).

A. N. Alekseyev, haqlı olaraq, Göqö Möŋkö adazının ümumtər Gök Tenqəri (Tanrı) ilə eyniləşdirir (Алексеев, 1984, 33).

Şənən Mereyən sözlərindən belə məlum olur ki, göynə doqquzuncu qatında Göqö Möŋkö adazı (Gök Tenqə, Tanrı) ilə yanaşı Dalkın əzəzi (odun yaradıcısı) və Ot ene (od ana) adlı tanrıçalar (ülqənlər) da yaşamaqdadırlar. Onlar davəsans dərisindən qayırlımiş yurtalarda (çaxırlarda) yaşayırlar (Karynovskaya, 1935, с. 171-172). Dalkın əzəzi əynən Göqö Möŋkö adazı kimi istədiyini əldirmə vərə öldürənən iqtişarındadır (Karynovskaya, 1935, с. 175).


Verbitskinin topladığı materiallardan belə aytın olur ki, Erlik və Ülgen bir-biri ilə six alaqəda olan vərəqlər və insanların birləkdə mühakimə edirlər (Вербицкий, 1893, c. 41). Belə ki, səjətlərin birində uzun mühümən bəri qurbanlıq ala bilməyən Ülgen qurban verməkdən intina edən adəmi cəzalandırmaq qarərna gəlir, faqat cəzalandırmaq onun missiyasına daxil olmadiqindən Erlik müərəcət edir. Erlik isə qarşılıqda ondan ikiqat qurban alır və yələniz bundan sonra həmin adamin canını alaraq, onu öz qaranlıq dünyasına aparır (Вербицкий, 1893, c. 44).

Altay türklərinin inanclarına görə, Erliyin, bir variantı var, digər variantı isə döqquz oğlu və. A. V. Anoxin hər iki variantını və Erliyin bu variantlarda çəkilen adlərin dörc etdirmişdir. Variantlardan birincisi görə, Erliyin oğlanları aşağıdakılar:

1. Taş biləktü Bay Maattur (Daş biləkli Bəy Bahadır);
2. Karaş;
3. Daş biləktü Kerey Kaan (Mis biləkli Gəray Xan);
4. Uçar Kaan;
5. Yaabaşi Kaan;
6. Kəmürt Kaan;
7. Şəədəy Kaan (Anoxin, 1924, c. 4).


Altay türklərinin mifik təsvyrlərinə görə, Erliyin bir neçə qizi var. Bir versiyaya görə, onların sayı ikidir, adları ise Səgisi köstü Kiştəy ene (Səkkiz gözlü Kiştəy ana) və Erke
Soltondur. Digər versiyaya görə isə onların sayı doququzdur (An oxuğ, 1924, c. 8). Dua və ovsunlarda onlar son dərsə eynək və utanmaz kimi vəsif edilərlər:

**Dizləri qapaqtsız, ayəkləri dalğalanan,**

**Tumansız gəzih, arxalara açıq olan,**

**Sifətləri qır kimi qapqara olan,**

**Pırləşəq saçları qapqara olan**

**Beş hörükləri vardır,**

**Onların həyəsi yox, utanmazdır.**

...lər yerdəki çatıla bənzər,

**Döşləri qoşa tapış bənzər.**

**Arxalara böyükdür, hərəkatdən tıtrəyir,**

**Gəzəndə döşləri qağa-sola yelanın.**

*Bu doqquz çırkin qız Erliyin qızləridir* (Anoxug, 1924, c. 9).

Bu qızlar həmçinin bir yerə olur, işsiz-gücsüz gəzir, avaralanan, əylənir və oynayırlar. Şamanlar iş başında ikən, qızların yanddan ötəndə onları yoldan çıxarmağa və öz yataqlarına çıkməyə çalışırsılar. Şamanlar inandırmağa çalışırsılar ki, onlara yardım edən ruhlar – təsəssəl özünə xidmət etməli, verilən qurbanlar da bu qızlara çatmalıdır. Qızların həyiəsinə uyğun və onlara inanan şamanlar dərhal Erliyin qəzəbini gəlir və onun tarqında olənlər cəzalandırılırlər.


Şaman Mereyə görə, Erlikin altı oğlu var. O onların adlarının aşağıdaki kimi çəkmişdir:

1. Erke Solton
2. Temir xan
3. Jalbak Temir.Dirindu (Geniş, dəmir beli olan)
4. Karaş
5. Kahır

Qeyd edək ki, bu adlardan yalnız ikisi A.V. Anoxinin topladığı materialardaki adlarla üst-üstə düşür; Karaş və Temir xan. Erke Solton isə Anoxindo Erliyin qızılardan birinin adıdır.


Alimin bu sözərinin har bir türk soyunun Erlikin bir və ya iki oğlunun daha öziz tutduğunun sözləyən A. V. Anoxinin məlumatları da təsadüfləməkdədir. Onun yazardılara osən, merkitlər öz himayəçiləri kimi Karaş və Kakiri, yetti-sarılar isə Köös Kara və Jalbakan Temir Dirdindu hesab edirdilər


Alimin qeydə aldığı bir alqışda isə onların xaricə gökmələri təsvir edilir:

**Karas qirmancına bənzərsiniz,**

**Boy-buxununuz şam ağacı kimi!**

**Qanlı gözəriniz var,**

**Qarğa tək qəraradır mindiyiniz atlar!**

**Qan çıxib gözəriniz,**

**Qapqara kürəklər geyibsiniz!**
Ən büyüyünüz Karas ruh,
Qaranlıq dünyada yaşayırız!
Karas kimi yeddə qalada qalırsız,
Altı qatlı çərər düzəldilib çığından!
Qanadlı doqquz qara atda göyə uçursunuz,
Onlara qara dəmirdən qoşqular qoşursunuz,
Onlara qara dəmirdən arabalar qoşursuz!
Qara qılınca söykənib,
Qara tiyəsinə diroğunub,
Qara-qara fikirlər edirən!
Papağında - qara kalbanda
Dolaşır qara – qara ruhların,
Qara qarğadır sönün elcin, yalmacın!
Qara samur dərəsindəndir yatağın sönün,


ravayatların birinde düşünülerekça Teles gölünün sahibi olan ruha sığınan ve onun yanında gizlendi bir şamanadan sözött açılır (Alekseev, 1984, 67).


Altay-kijə və mayma-kijə boyları ulu körmöslərdən Kürmüş, tubalar Ülgenin yeddinci oğlu hesab edilən Kanımı daha üstün tuturdular (Anoxahin, 1924, c. 20-21).

Altaylıların inancına göre Ülgen Daykı insanlara qut vermiş və onları qorumaq üçün yer üzünə göndərdiyi üçün onun fiquruna bədən evlərdə rast gəlinəndir (Anoxahin, 1924, c. 12).


Altay-kiji boyuna daxil olan bütün soylərin tapındıqları digər bir məfik varlıq zirvədə yaşaqlı Soyon Qam (şaman) idi. O, hamilə qadinlərin yeni doğulan körpələri təəssid və təqib edirdi.
