OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA OʻRTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

**URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI**

**“Oʻzbek tilshunosligi” kafedrasi**

**“TASDIQLAYMAN”**

**O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor**

**\_\_\_\_\_\_\_\_dots.S.U.Xodjaniyazov**

**“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022-yil**

**ONOMASTIKA**

**FANIDAN**

**OʻQUV- USLUBIY MAJMUA**

**Bilim sohasi: 100000 - Gumanitar**

**Ta`lim sohasi: 120000 - Gumanitar fanlar**

**Ta`lim yoʻnalishi:5120100 - Filоlоgiya va tillarni oʻqitish (oʻzbеk tili)**

Urganch- 2022

Ushbu o‘quv-uslubiy majmua Oʻzbеkistоn Rеspublikasi Оliy va oʻrta-maхsus ta’lim vazirligi Urganch davlat universiteti Kengashi tоmоnidan “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022-yilda tasdiqlangan “Onomastika” fanining oʻquv dasturi asоsida ishlab chiqilgan.

**Tuzuvchi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Matnazarov Murodbek**

 UrDU O‘zbek tilshunosligi kafedrasio‘qituvchisi

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ro‘zimova Guli**

UrDU O‘zbek tilshunosligi kafedrasio‘qituvchisi

**Taqrizchilar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_Azamat Primov**

 UrDU O‘zbek tilshunosligi kafedrasi mudiri,

 filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_Iroda Xajiyeva**,

TATU Urganch filiali “Gumanitar va ijtimoiy

fanlar” kafedrasi mudiri, filologiya fanlari

nomzodi, dotsent.

Mazkur o‘quv-uslubiy majmua Urganch davlat universiteti Kеngashida ko‘rib chiqilgan va ishlatishga tavsiya etilgan («\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2022-yildagi №\_\_-sоnli bayonnоma).

MUNDARIJA

OʻQUV MATERIALLARI ............................................................3-56

MUSTAQIL TA’LIM MASHGʻULOTLARI ..............................57-74

GLOSSARIY ...................................................................................75-80

**ILOVALAR ....................................................................................81-100**

**1-seminar**

**ONOMASTIKA FANI TARIXI.**

“**ONOMASTIKA” FANINING MAQSAD VA VAZIFALARI(2 soat)**

**Reja:**

1.Onomastika fanining maqsad, vazifalari.

2.Onomastika va boshqa fanlar.

3.O‘zbekistonda onomastikaning vujudga kelishi va o’rganilishi.

***Tayanch so‘z va iboralar:*** *onomastika, toponimika, antroponika, onomastik ko‘lam, onomastik birlik, onomastik lug‘at, onomastik termin, onomastik tushuncha, “O‘zbek onomastikasi masalalari” tanlov fani, tanlov fanning maqsadi, tanlov fanning vazifalari, tanlov fanning bahs-mavzulari.*

**Onomastika** – yunoncha *onomastike* – so‘zidan olingan bo‘lib, *“nom qo‘yish san’ati”* degan ma’noni bildiradi. Hozirgi vaqtda bu termin ikki ma’noda qo‘llaniladi:

1. Ma’lum bir til, xalq tarkibida qo‘llangan barcha atoqli otlarning yig‘indisi.

2. Atoqli otlar, ularning shakllanishi va o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganuvchi tilshunoslik sohasi1.

XX asrning 60-70-yillarida o‘zbek tilshunosligida bir qator ilmiy yo‘nalishlar paydo bo‘ldi. Masalan: eksperimental fonetika, fonologiya, morfonologiya, frazeologiya, stilistika (uslubshunoslik), [nutq madaniyati](https://hozir.org/nutq-odobi-rahbar-bilan-xizmatchi-ortasidagi-muomala-odobi-rej.html), ijtimoiy tilshunoslik (sotsiolingvistika), areal lingvistika, lingvostatistika kabilar. O‘zbek onomastikasi ham o‘sha davrlarda vujudga kelgan tilshunoslikning yangi sohalaridan biri sanaladi.

O‘zbek onomastikasi (nomshunosligi) o‘tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslikning eng rivojlangan sohalaridan biriga aylandi. O‘zbek nomshunosligi bo‘yicha olib borilgan keng ko‘lamli tadqiqotlar o‘zbek onomastikasi sohasini bir qator monografiyalar, risolalar, izohli lug‘atlar, ko‘p sonli ilmiy maqolalar, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari bilan boyitdi2.

“Onomastika” fanini o‘rganish uchun Prezidentimiz I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat - engilmas kuch” asarida bildirilgan quyidagi fikr-mulohazalar asosiy dasturilamal bo‘lib xizmat qiladi: “Bugungi kunda yoshlarimiz yurtimizning ko‘cha va xiyobonlari, metro va avtobus bekatlari, katta-katta maydonlar, binolarni bezab turgan o‘zbekcha nomlar, shior va lavhalarni ko‘rib bularning barchasini odatiy bir hol sifatida qabul qiladi. Vaholanki, yaqin tariximizda bu manzara butunlay boshqacha ko‘rinishga ega edi. Birgina Toshkent shahridagi ko‘chalarning nomlarini o‘qib, beixtiyor qaysi mamlakatda yurganingizni bilmay qolar edingiz: *Lenin, Marks, Engels, Lunacharskiy, Kirov, Voroshilov, Lopatin* va hokazo. Shunisi ajablanarliki, bolsheviklar partiyasining dohiylari bo‘lmish bu insonlarning birortasi ham umrida yurtimizga qadam qo‘ymagan, bizning tariximiz va qadriyatlarimizga mutlaqo aloqasi bo‘lmagan kimsalar edi. Yoki shahardagi aksariyat turarjoy mavzelari *“S-1”, “S-2”, “S-15”* degan, odamda hech qanday his-tuyg‘u, xotira uyg‘otmaydigan mavhum nomlar bilan atab kelinganini eslaylik.

Bularning barchasi zamirida sovet mafkurasiga xos bo‘lgan, odamzotni tarixiy xotira, Vatan tuyg‘usidan judo qilishga qaratilgan g‘arazli intilishlar mujassam ekanini anglash, tushunish qiyin emas.

Holbuki, ajdodlarimiz o‘zlari yashaydigan mahalla, shahar va qishloqlar, xiyobonlarga nom tanlashga juda katta e’tibor bergan. Misol uchun, Toshkentning o‘n ikki darvozasiga berilgan chuqur ma’noli, go‘zal nomlarni olaylik. *Samarqand, Beshyog‘och, Ko‘kcha, Chig‘atoy, Sag‘bon, Labzak, Taxtapul, Qorasaroy, Kamolon, Qo‘ymas, Qo‘qon, Qashqar* darvoza degan nomlar avvalambor o‘zining aniq tarixiy-jug‘rofiy ma’nosi bilan ajralib turadi.

Qadimiy nomlarda ota-bobolarimizning hayot va tafakkur tarzi yaqqol o‘z aksini topgan. Masalan, Toshkentning Eski shahar qismidagi *Pichoqchilik, CHarxchilik, Ko‘nchilik, Degrezlik, Taqasi, Egarchi, O‘qchi, Zargarlik, Parchabof* singari mahalla nomlari bu erda hunarmandchilik [naqadar rivojlanganidan](https://hozir.org/ozbekistonda-tadbirkorlikni-qollab-quvvatlash.html), xalqimizning azaldan o‘troq hayot kechirib, yuksak madaniy turmush darajasiga ega bo‘lganidan dalolat beradi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, keyingi yillarda poytaxtimizda milliy tariximizga begona bo‘lgan, yuqorida zikr etilgan yasama, siyosiy nomlar o‘rniga *Mirobod, Rakat, Mingo‘rik, Darxonariq, Shayxontohur, Yakkasaroy, Zarqaynar, Uchtepa* kabi asl nomlarning tiklanganini, eng muhimi, bunday ishlar mamlakatimizning barcha mintaqa va hududlari miqyosida amalga oshirilayotganini ta’kidlash joiz”3.

“Onomastika” deb nomlanuvchi tanlov fanning asosiy vazifasi nom qo‘yish san’ati bo‘lgan onomastikaning mamlakatda shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, onomastik birliklarni o‘rganish metodlari haqida talabalarga zarur tushuncha va ma’lumotni berishdan iboratdir4.

Ma’lumki, onomastika tilshunoslikning har qanday atoqli otlarni, ularning paydo bo‘lish va o‘zgarish tarixini o‘rganuvchi bo‘limi, shuningdek tildagi barcha atoqli otlar yig‘indisini o‘zida ifodalaydi. Onomastika fani tildagi mavjud onomastik tizimlarni aniqlash va o‘rganishni maqsad qilib qo‘yadi.

Onomastika fani atoqli nomlarni olgan ob’ektlarning toifalariga ko‘ra quyidagi guruh (bo‘lim)larga ajratadi: *antroponimiya* – kishilarning atoqli nomlari (ismlari, familiyalari, ota ismlari, laqablari, taxalluslari), *toponimiya* – geografik ob’ektlarning atoqli nomlari, *teonimiya* – turli diniy tasavvurlar bo‘yicha xudolar, ma’budlar, diniy-afsonaviy shaxs va mavjudotlarning nomlari, *zoonimiya* – hayvonlarga qo‘yiladigan (shartli) atoqli nomlar, laqablar, *kosmonimiya* – fazoviy bo‘shliq hududlari, galaktikalar, burjlar va boshqalarning ilmiy muomalada va xalq orasida tarqalgan nomlari, *astronimiya* – ayrim osmon jismlari (planeta va yulduzlar) nomlarining majmuini o‘zida ifodalaydi. Bundan tashqari onomastikaning yana bir qancha bo‘lim (guruh)lari mavjud. Masalan, onomastikaning bir bo‘limi *realionimlar* (avval va hozir mavjud bo‘lgan ob’ektlarning nomlari) deb nomlansa, unga zid bo‘lgan *mifonimlar* xayoliy – to‘qima ob’ektlarning nomlarini bildiradi.

Atoqli nomlarning til (lisoniy) xususiyatlarini o‘rganilish [darajasiga qarab onomastika](https://hozir.org/kimyoviy-ifloslanishning-tuproq-xossalari-va-biologik-olamiga.html)*adabiy va dialektal onomastika, odatdagi (amaliy) va poetik onomastika, zamonaviy va tarixiy onomastika, nazariy va amaliy onomastika* kabi turlarga bo‘linadi.

Shulardan biri bo‘lgan nazariy onomastika til va nutqdagi, adabiy va dialektal sohalarga tegishli atoqli nomlarning paydo bo‘lishi, ularning nominatsiya (nomlanish) asoslari, rivojlanishi, shu jarayondagi turli xil o‘zgarishlari, onomastik birliklarning nutqda qo‘llanilishi, muayyan hudud va tillarda tarqalishi hamda onomastik birliklarning tarkibiy tuzilishini o‘rganadi. Badiiy matnlardagi atoqli nomlarni tadqiq etish alohida muammo bo‘lib, bu badiiy onomastika yoki onomapoetikaningasosiy vazifasidir. Onomastika, shuningdek, tilshunoslikning qiyosiy-tarixiy, struktur, genetik, areal, onomastik xaritalashtirish va boshqa usullarini qo‘llagan holda, atoqli nomlarning fonetik, morfologik, derivatsion (yasalish, shakllanish), semantik, etimologik kabi jihatlarini ham o‘rganadi.

Amaliy onomastika horijiy tillarga mansub nomlarning transkripsiyasi, transliteratsiyasi, an’anaviy (talaffuz va yozilishiga ko‘ra), tarjima qilinadigan va tarjima qilinmaydigan nomlarni aniqlash, “begona” nomlarni o‘z tilda qanday yozish bo‘yicha yo‘riqnomalar tayyorlash, horijiy tillardan o‘zlashgan nomlardan yangi onomastik birliklar hosil qilish bilan, nom berish va nomlarni o‘zlashtirish masalalari bilan shug‘ullanadi.

Onomastika, jumladan o‘zbek onomastikasi tarix, etnografiya, genealogiya, geraldika, matnshunoslik, [adabiyotshunoslik](https://hozir.org/h-hamidov-ozbek-adabiyotshunosligi-tarixi-fanidan-maruza-matni.html), geografiya, astronomiya, geologiya, demografiya kabi bir qator fanlar bilan uzviy aloqador fan sanaladi.

Keyingi yillarda mamlakatimiz oliy o‘quv yurtlarida bu tanlov fan turli xil nomlar bilan o‘rganilmoqda. Jumladan, O‘zMUda bu tanlov fan “Nomshunoslik masalalari” deb nomlanadi, BuxDUda esa “O‘zbek tili onomastikasi” deb nomlangan ixtisoslik kursi o‘rganiladi5. Ana shu ixtisoslik kursi materiallari asosida “Buxoro viloyati toponimlari” deb nomlangan o‘quv qo‘llanmasi ham yaratildi.

“Onomastika” nomli tanlov fanning tarkibiy qismi quyidagi mavzularni o‘z ichiga oladi:

1. Atoqli otlarning tilshunoslikda o‘rganilish tarixi haqida.

2. Hozirgi zamon tilshunosligida atoqli otlarning o‘ziga xosligi muammolarining o‘rganilishi.

3. O‘zbek onomastik ko‘lami, uning hajmi va mazmuni.

4. Onomastik birliklarni tadqiq etish metodlari.

5. O‘zbek antroponimikasi, uning tarixi va asosiy taraqqiyot bosqichlari.

6. O‘zbek toponimikasi, uning asosiy taraqqiyot bosqichlari.

7. O‘zbek toponimikasining umumiy tavsifi, unda o‘z va o‘zlashgan qatlam elementlari.

8. O‘zbek kosmonimikasi, zoonimikasi, gidronimikasi, etnonimikasi, ideonimikasi kabilarning rivojlanish bosqichlari.

9. O‘zbek onomastikasi masalalarini litsey, kollejlar va umumta’lim maktablarida o‘rganish muammolari va boshqalar.

Keyingi yillarda mamlakatimizda onomastikaning nazariy va amaliy muammolarini o‘rganishga alohida ahamiyat berilmoqda. Masalan, respublikadagi har bir viloyat, shahar, tuman hokimliklari oldida toponimik ob’ektlarga nom qo‘yishni muvofiqlashtirish bo‘yicha maxsus komissiyalar ish yuritmoqda. Bu komissiyalar o‘sha hududdagi tomonimik ob’ektlarga qo‘yilgan nomlarni zamon talablariga ko‘ra yangilash bo‘yicha qator ishlarni amalga oshirmoqda. Masalan, prof.I.Suvonqulov Samarqand shahri ko‘chalarining yangi nomlari talqini haqida “Tariximizning o‘chmas sahifalari” deb nomlangan asar yaratgan edi. Xuddi shunday ish Qarshi shahri bo‘yicha ham amalga oshirilgan.

**Savol va topshiriqlar:**

1.Оnоmastika fan sifatida qachоn yuzaga kеlgan?

2.Оnоmastika atamasi qanday ma’nоni ifоdalaydi?

3.Оnоmastika qaysi fanlar bilan uzviy alоqada?

4.Ushbu sоha yuzasidan amalga оshirilgan ilmiy-tadqiqоt ishlarini sanab ko‘rsating.

5.Turkiy tilshunоslikda, shu jumladan o‘zbеk tilshunоsligida оnоmastika sоhasi yuzasidan qanday ishlar amalga оshirildi?

**Adabiyotlar.**

1. Supеranskaya A.V. Struktura imеni sоbstvеnnоgо, fоnоlоgiya i mоrfоlоgiya. M., 1969.

1. Supеranskaya A.V. Оbщaya tеоriya imеni sоbstvеnnоgо. M., 1973.
2. Do‘simоv Z., Tillaеva M. Jоy nоmilarining siri. Хiva, 2001.
3. Do‘simоv Z. Tоpоnimik indikatоrlar. O‘TA- 5, 1972.
4. Qоraеv S. Gеоgrafik nоmlar ma’nоsini bilasizmi? Tоshkеnt, 1970.

**1-amaliy**

**O‘ZBEK ONOMASTIKASI MUAMMOLARINING O‘RGANILISH TARIXIDAN (4 soat)**

**Rеja:**

1. O‘zbеk tili оnоmastikasining shakllanishi.
2. Оnоmastika sоhasida amalga оshirilgan ishlarining lisоniy tahlili.

3. Onomastik birlik tushunchasi

O‘zbek onomastikasi yoki nomshunosligi o‘tgan asrning 60-70-yillarida alohida ilmiy yo‘nalish sifatida yuzaga keldi. O‘zbek nomshunosligi o‘tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab eng rivojlangan sohalardan biriga aylandi. Ayniqsa, bu sohaning antroponimika, toponimika, etnonimika kabi bir qator sohalarida juda barakali ishlar amalga oshirildi. Masalan, o‘zbek ismlari (antroponimlari) materiallari atroflicha to‘plandi, to‘rtta nomzodlik dissertatsiyasi (E.Begmatov – 1965, G‘.Sattorov – 1990, S.Rahimov – 1998, R.Xudoyberganov - 2007) himoya qilindi, E.Begmatovning “Kishi nomlari imlosi” (1970), “O‘zbek ismlari imlosi” (1972), “O‘zbek ismlari” (1991), “O‘zbek ismlari ma’nosi” (1998; 2004; 2010), “Ism chiroyi” (1994) nomli kitoblari nashr etildi.

Bu davrda o‘zbek toponimikasi bo‘yicha olib borilgan ishlarning samarasi salmoqli bo‘ldi. Shu kunga qadar o‘zbek toponimikasi bo‘yicha 20 dan ortiq nomzodlik, uchta doktorlik (Z.Do‘simov, S.Qoraev, T.Enazarov) ishi himoya qilindi. O‘zbek toponimikasi bo‘yicha himoya qilingan nomzodlik ishlari Qashqadaryo viloyati (T.Nafasov, T.Enazarov, O.Begimov), Surxondaryo viloyati (YO.Xo‘jamberdiev, X.Xolmo‘minov), Samarqand viloyati (T.Rahmatov, N.Begaliev, A.Turobov, S.Bo‘riev), Sirdaryo viloyati (N.Mingboev), Toshkent viloyati (M.N.Ramazonova), Buxoro viloyati (S.Nayimov, A.Aslonov), Navoiy viloyati (O‘.Oripov), Jizzax viloyati (A.Zokirov), Farg‘ona viloyati (N.Oxunov, S.Gubaeva, J.Latipov), Xorazm miloyati (Z.Do‘simov, A.Otajonova, M.Tillaeva), Shimoliy o‘zbek shevalari toponimiyasi (L.Karimova), Toshkent shahri (Sh.Qodirova) toponimiyasi bo‘yicha yozilgan edi.

O‘zbek toponimikasi muammolari H.Hasanov, S.Qoraev, E.Begmatov, T.Nafasov kabi olimlarning ishlarida umumiy tarzda ham tahlil qilingan.

O‘zbek tarixiy toponimikasi va antroponimikasi bo‘yicha mamlakatimizda ayrim ishlar qilingan. Masalan, akademik B.Ahmedov, akademik A.Muhammadjonovning ayrim tarixiy toponimlar etimologiyasiga doir kuzatishlari6, Sh.Kamoliddinning O‘rta Osiyodagi qadimgi turkiy toponimiyaga oid ishlari diqqatga sazovor7. N.Husanovning XU asr yozma yodgorliklaridagi antroponimlarga, Sh.Yoqubov va B.Bafoevlarning Alisher Navoiy onomastikasiga, M.Turdibekovning Abulg‘ozi Bahodirxonning “Shajarai turk” [asari onomastikasiga](https://hozir.org/buxorxudotlar-sulolasi-abu-bakr-narshaxiyning-buxoro-tarixi-as-v2.html), I.Xudoynazarovning o‘zbek folklori onomastikasiga bag‘ishlangan tadqiqotlari o‘zbek nomshunosligida muhim ahamiyat kasb etadi8.

O‘zbek nomshunoslari olib borgan keng ko‘lamli tadqiqotlar keyingi yillarda o‘zbek tilshunosligi sohasini bir qator monografiyalar (S.Qoraev, T.Nafasov, Z.Do‘simov, L.Karimova, A.Turobov, N.Oxunov, N.Begaliev, T.Enazarov, N.Husanov, S.Karimov, S.Bo‘riev), risolalar (S.Qoraev, E.Begmatov, N.Oxunov, T.Nafasov, T.Enazarov, B.Qilichev), izohli lug‘atlar (S.Qoraev, E.Begmatov, Z.Do‘simov, X.Egamov, B.O‘rinboev, T.Nafasov, V.Nafasova, O.Holiqov) hamda ko‘p sonli ilmiy hamda ilmiy-ommabop maqolalar (S.Qoraev, E.Begmatov, T.Nafasov va boshqalar) bilan boyitdi9. Bu sohada, ayniqsa, T.Nafasov, Z.Do‘simov, H.Hasanov, S.Qoraev, N.Oxunov, N.Xusanov, T.Enazarov, X.Doniyorov, A.Otajonova, B.O‘rinboev kabi olimlarning hissasi kattadir.

O‘zbek nomshunosligining taraqqiyotida onomastikaga oid respublikamizda o‘tkazilgan ilmiy-nazariy anjumanlarning o‘rni kattadir. Masalan, 1974 yilda Buxoro shahrida “O‘rta Osiyo onomastikasining dolzarb muammollari” mavzuida butunittifoq ilmiy anjuman o‘tkazilgan edi. Bu anjumanda juda ko‘plab taniqli olimlar qatori Samarqand shahridan L.I.Royzenzon, H.Berdiyorov, R.Qo‘ng‘urovlar ishtirok etgan edilar. H.Berdiyorov B.Yo‘ldoshev bilan hamkorlikda bu anjumanda «O‘zbek tilida frazeologizmlar tarkibida atoqli otlarning qo‘llanilishi», R.Qo‘ng‘urov esa “Mushtum” satirik jurnalida okkazional ma’noli atoqli otlar” mavzuida ma’ruzalar qilgan edilar. Xuddi shu yillari SamDUda “Onomastika masalalari” nomi bilan bir necha ilmiy to‘plam nashr etilgan10, bu sohada ilmiy-tadqiqotlar ko‘lami ancha kengaygan edi. Masalan, xuddi shu yillari SamDU olimlari poetik onomastika yoki onomastik uslubiyat masalalari bilan maxsus shug‘ullana boshladilar. Taniqli adabiyotshunos olim E.B.Magazannikning “Onomapoetika yoki adabiyotda gapiruvchi nomlar” nomli yirik monografiyasi Toshkentda nashr etilgan edi11. Bu olimning shogirdi YU.Po‘latov esa shu sohada izlanishlar olib borib, badiiy matndagi nomlar tarjimasiga doir qiziqarli risola yaratgan edi. Keyinchalik I.Mirzaev badiiy tarjimada kishi ismlari va geografik nomlarning berilishiga doir ayrim kuzatish ishlari olib bordi.

XX asrning 80-90-yillarida Jizzax (1985), Guliston (1987), Qarshi (1989), Navoiy (1993; 1998) shaharlarida “O‘zbekiston onomastikasi” deb nomlangan butunittifoq va respublika ilmiy-nazariy hamda ilmiy-amaliy anjumanlari o‘tkazilgan, ularning materiallari alohida to‘plamlar sifatida nashr etilgan edi. Xuddi shu yillardan boshlab O‘zMU, ToshDPU, SamDU, QarshiDU, BuxDU kabi oliy o‘quv yurtlarida “Nomshunoslik masalalari”, “O‘zbekiston toponimikasi”, “O‘zbekiston onomastikasi”, “O‘zbek tili onomastikasi” muammolariga bag‘ishlangan maxsus kurslar, ixtisoslik seminarlari o‘qiladigan bo‘ldi.

O‘zbek nomshunosligida mavjud bo‘lgan ishlarning aksariyatida ismlar, qisman laqab va taxalluslar, mikrotoponim va makrotoponimlar, etnonimlar tahlil qilingan, xolos.

Lekin o‘zbek tilidagi atoqli otlarning ba’zi tiplari shu kunga qadar deyarli o‘rganilgan emas yoki kam tahlil qilingan. Bunday masalalar qatoriga mifonimlar, ktematonimlar, agnonimlar, nekronimlar, geonimlar, gemeronimlar, dokumentonimlar, oronimlar, patronimlar, pereytonimlar, xromonimlar, geortonimlar, speleonimlar fitonimlar, ekklezionimlar, ergonimlar, xrematonimlar, [badiiy onomastika](https://hozir.org/badiiy-tahlil-asoslari.html), onomastik uslubiyat, laqab va taxalluslar, atoqli otlarning imlosi, onomastik birliklarning amaliy transkripsiyasi va transliteratsiyasi, nomshunoslikning amaliy va nazariy muammolari, jumladan onomastik leksikografiya muammolari kiradi.

Har qanday tilning, jumladan, o`zbek tilining onomastik tizimi miqdoran g`oyatda ko‘pqirrali, hajman ulkan, nominativ-funksional xususiyatlariga ko`ra o`zaro farqlanuvchi, shu bilan birga, bir- biri bilan muayyan bog`liqlik va munosabatda bo`lgan lisoniy mavjudlikdir. Tilning leksik boyligi konkret lug’aviy birliklar (leksemalar)dan iborat bo‘lganidek, tilning onomastik fondini leksika doirasida mujassamlashuvchi konkret atoqli otlar tashkil qiladi. Ushbu konkret nomlar onomastikada “til birliklari”, “leksik birliklar”, “nutq birliklari” deb yuritiluvchi terminlarga o‘xshatma (taqlidiy) tarzda **onomastik birliklar** deb yuritilmoqda. Onomastik birlik deyilganda, aslida konkret atoqli ot ko‘zda tutiladi.

 Ozarbayjon tilshunosi A.Gurbanov ozarbayjon tilining onomastik birliklari (“vohidlar”) ga antroponimlar, etnonimlar, toponimlar, gidronimlar, zoonimlar, kosmonimlar, ktematonimlarni kiritadi. Odatda lisoniy birliklar tilning ma’lum sathlari, sohasiga mansub bo‘ladi, uning mohiyatini tashkil qiladi. Tilda lisoniy birliklarsiz, lisoniy birlikka ega bo‘lmagan sath mavjud emas. Shu sababli A.M.Gurbanov “onomakologiya”(onomastika)ni tilning alohida, mustaqil sathi sifatida ajratadi va uni leksikologiya, semasiologiya, frazeologiya, derivatologiya va boshqa sathlari bilan tenglashtiradi.

 Onomastik birlik tushunchasiga A.M.Gurbanov nuqtai nazaridan yondashilsa, uchta tomon namoyon bo‘ladi: 1) onomastik birlik termini biror yakka atoqli otni ifodalaydi: Muhabbat (ism), Farg’ona (toponim), Mushtariy (yulduz) kabi; 2) onomastik birlik nominativ-funksional xususiyatiga ko‘ra biror guruhga birlashuvchi nomlar majmuini ifodalaydi: toponimlar yoki zoonimlar kabi; 3) onomastik birlik onomastika doirasida umuman atoqli ot tushunchasini anglatadi. Onomastik birliklarni belgilash, ularni tadqiq qilish darajasi milliy tillar tilshunosligida har xil darajadadir. Mana shu holatni aniqlash maqsadida ba’zi yirik nomshunos olimlarning, shuningdek, bir qator onomastikaga bag’ishlangan ilmiy to‘plamlar kuzatildi hamda ulardagi onomastik birliklarni ifoda etuvchi terminlarni belgilashga erishildi.

 Alohida mualliflarning tadqiqotlari hamda ilmiy to‘plamlar va ilmiy konferensiyalar materiallari bo‘yicha onomastik birliklarning ellikka yaqin tipi keltirildi. Bular hozircha onomastika faniga ma’lum bo‘lganlari. Kelajakda jahondagi turli tillar onomastikasini to‘liqroq tahlil qilish qayd qilingan birliklar tarkibini yangi tip atoqli otlar bilan to‘ldirish mumkin.

1.Onomastika sohasida nisbatan qoniqarli tadqiq qilingan onomastik birliklar antroponim, toponim, gidronim, zoonim, oronim, oykonim, ergonim va etnonimlardir.

 2. Onomastika sohasiga ma’lum, ammo kam tadqiq qilingan onomastik birliklarga kosmonim, astionim, ktematonim, urbonimlar kiradi.

 3. Tadqiqotlarda tilga olinadigan, ammo alohida tadqiqot ob’ekti bo‘lmagan onomastik birliklarga dokumentonim, demononim, faleronim, xrononim, xrematonim va boshqalar kiradi.

 4. Onomastik birliklarning ba’zi tiplari atoqli ot sifatida mavjud va ma’lum bo‘lsa-da, ular deyarli izohlanmagan va tahlil qilinmagan: onoykonim, artionim, agionim. venesuonim, glyasionim, gemeronim, geortonim, ginekonim, dignitonim, ideonim, insektonim, katoykonim, litonim, marsionim, merkuronim, nautonim, matbuot nashrlari nomi, transport vositalari nomi, ilmiy, badiiy adbiyot va san’at asarlari atoqli oti va boshqalar.

**Savol va topshiriqlar:**

1. Onomastik birliklarni tahlil qilish metodlari va metodlogiyasi haqida umumiy tushuncha.

2. Onomastika taraqqiyotining uch davri, ularning bir-biri bilan o‘zaro aloqadorligi.

3. Onomastik birliklar qatorini kelajakda yana qanday birliklar bilan to‘ldirish mumkin?

4. O’zbek onomastikasida tadqiqot ishlari olib brogan olimlarni sanab bering.

**Adabiyotlar.**

1. Supеranskaya A.V. Struktura imеni sоbstvеnnоgо, fоnоlоgiya i mоrfоlоgiya. M., 1969.

1. Supеranskaya A.V. Оbщaya tеоriya imеni sоbstvеnnоgо. M., 1973.
2. Do‘simоv Z., Tillaеva M. Jоy nоmilarining siri. Хiva, 2001.
3. Do‘simоv Z. Tоpоnimik indikatоrlar. O‘TA- 5, 1972.
4. Qоraеv S. Gеоgrafik nоmlar ma’nоsini bilasizmi? Tоshkеnt, 1970.

**1-topshiriq.** *Quyidagi onomastik terminlarning izohini bering.*

Onomast, nom, onomastik leksikografiya, onomastik birliklar, onomastik tasnif, ekspressiv nom, ichki konversiya, apellyativ asos, teonim, ideonim, kriptonim, speleonim, nautonim, fitonim, xrononim, xrematonim, ekzonim, faleronim, ktematonim, dignitonim, gemeronim, oykodomonim, politonim, ergonim, geortonim, biblionim, artionim.

***Namuna:* ekzonim** – (yunoncha exo – tashqi, tashqaridagi + genos – urug‘, avlod) – o‘zga tildan kirib kelgan, qabul quluvchi tilning fonetik, imloviy, talaffuz talablariga shaklan moslashgan atoqli ot.

**ekspressiv nom** – (lotincha expressis – ifodali, jonli, ta’sirchan) – obyektni hissiyot bilan baholovchi ma’noga yoki shaklga ega atoqli ot.

**2-topshiriq.** *Ushbu sxemani to‘ldiring.*

**Onomastika**

Antroponimika





 **2-seminar TILSHUNOSLIKDA ATOQLI OTLARNING**

**O‘RGANILISH TARIXIDAN (4 soat)**

 ***Tayanch so‘z va iboralar:****atoqli nom (ot), turdosh ot, atoqli otlar alohida til birligi, atoqli otlarning o‘ziga xosligi muammosi, atoqli otlar haqidagi mantiqiy yo‘nalish, so‘z-belgilar, xarakterlovchi so‘zlar, mujassamlanuvchi nomlar, mujassamlanmovchi nomlar, A.Gardiner va uning “Atoqli otlar nazariyasi” asari, ideal atoqli otlar, designatli atoqli otlar, A.Grodzinskiy va uning “Atoqli otlarning umumiy nazariyasidan ocherk” asari.*

 Tildagi atoqli nom (ot)larning xilma-xil xususiyatlari juda qadimgi davrlardan buyon turli soha olimlarining diqqatini o‘ziga jalb etib kelmoqda. Masalan, qadimgi yunon olimlari Aristotel, Demokrit, Geraklitning asarlarida ham atoqli otlarning xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar bildirilgan edi. Jumladan, Aristotel “Poetika” asarida otni nutq bo‘laklaridan biri deb hisoblaydi va unga quyidagicha ta’rif beradi: “Ot murakkab, ma’no anglatuvchi, zamonni bildirmaydigan, qismlari o‘z-o‘zidan ma’no anglatmaydigan so‘zdir”[[1]](#footnote-2). Eramizgacha 1-asrda yashagan Yuliy Polluks “Onomastik” nomli atoqli otlarga izoh beruvchi lug‘at yaratgan. Stoiklar, jumladan Xrisipp atoqli otlarni alohida til birligi, so‘zlar guruhi deb tasnif qilgan edi. Uyg‘onish davrida va o‘rta asrlarda (T.Gobbs, Dj.Lokk, G.Leybnis) hamda butun X1X asr davomida (Dj.Mill, X.Djozef va boshqalar) atoqli otlar, ularning til lug‘aviy qatlamidagi o‘rni masalasiga doir munozara davom etdi. Bu sohada eng muxim masala atoqli otlar qanday ma’no bildirishini aniqlashdan iborat edi. XUSh-X1X asrlar davomida bu muammo faqat tilshunoslar tomonidan emas, faylasuflar, mantiq olimlari tomonidan ham o‘rganilgan. Bu muammoni o‘rganishga yirik ingliz mantiqshunos olimi Djon Styuart Mill (1806-1873) juda ko‘p kuch sarfladi. Uning talqinicha, atoqli otlar ma’no bildirmaydi, ular o‘ziga xos belgilar, yorliqlar sifatida predmetni bilishga, uni boshqa predmetlardan farqlashga yordam beradi. Biror predmet, kishining nomi (atoqli ot) o‘sha predmet yoki shaxs tavsifi uchun to‘la asos bo‘lolmaydi. O‘z fikrlarini rivojlantirib, Dj.Mill so‘zlarni ikki guruhga ajratadi: a) so‘z-belgilar, b) xarakterlovchi (konnotatsiyalovchi) so‘zlar. Konnotatsiyalovchi so‘zlar atoqli otlardan keyin vujudga kelgan[[2]](#footnote-3).

 Yana bir ingliz mantiqshunosi X.Djozef atoqli otlar haqida Dj.Millga qarama-qarshi fikrlarni bildirgan edi. Uning fikricha atoqli otlar turdosh otlarga nisbatan kengroq va ko‘proq ma’noga egadir. Masalan, *“Palikur* (kishi ismi, afsonaviy Eneyning hamrohi, yo‘ldoshi) *e’tibordan chetda qoldi”* gapi *“Inson e’tibordan chetda qoldi”* gapidan ancha mazmunliroqdir.

 XX asrda atoqli otlar haqidagi mantiqiy yo‘nalishni mashhur ingliz faylasufi va mantiqshunosi Bertran Rassel (1872-1970) yanada rivojlantirdi. Uning fikricha, ma’lum makonda va zamonda atoqli otlar yordamida ifodalanuvchi ma’no turdosh otlarga nisbatan aniqroq, ilmiyroq xarakterga egadir. Bu jihatdan atoqli otlar *bu, o‘sha, ana shu, ana bu* singari ko‘rsatish olmoshlariga juda yaqin turadi[[3]](#footnote-4).

 Daniya tilshunosi Paul Kristofersen atoqli otlar bilan turdosh otlar orasidagi farqni ularning birinchisi aniq, konkret ma’noni, keyingisi esa mavhum ma’noni ifodalashida ko‘radi. Atoqli otlar individning, shaxsning bevosita ismi, nomi bo‘lsa, turdosh otlar bilvosita nomlardir. Turdosh otlar dastlab butun bir guruh, to‘da nomini bildiradi, keyinchalik bu nom konkretlashadi.

 Ingliz tilshunosi Alan Gardinerning “Atoqli otlar nazariyasi” (1954) nomli asari onomastika fanini yangi bosqichga ko‘tardi. Dj.Millning atoqli otlarni ma’no yo‘qligi haqidagi fikrini rivojlantirib A.Gardiner atoqli otlar o‘ziga xos nomlar bo‘lib, predmet, voqea-hodisa haqida aniq, konkret tasavvurlar yig‘indisini o‘zida ifoda etadi. Bu jihatdan atoqli otlar ikki bo‘linadi: a) mujassamlanuvchi, timsol bo‘la oluvchi (voploщennыy) atoqli otlar va b) mujassamlanmovchi, timsol bo‘la olmovchi atoqli otlar. Masalan, *Vilyam Shekspir, Temza daryosi* kabi atoqli otlar mujassamlanuvchi atoqli otlar guruhiga kiradi, chunki ular ma’lum bir shaxs (bu o‘rinda buyuk dramaturg) va geografik ob’ekt (bu o‘rinda daryo) haqida umumiy, yaxlit tasavvur beradi. Agar biz oddiygina qilib Vilyam desak, bu mujassamlanmovchi, kishi ismi haqida umumiy tasavvur beruvchi atoqli otni bildiradi. Tarixiy nuqtai nazardan mujassamlanuvchi atoqli otlar oldinroq, avvalroq vujudga kelgan. Masalan, *Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur* kabi antroponimlar bu nazariyaga ko‘ra mujassamlanuvchi atoqli otlar guruhiga kiradi, chunki ular mamlakatimiz davlatchiligi tarixi, madaniyatida juda katta o‘rin tutgan mashhur shaxslar haqidagi timsollarni o‘zida mujassamlashtiradi. Ota-onalar o‘z bolalarini ana shunday mashhur shaxslarga o‘xshashini orzu qilib qo‘ygan *Temur, Temurbek, Ulug‘bek, Alisher, Bobur* kabi antroponimlar esa mujassamlanmovchi atoqli otlar sirasiga mansubdir.

 Taniqli tilshunos M.I.Steblin-Kamenskiy qadimgi island adabiyoti materiallari asosida onomastik leksikani mujassamlanish nuqtai nazaridan o‘rganar ekan, island adabiyotida qo‘llangan onomastik leksikada umuman “mujassamlanish” hodisasi bo‘lmaganligini qayd qiladi. Uning fikricha, har qanday atoqli ot muayyan denotatni, ma’noni ifodalab kelgan[[4]](#footnote-5).

 O‘z vaqtida T.Gobbs tomonidan ishlab chiqilgan atoqli otlarning “mujassamlanish” xususiyati haqidagi ta’limot keyinchalik G.Leybnis tomonidan yanada takomillashtirilgan edi. Nemis faylasuf olimi G.Leybnis fikricha, atoqli otlarda konkret va mavhum tafakkur elementlari ifodalangan bo‘ladi. Olimning bu fikri atoqli otlarni tilda (muloqotning belgili elementlari tizimida) va nutqda (bu elementlarning kommunikativ nuqtai nazardan qo‘llanishida) olib qarash nuqtai nazaridan ahamiyatlidir[[5]](#footnote-6). Ana shunday qarashlar tufayli tilshunoslikda atoqli otlarga abstrakt-mantiqiy va konkret-tarixiy nuqtai nazardan yondoshuv vujudga keldi.

 O‘z vaqtida Dj.Mill tomonidan asoslangan atoqli otlarda hech qanday ma’no elementi yo‘q, degan ilmiy qarash keyinchalik V.Bryondal, E.Boyssensom, L.Yelmslev kabi taniqli tilshunos olimlar tomonidan rivojlantirildi. Natijada ayrim olimlar, jumladan daniya tilshunosi Knud Togebyu atoqli otlar (jumladan, olmoshlar ham) semantik mazmunga ega bo‘lmaganligi uchun o‘zaro sinonimlardir. Shunga ko‘ra yakka individ, shaxs bir necha ismga, bir necha shaxslar esa bir umumiy ismga ega bo‘lishi mumkin (adashlar, familiyadoshlar: *Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Botir Zokirov, Erkin Yusupov* kabi biz bilmagan, biz uchun notanish boshqa shaxslar ham bor).

 Bu fikrga teskari qarashlar ham mavjud, ya’ni atoqli otlar, so‘z bo‘lgani uchun xuddi turdosh otlar kabi xilma-xil xususiyatlarga egadir. Bunday qarash o‘z vaqtida faylasuf-stoiklar tomonidan asoslangan edi, keyinchalik X1X asrda X.Djozef, Dj.Mill, XX asrda O.Yespersen kabi olimlar tomonidan rivojlantirildi. Masalan, daniya olimi O.Yespersenning ta’kidlashicha, “atoqli otlar turdosh otlarga nisbatan ko‘proq xususiyatlarga egadir. Atoqli otlar o‘zida juda ko‘plab belgi-xususiyatlarni konnotatsiya qiladi”[[6]](#footnote-7).

 XX asrning 60-70-yillarida taniqli rus tilshunosi A.V.Superanskaya atoqli otlarning tilshunoslikda (ayniqsa, chet el tilshunosligida) o‘rganilish tarixi bilan maxsus shug‘ullandi hamda «Atoqli otlarning umumiy nazariyasi» nomli yirik tadqiqotini e’lon qildi[[7]](#footnote-8). Shundan keyin V.A.Nikonovning “Ism va jamiyat” (1974), V.A.Karpenkoning “Atoqli va turdosh otlarni farqlashning nazariy asoslari” (1975), A.D.Zverevning “Atoqli va turdosh otlar haqida” (1976), I.I.Kovalikning “Ukrain tilida atoqli va turdosh otlar” (1977) nomli asarlari e’lon qilindi, “Atoqli va turdosh otlar” nomli alohida ilmiy to‘plam nashr etildi (1978). Taniqli olim A.A.Reformatskiy o‘z vaqtida atoqli va turdosh otlarni quyidagicha farqlashni taklif etgan edi: atoqli otlar birinchi navbatda nominativ funksiyaga ega, ya’ni muayyan predmetlarni, narsa-hodisalarni alohida nomlash uchun xizmat qiladi, turdosh otlar esa semasiologik, ya’ni ifodalovchi funksiyani bajaradi, ya’ni ular predmet, voqea-hodisalarni nomlash bilan birga ular haqidagi tushunchani ham bildiradi[[8]](#footnote-9)

Bumuammohozirgikungaqadartilshunoslarni, faylasuflarnivaboshqafanvakillariniqiziqtiribkelmoqda. Masalan, 1978 yildaKrakovshahridao‘tkazilganXShxalqaroOnomastikkongress “Turdoshotlarvaatoqliotlar” muammosigabag‘ishlanganedi. 1984 yildaLeypsigshahridao‘tkazilganXUxalqaroOnomastikkongressesaatoqliotlarnisotsiolingvistikyo‘nalishdao‘rganishmuammolarinimuhokamaqilganedi[[9]](#footnote-10).

1973 yildatilfalsafasibo‘yichayirikmutaxassisYevgeniyGrodzinskiyning “Atoqliotlarumumiynazariyasidanocherk” nomlimonografiyasie’lonqilinadi. BuishdaYe.Grodzinskiyatoqliotlarniquyidagiuchguruhgaajratadi: a) birdesignatli (designat – so‘zorqaliifodalanuvchipredmet, ifodalanuvchidenotat) yokiidealatoqliotlar; b) ko‘pdesignatliatoqliotlar; v) bo‘sh, yokidesignatgaegabo‘lmaganatoqliotlar (mavjudbo‘lmaganpredmetlar, mifologiktasavvurlarningatoqliotlari).

Dj.Millvauningtarafdorlaritomonidanolg‘asurilganatoqliotlardama’novakonnotatsiyaifodalanmasligihaqidaginazariyagamunosabatbildirib, Ye.Grodzinskiyatoqliotlarhambirorpredmet, voqea-hodisahaqidama’nobildiradi, designatgaegabo‘ladi, deganfikrniasoslashgaintiladi.

Umumanolganda, tilshunoslikdaatoqliotlarningumumnazariymuammolarinitadqiqetishsohasidayechiminikutayotganmuammolarjudako‘p. Buesakelgusidaonomastikagadoirtadqiqotlarniyanadakuchaytirishnitalabqiladi.

**Nazoratsavollari**

 1. Antikdavrdaatoqliotlarningo‘rganilishihaqida.

 Atoqliotlarnio‘rganishgadoirDj.Mill, X.Djozef, G.Leybnis kabiolimlarningqarashlari.

 3. Atoqlivaturdoshotlarningumumiyhamdafarqlibelgilarigadoirilmiyqarashlar.

 4. A.V.Superanskaya, V.A.Nikonov, Yu.A.Karpenkokabiolimlarningatoqliotlargadoirilmiyqarashlari.

**2-amaliy**
**O‘ZBEK**[**TOPONIMIKASI VA UNING**](https://hozir.org/tarix-fanlari-kafedrasi-ummatov-mirzohid-zokirjonovich.html)
**ASOSIY MUAMMOLARI. O‘ZBEK TOPONIMIKASI TARIXIDAN (4 soat)**

**Reja:**

1. Toponimika haqida tushuncha

2. O’zbek toponimikasining o‘rganilishi

3. O‘zbek toponimikasi taraqqiyotida T.Nafasov, Z.Do‘simov, T.Enazarov, N.Oxunov kabi olimlarning o‘rni.

***Tayanch so‘z va iboralar:****toponim, toponimika, toponimiya, topoasos, toponimik tizim, apellyativ, etnotoponim, antrotoponim, toponimlar motivatsiyasi, toponimik ob’ekt, toponimik yasalma, toponimik xarita, toponimlashuv jarayoni, toponimlar etimologiyasi, topoteonimlar, topotermin, topoformant, toponimik qonuniyatlar, oykonim, toponimik komissiya.*

Ma’lumki, onomastik birliklar orasida eng ko‘p o‘rganilgani toponimlardir. Toponimlar asosan apellyativlar asosida hosil bo‘ladi. *Apellyativ* lotincha *appellativum – turdosh ot* so‘zidan olingan bo‘lib, atoqli otga qarama-qarshi qo‘yiluvchi, atoqli ot yasash uchun lisoniy baza bo‘luvchi turdosh ot va boshqa til leksemalaridir.

Toponimlarda xalqning o‘tmishi, urf-odatlari, boshidan kechirgan turli xil siyosiy-ijtimoiy, etnomadaniy jarayonlar o‘z aksini topgan bo‘ladi. SHunga binoan toponimiya muayya til lug‘at boyligining muhim tarkibiy qismi, o‘tmish voqealari darakchisi sanaladi.

O‘zbek toponimikasini ilmiy jihatdan o‘rganish XX asrning 60-yillarida boshlangan. O‘tgan davr mobaynida o‘zbek toponimikasini o‘rganish bo‘yicha juda salmoqli ishlar amalga oshirildi. Bu ishlar orasida taniqli geograf olim H.Hasanovning “O‘rta Osiyo joy nomlari tarixidan” nomli monografiyasi alohida o‘rin tutadi. Bu asarda geografik nomlar – toponimlarning tarixi, ularning xilma-xilligi va shakllanish qonuniyatlari qisqacha bayon etilgan hamda toponimika fani to‘g‘risida qisqacha tushuncha berilgan. Asarda ta’kidlanishicha, “joy nomlariga qarab qadimiy savdo yo‘llari, qabila va tillarning tarqalishi, eski qal’a va manzillarning o‘rinlari, suv va dovonlarning hosiyatlari, foydali qazilmalar, cho‘llarda quduqlarning bor-yo‘qligi, joyning o‘simlik, hayvonot va iqlimiy xususiyatlari, hunar-kasb, tarixiy voqealar, afsona-rivoyatlar va boshqa xil ma’lumotlarni bilim olamizki, bular hammasi xalq xo‘jaligi, madaniyatimiz tarixi uchun juda muhimdir”44. Asarning oxirida qisqacha toponimik lug‘at (45-58-betlar) va tarixiy-geografik nomlar izohoti (59-80-betlar)ning berilishi uning ilmiy-amaliy qimmatini yanada oshirgan.

T.Nafasov, S.Qoraev, Z.Do‘simov, B.O‘rinboev, T.Rahmatov, J.Latipov, T.Enazarov, N.Oxunov, S.Nayimov kabi olimlarning say’i harakatlari bilan Xorazm, Qashqadaryo, Buxoro, Surxondaryo, Jizzax, Toshkent, Farg‘ona, Samarqand, qolaversa, vatanimizning barcha hududlaridagi toponimlar to‘plandi, ularning lisoniy xususiyatlari, tarixi, etimologiyasiga oid muhim ilmiy kuzatishlar amalga oshirildi.

O‘zbek toponimiyasiga oid dastlabki lisoniy monografik ish T.Nafasov tomonidan bajarilgan edi45. Mazkur ishda Qashqadaryo viloyati hududidagi toponimlarning nomlanish asoslari, etimologiyasi, ularning struktural-grammatik tuzilishi va yasalishi masalalari keng va atroflicha tadqiq etilgan edi. Olim keyinchalik faqat Qashqadaryo viloyati toponimlarini o‘rganish bilan kifoyalanib qolmay, janubiy O‘zbekiston toponimlarining etnolingvistik tahlilini amalga oshirdi, O‘zbekiston toponimlarining izohli lug‘atini nashr ettirdi. Mustaqillik yillarida prof.T.Nafasov toponimika sohasida yana ham shijoat bilan mehnat qilmoqda, olimning “O‘zbek nomnomasi” (1993), “O‘zbek tili toponimlarining o‘quv izohli lug‘ati” (2007), “Qarshi shahri mahalla va ko‘cha nomlari”(2008), “Qashqadaryo qishloqnomasi” (2009), “Chiroqchinoma” (2010) kabi bir qancha yirik tadqiqotlari xuddi shu yillarda nashr etildi. 2008 yilda prof.T.Nafasov tavalludining 70 yilligi mamlakatimizda [keng nishonlandi](https://hozir.org/bajardi-rustamova-rano-tekshirdi-inson-xotirasi--muqaddas-inso.html), ana shu sana munosabati bilan o‘tkazilgan ilmiy anjumanda olimning nomshunoslik sohasidagi serqirra faoliyatiga munosib baho berilgan, uning asarlari bibliografiyasi e’lon qilingan edi.

O‘zbekiston hududidagi toponimlarning tarixiy-ilmiy tahlilida taniqli geograf olim S.Qoraevning izlanishlari ham alohida o‘rin tutadi46. Bu ishlarda O‘zbekiston hududidagi tarixiy va zamonaviy toponimlar qiyosiy-tarixiy yo‘nalishda chuqur tahlil qilingan. Olimning doktorlik dissertatsiyasi esa O‘zbekiston oykonimlari tahliliga bag‘ishlangan edi. S.Qoraev toponimik lug‘atlar tuzish, nomshunoslikka doir ilmiy-ommabop risolalar, maqolalar yaratish sohasida ham ibratli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Uning bu sohadagi serqirra faoliyatiga doir ma’lumotlar quyidagi ishning bibliografiya qismida mavjud47.

Xorazm vohasi toponimlarining ilmiy-lingvistik tahlilida prof.Z.Do‘simovning xizmati kattadir. Olimning nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari, monografiyasi xuddi shu mavzuga bag‘ishlangan edi. Keyinchalik A.Otajonova Xorazm etnotoponimlarining lug‘aviy asoslari, M.Tillaeva esa Xorazm onomastikasining “Avesto” bilan qiyosi mavzulariga oid qiziqarli ishlarni amalga oshirdilar. O‘.Rajabov esa Xorazm vohasi materiallari asosida toponimik aniqlagich (indikator) larning funksional-semantik xususiyatlarini tadqiq etishga bag‘ishlangan nomzodlik ishini himoya qildi48.

Shuningdek, YO.Xo‘jamberdiev Surxondaryo viloyati, S.Nayimov esa Buxoro viloyati toponimlarini o‘rganish bo‘yicha samarali ishlarni amalga oshirdilar. N.Oxunovning nomzodlik ishi esa Qo‘qon gruppa tumanlarining toponimlarini o‘rganishga bag‘ishlangan edi.

O‘zbek toponimikasida bajarilgan ayrim tadqiqotlar alohida tuman yoki shahar mikrotoponimlari tadqiqiga bag‘ishlanganligi bilan e’tiborga molik. CHunki toponimik ob’ekt doirasi qanchalik tor doirada belgilansa, olingan natijalar, ilmiy xulosalar shunchalik asosli bo‘ladi. Masalaga ana shu nuqtai nazardan qaraganda T.Raxmatov, J.Latipov, X.Xolmo‘minov, O‘.Oripov, A.Aslonov, S.Bo‘riev kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlari e’tiborga molik49. A.Turobov esa Samarqand viloyati materiallari misolida etnonim va etnooykonimlarning lisoniy tahlili bilan jiddiy shug‘ullandi50. O.Begimov toponimlardagi o‘zlashma qatlamni lisoniy tadqiq etishga oid nomzodlik ishini himoya qildi51. X.Bo‘rieva esa Toshkent shahrining X1X asrning oxiri – XX asr boshlaridagi tarixiy toponimiyasi muammolarini tadqiq etdi52.

O‘zbekistonda toponimik tadqiqotlar ko‘lamining kengayishida serg‘ayrat olim T.Enazarovning ham alohida ulushi bor. Olimning nomzodlik ishi SHahrisabz hududi joy nomlarining tahliliga bag‘ishlangan bo‘lsa, doktorlik dissertatsiyasi toponimlarning lug‘aviy asoslari va etimologik tadqiq muammolarini o‘z ichiga qamrab olgan edi53. Mamlakatimizda toponimikaga doir monografik tadqiqotlar, risolalar, o‘quv qo‘llanmalari yaratishga ham alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu o‘rinda S.Qoraevning “Toponimika – joy nomlari haqidagi fan” (1980), “Toshkent toponimlari” (1991), “Toponimika” (2006), M.Mamedovning “Xalq nomlari joy nomlarida” (1981), L.Karimovaning “O‘zbek tilida toponimlarning o‘rganilishi” (1982), E.Begmatovning “Joy nomlari – ma’naviyat ko‘zgusi” (1998), T.Enazarovning “O‘zbekiston toponimikasi” nomli maxsus kursni o‘qitish metodikasi” (1999), “Toponimlar etimologik tadqiqining ilmiy-nazariy va amaliy-usuliy asoslari“ (2001), Turkiy sodda toponimlarning etimologik tadqiqi” (2002), “O‘zbekistondagi ba’zi toponimlarning etimologik talqini” (2004), “Nomshunoslik masalalari” (2010), N.Oxunovning “Joylar va nomlar” (1986), “Toponimlar va ularning nomlanish xususiyatlari” (1989), A.Otajonovaning “Xorazm etnotoponimlari” (1997), Z.Do‘simov va M.Tillaevalarning “Joy nomlarining siri” (2001), “Toponimika asoslari” (2002), A.Turobovning “Samarqand etnonim va etnooykonimlari” (2004), T.Qurbonov, M.Xudoyberdievalarning “Badiiy asarlardagi toponimlarning lingvistik tahlili va izohi masalalari” (2006), S.Karimov, S.Bo‘rievlarning “O‘zbek toponimikasi taraqqiyot bosqichida” (2006), B.Qilichevning “Buxoro viloyati toponimlari” (2008), N.Begalievning “Samarqand toponimiyasi” (2010) kabi bir qator ishlarni alohida ta’kidlash lozim.

Umuman olganda, O‘zbekistonda onomastik birliklar orasida eng ko‘p o‘rganilgani joy nomlari – toponimlar bo‘lib, kelgusida bunday tadqiqotlar yanada kengaytirilishi va chuqurlashtirilishi lozim. SHu asosda O‘zbekiston toponimlarining xaritasi, mukammal ko‘p tomlik izohli lug‘ati maydonga kelishiga mustahkam zamin hozirlanadi.

**Savol va topshiriqlar:**

1. O‘zbek toponimikasi haqida umumiy tushuncha.

2. O‘zbek toponimikasining o‘rganilishida S.Qoraev, B.Ahmedov, H.Hasanov, A.Muhammadjonov kabi olimlarning o‘rni.

3. O‘zbek toponimikasi taraqqiyotida T.Nafasov, Z.Do‘simov, T.Enazarov, N.Oxunov kabi olimlarning o‘rni.

4. O‘zbek toponimikasi fani taraqqiyotining hozirgi bosqichi.

5. O‘zbek makro va mikrotoponimiyasini o‘rganish muammolari haqida.

**1-topshiriq.**  *Matndan toponimlarni topib, ularni tahlil qiling.*

«Farg‘ona viloyati beshinchi iqlimdindur. Ma’muraning kanorasida voqe bo‘lubtur. Sharqi Qoshg‘ar, g‘arbi Samarqand, janubi Badaxshonning sarhadi tog‘lar, shimolida garchi burun shahrlarbor ekandur, misli: Olmoliq va Olmotu va Yangi Kim, kutublarda Tarozkent biturlar, mo‘g‘ul va o‘zbek jihatdan bu tarixda qolmabdur» (”Boburnoma”)[[10]](#footnote-11).

**2-topshiriq.***Quyida berilgan toponimlarni izohlang.*

Jizzax, Andijon, Qarshi, Shahrisabz, Termiz, Nukus, Ellikqal’a, Beruniy, Quva, Xo‘jayli, Qo‘qon, Naymanovul, Sirdaryo, Urganch, Gurlan, G‘azalkent, Ohangaron.

*Namuna:* Qarshi – toponim turi oykonim hisoblanadi. Qarshi shahri nomining etimologiyasi haqida «Boburnoma»da bunday deyilgan: «Qarshi mo‘g‘ulcha ottur, go‘rxonani mo‘g‘ul tili bila qarshi derlar. Qadimgi turk tilida qarshi «ko‘shk», «saroy», «xon qarorgohi» demak». Lekin XV—XVI asrlarda bu so‘z «mo‘tabar shaxslar qabriga qurilgan dahma maqbara» ma‘nosini olgan[[11]](#footnote-12).

**3-topshiriq.** Ushbu sxemadagi toponim turlarini izohlab bering.

****

**4-topshiriq.** *Quyidagi toponim turlariga misollar toping va ularni tahlil qiling.*

Nekronim, antrotoponim, etnotoponim, godonim, drimonim, dromonim, glyatsionim, ekklezionim, xoronim, agoronim, potamonim.

**5-topshiriq.** *Toponim turlarini ajratib chiqing va ularni izohlang.*

Toshkent, And, Sargasova, Grenlandiya, Qoratog‘, Appalachi, evrosiyo, Rossiya, Jamolungma, Vatikan, Atlantika, Osiyo, Tyanshan, Amudaryo, Antarktida, Jazoir, Shvetsiya, Xiva, Ottava, Daniya, Qo‘ng‘irot, Nil.

***Namuna:***Sargasova – gidronim, pelagonim. Shimoliy Amerikadagi qirg‘og‘i yo‘q dengiz.

**6-topshiriq.** *Quyidagi qolip bo‘yicha qo‘shma toponimlarni yasang.*

Ot+ot: *Qumqo‘rg‘on*, …

Sifat+ot: *Qoratog‘*, …

Son+ot: *Beshariq,* …

Ot+fe’l: *Tangatopdi*, …

**7-topshiriq.** *Ushbu sxemani to‘ldiring. Quyida berilgan toponim turlariga misollar toping.*

Toponimika

Gidronim

Oronim

Oykonim





**8-topshiriq.** *Quyidagi etnotoponimlarni izohlab bering.*

 Qo‘ng‘irot, Mang‘it, Uyshin, Nayman, Keneges, Qipchoq, Qang‘li, Nukus, Qiyot.

**3-seminar**

**UMUMIY VA O‘ZBEK KOSMONIMIKASI. O‘ZBEK TEONIMIYASI,**
**IDEONIMIYASI, KTEMATONIMIYASI VA ULARNING ASOSIY MUAMMOLARI. (6 soat)**

**Reja:**

1. Kosmonim tushunchasi. O‘zbek kosmonimikasining o‘rganilishi.

2. O‘zbek teonimiyasi, ideonimiyasi, ktematonimiyasi, gidronimiyasi va ularning asosiy muammolari

***Tayanch so‘z va iboralar:****kosmonim, kosmonimika, kosmonimiya, ideonim, ideonimiya, biblionim, xrononim, mustaqillik davri xrononimlari, geortonim, ktematonim, xrematonim.*

Ma’lumki, kosmonim (yunoncha *xocmos* – kosmos, olam, koinot + *onoma* – atoqli ot) – kosmik fazoda joylashgan samoviy ob’ektlarning atoqli oti, onomastik ko‘lam tiplaridan biridir54.

Kosmonimlar – olam, koinot ob’ektlari, oy, quyosh va boshqa fazoviy jismlar nomlari bo‘lib, ularning jamul jami *kosmonimiya,* tadqiq etuvchi soha nomi esa *kosmonimika* deb yuritiladi. Masalan: *Qalqon, Katta Ayiq, Quyosh, Sekstant, Janubiy baliq, SHimoliy toj, Oq yulduz, Qizil yulduz (Mirrix)* kabilar.

Kosmogoniya o‘zida falakiyot ilmining ikki jabhasini birlashtiradi. Bularning biri ilmi hay’at, astronomiya bo‘lsa, ikkinchisi ilmi nujum, astrologiyadir. Ilmi hay’atda osmon jismlarining joylashuvi, ularning harakat yo‘nalishlari, ilmi nujumda esa ana shu harakatning Er shari va inson taqdiriga turli xil ta’siri masalalari o‘rganiladi. SHarqda falakiyot ilmiga alohida ahamiyat berilgan. Ilmi hay’at va ilmi nujumning muayyan qirralari haqidagi dastlabki qarashlar juda qadimgi zamonlarga borib taqaladi. Jumladan, otashparastlik dini vakillariga 18 ta sayyora, ularning nomi ma’lum edi, shulardan ettitasi *Quyosh, Oy, Utorid, Zuhra, Mirrix, Mushtariy va Zuhal*bo‘lib, ular qadimda etti sonining ilohiylashuviga sabab bo‘lgan. YOki zardushtiylik dinida olov Quyoshning bir bo‘lagi hisoblangan. Qadimgi hind-eron mifologiyasida ertalab ufqdan bosh ko‘targan Quyoshning to kun botguniga qadar osmonni aylanib o‘tishidan iborat harakati zarrin nur sochib turuvchi aravaga minib olgan Mitraning samoni aylanib chiqishi tarzida tasavvur qilingan. Momaqaldiroqning tangri aravasining g‘ildiraklariga mengzalishi ana shu samoviy miflarning e’tiqodiy qarashlarga aylangan holda bizgacha etib kelgan qoldiqlari sanaladi. Bundan ko‘rinadiki, otashparastlikda muqaddas sanalgan to‘rt unsurdan biri olov samoviy jism - Quyosh ma’nosida ham tushunilgan.

O‘tmishda samoviy jism – Quyosh shodlik, baxt ramzi sifatida ulug‘langan. Masalan, “Irq bitigi” (ta’birnoma)dan olingan quyidagi satrlar buning yorqin dalili bo‘la oladi:

*Er yigit qayg‘uli*
*Osmon bulutli bo‘ldi.*
*Ular orasida Quyosh balqidi,*
*Qayg‘u orasida shodlik keldi.*

Tilimizdagi bunday leksik semantik guruh (LSG)ga mansub so‘zlar H.Eshonqulov, A.Primov, M.Jo‘raev, Z.Yunusova kabi olimlar tomonidan o‘rganilgan. Masalan, H.Eshonqulov “Alisher Navoiy she’riyatida samoviy timsollar” mavzusida nomzodlik ishini himoya qilgan, keyinchalik shu mavzuda risola ham nashr ettirgan56. Z.Yunusova *Saturn, O‘ng‘ay, Mushtariy, Zuhra, CHo‘lpon, Mirrix, Bahrom* kabi samoviy yoritgichlar lug‘aviy guruhi misolida o‘zbek tilidagi lug‘aviy mikrosistemaning tarkibi hamda rivojlanish jarayonini tadqiq etgan57. Aslida bu LSG markazida *kun, oy, kavkab, kavokib, ezak, qulovuz, sayyora* kabi appelyativlar (turdosh otlar) hamda *Sekantir, O‘ng‘ay, Hulkar, Qoraqush, Etikan* kabi onomastik qurshov so‘zlari mavjud bo‘lib, ular badiiy matnlarda o‘z va ko‘chma ma’nolarda qo‘llanadi. Kosmonimlarga mansub birgina “yulduz” leksemasining *sobit, sayyora, shihob, zuzanob, zuzanoba (quyruqli yulduz)* kabi giponimlari, *kavkab, axtar, kavokib, najm, nujum, anjum, sitora* kabi sinonimlari, *Zuhra, CHo‘lpon, Surayyo, Sekantir, Zuhal, Saturn, Mushtariy, Kurud, Mirrix, Arzu, Atorud* kabi onomastik qurshov so‘zlari mavjud. Xuddi shuningdek, “quyosh” leksemasining *kun, xurshid, xur, oftob, shams, mehir* kabi giponimlari, *mehri xovar, shahi xovar, olamso‘z, jahontob* kabi birikmali sinonimlari badiiy matnlarda faol qo‘llanadi. “Oy” leksemasining *hilol, badr* kabi graduonimlari, *qamar, moh, mohtob* kabi sinonimik qurshov so‘zlari o‘zbek tili lug‘aviy tizimida alohida LSGni tashkil etadi.

Ilmiy kosmonimiya bilan birga xalq kosmonimiyasi ham kishilar orasida keng tarqalgan. Masalan, M.Jo‘raev *Etti qaroqchi yulduzi* haqidagi xalq afsonalarini maxsus o‘rgangan A.Primov o‘zbek tili kosmonimlarining lisoniy xususiyatlarini tadqiq etib, qirqqa yaqin maqola yaratgan hamda nomzodlik ishini himoya qilgan. Nomzodlik ishining dastlabki bobida kosmonimlarning atalish motiviga ko‘ra turlari, hosil bo‘lishi va tasnifi masalalari o‘rganilgan. Tadqiqotchi o‘zbek tilidagi kosmonimlarni norasmiy motivli (*Oq yulduz, Janubiy baliq, Qisqichbaqa* kabi) va rasmiy motivli (*Tereshkova asteroidi, Osiyo asteroidi* kabi) kosmonimlarga ajratadi. Rasmiy motivli kosmonimlar ko‘proq astronomiyaga oid darslik va qo‘llanmalarda uchraydi hamda ular *neokosmonimlar* deb ham yuritiladi. Tadqiqotning ikkinchi bobida xalq kosmonimlarining genetik tasvifi o‘rganilgan. Ishda xalq kosmonimlari ob’ekt turlariga ko‘ra burj nomlari (*Savr, Mezon, Jady, Dalv* kabi), yulluz turkumlari va yulduzlarning nomlari (*Hulkar, Qutb yulduzi, Temirqoziq* kabi), planeta nomlari (*Zuhra, Venera, Merkuriy, YUpiter, Mars, Mirrih* kabi) va Somon yo‘li nomlari (*Somon yo‘li, Samanchi jol, Rohi qahkashon* kabi)ga ajratib tahlil qilingan.Ishning oxirgi bobi o‘zbek tilidagi neokosmonimlarning funksional xususiyatlari tahliliga bag‘ishlangan. Bu qismda planeta nomlari (*Uran, Neptun, Pluton* kabi), asteroid nomlari (*Serera asteroidi, Ulug‘bek asteroidi* kabi), kometa nomlari (*Galley kometasi, Neuymin kometasi* kabi) va selenonimlar (*Oy, Qamar, Badr, Moh, Mohtob, Hilol, YOmg‘irlar dengizi, Tiniqlik dengizi, Kirill krateri, Inqirozlar dengizi*kabi) alohida-alohida o‘rganilgan.

Umuman olganda, o‘zbek tili kosmonimlari uzoq tarixiy davrni bosib o‘tgan, tilimizning turli taraqqiyot bosqichlarida paydo bo‘lgan lug‘aviy birliklardir. Ular til tarixi, dialektologiya, etnografiya, xalq tarixi va xalqlarning o‘zaro ijtimoiy-siyosiy va madaniy aloqalari haqidagi muhim ma’lumotlarni o‘zida xolis aks ettiruvchi o‘ziga xos onomastik birliklar sanaladi. Xalq tarixi, madaniyati uchun ma’lum ahamiyatga molik bo‘lgan ba’zi nodir qurollar, asbob-uskunalar, [buyumlarning atoqli otlari](https://hozir.org/reja-ot-soz-turkumi-haqida-malumot.html)*ktematonimlar* deb yuritiladi. Ayrim ishlarda atoqli otlarning bunday turi *xrematonimlar* deb ham nomlangan. Ideonimlar, biblionimlar deb nomlanuvchi onomastik birliklar ham ktematonimlarning bir turi sanaladi.

Tarixiy asarlar, xujjatlarning atoqli otlari ideonimlar (yunoncha *idea – g‘oya, ideya + onoma – atoqli ot*) deb yuritiladi. Har qanday badiiy, ilmiy, diniy, siyosiy asarga berilgan nom (sarlavha) biblionim (yunoncha *bibliov - kitob + onoma – atoqli ot*) deb yuritiladi. Biblionimlar ideonimlarning bir turidir. Ideonimlar yozma nutqning muhim elementi sifatida o‘zi nomlayotgan u yoki bu badiiy asarning tarkibiy qismi sanaladi. CHunki u, birinchidan, o‘zi ifodalayotgan asarning nomi, atamasi bo‘lib xizmat qilsa, ikkinchidan, shu asar mazmunini belgilab berish vazifasini ham bajaradi. Birinchi galda asar nomi o‘quvchi diqqatini o‘ziga tortadi. Asar o‘qib chiqib bo‘lingandan so‘nggina o‘sha asar sarlavhasi (ideonim) ma’nosi, unga yuklangan mazmun to‘la va aniq reallashadi. Masalan, yozuvchi Muhammad Alining *“Ulug‘ saltanat”* tarixiy tetralogiyasi ulug‘ sohibqiron Amir Temur saltanati tasviriga bag‘ishlangan. Bu asar to‘rt kitobdan iborat bo‘lib, har bir kitob (tarixiy roman) Amir Temurning o‘g‘illari nomi (*“Jahongir Mirzo”, “Umarshayx Mirzo”, “Mironshoh Mirzo”, “SHohruh Mirzo”*) bilan yuritiladi. YOki yozuvchi SHuhratning *“SHinelli yillar”* romanining nomlanishi ham qiziqarlidir. O‘quvchi bu asarning nomini eshitishi bilan asar voqealari ikkinchi jahon urushi yillarida kechishini aniq tasavvur etadi. Xuddi shuningdek, yozuvchi Said Ahmadning uch kitobdan iborat *“Ufq” trilogiyasi* (*“Qirq besh kun”, “Hijron kunlari”, “Ufq bo‘sag‘asida”* romanlari), *“Jimjitlik”* romani, *“G‘ildirak”* hajviy qissasi nomlari (ideonimlar) ham chuqur mazmunga ega. Asarga nom qo‘yish o‘ziga xos bir san’atdir. CHunki nom asar mazmuni, ma’nosidan kelib chiqib qo‘yiladi. Masalan, yozuvchi Erkin Samandar o‘z tarixiy romanlaridan birini *“Tangri qudug‘i”* deb nomlagan. Bu nomning mazmun-mundarijasi haqida asarda quyidagi fikrlarni o‘qiymiz: *“Som alayxa-s-salom iltijosi bilan Xiva qal’asidan avval g‘oyibdan mujda qilingan Tangri qudug‘i hamisha chuchuk suvga serob edi. Xivaning birinchi g‘ishti uning suvi bilan qo‘yilgan. Oqshayx bobo olovxonasining loyi uning suviga qorilgan. Qal’a paydo bo‘lganidan beri xivaliklar hayitlarni Tangri qudug‘i suvini totishdan boshlaydilar, go‘daklarga ona sutidan keyin uning suvi ichiriladi, o‘likni uning bilan yuvishni farz deb biladilar, uylanayotgan yigit jo‘ralari bilan to‘ydan oldin quduqqa boradi, uni tavof etib zilol tomchilarini hovuchiga olib ichadi, kelinga bir kosa Tangri suvidan olib boradi. SHunday muqaddas quduqda bugun suv o‘rnida qon... Odamlar bunday vahshatni ko‘rgan ham, eshitgan ham emaslar...”*59.

Adiblarimizdan Abdulla Qodiriy, CHo‘lpon, Fitrat, Oybek, G‘afur G‘ulom, Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Odil YOqubov, Pirimqul Qodirov, Asqad Muxtor, SHukur Xolmirzaev, O‘tkir Hoshimov, Tog‘ay Murod, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov kabilar asarga nom qo‘yish ishiga juda mas’uliyat bilan yondoshganlar.

Ideonimlar badiiy matnda nominativ, farqlash, informativ kabi bir qancha funksiyalarni bajarishga xizmat qiladi. Bu jihatdan badiiy asar ideonimlari gazeta sarlavhalariga juda yaqin turadi60. O‘zbek tilshunosligida ideonimlar va biblionimlar endigina o‘rganilmoqda61.

O‘zbek tili lug‘at tarkibi atoqli otlarga boy, biroq ularning barcha ko‘rinishlari etarli, to‘liq jamlanmagan, ilmiy manbalarda u yoki bu tarzda tilga olinsa-da, maxsus o‘rganilmagan. Ana shunday etarli o‘rganilmagan atoqli ot turlaridan biri *xrononimlar*dir. Xrononim (yunoncha: *xronvog – vaqt, muddat + onoma – atoqli ot*) - tarixiy davrlar, bosqichlarga oid tushunchalarning atoqli oti hisoblanadi. Masalan, *Uyg‘onish davri,*[*Temuriylar davri*](https://hozir.org/mavzu-amir-temur-va-temuriylar-shajarasi.html)*, Mustaqillik davri* kabilar. Tildagi xrononimlar majmui, yig‘indisi *xrononimiya* deb yuritiladi.

O‘zbek tilidagi birgina Mustaqillik davri voqealarini aks ettiruvchi xrononimlarini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Davr nomlari: *Qayta qurish davri, Mustaqillik davri* kabi.

2. Yillarning maxsus nomlari: *Mirzo Ulug‘bek yili* (1994), *Amir Temur yili* (1996), *Inson manfaatlari yili* (1997), *Oila yili* (1998), *Ayollar yili* (1999), *Sog‘lom avlod yili* (2000), *Onalar va bolalar yili* (2001), *Qariyalarni qadrlash yili* (2002), *Obod mahalla yili* (2003), *Mehr-muruvvat yili* (2004), *Sihat-salomatlik yili* (2005), *Homiylar va shifokorlar yili* (2006), *YOshlar yili* (2008), *Qishloq farovonligi va taraqqiyoti yili* (2009), *Barkamol avlod yili* (2010), *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili* (2011) kabi.

3. Bayram sifatida nishonlanadigan kun, sana nomlari: *8 mart – Xotin-qizlar kuni, 21 mart – Navro‘z bayrami, 1 sentyabr – Mustaqillik kuni* kabi.

4. Insonlarni xotirlash bilan bog‘liq sana nomlari: *9 may – Xotira va qadrlash kuni, 31 avgust – Qatag‘on qurbonlarini xotirlash kuni* kabi.

5. Keng miqyosda nishonlanadigan kasb kunlarining nomlari: *14 yanvar – Vatan himoyachilari kuni, 1 oktyabr – O‘qituvchi va murabbiylar kuni* kabi.

Onomastikaga oid terminologik lug‘atlarda har qanday bayram, xotira sanalari, tantana va festivallarning atoqli nomlari *geortonimlar* deb izohlanadi va bayram hamda tantanalar ma’lum vaqtda, kunda nishonlanishiga ko‘ra geortonimlar sirasiga kiruvchi onomastik birliklarning xrononimlar bilan bog‘liqligi ta’kidlab ko‘rsatiladi63. SHunga ko‘ra geortonimlarni bayram va boshqa tadbirlar bilan bog‘liq sana va kunlarni ifodalashiga ko‘ra xrononimlarning bir turi deb hisoblash mumkin.

Xrononimlar tarkibida har doim *kun, oy, yil, davr, asr* kabi vaqt tushunchasini ifodalovchi appelyativlar – oddiy so‘zlar qo‘llanadi hamda muayyan so‘zlarga asosan hech qanday grammatik vositalarsiz – bitishuv asosida bog‘lanib, ularni xrononim sifatida shakllanishiga vosita bo‘ladi.

Xrononimlar ma’noviy tuzilishiga ko‘ra doimo sotsiolingvistik mohiyat kasb etadi, ya’ni hozirgi o‘zbek xrononimlari O‘zbekiston Respublikasining siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma’rifiy sohadagi siyosati, tadbirlari va islohotlari mahsuli hamda o‘zbek xalqining etno-tarixiy an’analari, urf-odatlarini ifodalashga xizmat qiluvchi lisoniy birliklar sanaladi.

Umuman xrononimlar, jumladan o‘zbek tili xrononimiyasi juda boy va serqirra bo‘lib, ular shu kungacha maxsus to‘planmagan va chuqur tadqiq etilmagan. Kelusida o‘zbek tilidagi tarixiy xrononimlarni to‘plash va monografik yo‘nalishda o‘rganish o‘zbek nomshunosligining dolzarb vazifalaridan biri sanaladi.

Umuman, o‘zbek nomshunosligida ideonimlar, biblionimlar, ktematonimlar, xrononimlar, geortonimlar kabi bir qator onomastik birliklar o‘z tadqiqotchilarini kutmoqda.

Gidronim so‘zi (yunoncha *hudor* – suv + *onoma* – atoqli ot) suvlikdagi har qanday (tabiiy va sun’iy) ob’ektlarning atoqli oti, toponim turi ma’nolarini bildiradi. Respublikamiz hududida *daryo, soy, ariq, kanal, jilg‘a, irmoq, buloq, sharshara, sardoba* kabi suv ob’ektlari juda keng tarqalgan. Jumladan, Farg‘ona vodiysida 6500 ga yaqin daryo, soy, jilg‘alar, Zarafshon daryosining o‘rta oqimida 120 ga yaqin soylar, Qashqadaryoda 3120, Surxondaryoda esa 2200 dan ortiq daryo, soy, jilg‘alar borligi aniqlangan65. SHu bilan birga hozirgi vaqtda O‘zbekistonda 53 [suv ombori](https://hozir.org/10-mavzu-suv-resursi-va-uni-muhofazasi-reja.html), 41 GES, 1456 nasos stansiyasi, 140 ming km.ga yaqin zovurlar, 30 ming km.dan ko‘proq ichki tarmoq kanallari qurilgan, ular 4,3 mln. gektar er maydonini sug‘orish uchun xizmat qiladi66. Bu suv ob’ektlarining barchasi o‘z atoqli nomi – gidronimiga ega.

O‘zbek gidronimiyasi sohasidagi izlanishlar juda qadimiy va uzoq tarixga ega. Masalan, S.Qoraev o‘zining toponimik lug‘atlarida toponimlar bilan birga juda ko‘plab gidronimlarning ham izohini keltirgan. X.Hasanovning “O‘rta Osiyo joy nomlari tarixidan” (1965), “Er tili” (1977), “Geografik nomlar siri” (1985) kabi bir qancha asarlarida gidronimlar izohi masalasi ham o‘rganilgan edi. Masalan, olim *Tuyatortar kanali, To‘palang daryosi, ko‘li Xubbon* singari gidronimlarning etimologiyasiga doir qiziqarli dalillarni keltiradi67. N.Oxunov “Toponimlar va ularning nomlanish xususiyatlari” nomli risolasida daryo nomlari (*Amudaryo, Sirdaryo, Qoradaryo, Oqdaryo, Zarafshon*kabi), suv omborlari nomlari (*Kattaqo‘rg‘on suv ombori, CHorvoq suv ombori* kabi), kanal nomlari (*Janubiy Mirzacho‘l kanali, Ulug‘nor kanali, Narpay kanali, Log‘on kanali* kabi), soy nomlari (*Ohaklisoy, Qizilsoy, SHo‘ralisoy, CHodaksoy* kabi), ko‘l nomlari (*Orqako‘l, Devonko‘l, Oqchako‘l* kabi), buloq nomlari (*Qo‘tirbuloq, Qayroqchibuloq, Beshbuloq, Oqbuloq* kabi), ariq nomlari (*Jiydaariq, SHo‘rariq, CHinorariq* kabi), quduq nomlari (*Toshquduq, Qizilquduq, Otquduq* kabi), hovuz nomlari (*Toshhovuz, Molhovuz* kabi), zovur nomlari (*Ko‘kzovur, Qorayog‘zovur* kabi), to‘g‘on va quvur nomlari (*Qumto‘g‘on, Beshquvur, Toshquvur* kabi) singari gidronimik ob’ektlarni tasnif etadi hamda bunday gidronimlarning ayrimlarini etimologik jihatdan talqin qiladi. Masalan, *Bulung‘ur* kanalining nomi asosida mo‘g‘ulcha so‘z yotadi. YA’ni *bulung‘ur* so‘zining ma’nosi *loyqa suv* demakdir. *Arashonbuloq* gidronimining birinchi komponentidagi *arashon*so‘zi sanskritcha bo‘lib, *“shifobaxsh, iliq”* ma’nolarini bildiradi. SHunga ko‘ra *Arashonbuloq* gidronimi *“shifobaxsh buloq”, “issiq buloq”* ma’nolarini ifodalaydi. *Ulug‘nor* gidronimining ikkinchi qismida qo‘llangan *“nor”* so‘zi arabcha *“nahr” (daryo)* so‘zining mahalliy aholi talaffuzidagi fonetik variantidir. SHunga ko‘ra *Ulug‘nor* gidronimi *“katta kanal”* ma’nosini bildiradi. YOki *Sangzor* daryosi nomi tojikcha *sang – tosh* va o‘rin-joy ma’nosini bildiruvchi qo‘shimchadan tarkib topgan bo‘lib, *“toshli er, toshloq”* ma’nosini ifodalaydi68.

O‘zbek gidronimiyasi bo‘yicha dastlabki tadqiqot “Samarqand viloyati gidronimlari” (lisoniy tahlil) deb nomlanadi69. Bu nomzodlik dissertasiyasi uch bobdan iborat bo‘lib, uning dastlabki bobi “Gidronimik atamalar” tahliliga bag‘ishlangan. Ishning keyingi boblari esa Samarqand viloyati dialekt va shevalarida uchrovchi gidronimlarning leksik, semantik, morfologik va etimologik tahlilini o‘z ichiga oladi. N.Begaliev keyinchalik e’lon qilgan “Samarqand toponimiyasi” nomli asarining alohida bobi “Gidronimlar – suv nomlari demak” deb nomlangan. Bu asarda *Darg‘om arig‘i, Jo‘yi Arziz, Obi Mashhad, CHorjo‘y arig‘i, SHahob arig‘i, Korizquduq, Qo‘shquduq* kabi gidronimlarning etimologiyasiga doir ma’lumotlar keltirilgan.

O‘zbek gidronimiyasi bo‘yicha ikkinchi yirik tadqiqot N.Uluqovning monografiyasidir70. Olim keyinchalik ana shu monografiya asosida tayyorlangan doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi.

SHuningdek, A.Muhammadjonov, M.Turdibekov, A.Otajonova kabi ko‘plab tadqiqotchilarning ishlarida ayrim gidronimlarning xususiyatlarga doir muhim kuzatishlar keltirilgan. Masalan, T.Nafasov o‘zining maqolalarida *“jili”, “qashqa”* formantli gidronimlarning paydo bo‘lishi, etimologiyasi haqida o‘z kuzatishlarini bayon qilgan edi. Gidronimlar filolog olimlardan tashqari juda ko‘plab geograflar, tarixchilar va etnograflar tomonidan o‘rganib kelinmoqda. Masalan, A.Juvonmardiev “XU1-X1X asrlarda Farg‘onada er-suv masalalariga doir” nomli asarida *Norin, Sirdaryo, SHahrixon, Dalvarzin, Andijonsoy* kabi bir qancha gidronimlarning shakllanishi haqida fikr bildirgan edi71. Y.Qosimov esa Namangan vohasining sug‘orilish tarixidan” nomli asarida o‘sha viloyatdagi *Qalmiqariq, Bog‘ish, Qurama, Mamay, Beshatmon, Ko‘kjar* kabi tarixiy qabila, urug‘ [nomlari bilan atalgan ariqlar](https://hozir.org/tayanch-tushunchalar.html), *Boyariq* (hozirgi *Namangansoy*), *Eshonbobo kanali, YAngiariq, Mutagan, Xonariq* kabi boshqa o‘nlab suv ob’ektlarining nomlanishi haqida fikr yuritgan.

Gidronimlar ma’lum bir suv ob’ektlariga nom bo‘lar ekan, bunda nisbiylik tamoyiliga ham amal qilinadi. YA’ni bunga ko‘ra gidronimik ob’ektlarning xususiyatlari o‘sha gidronimlarda to‘la o‘z aksini topmagan bo‘ladi. Masalan, Buxoro viloyatining SHofirkon tumanida *Kattajilvon, Kichikjilvon* degan ariqlar bor. Bu ariqlar nomi tarkibidagi *jilvon* so‘zi toponimdir. Bu ob’ektga yaqin bo‘lgan ariqlarni nomlash uchun o‘sha toponim oldidan *katta* va *kichik* so‘zlari qo‘llangan. YOki *Janubiy Farg‘ona kanali, Janubiy Mirzacho‘l kanali* kabi gidronimlar haqida ham shunday fikrni aytish mumkin.

Suv ob’ektlariga nom qo‘yishda uning belgi, xususiyatlari asosida yuzaga kelgan ziddiyat yoki oppozitsiya ham inobatga olinadi. Masalan, *SHirinbuloq, Qo‘tirbuloq* va boshqalar.

Gidronimlar shakl jihatdan sodda-tub, sodda-yasama, qo‘shma va birikmali xususiyatlarga ega bo‘ladi. Masalan, *Qorasuv, Qoradaryo, Oqdaryo* kabi gidronimlar tarkibi ikki qismdan iborat qo‘shma so‘zlardir. Lekin shu bilan birga ayrim gidronimlarning tarkibiy tuzilishini hozirgi davrga ko‘ra aniq belgilab bo‘lmaydi. Masalan, Namanganda *Qarg‘aliko‘l, To‘ng‘izo‘ldi, Qorachig‘ay* kabi ariq nomlari bor. Ularning shakllanishi, etimologiyasi haqida turli xil qarashlar mavjud. SHuningdek, O‘zbekiston hududida juda ko‘plab etnogidronimlar mavjud: *Xitoyariq, Farg‘ona arig‘i, Qirg‘izbuloq, Qipchoqariq* gidronimlari shular jumlasidandir.

Bundan tashqari O‘zbekiston hududidagi ayrim gidronimlar antropogidronim shaklidadir: *Toshboboarig‘i, Jo‘raxo‘ja bulog‘i, Jo‘yimahmud, Jabborsoy* kabilar. Bundan tashqari gidronimlarning ayrimlari agrogidronimlar shaklidadir: *Xonariq, Xo‘jaobod, Eshonariq*kabilar.

Gidronimlarning etimologiyasi juda ko‘p olimlarni qiziqtirib kelmoqda va gidronimlarning kelib chiqishiga doir xalq etimologiyasi bilan birga turli xil ilmiy-etimologik kuzatishlar bayon qilinmoqda. Masalan, Farg‘ona viloyatida *Qizariq* degan ariq bor. Bu gidronimning kelib chiqishiga aslida *qiz* so‘zining boshqa ma’nosi – “Baland tog‘ning quyosh tushmaydigan joyi” degan ma’nosi asos bo‘lgan. *Qizariq* so‘zi tarkibidagi birinchi komponent aslida *qizil* bo‘lgan, keyinchalik bu so‘z tarkibidagi *–il* qo‘shimchasi tushib qolgan72.

Gidronimlarning etimologiyasi tahlil qilinar ekan, olimlar morfologik, derivasion, semantik, tarixiy va dialektalogik tamoyillarga asoslanib ish tutmoqdalar. Masalan, *Rezaksoy* degan gidronim tarkibidagi *“rez”* so‘zi *mayda ushoq, joy* degan ma’noni bildiradi. *Tutak* kanalning nomi haqida ham turli xil qarashlar bor. SHulardan N.Rahmonning “O‘zbekistonning ko‘hna turkiy run yozuvlari” nomli kitobida ta’kidlanishicha, bu gidronim *tutak-tutuk* so‘zidan olingan bo‘lib, *“harbiy ma’muriyat boshlig‘i”* degan ma’noni bildiradi. N.Uluqov esa bu gidronimning kelib chiqishini fors-tojik tilidan o‘zlashgan *to‘tak* so‘ziga bog‘laydi. Uning ma’nosi *“paxtadan ip yigirishda ishlatiladigan qovoq naycha”* dir73. Ayrim gidronimlar perifrazaviy nomlanish xususiyatiga ega. Masalan, badiiy va publitsistik uslubga oid matnlarda *SHimoliy Farg‘ona kanali - Namangan vohasining hayot nahri // Namanganning hayot nahri, Katta Namangan kanali – Namangan vohasining kumush kamari, Kosonsoy suv ombori – Tog‘ orasidagi dengiz, Norin daryosi va Sirdaryo – Farg‘ona vodiysining oltin kamari, Narpay kanali – Zarafshon vohasining oltin belbog‘i* kabi perifrazaviy nomlar bilan yuritiladi.

Gidronimlarning yasalishi, yasalish usullari o‘zbek tilshunosligida hali keng o‘rganilishi zarur bo‘lgan muammolardan biridir.

“*Teonim”* (yunoncha *teog - xudo (Olloh) + onoma – atoqli ot*) – Ollohning nomi va atributlarining atoqli oti degan ma’noni bildiradi. *“Teonimiya”* esa shunday atoqli otlarning to‘plami, yig‘indisi, *“teonimika”* shunday onomastik ko‘lamga mansub atoqli otlarni o‘rganuvchi soha ma’nosini bildiradi74.

Teonimlar tildagi juda qadimiy lug‘aviy birliklar bo‘lib, ularning paydo bo‘lish davrlari insoniyatning o‘ta ko‘hna dunyodagi diniy qarashlari, animizm, totemizm, tabu, evfemizm singari tasavvurlari bilan bog‘liqdir. Teonimlarning paydo bo‘lishi ko‘p xudolilik va bir xudolilik davrlarini o‘z boshidan kechirgan.

Turkiy teonimlar, ayniqsa uning o‘ta ko‘hna davrlardagi tarixi haqida G.P.Snesaryov, O.A.Suxareva, N.Dыrenkova, M.V.Stebleva, T.D.Bayalieva, N.F.Mokshin kabi olimlarning ishlarida uchraydigan ma’lumotlar qimmatlidir. Masalan, G.P.Snesaryovning maqolasida Araviya qabilalarining qadimiy ilohlari *al-Lot, al-Uzzo, Manot*; YAman ilohlari *Vadd, Suva’*; ko‘hna tarixga mansub bo‘lgan *Ramuza, Axraman, Axura-Mazda,*shuningdek mifik tasavvurlar bilan aloqador *ajdarho, dev // devoh, pari, jinlar*, ularning genezisi, etimologiyasi haqida fikr yuritilgan.

*Alloh (Xudo // Xudoy, Tangri,*[*YAratgan*](https://hozir.org/iqtisodiyotni-fan-sifatida-qarab-uning-ilk-tushuncha-va-tamoyi.html)*, YAzdon, iloh, ilohalar* va bu tushunchalar bilan bog‘liq atributlar haqida tarixiy, badiiy, etnografik, folklorshunoslik, mifologik, qisman tilshunoslik fanlarida kuzatish olib borilsa-da, teonim, teonimiya tushunchasi, uning doirasiga kiradigan aniq lug‘aviy onomastik birliklar, ularning chegarasi va ko‘lami yuzasidan hozircha izchil fikrlar bildirilganicha yo‘q. Nomshunoslik ilmida bu masalani o‘rganishda yo‘l qo‘yilayotgan chalkashliklarni quyidagicha to‘rtga ajratish mumkin: a) bordiyu, teonim tushunchasi va termini ma’nosidan kelib chiqiladigan bo‘lsa, teonimlar doirasiga faqat Alloh nomi, boshqa xil qadimiy iloh va ilohalar nomi kiritilishi lozim; b) ba’zi ishlarda atoqli ot *Alloh (Tangri, YAratgan, Xudo // Xudoy)*, uning turli sifatlari bo‘lmish *sattor, vohid, hamid, jabbor, g‘affor, qodir* va boshqalar teonim sifatida qayd qilinmoqda. Ular atoqli ot deb qaraladigan bo‘lsa, hozirgi imloviy qoidalarga ko‘ra bosh harf bilan yozilmog‘i kerak; v) *Alloh* tushunchasining dubletlari, absolyut sinonimlari bo‘lmish *Olloh // Alloh, Tangri, Xudo // Xudoy, YAzdon* va boshqalar hozirgi vaqtda gohida kichik, gohida bosh harflar bilan yozilmoqda; g) ba’zi ishlarda teonim, teonimiya tushunchasi asl ma’nosiga teskari ravishda har qanday diniy tushuncha va tasavvurlar atoqli otini o‘zida mujassamlashtiruvchi onomastik birlik deb tushunilmoqda. SHunga ko‘ra teonimiya doirasi nihoyatda kengayib, diniy mazmunli tabarruk, muqaddas deb bilinuvchi shaxslar, avliyolar, o‘tmishda sig‘inish ob’ekti bo‘lgan real va noreal (xayoliy, mifologik) sub’ektlar, figuralar nomi ham kiritilmoqda va ular ko‘pincha *agnonim* termini bilan yuritilmoqda.

Ayrim ishlarda teonim va teonimiya doirasi yanada kengroq tushunilib, uning tarkibiga *nekronimlar* - diniy marosimlar bajariladigan joylar nomi (cherkovlar, monastirlar, masjidlar, hatto madrasalar), muqaddas deb bilinib sig‘iniladigan ob’ektlar, narsalar atoqli otlari ham, shartli ravishda, toponimiya ko‘lami hamda teonimiya mikroko‘lamiga kiritilmoqda. Bizningcha, teonim (teonimiya), agnonim (agnonimiya), nekronim (nekronimiya) tushunchalarini, ular doirasiga kiruvchi atoqli otlarni aniq farqlash, chegaralash maqsadga muvofiq bo‘lardi. Teonimlar jonli deb hisoblanuvchi narsalar, ob’ektlar, shaxslar nomi bo‘lsa, nekronimlar qabristonlar, mozorlar, mana shu tipdagi muqaddas joylarning atoqli otlaridir. Mohiyatan teonimlar antroponimlarga, antroponimik ko‘lamga yaqin turadi, agnonimlar va nekronimlar esa jonsiz ob’ektlarning atoqli oti sifatida toponimiya, toponimik ko‘lamga mansubdir. SHunga ko‘ra, agnonim va nekronimlarni teonimiya tarkibiga kiritish mazmunan va mantiqan unchalik to‘g‘ri bo‘lmasa kerak. Jumladan, A.Aslonov o‘z nomzodlik ishida SHofirkon tumani onomastikasiga xos xususiyatlardan biri uning tarkibida anchagina miqdorda nekronimlarning uchrashidir, deb hisoblaydi hamda 131 masjid, 66 mozor, 17 avliyo, 10 qabriston, 2 xonaqo (xonaqoh) nomini to‘playdi. Bunday nekronimlarning umumiy miqdori 230 dan ortiq ekanligini ta’kidlaydi76. SHunga ko‘ra teonim (teonimiya) deyilganda faqat Allohning nomi (nomlari)ni tushunish, agnonim (agnonimiya) deyilganda muqaddas deb bilinuvchi narsalar va shaxslar nomini anglash, nekronimlar deyilganda esa ushbu termin anglatuvchi ma’noga mos ravishda qabrlar, qabristonlar (mozorlar, mozoristonlar), shuningdek ba’zi diniy ob’ektlar nomi (masjid, madrasa, honaqo kabilar)ni tushunish maqsadga muvofiqdir77.

“*Mifonim”* esa afsonalar, ertaklar, [rivoyatlarda uchraydigan](https://hozir.org/aloqa-axborotlashtirish-va-telekommunikatsiya-texnologiyalari.html)*dev, ajdar* singari atoqli otlar, degan ma’noni bildiradi. Ularning yig‘indisi *“mifonimiya”*, shunday onomastik ko‘lamni o‘rganuvchi soha nomi esa *“mifonimika”*dir. SHu bilan bog‘liq holda o‘zbek nomshunosligida keyingi yillarda *“mifozoonim”, “mifotoponim”, “mifofitonim”, “mifoantroponim”* kabi terminlar ham qo‘llanilmoqda78.

Masalan, o‘zbek mifologiyasining obrazlar tizimida afsonaviy qushlar bilan bog‘liq e’tiqodiy qarashlar ham muhim o‘rin tutadi. Ana shunday xayoliy, mifologik qushlardan biri Anqodir. Ko‘pgina folklor asarlarida anqo barcha qushlar afsonaviy ajdodboshisi yoki onasi deb tasavvur qilinadi. SHuningdek, anqo Ko‘hi Qofda yashaydigan afsonaviy qush, barcha qushlarning podshosi degan mifologik qarashlar ham bor. Ayrim o‘zbek xalq ertaklarida anqo ramziy qushlar obraziga o‘xshash mifologik jonzot sifatida namoyon bo‘ladi. Umuman olganda, Anqo obrazi o‘zbek xalq og‘zaki ijodi epik janrlari (mif, afsona, ertak, doston kabi)ning mushtarak badiiy elementlaridan biri bo‘lib, xalqimizning bu qush to‘g‘risidagi e’tiqodiy qarashlari mifologik va epik talqinlar sifatida folklor asarlariga chuqur singib ketgan. Xalq og‘zaki ijodi badiiy an’analarining bevosita ta’sirida o‘zbek mumtoz adabiyotida “anqo” obrazi badiiy timsol sifatida juda ko‘p asarlarda qo‘llanilib kelganligini alohida ta’kidlash lozim79.

“Avesto” asari tarkibida mifonimlar, teonimlar keng qo‘llangan. Masalan, shulardan biri xalqimiz orasida *Jumard qassob, Jonmardi qassob, Gavmard // Gavomard* deb nomlanuvchi va ayrim joylarda qassoblarning piri sifatida e’tirof etiluvchi mifologik personaj ham “Avesto”da mavjud. “Avesto” mifologiyasi o‘zbek folklori obrazlar tizimining shakllanishi va taraqqiyotida muhim o‘rin tutgan. Masalan, Gaya Martan zardushtiylikda er yuzida yashagan birinchi odam sifatida tasavvur qilingan. Asardagi *Gavomard, Gopatshoh, Gilshoh, Qayumars* singari personajlar ham *Gaya Martan* bilan genetik jihatdan aloqador. Jumard haqidagi afsonaning nisbatan tugal varianti etnograf G.P.Snesaryov tomonidan Ko‘hna Urganchdan yozib olingan.

Xorazmdagi *Jumritov (Yumritov)* oronimi ham *Jumard* mifonimi orqali “Avesto” mifologiyasiga bog‘lanadi... *Jumritov* oronimi aslida *Jumarttov* bo‘lib, ko‘p asrlik lisoniy taraqqiyot natijasida hozirgi fonetik holatiga kelib qolgan.

“Avesto”da *Ardvi* suv kultini o‘zida mujassamlashtirgan mifologik daryoning nomidir. Qadimgi mifologiyada suv kulti mo‘l hosil olish g‘oyasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lganligi uchun ham “Avesto”da tasvirlangan muqaddas daryo qut-baraka va suv ma’budasi *Ardvisura Anaxita* obrazida timsollashtirilgan.

Qadimgi ajdodlarimizning mifologik tasavvurlar tizimida suv kulti bilan aloqador syujetlar alohida o‘rin tutadi. Ana shunday mifologik personajlardan biri *Hubbi* obrazidir. SHu mifologik nom bilan bog‘liq ayrim toponimik ob’ektlar ham mavjud. Masalan, Buxoro shahridan 40 km. janubi-g‘arbda *Xoja Ubbi avliyosi*, Jondor tumanidagi Oqshix qishlog‘ida *Sulton Hubbi qadamjosi*, Ohangaron daryosi bo‘ylarida *Erhubbi,* Qamashi tumanidagi *Hubbil tepa*shular jumlasidandir.

Payg‘ambarlarning ismlari teonimlarning asosiy qismini tashkil etadi. *“Payg‘ambar”* so‘zi forscha bo‘lib, “payg‘om” – xabar, “burdan” – keltirmoq, ya’ni “xabar keltiruvchi”, “elchi” ma’nolarini bildiradi. Diniy adabiyotlarda, xususan Qur’on va hadislarda payg‘ambarlarga nisbatan “nabi” va “rasul” so‘zlari qo‘llangan. Qur’onda 28 ta payg‘ambarning nomi qayd etilgan: *Odam, Idris, Nuh, Xud, Solih, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, YOqub, YUsuf, Lut, Ayyub, Zul kifl, SHuayb, Muso, Xorun, Dovud, Sulaymon, YUnus, Ilyos, YAhyo, Zakariyo, Iso, Muhammad, Luqmon, Zulqarnayn.* Qur’ondagi 114 ta suraning 7 tasi payg‘ambarlar nomiga qo‘yilgan: *YUnus – 10-sura, Xud – 11-sura, YUsuf – 12-sura, Ibrohim – 14-sura, Muhammad – 47-sura, Nuh – 71-sura, Inson (Odam) – 76-sura.*

Payg‘ambarlar nomlari, ya’ni teonimlar Qur’on va islom dini orqali turkiy tillarga, jumladan o‘zbek tili lug‘aviy tizimiga ham kirib kelgan. UP-USH asrlardan boshlab bunday teonimlar eski turkiy (o‘zbek) tili antroponimik tizimidan ham mustahkam o‘rin ola boshladi. Payg‘ambarlar ismlarining ko‘pchiligi Qur’onga “Zabur”, “Tavrot”, “Injil” kabi muqaddas kitoblardan o‘tgan. Keyinchalik payg‘ambarlarning ayrim nomlari teonimik antroponimlardan oddiy antroponimlarga aylana boshladi, ya’ni kishilarning oddiy ismlari sifatida keng qo‘llanadigan bo‘ldi. Masalan, 1X-X asrlarda Markaziy Osiyoda hukmronlik qilgan Somoniylar davlatining rahbarlari *Nuh, Ilyos, YAhyo, Ishoq, Hamid, YOqub, Ahmad, Ismoil, Abuibrohim* ismlari bilan nom qozongan edilar.

XP asrdan boshlab bunday teonimik antroponimlar “Qutadg‘u bilik”, “Hibbatul haqoiq”, “Qissasi Rabg‘uzi”, “Boqirg‘on kitobi” kabi turkiy adabiy yodnomalarda ham qo‘llana boshlandi. Alisher Navoiyning “Tarixi anbiyo va hukamo” asari bevosita ana shunday teonimlar tahliliga bag‘ishlangan. Abulg‘ozi Bahodirxonning “SHajarayi turk” asarida juda ko‘plab teonimlar keltirilgan. N.Husanov ana shunday teonimik antroponimlarni tahlil qilishga bag‘ishlangan monografiya yaratdi. Bu ishning asosiy qismi payg‘ambarlar, ularning ajdod-avlodlari, Muhammadning avlod-ajdodlari, xalifalarning nomlari, avliyo va farishtalarning nomlari tahlilini o‘z ichiga oladi.
*Xizr, Luqmon* kabi avliyolar va *Azroil,Jabroil, Isrofil, Mekoil, Munkar, Nakir* singari farishtalarning nomlari ham teonimlar qatoriga kiradi85. SHuningdek, *Azozil, Molik, Uzzo, Uzoyo, Xorut, Morut* kabi antroponimlar ham farishtalarning ismlari bo‘lib, ular ham teonimlar sanaladi.

Toponimlar, antroponimlar va boshqa onomastik [birliklarning transkripsiyasi](https://hozir.org/nutq-uslublari.html), imlosi, ularni bir yozuvdan ikkinchi `o‘tkazish (transliteratsiya qilish) kabi masalalar onomastikaning ilmiy-amaliy muammolaridir. Bu sohada ham o‘zbek onomastikasida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Masalan, E.Begmatov “Kishi nomlari imlosi” (1970), “O‘zbek ismlari imlosi” (ruscha yozilishi masalalari, 1972) nomli kitoblar e’lon qilgan. Adabiyotshunos olim A.Abdug‘afurov “Bobir emas, Bobur” nomli maqolasi bilan shu taxallusning yozilishi bilan bog‘liq har xillikka munosabat bildirgan edi86. X.Nabiev matbuotda “Asl isming nima edi, Kulchaxon” sarlavhali maqola bilan chiqish qildi edi. H.Rahimov “Genrixmi – Xenrixmi?” nomli maqolasida nemis tilidagi atoqli otlarni o‘zbek tiliga transkripsiya qilish bilan bog‘liq masalalar haqida fikr-mulohazalar, takliflarni bildirgan edi. O‘zbek adabiyotshunosligida “Atoiy - Otoiy”, “Navoiy - Navoyi” kabi tahalluslarning imlosi haqidagi munozara ko‘p yillardan buyon davom etmoqda.

Umuman, taxalluslar, ularning ma’nosi, qo‘llanilishi, imlosi kabi masalalar o‘zbek filologiyasida ko‘p yillardan buyon o‘rganilmoqda. Masalan, YO.Ishoqovning Jomiy va Navoiy taxallusli shoirlar, bu taxalluslarning imlosi haqidagi bir necha maqolalari e’lon qilingan. SHoir Oltoy (Bois Qoriev) tomonidan o‘z vaqtida “Adabiy taxalluslar haqida” nomli maqola yozilgan edi. Bu maqolada XX asr boshlarida o‘zbek adabiyotida va vaqtli matbuotida qo‘llangan ikki yuzdan ortiq taxalluslar doimiy, o‘tkinchi va qisqartirilgan taxalluslarga ajratilgan holda alifbo tartibida keltirilgan. Keyinchalik XX asrning 70-yillarida adabiy taxalluslar haqida ikkita kitob maydonga keldi. Bu asarlarda adabiy taxalluslarning imlosi haqida ham muhim fikr-mulohazalar bildirilgan.

Geograf va kartograf olimlar toponimik kartalarda, atlaslarda atoqli otlar, terminlar va qisqartmalarning yozilishiga oid amaliy yo‘riqnomalar ishlab chiqmoqdalar87. Navoiy shahrida o‘tkazilgan “Joy nomlari – xalq tili va ma’naviyatining nodir merosi” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy anjumanidagi tinglangan ma’ruzalarning bir qismi *SHahidmozor // SHohidmozor, Tor-tor mahalla // Totor mahalla, Ko‘tarma ariq // Ko‘tarmaariq, Qayirma ariq // Qayirmaariq, Dehnov // Denov, Navkat // Navqat, Navai // Navoi, Kыzыltepa // Kыzыl-Tepo // Kiziltepo // Kizil tepe, Germaniya // Olmoniya, Rossiya // Rusiya, Evropa // Ovrupo, Sartepo // Sattepo // Saratepa, Zerafshan // Zarafshan // Zarafshon, Konimex // Kenimex // Kanimex*kabi joy nomlari, gidronimlarning imlosi, transkripsiyasi, transliteratsiyasi masalalariga bag‘ishlangan edi.

Ma’lumki, onomastik material har qanday rivojlangan til lug‘at boyligining katta qismini tashkil etadi. SHunga ko‘ra onomastik materialni xuddi tarix, geografiya, astronomiya kabi fanlar singari maxsus o‘rganish talab qilinadi. Bunday o‘rganish o‘rta umumta’lim maktablaridan boshlanishi hamda tizimli ravishda akademik litseylarda, kollejlarda va oliy o‘quv yurtlarida izchil ravishda davom ettirilishi lozim. Onomastik material bo‘yicha dars o‘tish o‘qituvchidan katta tayyorgarlikni, tilning lug‘at tizimida onomastik birliklarning tutgan o‘rnini aniq tasavvur etishni talab qiladi. SHuni inobatga olish lozimki, ona tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti, geografiya, tarix, astronomiya, biologiya, fizika kabi fanlar mazmun-mundarijasi onomastik materialga boyligi bilan ajralib turadi. Onomastik birliklarni maktab, litsey, kollejlarda, oliy o‘quv yurtlarida alohida mavzuiy guruhlar, onomastik ko‘lam va ko‘lamchalar sifatida o‘qitish muammolari ham o‘zbek onomastikasida maxsus o‘rganilishi lozim. Jumladan, akademik litseylar uchun e’lon qilingan “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” darsligida “Nomshunoslik” mavzusini o‘rganish ko‘zda tutilgan. Bu sohada hozircha ayrim maqolalar, ba’zi uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan, xolos.

**Savol va topshiriqlar:**

1. O‘zbek xalq kosmonimiyasi va ilmiy kosmonimiya masalalari.

2. Yulduz [va yulduz turkumlari nomlari](https://hozir.org/tayanch-tushunchalar.html), burj nomlari va selenonimlar haqida tushuncha.

3. Ideonimlar va biblionimlar haqida umumiy tushuncha.

4. O‘zingiz o‘qigan badiiy asar nomlari (ideonimlar)ni izohlang, ularning to‘g‘ri va yoki noo‘rin qo‘yilganligini tushuntiring.

5. Xrononimlar va ularning onomastik birliklar qatorida tutgan o‘rni.

6. Geortonimlar va ularning xrononimlar bilan munosabati.

7.Gidronimlarning boshqa onomastik birliklar qatorida tutgan o‘rni va ular bilan munosabati.

8. Gidronimlarning turlari (etnogidronimlar, antropogidronimlar, gidrooykonimlar, gidrotoponimlar va boshqalar) haqida umumiy tushuncha.

**3-amaliy**

**O‘ZBEK ETNONIMYASI VA UNING ASOSIY MUAMMOLARI (4 soat)**

**REJA:**

1. O‘zbek etnonimikasi va uning o‘rganilish darajasi.
2. O‘zbek etnonimikasi va uning asosiy muammolari haqida.
3. O‘zbek xalqining qabila va urug‘lari tarixiy manbalarda.
4. O‘zbek etnonimlarining grammatik tuzilishi, lug‘aviy xususiyatlari.
5. 92 bovlio‘zbekurug‘vaqabilanomlari, ularningo‘rganilishihaqida.

***Tayanchso‘zvaiboralar:****etnonim, etnonimika, etnonimlashuv, etnotermin, etnotoponim, etnonimiya, etnooykonim, etnoformant.*

Ma’lumki, insoniyat biologik jihatdan bir butun bo‘lsa ham, umumiy sotsiologik qonunlar asosida taraqqiy etib, son-sanoqsiz guruhlarga, to‘plarga bo‘linadi. Kishilar *urug‘, qabila, elat, xalq, millat* kabi uyushmalarga birlashib jamiyatda yashaydi hamda ijtimoiy-foydalimehnatbilanshug‘ullanadi. Shularorasida*qabila*alohidao‘rintutadi. Qabilasinfsizjamiyatdagietnikbirlikbo‘lib, ijtimoiytashkiliyguruh, jamoadir. Elatesakishilarningtiljihatdan, hududiy, iqtisodiyvamadaniybirligibo‘lib, millatdanoldingibosqichdir.

 Millatesakishilarningbarqarortarixiybirligi, umumiyiqtisodiyturmushhamdatil, hududbirligi, madaniyat, ongvapsixologiyaningo‘zigaxosligizaminidaqarortopganijtimoiytaraqqiyotshaklidir.

 EngqadimdanXXasrgachao‘zbeklartarkibigakirgan*barlos, nayman, saroy, qo‘ng‘irot*kabiurug‘vaqabilalar, o‘znavbatida, birqancha*to‘p, tira, shox, avlod, qavm*singaritarmoqlargabo‘linadi. Anashuharbiretnikbo‘linishningo‘znomibor. *To‘p, to‘par, shox, tira, jamoa, toifa, avlod, qavm, urug‘, qabila, elat, xalq, millat*nomlari*etnonimlar*debyuritiladi. *Etnonim*so‘ziyunonchabo‘lib, *ethnos – xalq + onoma atoqliot*so‘zlaridantashkiltopgan. Harqandayetnos (urug‘, qabila, elat, xalq, millatvaboshqalar)ningnomi, birtildamavjudetnonimlarmajmui, yig‘indisi, ro‘yxati*etnonimiya,*nomshunoslikning, shuningdektarix, etnografiyafanlariningetnonimlarnitadqiqqiluvchisohasiesa*etnonimika*debyuritiladi[[12]](#footnote-13).

 Etnonimlarnio‘rganishbilantilshunoslik, tarix, etnografiya, geografiyakabibirqatorfanlarshug‘ullanadihamdaularnichuqurroqtadqiqetishxalqvamillatningkelibchiqishi, etnogenezinianiqlashgayordamberadi.

Urug‘, qabilanomlari – etnonimlarasta-sekinlikbilano‘shajamoayashaydiganhududnomigaaylanibqoladi. Bunga*etnotoponim*deyiladi. Ba’zanetnonimlarasosidaqaysihududdaqandayurug‘yokiqabilavakillariyashaganliginibilishmumkin. Masalan, O‘zbekistonhududiningbirqanchajoylarida*Jaloyir*deganqishloqlarbor. Aslidajaloyirurug‘ivakillariOhangaronhavzasihamdaXo‘jandatroflaridaX1-XShasrlardayashaganlar. 1375 yildajaloyirqabilasivakillariAmirTemurgaqattiqqarshilikko‘rsatganiuchununingfarmonibilanjaloyirliklarsarkardasiqatletiladihamdabuqabilavakillariturlihududlargako‘chiribyuboriladi. Anashundankeyinfaqatjaloyirlaremas, balkiularningqo‘lostidagietnikguruhlarhamxuddishundaynombilanatalgan.

 O‘zbeketnonimlarinio‘rganishsohasidaI.I.Umnyakov, K.Shoniyozov, B.Ahmedov, A.Asqarovkabitarixchiolimlar, X.Doniyorov, S.Qoraev, E.Begmatov, T.Nafasov, N.Oxunov, A.Turobov, K.Marqaev, N.Begalievkabitilshunosolimlarko‘pginaishlarniamalgaoshirganlar. Masalan, K.Shoniyozovning “Ketnicheskoyistoriiuzbekskogonaroda” (1974), “O‘zbekxalqiningshakllanishjarayoni” (2001), B.Ahmedovning “O‘zbekulusi” (2002) kabiasarlarinashretilgan. N.A.Baskakov “Igorjangnomasi” asarida*topchak, tatran, mogut, ovar*kabibirqatorturkiyetnonimlarborliginianiqlab, ularningetimologiyasinio‘rgangan[[13]](#footnote-14). AkademikA.Asqarovning “O‘zbekxalqiningetnogenezivaetniktarixi” nomliasaritarixyo‘nalishidagitalabalaruchuno‘quvqo‘llanmasisifatidatavsiyaetilgan[[14]](#footnote-15).

X.Doniyorovning “O‘zbekxalqiningshajaravashevalari” asariikkiqismdaniborat. Dastlabbuasardao‘zbekxalqiningqabilavaurug‘nomlariM.Koshg‘ariyning “Devonulug‘otitturk”, Rashididdinning “Jome’uttavorix”, AlisherNavoiy, Abulg‘oziBahodirxonasarlaridaqo‘llanishihaqidaqiziqarlima’lumotlarkeltiriladi. Asarningkeyingibobidao‘zbeketnonimlarihaqidaqo‘lyozmamanbalarda, tilshunoslikkaoidtadqiqotlardabildirilganfikrlartahlilqilinadi[[15]](#footnote-16). S.Qoraevning “Etnonimika” risolasidaetnonimvaetnotoponimlarningshakllanishihamdaularningma’nosihaqidafikr-mulohazalarbildirilgan[[16]](#footnote-17). Shuningdek, M.Mamedovning “Xalqnomlarijoynomlarida” (1981), U.Sanaqulovning “”O‘zbekxalqininghamdatiliningtarkibtopishivanomlanishi” (1991), G‘.Abdurahmonovning “O‘zbekxalqivatiliningshakllanishihaqida” (1999), Z.Ziyotovning “Turonqavmlari” (2008), A.Turobovning “Samarqandetnonimvaetnooykonimlari” (2004), A.Shukurovning “O‘zbek” atamasiningkelibchiqishihaqida” (2010) singariasarlarhamo‘zbeketnonimikasimuammolaritahliligabag‘ishlangan.

N.Begalievning “O‘zbeketnonimlaritarixidan” nomliasarida 92 bovlio‘zbekurug‘lariro‘yxati (23-25-betlar), qo‘ng‘irotqabilasivauningurug‘larishajarasi (51-56-betlar) berilganhamdabirqanchaturkiyurug‘vaqabilanomlariningetimologiyasigadoirqiziqarlima’lumotlarkeltirilgan[[17]](#footnote-18).

K.MarqaevJanubiyO‘zbekistonhududimateriallariasosidao‘zbektilietnonimlarininglisoniytadqiqiniamalgaoshirdi[[18]](#footnote-19). Bunomzodlikishiningbirinchibobi “Etnonimlarningonomastiktizimdagio‘rni” debnomlangan. Keyingibobdaetnonimlarningma’noviy-mavzuiytasnifiyoritilgan. Engmuhimi, buqismdahoziriste’moldanchiqqan, tushunarsizayrimetnonimlarningetimologiktahliliberilgan. Masalan:

*Yobu* – qabilavaurug‘nomibo‘lib, buso‘zoddiyjaydariotma’nosinibildirgan. O‘zbekdostonlarida*“Yobidema, shuottulporekande”*misralariningqo‘llanilishihambuningdalilidir. Otnomikeyinchaliketnosnomigaaylangan.

*Bahrin* – buso‘zqadimiyturkiytildakattayirtqichqush, lochinningbirturima’nosinibildirgan, uniqo‘lgao‘rgatilib, ovchilikdafoydalanilgan, keyinchalikbuso‘zhametnosnomibo‘libqolgan.

K.Marqaevishiningoxirgiuchinchibobidaetnonimlarninggrammatiktuzilishivayasalishxususiyatio‘rganilgan. O‘zbeketnonimiyasidaginomlarningkattaqisminitub, soddaetnonimlartashkiletadi. Shubilanbirgaetnonimlarorasidato‘p (*boyto‘p, badalto‘p*kabi), to‘da (*saroyto‘da, bekto‘da*kabi), bachcha (*gulbachcha, jilonbachcha*kabi), tuvg‘on (*qarshidantuvg‘on, devonadantuvg‘on*kabi), tirnoq (*ko‘ktirnoq, oqtirnoq*kabi), bosh (*jortibosh, olmabosh*kabi), o‘g‘il (*besho‘g‘il, ucho‘g‘il*kabi), boy (*bozortuxum, ustatuxum*kabi), kalla (*chorkalla, qorakalla*kabi), qora (*qorakaltak, qorako‘z*kabi), oq (*oqmang‘it, oqtelpak*kabi), besh (*beshbola, beshkal*kabi), yetti (*yettiuyli, yettiurug‘*kabi), uch (*uchqora, uchuruv // uchurug‘*kabi), ola (*olato‘p, olachopon*kabi) singariikkikomponentli, sintaktikusulbilanhosilbo‘lganetnonimlarhambor.

 Umumanolganda, turkiytillardagi, jumladanO‘zbekistonnningbarchahududlaridagietnonimikboylikniatroflichato‘plashvatadqiqqilishfaqattilshunoslikfaniuchunemas, balkixalqtarixi, etnografiyasi, madaniyativama’naviyatiuchunkattailmiy-nazariyvailmiy-amaliyahamiyatkasbetadi.

**adabiyotlar:**

1. Aytmuratov D. Tyurkskie etnonimi. – Nukus, 1986. – 234 c.

2. Ishayev A. Mang‘it so‘zining etimologiyasi haqida // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1958. – №2. – B.63-65.

3. Yo‘ldoshev T. “Ilonli” etnonimi to‘g‘risida // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2001. – №1. – B.62-63.

4. Nafasov T. O‘zbek urug‘ va qabilalarining nomlanishida tamg‘aning roli // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2006. – №2. – B.70-73.

5. Otajonova A. Kerayit etnonimi haqida // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1995. – №3. – B.59-62.

6. Otajonova A. Xorazm etnonimlarining ayrim fonetik xususiyatlari // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1995. – №5. – B.40-42.

7. Sarsenbekov A. Turkiy toponimlarda “qang‘li” etnonimi // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2000. – №5. – B.68-70.

8. Faxriddinov A. Etnonimlar tarixidan // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1998. – №1. – B.79-81.

9. Shoniyozov K. Qang‘ davlati va qang‘lilar. – Toshkent: Fan, 1990. – 168 b.

10. Qorayev S. Etnonimika. – Toshkent: O‘zbekiston, 1979. – 23 b.

11. Qorayev S. Toponimika. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. – 320 b.

**Nazoratsavollari:**

 1. Etnonimlarvaularningboshqaonomastikbirliklarqatoridatutgano‘rni.

 2. Etnonimlarningo‘rganilishidaB.Ahmedov, K.Shoniyozov, A.Asqarov, X.Doniyorov, G‘.Abdurahmonov, U.Sanaqulov, M.Mamedovkabiolimlarningo‘rni.

 3. Etnonimlarningo‘rganilishidaS.Qoraev, N.Begaliev, A.Turobov, K.Marqaevkabiolimlarninghissasi.

**4-seminar**

**O‘ZBEK ETNONIMYASI(2 soat)**

**REJA:**

1. O‘zbek etnonimikasi va uning o‘rganilish darajasi.
2. O‘zbek etnonimikasi va uning asosiy muammolari haqida.
3. O‘zbekxalqiningqabilavaurug‘laritarixiymanbalarda.
4. O‘zbeketnonimlarininggrammatiktuzilishi, lug‘aviyxususiyatlari.
5. 92 bovlio‘zbekurug‘vaqabilanomlari, ularningo‘rganilishihaqida.

***Tayanchso‘zvaiboralar:****etnonim, etnonimika, etnonimlashuv, etnotermin, etnotoponim, etnonimiya, etnooykonim, etnoformant.*

Ma’lumki, insoniyatbiologikjihatdanbirbutunbo‘lsaham, umumiysotsiologikqonunlarasosidataraqqiyetib, son-sanoqsizguruhlarga, to‘plargabo‘linadi. Kishilar*urug‘, qabila, elat, xalq, millat*kabiuyushmalargabirlashibjamiyatdayashaydihamdaijtimoiy-foydalimehnatbilanshug‘ullanadi. Shularorasida*qabila*alohidao‘rintutadi. Qabilasinfsizjamiyatdagietnikbirlikbo‘lib, ijtimoiytashkiliyguruh, jamoadir. Elatesakishilarningtiljihatdan, hududiy, iqtisodiyvamadaniybirligibo‘lib, millatdanoldingibosqichdir.

 Millatesakishilarningbarqarortarixiybirligi, umumiyiqtisodiyturmushhamdatil, hududbirligi, madaniyat, ongvapsixologiyaningo‘zigaxosligizaminidaqarortopganijtimoiytaraqqiyotshaklidir.

 EngqadimdanXXasrgachao‘zbeklartarkibigakirgan*barlos, nayman, saroy, qo‘ng‘irot*kabiurug‘vaqabilalar, o‘znavbatida, birqancha*to‘p, tira, shox, avlod, qavm*singaritarmoqlargabo‘linadi. Anashuharbiretnikbo‘linishningo‘znomibor. *To‘p, to‘par, shox, tira, jamoa, toifa, avlod, qavm, urug‘, qabila, elat, xalq, millat*nomlari*etnonimlar*debyuritiladi. *Etnonim*so‘ziyunonchabo‘lib, *ethnos – xalq + onoma atoqliot*so‘zlaridantashkiltopgan. Harqandayetnos (urug‘, qabila, elat, xalq, millatvaboshqalar)ningnomi, birtildamavjudetnonimlarmajmui, yig‘indisi, ro‘yxati*etnonimiya,*nomshunoslikning, shuningdektarix, etnografiyafanlariningetnonimlarnitadqiqqiluvchisohasiesa*etnonimika*debyuritiladi[[19]](#footnote-20).

 Etnonimlarnio‘rganishbilantilshunoslik, tarix, etnografiya, geografiyakabibirqatorfanlarshug‘ullanadihamdaularnichuqurroqtadqiqetishxalqvamillatningkelibchiqishi, etnogenezinianiqlashgayordamberadi.

Urug‘, qabilanomlari – etnonimlarasta-sekinlikbilano‘shajamoayashaydiganhududnomigaaylanibqoladi. Bunga*etnotoponim*deyiladi. Ba’zanetnonimlarasosidaqaysihududdaqandayurug‘yokiqabilavakillariyashaganliginibilishmumkin. Masalan, O‘zbekistonhududiningbirqanchajoylarida*Jaloyir*deganqishloqlarbor. Aslidajaloyirurug‘ivakillariOhangaronhavzasihamdaXo‘jandatroflaridaX1-XShasrlardayashaganlar. 1375 yildajaloyirqabilasivakillariAmirTemurgaqattiqqarshilikko‘rsatganiuchununingfarmonibilanjaloyirliklarsarkardasiqatletiladihamdabuqabilavakillariturlihududlargako‘chiribyuboriladi. Anashundankeyinfaqatjaloyirlaremas, balkiularningqo‘lostidagietnikguruhlarhamxuddishundaynombilanatalgan.

 O‘zbeketnonimlarinio‘rganishsohasidaI.I.Umnyakov, K.Shoniyozov, B.Ahmedov, A.Asqarovkabitarixchiolimlar, X.Doniyorov, S.Qoraev, E.Begmatov, T.Nafasov, N.Oxunov, A.Turobov, K.Marqaev, N.Begalievkabitilshunosolimlarko‘pginaishlarniamalgaoshirganlar. Masalan, K.Shoniyozovning “Ketnicheskoyistoriiuzbekskogonaroda” (1974), “O‘zbekxalqiningshakllanishjarayoni” (2001), B.Ahmedovning “O‘zbekulusi” (2002) kabiasarlarinashretilgan. N.A.Baskakov “Igorjangnomasi” asarida*topchak, tatran, mogut, ovar*kabibirqatorturkiyetnonimlarborliginianiqlab, ularningetimologiyasinio‘rgangan[[20]](#footnote-21). AkademikA.Asqarovning “O‘zbekxalqiningetnogenezivaetniktarixi” nomliasaritarixyo‘nalishidagitalabalaruchuno‘quvqo‘llanmasisifatidatavsiyaetilgan[[21]](#footnote-22).

X.Doniyorovning “O‘zbekxalqiningshajaravashevalari” asariikkiqismdaniborat. Dastlabbuasardao‘zbekxalqiningqabilavaurug‘nomlariM.Koshg‘ariyning “Devonulug‘otitturk”, Rashididdinning “Jome’uttavorix”, AlisherNavoiy, Abulg‘oziBahodirxonasarlaridaqo‘llanishihaqidaqiziqarlima’lumotlarkeltiriladi. Asarningkeyingibobidao‘zbeketnonimlarihaqidaqo‘lyozmamanbalarda, tilshunoslikkaoidtadqiqotlardabildirilganfikrlartahlilqilinadi[[22]](#footnote-23). S.Qoraevning “Etnonimika” risolasidaetnonimvaetnotoponimlarningshakllanishihamdaularningma’nosihaqidafikr-mulohazalarbildirilgan[[23]](#footnote-24). Shuningdek, M.Mamedovning “Xalqnomlarijoynomlarida” (1981), U.Sanaqulovning “”O‘zbekxalqininghamdatiliningtarkibtopishivanomlanishi” (1991), G‘.Abdurahmonovning “O‘zbekxalqivatiliningshakllanishihaqida” (1999), Z.Ziyotovning “Turonqavmlari” (2008), A.Turobovning “Samarqandetnonimvaetnooykonimlari” (2004), A.Shukurovning “O‘zbek” atamasiningkelibchiqishihaqida” (2010) singariasarlarhamo‘zbeketnonimikasimuammolaritahliligabag‘ishlangan.

N.Begalievning “O‘zbeketnonimlaritarixidan” nomliasarida 92 bovlio‘zbekurug‘lariro‘yxati (23-25-betlar), qo‘ng‘irotqabilasivauningurug‘larishajarasi (51-56-betlar) berilganhamdabirqanchaturkiyurug‘vaqabilanomlariningetimologiyasigadoirqiziqarlima’lumotlarkeltirilgan[[24]](#footnote-25).

K.MarqaevJanubiyO‘zbekistonhududimateriallariasosidao‘zbektilietnonimlarininglisoniytadqiqiniamalgaoshirdi[[25]](#footnote-26). Bunomzodlikishiningbirinchibobi “Etnonimlarningonomastiktizimdagio‘rni” debnomlangan. Keyingibobdaetnonimlarningma’noviy-mavzuiytasnifiyoritilgan. Engmuhimi, buqismdahoziriste’moldanchiqqan, tushunarsizayrimetnonimlarningetimologiktahliliberilgan. Masalan:

*Yobu* – qabilavaurug‘nomibo‘lib, buso‘zoddiyjaydariotma’nosinibildirgan. O‘zbekdostonlarida*“Yobidema, shuottulporekande”*misralariningqo‘llanilishihambuningdalilidir. Otnomikeyinchaliketnosnomigaaylangan.

*Bahrin* – buso‘zqadimiyturkiytildakattayirtqichqush, lochinningbirturima’nosinibildirgan, uniqo‘lgao‘rgatilib, ovchilikdafoydalanilgan, keyinchalikbuso‘zhametnosnomibo‘libqolgan.

K.Marqaevishiningoxirgiuchinchibobidaetnonimlarninggrammatiktuzilishivayasalishxususiyatio‘rganilgan. O‘zbeketnonimiyasidaginomlarningkattaqisminitub, soddaetnonimlartashkiletadi. Shubilanbirgaetnonimlarorasidato‘p (*boyto‘p, badalto‘p*kabi), to‘da (*saroyto‘da, bekto‘da*kabi), bachcha (*gulbachcha, jilonbachcha*kabi), tuvg‘on (*qarshidantuvg‘on, devonadantuvg‘on*kabi), tirnoq (*ko‘ktirnoq, oqtirnoq*kabi), bosh (*jortibosh, olmabosh*kabi), o‘g‘il (*besho‘g‘il, ucho‘g‘il*kabi), boy (*bozortuxum, ustatuxum*kabi), kalla (*chorkalla, qorakalla*kabi), qora (*qorakaltak, qorako‘z*kabi), oq (*oqmang‘it, oqtelpak*kabi), besh (*beshbola, beshkal*kabi), yetti (*yettiuyli, yettiurug‘*kabi), uch (*uchqora, uchuruv // uchurug‘*kabi), ola (*olato‘p, olachopon*kabi) singariikkikomponentli, sintaktikusulbilanhosilbo‘lganetnonimlarhambor.

 Umumanolganda, turkiytillardagi, jumladanO‘zbekistonnningbarchahududlaridagietnonimikboylikniatroflichato‘plashvatadqiqqilishfaqattilshunoslikfaniuchunemas, balkixalqtarixi, etnografiyasi, madaniyativama’naviyatiuchunkattailmiy-nazariyvailmiy-amaliyahamiyatkasbetadi.

**adabiyotlar:**

1. Aytmuratov D. Tyurkskie etnonimi. – Nukus, 1986. – 234 c.

2. Ishayev A. Mang‘it so‘zining etimologiyasi haqida // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1958. – №2. – B.63-65.

3. Yo‘ldoshev T. “Ilonli” etnonimi to‘g‘risida // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2001. – №1. – B.62-63.

4. Nafasov T. O‘zbek urug‘ va qabilalarining nomlanishida tamg‘aning roli // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2006. – №2. – B.70-73.

5. Otajonova A. Kerayit etnonimi haqida // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1995. – №3. – B.59-62.

6. Otajonova A. Xorazm etnonimlarining ayrim fonetik xususiyatlari // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1995. – №5. – B.40-42.

7. Sarsenbekov A. Turkiy toponimlarda “qang‘li” etnonimi // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2000. – №5. – B.68-70.

8. Faxriddinov A. Etnonimlar tarixidan // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1998. – №1. – B.79-81.

9. Shoniyozov K. Qang‘ davlati va qang‘lilar. – Toshkent: Fan, 1990. – 168 b.

10. Qorayev S. Etnonimika. – Toshkent: O‘zbekiston, 1979. – 23 b.

11. Qorayev S. Toponimika. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. – 320 b.

**Nazoratsavollari:**

 1. Etnonimlarvaularningboshqaonomastikbirliklarqatoridatutgano‘rni.

 2. Etnonimlarningo‘rganilishidaB.Ahmedov, K.Shoniyozov, A.Asqarov, X.Doniyorov, G‘.Abdurahmonov, U.Sanaqulov, M.Mamedovkabiolimlarningo‘rni.

 3. Etnonimlarningo‘rganilishidaS.Qoraev, N.Begaliev, A.Turobov, K.Marqaevkabiolimlarninghissasi.

**4-amaliy**

**ONOMASTIK KO‘LAM TUSHUNCHASI HAQIDA (4 soat)**

**Reja:**

1. Onomastik ko’lam tushunchasi

2. Atoqli va turdosh otlarning o’rganilishi

3. O‘zbek onomastikasi makroko‘lami

Ma’lumki, bizni o‘rab olgan borliq, moddiy olam nihoyatda murakkab, boy, serqirra, rang-barang bo‘lib, uni tashkil qilgan narsa va hodisalar mohiyati, holati, shakli, ko‘rinishi va vazifasiga ko‘ra bir-biridan farqlanadi. *“Turdosh ot”* termini bilan yuritiluvchi so‘zlar mana shu xususiyatlardan bir qisminigina, ot kategoriyasigi kiruvchilarnigina ifodalashga xizmat qiladi. Kishilar o‘zlari yashab turgan hududdagi daryolar, ko‘llar, buloqlarni va ularni tashkil etuvchi har bir daryo, har bir ko‘l, har bir buloqni bir-biridan farqlash uchun ularni alohida-alohida nomlar bilan atagan. Masalan: *Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Nil, Oyko‘l, Baykal ko‘li, Toshbuloq, Qo‘tirbuloq, Marjonbuloq, Zirabuloq* kabilar. Bundan ko‘rinadiki, atoqli otlar narsa va hodisalarni, ob’ektlarni yakkalab, donalab atash zaruriyati tufayli yuzaga keladi. Bunday zaruriyat bo‘lmaganda esa kishilar muloqot jarayonida ularga berilgan umumiy nomdan foydalanish bilan kifoyalanishadi. Masalan: *Mamlakatimizda daryolar ko‘p. Bizning viloyatimizda ko‘llar, buloqlar anchagina bor* kabi.

Shuni unutmaslik zarurki, insoniyat tafakkurining gultoji uning umumlashtirish qobiliyatidir. Agar shunday umumlashtirish qobiliyati bo‘lmaganda, [har qanday til million](https://hozir.org/adabiyotlar-tahlili.html), milliardlab so‘zlardan, grammatik vositalardan iborat supermurakkab va tushunarsiz hodisaga aylanardi. Demak, narsa va hodisalarga yakkalab, donalab atoqli ot bilan nomlash o‘ziga xos zaruriy ehtiyoj va qonuniyat natijasi sanaladi.

Tilshunoslikda atoqli otlarga nisbatan turdosh otlar ancha mukammal va atroflicha o‘rganilgan. Atoqli otlarga nisbatan bunday munosabat quyidagi sabablar bilan bog‘liq:

a) atoqli otlar turdosh otlar kabi lug‘aviy ma’noga ega emas, tushuncha ifodalamaydi, deb tushunish hamda atoqli otni to‘laqonli so‘z emas, balki ramziy, shartli belgi deb hisoblash;

b) atoqli otning til birligi sifatidagi o‘rnini, nutqdagi funksional xususiyatini etarli baholamay olmaslik;

v) tildagi atoqli otlarning barcha ko‘rinishlari etarli va to‘liq o‘rganilmaganligi;

g) atoqli ot materiallarining kam tadqiq qilinib, munosib ravishda ilmiy baholanmaganligi;

d) atoqli otlarni tadqiq etishning murakkabligi, uning bir qator fanlar (tarix, geografiya, etnografiya, arxeologiya kabilar) bilan bog‘liqligi;

e) atoqli otlarni tadqiq qilishning nazariy asoslari fanda etarli ravishda belgilanmaganligi va boshqalar.

Ma’lum bir tildagi atoqli otlarning barcha mavjud tiplari va hajmini aniqlab olish, o‘sha tildagi atoqli otlar doirasini, ular tarqalgan onomastik maydonni bilib olishga ko‘maklashadi. Bu muammo onomastikaga oid tadqiqotlarda “onomastik ko‘lam” (onomasticheskoe prostranstvo) nomi bilan yuritiladi. Dastlab onomastikaga oid ilmiy adabiyotlarda bu termin “toponimik ko‘lam” (toponimicheskoe prostranstvo) sifatida V.N.Toporov tomonidan qo‘llangan edi12. Keyinchalik A.V.Superanskaya o‘z ishlarida “onomastik ko‘lam”, “toponimik ko‘lam” terminlaridan keng foydalandi13. A.V.Superanskaya o‘z ishida “onomastik ko‘lam” atamasining onomastika ilmi uchun juda qulayligini “toponimik ko‘lam” misolida quyidagicha izohlaydi: “Bu termin (ya’ni “toponimicheskoe prostranstvo” termini – B.Y.) nomlar va nomlangan ob’ektlarning ma’lum makonda joylashishi, ya’ni ularning bir-biridan alohida holda mavjud bo‘lishi va bu ularning er yuzi, shuningdek, undan tashqarida ekanligini ko‘zda tutishi jihatidan ham qulaydir”14. Bundan ko‘rinadiki, “onomastik ko‘lam” deyilganda biror konkret tildagi atoqli otlarning umumiy majmui, yig‘indisi tushuniladi. A.V.Superanskayaning fikriga ko‘ra, “onomastik ko‘lam bu muayyan bir xalq tilida real mavjud hamda taxminiy va xayoliy ob’ektlarni nomlash uchun qo‘llanadigan atoqli otlar yig‘indisidir”15.

Agar biz ana shu ta’rifdan kelib chiqib, o‘zbek onomastikasiga murojaat qiladigan bo‘lsak, o‘zbek tilining onomastik ko‘lamini shu tildagi barcha atoqli ot tiplari, ko‘rinishlarining majmui tashkil qiladi16.

“Onomastik ko‘lam” tushunchasi tor va keng ma’nolarga ega. Negaki, har bir tilning onomastik ko‘lamini tashkil qiluvchi kichik ko‘lamlar va ko‘lamchalar mavjud. SHu sababli olimlar tilning umumiy onomastik ko‘lamini s u p e r k o‘ l a m (eng katta ko‘lam) deb nomlamoqdalar.

Onomastik ko‘lamning yuqorida keltirilgan tasnifi shartli xarakterga ega. CHunki tilning onomastik tizimini tashkil etadigan turli tip atoqli otlarning o‘zaro aloqalari ham, ularni ifoda etuvchi jarayonlar ham ko‘p qirrali va murakkabdir. Masalan, konkret onomastik birliklarning har biri (masalan: *Jizzax, Samarqand, Ishtixon* – oykonim; *Oqdaryo, Zarafshon, Qorasuv* – gidronim, *Azimbek, Behzod, Gulbahor* – antroponim, *CHo‘lpon, Zuxal* – kosmonim kabilar) tilning super onomastik ko‘lami bilan uni tashkil etuvchi atoqli ot tipi sifatida bevosita bog‘lanadi hamda uning tarkibiga kiradi. Shu bilan birga bu birliklar super onomastik ko‘lam bilan birga o‘zi mansub bo‘lgan makro va mikro onomastik ko‘lamlavr orqali ham bog‘lanadi, negaki bu kichik ko‘lamlar mohiyatan super onomastik ko‘lamga mansubdir.

Har qanday tilning onomastik tizimi, jumladan o‘zbek tilining ham onomastik tizimi miqdoran g‘oyat ko‘p qirrali, hajman ulkan, nominativ-funksional xususiyatiga ko‘ra o‘zaro farqlanuvchi, shu bilan birga, bir-biri bilan muayyan bog‘liqlik xususiyatiga egadir. Tilning leksik boyligini konkret lug‘aviy birliklar tashkil etganidek, tilning onomastik fondini onomastik leksika tarkibiga kiruvchi konkret atoqli otlar tashkil etadi. Onomastik birlik deyilganda aslida konkret atoqli ot nazarda tutiladi.

Ozarbayjon olimi A.Gurbanov ozarbayjon tilining onomastik birliklar (“vohidlar”)i qatoriga antroponimlar, etnonimlar, toponimlar, gidronimlar, zoonimlar, kosmonimlar, ktematonimlarni kiritgan edi18. Hatto A.Gurbanov onomastik birliklar tilning mustaqil birligi bo‘lgani uchun, ularni o‘rganuvchi onomokalogiya (yoki onomastika) ham xuddi leksikologiya, semasiologiya kabi tilshunoslikning mustaqil [sohasi deb hisoblagan edi](https://hozir.org/sitsiliyada-qullar-qozgoloni-agrar-masala-rim-respublikasining.html)19. Onomastik birlikda quyidagi uchta xususiyat namoyon bo‘ladi: a) “onomastik birlik” termini biror yakka atoqli otni ifodalabkeladi: *Muhabbat* (ism), *Go‘zal* (ism), *Dang‘ara* (toponim), *Beshkent* (toponim), *Mushtariy* (yulduz nomi), *“Mushtum”* (jurnal nomi, ideonim) kabilar; b) onomastik birlik nominativ-funksional xususiyatiga ko‘ra biror guruhga birlashuvchi nomlar majmuini ifodalaydi: toponimlar, zoonimlar, kosmonimlar, urbonimlar kabi; v) onomastik birlik onomastika doirasida umuman atoqli ot tushunchasini anglatadi.

Umuman, onomastik birliklarni belgilash, tadqiq qilish darajasi milliy tillar tilshunosligida har xil saviyadadir. Shuni aniq namoyon qilish maqsadida E.Begmatov, YA.Avloqulov o‘z onomastik ko‘lam haqidagi ikkinchi maqolalarida 47 ta onomastik birlik nomining 27 muallif va ilmiy to‘plamda qanday qayd qilinganligini ko‘rsatish maqsadida ikkita jadval keltirganlar20. Mana shu jadvalda ko‘rsatilgan 22 ta onomastik makroko‘lam materiallari o‘zbek tili misolida ma’lum darajada o‘rganilgan, xolos21. Lekin onomastik ko‘lamlarning aksariyati o‘zbek tilida ixcham va yaxlit termin sifatida o‘z nomiga ega emas. Bu masalalarni tadqiq etish o‘zbek nomshunosligi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Bundan ko‘rinadiki, o‘zbek tilining onomastik ko‘lami nihoyatda murakkab va keng hajmli tushuncha sanaladi. O‘zbek tilidagi barcha makroko‘lam, mikroko‘lam va ko‘lamchalarga kiruvchi atoqli ot materiallarini sinchiklab to‘plash, ularning nominativ, motivatsion, funksional xususiyatlarini tadqiq qilish o‘zbek nomshunosligining dolzarb muammolaridan biridir. Bunday keng ko‘lamli tadqiqot onomastika sohasi uchun faqat nazariy emas, balki ulkan amaliy ahamiyat kasb etadi. CHunki bunday ilmiy ishning natijalari tilimiz lug‘at boyligining g‘oyat murakkab va serqirraligini namoyish qiladi, tabiiy-jug‘rofiy ob’ektlarni nomlash ishini ilmiy asoslarda olib borishga yaqindan yordam beradi, o‘zbek xalqi tarixi, madaniyati, ma’naviyati hamda tilining teran ildizlarini chuqurroq anglab etishimiz uchun boy material manbai bo‘lib xizmat qiladi.

**O‘zbek onomastikasi makroko‘lami**

1.Nomga ega makroko‘lamlar: antroponimiya, zoonimiya, teonimiya, toponimiya, kosmonimiya, fitonimiya, xrononim, ideonim, anemonim, xrematonim, politonim, ergonim, faleronim, dignitonim, poreyonim, mifonimiya, stratonim, gemeronim.

2. Hali nomi aniq belgilanmagan makroko‘lamlar: a) bayramlar, yubileylar va boshqa xil tantanalar, marosimlar atoqli oti; 2) ba’zi yirik tarixiy tadbirlar: kampaniyalar, urushlar, harbiy va salib yurishlari va b. atoqli oti; 3) siyosiy, mafkuraviy va b. xil uyushmalar, jamoalar atoqli oti.

 Ushbu onomastik makroko‘lam materiallari o‘zbek nomshunosligida turli darajada o‘rganilgan. Chunonchi, o‘zbek tilidagi toponimlar (ayniqsa, oykonimm, gidronimlar), antroponimlar nisbatan qoniqarli o‘rganilganligi tufayli ularni ifoda qiluvchi terminlar ma’nosi ma’lum darajada tushunarli. Ammo tilga olingan makroko‘lamlarga kiruvchi atoqli otlarning aksariyati o‘zbek tilshunosligida hali o‘z tadqiqotchilarini kutmoqda.

 Makroko‘lamlarning ko‘pchiligi o‘zining shaklan qisqa, yaxlit bir so‘zga teng nomiga ega. Afsuski, onomastik ko‘lamlaring aksariyati o‘zbek tilida mana shu kabi ixcham, yaxlit bir termin sifatida qabul qilish mumkin bo‘lgan muxtasar nomlarga ega emas. To‘g’ri, ba’zi ishlarda gidronim terminini ”suvnom”, toponimni “joynom” kabi kalkalashga intilishlar uchraydi. Ammo bular me’yoriy termin sifatida shakllanib yetganicha yo‘q. Shu sababli onomastik makroko‘lamlarni ifoda etuvchi terminlarni o‘zbek tilida so‘z birikmasi yoki ma’noni kengroq shaklada ifodalaydigan iboralar bilan talqin qilishga to‘g’ri keladi. Masalan, politonim-davlat ramzlarining atoqli oti, zoonim-zotli hayvonlarga qo‘yilgan maxsus laqab nomlar yoki hayvonlar atoqli oti va b. Mana shunday sabablarga ko‘ra o‘zbek onomastikasida onomastik makroko‘lamlar hozircha baynalmilal xusuiyatga ega terminlar bilan yuritilmoqda va ular anglatuvchi ma’nolar quyidagicha:

 **Teonimiya**-Ollohning nomi va atributlarini ifoda qiluvchi atoqli otlar va uning majmui.

 **Demononim**- iblis, shayton; jin kabilarga berilgan maxsus nomlar.

 **Mifonomiya**-ertak, epopeya, xalq dostonlari, afsonalarda uchraydigan xayoliy, afsonaviy atoqli otlar, ularning majmui.

 **Anemonim-**tabiat stixiyalari (bo‘ron, shamol, tayfun, siklon va b. ga berilgan atoqli otlar.

 **Ideonim**- xalq tarixi uchun ahamiyatli bo‘lgan ba’zi tarixiy hujjatlar, asarlarning atoqli oti.

 **Fitonimiya**- yakka holda olib nomlangan bir dona o‘simlik va daraxtlar atoqli oti.

 **Politonim-** davlat ramzlari (bayroq, tamg’a, emblema va shu xil atributlar)ining atoqli oti.

 **Ergonim**- faoliyat yuzasidan uyushgan kishilar jamoasi, shuningdek, muassasa, tahskilot va korxonalar atoqli oti.

**Faleronim**-har qanday orden, medal, ko‘krak nishonlari, tojlar va sh.k. atoqli oti.

 **Dignitonim**-faxriy unvonlar, mansablar va sh.k. atoqli oti.

 **Kosmonim-** kosmik fazoda joylashgan samoviy ob’ektlarning atoqli oti.

 **Stratonim**- geologik formatsiyalar, gorizontlar va ularning qismlariga berilgan atoqli ot.

 **Poreyonim**-har qanday transport vositasining bir nusxa( dona) siga berilgan atoqli ot.

 **Gemeronim**-matbuot organlari (gazeta, jurnal, byulleten va b. ning atoqli oti.

 **Xrematonim**-xalq tarixi, madaniyati uchun ahamiyatli bo‘lgan noyob qurollar, asbob-uskunalar, san’at va musiqa asarlarining bir donasiga berilgan atoqli ot.

 **Xrononim-** tarixiy davrlar, bosqichlarning atoqli oti.

 O‘zbek tili onomastikasi superko‘lamini tashkil qiluvchi keltirilgan makroko‘lamlar bir-biridan ularga kiruvchi atoqli otlarning tiplari va hajmiga ko‘ra farqlanadi. Makroko‘lamning hajman salmoqdorlari antroponimiya, toponimiya, nekronimiya, ilmiy, badiiy, san’at asarlarining atoqli otlari ko‘lamidir. Ularga nisbatan, masalan, politonim, faleronim, dignitonim, anemonim va b. hajman salmoqli emas.

 Shuni qayd etish kerakki, keltirilgan makroko‘lamlarning har biri o‘z navbatida o‘zlaridan hajman kichiq bo‘lgan mikroko‘lamlarga bo‘linadi, ya’ni ular mana shu mikroko‘lamlardan tashkil topadi.

**Savol va topshiriqlar:**

1. Onomastik ko‘lam tushunchasi

2. Super ko‘lam tushunchasi

3. O‘zbek onomastikasi makroko‘lami

4. O‘zbek tili onomastikasi superko‘lamini tashkil qiluvchi keltirilgan makroko‘lamlarni sanab bering.

**5-seminar**

**O‘ZBEKGIDRONIMIKASI (2 soat)**

1. **“**Gidronim”, “gidronimiya”, “gidronimika” atamalari, ularningasosiymohiyati.
2. O‘zbekgidronimlariningo‘rganilishdarajasi.
3. O‘zbekgidronimikasivauningasosiymuammolari.
4. O‘zbekgidronimlariningnomlanishtamoyillari.
5. O‘zbekistongidronimlariorasidao‘zvao‘zlashganqatlamhaqida.
6. O‘zbekistongidronimlarininggrammatikstrukturasivayasalishxususiyatlari.
7. O‘zbekistonhududidagiayrimmakrogidronimlarvamikrogidronimlarningetimologiktahlilihaqida.

***Tayanchso‘zvaiboralar:****gidronim, gidronimika, gidronimika, gidronimlashuv, gidrotoponim, gidronimikatlas, gidronimikindikator, gidronimikasos*

Gidronimso‘zi (yunoncha*hudor* – suv + *onoma* – atoqliot) suvlikdagiharqanday (tabiiyvasun’iy) ob’ektlarningatoqlioti, toponimturima’nolarinibildiradi. Respublikamizhududida*daryo, soy, ariq, kanal, jilg‘a, irmoq, buloq, sharshara, sardoba*kabisuvob’ektlarijudakengtarqalgan. Jumladan, Farg‘onavodiysida 6500 gayaqindaryo, soy, jilg‘alar, Zarafshondaryosiningo‘rtaoqimida 120 gayaqinsoylar, Qashqadaryoda 3120, Surxondaryodaesa 2200 danortiqdaryo, soy, jilg‘alarborligianiqlangan[[26]](#footnote-27). ShubilanbirgahozirgivaqtdaO‘zbekistonda 53 suvombori, 41 GES, 1456 nasosstansiyasi, 140 mingkm.gayaqinzovurlar, 30 mingkm.danko‘proqichkitarmoqkanallariqurilgan, ular 4,3 mln. gektaryermaydoninisug‘orishuchunxizmatqiladi[[27]](#footnote-28). Busuvob’ektlariningbarchasio‘zatoqlinomi – gidronimigaega.

 O‘zbekgidronimiyasisohasidagiizlanishlarjuda qadimiyva uzoqtarixga ega. Masalan, S.Qoraevo‘ziningtoponimiklug‘atlarida toponimlarbilanbirga juda ko‘plabgidronimlarninghamizohinikeltirgan. X.Hasanovning “O‘rta Osiyojoynomlaritarixidan” (1965), “Yertili” (1977), “Geografiknomlarsiri” (1985) kabibirqancha asarlarida gidronimlarizohimasalasihamo‘rganilganedi. Masalan, olim*Tuyatortarkanali, To‘palangdaryosi, ko‘liXubbon*singarigidronimlarningetimologiyasigadoirqiziqarlidalillarnikeltiradi[[28]](#footnote-29). N.Oxunov “Toponimlarva ularningnomlanish xususiyatlari” nomlirisolasidadaryonomlari (*Amudaryo, Sirdaryo, Qoradaryo, Oqdaryo, Zarafshon*kabi), suvomborlarinomlari (*Kattaqo‘rg‘onsuvombori, Chorvoqsuvombori*kabi), kanalnomlari (*JanubiyMirzacho‘lkanali, Ulug‘norkanali, Narpaykanali, Log‘onkanali*kabi), soynomlari (*Ohaklisoy, Qizilsoy, Sho‘ralisoy, Chodaksoy*kabi), ko‘lnomlari (*Orqako‘l, Devonko‘l, Oqchako‘l*kabi), buloqnomlari (*Qo‘tirbuloq, Qayroqchibuloq, Beshbuloq, Oqbuloq*kabi), ariqnomlari (*Jiydaariq, Sho‘rariq, Chinorariq*kabi), quduqnomlari (*Toshquduq, Qizilquduq, Otquduq*kabi), hovuznomlari (*Toshhovuz, Molhovuz*kabi), zovurnomlari (*Ko‘kzovur, Qorayog‘zovur*kabi), to‘g‘onvaquvurnomlari (*Qumto‘g‘on, Beshquvur, Toshquvur*kabi) singarigidronimik ob’ektlarnitasnifetadihamda bundaygidronimlarning ayrimlarinietimologikjihatdantalqinqiladi. Masalan, *Bulung‘ur*kanaliningnomi asosida mo‘g‘ulcha so‘zyotadi. Ya’ni*bulung‘ur*so‘ziningma’nosi*loyqa suv*demakdir. *Arashonbuloq*gidroniminingbirinchikomponentidagi*arashon*so‘zisanskritchabo‘lib, *“shifobaxsh, iliq”*ma’nolarinibildiradi. Shungako‘ra*Arashonbuloq*gidronimi*“shifobaxshbuloq”, “issiqbuloq”*ma’nolariniifodalaydi. *Ulug‘nor*gidroniminingikkinchiqismidaqo‘llangan*“nor”*so‘ziarabcha*“nahr” (daryo)*so‘ziningmahalliyaholitalaffuzidagifonetikvariantidir. Shungako‘ra*Ulug‘nor*gidronimi*“kattakanal”*ma’nosinibildiradi. Yoki*Sangzor*daryosinomitojikcha*sang – tosh*va o‘rin-joyma’nosinibildiruvchiqo‘shimchadantarkibtopganbo‘lib, *“toshli er, toshloq”*ma’nosiniifodalaydi[[29]](#footnote-30).

O‘zbekgidronimiyasibo‘yicha dastlabkitadqiqot “Samarqandviloyatigidronimlari” (lisoniytahlil) debnomlanadi[[30]](#footnote-31). Bunomzodlikdissertasiyasiuchbobdaniboratbo‘lib, uningdastlabkibobi “Gidronimikatamalar” tahliligabag‘ishlangan. IshningkeyingiboblariesaSamarqandviloyatidialektva shevalarida uchrovchigidronimlarningleksik, semantik, morfologikva etimologiktahlilinio‘zichigaoladi. N.Begalievkeyinchalike’lonqilgan “Samarqandtoponimiyasi” nomliasariningalohidabobi “Gidronimlar – suvnomlaridemak” debnomlangan. Buasarda*Darg‘omarig‘i, Jo‘yiArziz, ObiMashhad, Chorjo‘yarig‘i, Shahobarig‘i, Korizquduq, Qo‘shquduq*kabigidronimlarningetimologiyasigadoirma’lumotlarkeltirilgan[[31]](#footnote-32).

O‘zbekgidronimiyasibo‘yicha ikkinchiyiriktadqiqotN.Uluqovningmonografiyasidir[[32]](#footnote-33). Olimkeyinchalikanashumonografiyaasosidatayyorlangandoktorlikdissertatsiyasinimuvaffaqiyatlihimoyaqildi[[33]](#footnote-34).

Shuningdek, A.Muhammadjonov, M.Turdibekov, A.Otajonova kabiko‘plabtadqiqotchilarningishlarida ayrimgidronimlarning xususiyatlarga doirmuhimkuzatishlarkeltirilgan. Masalan, T.Nafasovo‘ziningmaqolalarida *“jili”, “qashqa”*formantligidronimlarningpaydo bo‘lishi, etimologiyasihaqida o‘zkuzatishlarinibayonqilganedi[[34]](#footnote-35). Gidronimlarfilolog olimlardantashqarijuda ko‘plabgeograflar, tarixchilarvaetnograflartomonidano‘rganibkelinmoqda. Masalan, A.Juvonmardiev “XU1-X1X asrlarda Farg‘onada er-suvmasalalariga doir” nomli asarida *Norin, Sirdaryo, Shahrixon, Dalvarzin, Andijonsoy*kabibirqancha gidronimlarningshakllanishihaqida fikrbildirganedi[[35]](#footnote-36). Y.Qosimovesa Namanganvohasiningsug‘orilishtarixidan” nomli asarida o‘sha viloyatdagi*Qalmiqariq, Bog‘ish, Qurama, Mamay, Beshatmon, Ko‘kjar*kabitarixiyqabila, urug‘nomlaribilanatalganariqlar, *Boyariq* (hozirgi*Namangansoy*), *Eshonbobokanali, Yangiariq, Mutagan, Xonariq*kabiboshqao‘nlabsuvob’ektlariningnomlanishihaqida fikryuritgan[[36]](#footnote-37).

Gidronimlarma’lumbirsuv ob’ektlariga nombo‘larekan, bunda nisbiyliktamoyiliga ham amalqilinadi. Ya’nibunga ko‘ra gidronimik ob’ektlarning xususiyatlario‘sha gidronimlarda to‘la o‘z aksinitopmaganbo‘ladi. Masalan, Buxoro viloyatiningShofirkontumanida *Kattajilvon, Kichikjilvon*degan ariqlarbor. Bu ariqlarnomitarkibidagi*jilvon*so‘zitoponimdir. Bu ob’ektga yaqinbo‘lgan ariqlarninomlashuchuno‘sha toponim oldidan*katta*va *kichik*so‘zlariqo‘llangan. Yoki*JanubiyFarg‘ona kanali, JanubiyMirzacho‘lkanali*kabigidronimlarhaqida hamshundayfikrni aytishmumkin.

Suv ob’ektlariga nomqo‘yishda uningbelgi, xususiyatlari asosida yuzaga kelganziddiyatyoki oppozitsiyahaminobatga olinadi. Masalan, *Shirinbuloq, Qo‘tirbuloq*va boshqalar.

Gidronimlarshakljihatdansodda-tub, sodda-yasama, qo‘shma va birikmali xususiyatlarga ega bo‘ladi. Masalan, *Qorasuv, Qoradaryo, Oqdaryo*kabigidronimlartarkibiikkiqismdaniboratqo‘shma so‘zlardir. Lekinshubilanbirga ayrimgidronimlarningtarkibiytuzilishinihozirgidavrga ko‘ra aniqbelgilabbo‘lmaydi. Masalan, Namanganda *Qarg‘aliko‘l, To‘ng‘izo‘ldi, Qorachig‘ay*kabi ariqnomlaribor. Ularningshakllanishi, etimologiyasihaqida turli xilqarashlarmavjud. Shuningdek, O‘zbekistonhududida juda ko‘plabetnogidronimlarmavjud: *Xitoyariq, Farg‘ona arig‘i, Qirg‘izbuloq, Qipchoqariq*gidronimlarishularjumlasidandir.

BundantashqariO‘zbekistonhududidagi ayrimgidronimlar antropogidronimshaklidadir: *Toshboboarig‘i, Jo‘raxo‘ja bulog‘i, Jo‘yimahmud, Jabborsoy*kabilar. Bundantashqarigidronimlarning ayrimlari agrogidronimlarshaklidadir: *Xonariq, Xo‘jaobod, Eshonariq*kabilar.

Gidronimlarningetimologiyasijuda ko‘p olimlarniqiziqtiribkelmoqda va gidronimlarningkelibchiqishiga doir xalqetimologiyasibilanbirgaturlixililmiy-etimologikkuzatishlarbayonqilinmoqda. Masalan, Farg‘ona viloyatida *Qizariq*degan ariqbor. Bugidronimningkelibchiqishiga aslida*qiz*so‘ziningboshqa ma’nosi – “Balandtog‘ningquyoshtushmaydiganjoyi” deganma’nosi asosbo‘lgan. *Qizariq*so‘zitarkibidagibirinchikomponent aslida *qizil*bo‘lgan, keyinchalikbuso‘ztarkibidagi*–il*qo‘shimchasitushibqolgan[[37]](#footnote-38).

Gidronimlarningetimologiyasitahlilqilinarekan, olimlarmorfologik, derivasion, semantik, tarixiyva dialektalogiktamoyillarga asoslanibishtutmoqdalar. Masalan, *Rezaksoy*degangidronimtarkibidagi*“rez”*so‘zi*mayda ushoq, joy*deganma’nonibildiradi. *Tutak*kanalningnomihaqida hamturli xilqarashlarbor. ShulardanN.Rahmonning “O‘zbekistonningko‘hna turkiyrunyozuvlari” nomlikitobida ta’kidlanishicha, bugidronim*tutak-tutuk*so‘zidan olinganbo‘lib, *“harbiyma’muriyatboshlig‘i”*deganma’nonibildiradi. N.Uluqovesa bugidronimningkelibchiqishinifors-tojiktilidano‘zlashgan*to‘tak*so‘ziga bog‘laydi. Uningma’nosi*“paxtadanipyigirishda ishlatiladiganqovoqnaycha”*dir[[38]](#footnote-39). Ayrimgidronimlarperifrazaviynomlanishxususiyatigaega. Masalan, badiiyvapublitsistikuslubgaoidmatnlarda*ShimoliyFarg‘onakanali - Namanganvohasininghayotnahri // Namanganninghayotnahri, KattaNamangankanali – Namanganvohasiningkumushkamari, Kosonsoysuvombori – Tog‘orasidagidengiz, NorindaryosivaSirdaryo – Farg‘onavodiysiningoltinkamari, Narpaykanali – Zarafshonvohasiningoltinbelbog‘i*kabiperifrazaviynomlarbilanyuritiladi.

Gidronimlarningyasalishi, yasalishusullario‘zbektilshunosligida halikengo‘rganilishizarurbo‘lganmuammolardanbiridir.

**5-amaliy**

O‘ZBEK ONOMASTIK LEKSIKOGRAFIYASI

MUAMMOLARI (4 soat)

Reja:

1. Onomastik leksikografiya tushunchasi.

2. O‘zbek tilshunosligida hozirgi kunga qadar yaratilgan onomastik lug‘atlar:

a) antroponimik lug‘atlar;

b) toponimik lug‘atlar;

d) etnonimik lug‘atlar;

e) onomastik terminlarning izohli lug‘ati;

 *Tayanch so‘z va iboralar:leksikografiya, lug‘atshunoslik, onomastik lug‘at, ismlar lug‘ati, antroponimik lug‘at, taxalluslar lug‘ati, toponimik lug‘at, joy nomlari lug‘ati, o‘quv toponimik lug‘ati, maktab toponimik lug‘ati, mifonimlar lug‘ati, etnonimlar lug‘ati, geografik nomlar lug‘ati, onomastik terminlar lug‘ati, kosmonimlar lug‘ati, ideonimlar lug‘ati, xrononimlar lug‘ati.*

 Leksikografiya yoki lug‘atshunoslik tilshunoslikning lug‘at tuzish ishi bilan shug‘ullanuvchi va u bilan bog‘liq masalalarni, lug‘atlarning turlarini o‘rganuvchi sohasidir. Lug‘at deb so‘z va iboralarning ma’lum maqsad bilan to‘plangan, tartibga solingan, kitob yoki boshqa shakldagi to‘plamiga aytiladi. Lug‘atlar turli maqsadlarda tuzilgani uchun uning turlari juda ko‘p. Lug‘atlarning bir turi onomastik lug‘atlar deb nomlanadi, chunki bunday lug‘atlarda toponim, gidronim, oykonim, antroponim, oronim, urbonim, etnonim, kosmonim kabi onomastik birliklar alifbo tartibida keltirilib, ularning ma’nosi izohlanadi, orfografik normasi qayd etiladi. SHuni ham inobatga olish lozimki, o‘n ikki jildlik “O‘zbek milliy ensiklopediyasi” (2001-2006)da, to‘rt tomlik “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati” (1983-1985)da va boshqa bir qator leksikografik manbalarda gidronim, toponim, antroponim kabi onomastik birliklarga izoh berilgan. Masalan, “O‘zbek milliy ensiklopediyasi”ning birgina 5-jildida *Konimex (5-bet), Koson (61), Kosonsoy (62), Kosontov* (65)*, Ko‘ktepa* (175), *Ko‘kcha* (176), *Labihovuz ansambli* (206) kabi toponimlar, *Kosonsoy suv ombori* (63), *Ko‘ksaraksoy* (173), *Ko‘ksaroysoy* (173), *Ko‘ksuv* (174) kabi gidronimlar, *Kosonsoy jome masjidi (63), Kuyukmozor qabristoni* (160), *Ko‘k gumbaz masjidi* (167), *Ko‘kaldosh madrasasi* (169) singari nekronimlar, *Mahmud Koshg‘ariy* (77), *Sulton Muhammad Hofiz Toshkandiy Ko‘hakiy-Kuykiy* (201) kabi antroponimlarga izoh berilgan. Lekin bunday lug‘atlar maxsus onomastik lug‘atlar sirasiga kirmaydi.

 O‘zbek tilshunosligida hozirgi kunga qadar yaratilgan onomastik lug‘atlarni quyidagicha guruhlarga ajratish mumkin:

 1. Antroponimik lug‘atlar. Bunday lug‘atlarda kishi ismlari, laqablar va taxalluslar izohlanadi. Antroponimik lug‘atlarning yaratilishida prof.E.Begmatovning hissasi katta. CHunki olimning “Kishi nomlari imorsi” (1970), “O‘zbek ismlari imlosi” (1972), «Literaturnыe imena i familii uzbekskix avtorov v russkoy transkripsii» (hammuallif: U.Bahromova, 1981), “Ism chiroyi” (1994) kabi bir qator asarlarida erkaklar ismi va ayollar ismi ro‘yxati ilova tarzida keltirilgan edi. SHu kunga qadar e’lon qilingan antroponimik lug‘atlarga quyidagilarni kiritish mumkin:

 1.1. Menajiev YA., Azamatov X., Abdurahmonov D., Begmatov E. Ismingizning ma’nosi nima? – Toshkent: Fan, 1968. – 100 b.

 Bu lug‘at 1964 yilda nashr etilgan “Ismingizning ma’nosi nima?” asarining qayta ishlangan, to‘ldirilgan ikkinchi nashridir. Asarning “So‘z boshi” qismi (4-30-betlar)da kishi nomlarining kelib chiqishi, nom qo‘yish odatlari va usullari haqida qiziqarli ma’lumotlar keltirilgan. Ishning asosiy qismi “Ismlarning izohli lug‘ati” (31-99-betlar)dan iborat. Bu qismda kishi ismlarining qaysi tildan o‘zlashganligi ko‘rsatilib, ularning ma’nosi qisqa izohlangan. Lug‘atdan namuna:

Maqsum // Maqsuma – arab. taqsim qilingan, ulashilgan (60).

Nazokat – arab. ozodalik, soflik, poklik (65) kabilar.

 1.2. Begmatov E. O‘zbek ismlari. – Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1991. – 208 b.

 Bu kitobda 13 mingga yaqin o‘zbekcha ismlar jamlangan. Ular yosh ota-onalarga ism tanlashga yordam beribgina qolmay, kishilarga hujjat yozib beradigan, davlat tili (o‘zbek tili)da ish yuritadigan mahkamalar xodimlariga ismlarni imlo jihatdan to‘g‘ri yozishda qo‘l keladi. Asar “Tahririyatdan” (3-7-betlar), “Lug‘atning tuzilishi” (8-12-betlar), “O‘zbekcha ismlar imlosiga oid qaydlar” (13-18-betlar), “Erkaklar ismi” (19-126-betlar), “Ayollar ismi” (127-188-betlar), “Davlat tili va ism-familiya tanlash huquqi” (189-199-betlar) qismlaridan iborat. Bu lug‘atda erkaklar va ayollar ismlarining oddiy ro‘yxati keltirilgan, ya’ni bu ismlarning ma’nosi izohlanmagan. Lug‘atdan namuna:

Erkaklar ismi: Ayollar ismi:

*G‘aniboy Zilola*

 *G‘anisher Mastona*

 *G‘ulomjon Muhabbat*

 *Habibulla Ozoda*  kabilar.

 1.3. Begmatov E.A. O‘zbek ismlari ma’nosi. Z-nashr. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2010. – 608 b.

 O‘zbek ismlari nihoyatda rang-barang bo‘lib, ular mazmunan boy va tarixiy xususiyatga ega. Bu lug‘atda o‘zbek xalqi orasida qo‘yilib kelinayotgan 14600 ga yaqin ismlar jamlangan. Lug‘atning asosiy maqsadi ismlarning ma’nosini ko‘rsatish hamda ota-onalarga yangi tug‘ilgan farzandlari uchun o‘zlariga ma’qul bo‘lgan ismlarni tanlashga yordam berishdan iboratdir. SHu bilan birga bu lug‘at o‘zbek ismlarining kirillitsa va lotin yozuvida yozilishida har bir kishiga, qolaversa, rasmiy idora xodimlariga ko‘mak berib, bu borada qo‘llanma vazifasini bajarib kelmoqda. Lug‘at “Nashriyotdan” (3-4-betlar), “Lug‘atning tarkibi va tuzilishi” (5-6-betlar), “Alloh ismlari” (7-11-betlar), “Ismlar lug‘ati” (12-582-betlar), “Ismlar tarkibida doimo takror holda keluvchi ba’zi so‘zlar ma’nosi” (582-586-betlar), “O‘zbek ismlari etnografiyasi” (587-594-betlar), “Ism va familiyalar tanlashning ayrim muammolari” (595-604-betlar), “Foydalanilgan adabiyotlar” (605-bet) qismlarini o‘z ichiga oladi. Kitob oxirida uning muallifi E.A.Begmatovning hayoti va ilmiy-ijodiy faoliyati haqidagi qisqacha ma’lumotlar ilova qilingan (606-bet). Lug‘atdan namuna:

Uyg‘un, Uyg’un (o‘z.) – kelishgan, kelishimli; kutilgan, orzu qilingan (442).

Xiromon, Xiromon (ft.-o‘z.) – chiroyli bo‘yli, bo‘yi-basti kelishgan, xushqad; nozik, latif (462).

Xolbeka, Xolbeka (ft.-o‘z.) – badanida xol bilan tug‘ilgan, beklar avlodiga mansub qiz (463) kabilar.

 2. Toponimik lug‘atlar. Bunday lug‘atlarda joy nomlari, geografik nomlar, qisman suv inshooatlari nomlari (gidronimlar) izohlanadi, ularning adabiy-orfografik jihatdan me’yoriy ko‘rinishlari qayd qilinadi. O‘zbek lug‘atshunosligida toponimik lug‘atlarning juda ko‘p turlari yaratilgan. SHuning uchun biz bu o‘rinda bunday lug‘atlarning ayrimlari haqida ma’lumotlar keltirish bilan cheklanamiz.

 2.1. Do‘simov Z., Egamov H. Joy nomlarining qisqacha izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1977. – 174 b.

 2.2. Qoraev S. Geografik nomlar ma’nosi. – Toshkent: O‘zbekiston, 1978. - 203 b. Bu lug‘at S.Qoraevning “Geografik nomlar ma’nosini bilasizmi?” (Toshkent, O‘zbekiston, 1970. – 190 b.) nomli lug‘atining to‘ldirilgan, qayta ishlangan ikkinchi nashridir. Lug‘atda joy nomlarini o‘rganadigan toponimika fani haqida qisqacha tushuncha berilgan qa mamlakatimizdagi ko‘pgina toponimlar, ya’ni geografik nomlarning kelib chiqishi – etimologiyasi bayon qilingan; ayrim toponimlarning birinchi marta qaysi tarixiy manbada tilga olinganligi ko‘rsatilgan, shuningdek urug‘-qabilalar nomlari bilan atalgan toponimlar – etnotoponimlar alohida qayd etilgan. Asar “Avtordan” (3-5-betlar), “Toponimika haqida tushuncha” (6-23-betlar), “Lug‘at” (24-189-betlar), “Toponimikaga oid terminlar” (190-197-betlar), “Qisqartmalar” (198-203-betlar) qismlarini o‘z ichiga oladi. Lug‘atdan namuna:

Toshkechik – qishloq. Andijon viloyati Izboskan, Xo‘jaobod tumanlari. Daryoning shu eridan kechib o‘tsa bo‘lishiga ishora (124).

To‘g‘onbuloq – Jizzax viloyati Baxmal tumanidagi buloq. Buloq etagi to‘g‘on qurib to‘silgani uchun shunday nom olgan (131) kabilar.

 2.3. Nafasov T. O‘zbekiston toponimlarining izohli lug‘ati (Janubiy O‘zbekiston hududlari materiallari asosida). – Toshkent: O‘qituvchi, 1988. – 288 b.

 2.4. O‘rinboev B. Jizzax toponimlarining ta’biri. – Samarqand, 2007. – 80 b. Bu lug‘at dastlab “Jizzax viloyati toponimlari” nomi bilan 1992 yilda Jizzaxda e’lon qilingan edi. Asarda mustaqillik sharofati bilan Jizzax viloyat toponimlarida ro‘y bergan o‘zgarishlar inobatga olinib, ularning ta’biri (ma’nosi)ni izohlashga harakat qilingan. Asar “Kirish” (3-6-betlar), “Lug‘at” (7-77-betlar), “Adabiyotlar” (78-79-betlar) qismlaridan iborat. Lug‘atdan namuna:

Arishli – Jizzax, Forish tumanlaridagi qishloq. Qangli qabilasining tarkibida arishli degan urug‘ nomi bilan atalgan (9).

Ashshakkeldi – Forish tumanidagi qishloq. Ug‘uzlarda ashak – etak, past, quyi demakdir. Demak, toponim etakdan kelganlar qishlog‘i degan ma’nodadir (10) kabilar.

 2.5. O‘rinboev B. Asrlardek barhayot nomlar (Samarqand viloyati toponimlari izohi). – Samarqand: Zarafshon, 2003. – 281 b. Bu lug‘at dastlab “Samarqand viloyat toponimlarining izohi” nomi bilan nashr etilgan edi (Samarqand: SamDCHTI nashri, 1997. – 202 b.). Asar “Muqaddima” (3-11-betlar) va “Lug‘at” (12-280-betlar) qismlarini o‘z ichiga oladi. “Muqaddima” qismida viloyat toponimlarining o‘ziga xos xususiyatlari, uning tarixiy ildizlari haqida so‘z yuritilgan hamda lug‘atning tuzilishi, tarkibi haqida ma’lumot berilgan. Lug‘atdan namuna:

Boshcho‘rash - Payriq tumanidagi qishloq. Zarafshon vodiysidagi o‘zbek qipchoqlarning bir urug‘i cho‘rash deb atalgan. Etnonim oykonimga o‘tgan. Lotin: *Boshcho’rash* (40).

Jabi – Jomboy tumanidagi qishloq. Jabi yobu – yobi – yabu – yabo shaklida qo‘llaniladi. Jabi (yobi) o‘zbek millati tarkibiga kirgan qadimiy elat, qabila. Ular Zarafshon vodiysida yashaganlar. Paxtachi tumanidagi Niyoz jobi, Eshmat jobi nomlari ham shu o‘zakdan. Lotin: *Jabi* (70) kabilar.

 2.6. Qoraev S. O‘zbekiston viloyatlari toponimlari. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2005. – 240 b. Asar “So‘zboshi” (3-4-betlar), “Toshkent shahri toponimlari” (5-41-betlar), “Andijon viloyati toponimlari” (42-51-betlar), “Buxoro viloyati toponimlari” (52-65-betlar), “Jizzax viloyati toponimlari” (66-78-betlar), “Navoiy viloyati toponimlari” (79-90-betlar), “Namangan viloyati toponimlari” (91-99-betlar), “Samarqand viloyati toponimlari” (100-121-betlar), “Sirdaryo viloyati toponimlari” (122-124-betlar), “Surxondaryo viloyati toponimlari” (125-134-betlar), “Toshkent viloyati toponimlari” (135-155-betlar), “Farg‘ona viloyati toponimlari” (156-163-betlar), “Xorazm viloyati toponimlari” (164-176-betlar), “Qashqadaryo viloyati toponimlari” (177-188-betlar), “Qoraqalpog‘iston toponimlari” (189-200-betlar), “Etnonimlar ma’nosi” (201-209-betlar), “Toponimikaning kodlari” (210-221-betlar), “Xotima” (222-223-betlar), “Adabiyotlar ro‘yxati” (223-238-betlar) qismlarini o‘z ichiga oladi. Bu asarda Toshkent shahri, har bir viloyat va Qoraqalpog‘iston hududining geografik joylashuvi, toponimlarining o‘ziga xos xususiyatlari qisqacha yoritilib, shu hududga oid toponimlarning qisqacha lug‘ati keltirilgan. Lug‘atdan namuna:

Buvayda – qishloq. Buvayda tumani markazi. SHoh Jamolning singlisi *Bibi Xuvaydo* nomi bilan atalgan deyishadi. Qo‘qon xonligi arxivida *Bibi Ubayda* shaklida tilga olingan (159).

SHirinlar – qishloq. YAngibozor tumani. *SHirin* – o‘zbeklar tarkibidagi urug‘ (175) kabilar.

 2.7. O‘rinboev B., Xoliqov O. Maktab toponimik lug‘ati. – Samarqand, 2004. – 92 b. Bu asarda U-1X sinflar ona tili va adabiyot darsliklarida uchraydigan joy nomlari to‘planib, ular alifbo tartibida keltirilgan, ularning ma’nosi imkoniyat darajasida izohlangan. Asar “Kirish” (3-6-betlar), “Lug‘at” (7-88-betlar), “Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati” (89-91-betlar) qismlaridan iborat. Lug‘atdan namuna:

Dehqonobod (P, 82; 1U, 9) – tuman va qishloq. Toponim *deh +qon +obod* qismlaridan iborat bo‘lib, u tojikcha *deh – qishloq, qon – qoon - hoqon, ya’ni qishloq hokimi* demakdir.

 Dehqonobod – dehqonlar o‘zlashtirib, obod qilgan joydagi qishloq ma’nosidadir (33).

Kattaqo‘rg‘on (1, 96; P, 83) – shahar. Toponim *katta* va *qo‘rg‘on* so‘zlaridan tarkib topgan bo‘lib, u *katta shahar, katta qal’a; tepalikdagi shahar, tepadagi istehkom* degan ma’nodadir (41) kabilar.

 2.8. Nafasov T., Nafasova V. O‘zbek tili toponimlarining o‘quv izohli lug‘ati (maktab o‘quvchilari, kollej va litsey talabalari uchun). – Toshkent: “YAngi asr avlodi”, 2007. – 88 b. Asar “Toponimlar – xalq ijodi, til mulki, tarix ko‘zgusi” deb nomlanuvchi “Kirish” (4-6-betlar), “Lug‘atning tuzilishi” (7-9-betlar), “Lug‘at” (10-81-betlar) qismlaridan iborat. Bu lug‘at birinchi o‘quv toponimik lug‘at sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Lug‘atdan namuna:

Batosh – qishloq. O‘zbek xalqining *batosh* qabila-urug‘i vakillari bunyod qilgan qishloq (13).

Degrez – mahalla. *Degrez* (f-t) qozon quyuvchi. *Degrez* qozon, tovoq kabi uy-ro‘zg‘or buyumlarini quyuvchi temirchi. Degrezlik bilan shug‘ullanuvchi hunarmandlar mahallasi (20) kabilar.

 2.9. Nafasov T. Qashqadaryo qishloqnomasi (Qashqadaryo viloyati qishloqlari nomining tadqiqi). – Toshkent: “Muharrir” nashriyoti, 2009. – 432 b. Bu asarda asosan Qashqadaryo viloyatidagi 1500 dan ortiq zamonaviy shahar, qishloq, mahalla nomlari tahlil qilingan. Asar “So‘zboshi” (3-8-betlar), “Qishloq nomlari – ijtimoiy ehtiyoj mahsuli” deb nomlangan “Kirish” (8-36-betlar), “Qishloq nomlari talqini” deb nomlanuvchi “Lug‘at” (37-415-betlar), “Adabiyotlar ro‘yxati” (416-427-betlar) qismlaridan iborat. Kitob oxirida shoir Xolmuhammad Hasanning “Qashqadaryo” deb nomlangan qasidasi (429-430-betlar) ham o‘rin olgan. Lug‘atdan namuna:

SHerali // Sherali - G‘uzor tumanidagi shaharcha (2009). Tarkibi sher (f-t)+ali (a). SHerali ismli kishi dastlab hovli, qo‘rg‘on qurib, qishloq tashkil bo‘lishiga asos solgan, chorvachilik bilan shug‘ullangan, badavlat, boy, obro‘yli kishi bo‘lgan. Qishloq shu kishining ismi bilan atalgan. Xalifa Alini jasurligi, dovyurakligi uchun sherga o‘xshatgan va olloh sheri deb atagan. Qovchinlarning sherali degan urug‘i bo‘lgan degan mulohaza ham mavjud (322).

Eshonquduq // Eshonquduq - G‘uzor tumanidagi qishloq. Tarkibi eshon+quduq. Dastlab quduq nomi bo‘lgan. Quduq yonida tashkil qilingan qishloq ham shu nom bilan atalgan. Eshon – o‘tmishda din odami, dindorlar orasida katta obro‘ga ega bo‘lgan shaxs, unvon, kishi ismi. Eshonquduq – Eshon ismiga ega bo‘lgan kishi qazdirgan quduq (yonidagi qishloq), eshon unvonli kishi qazdirgan quduq atrofidagi qishloq (335) kabilar.

 2.10. Normurodov M., Nafasov T. CHiroqchinoma (Qashqadaryo viloyati CHiroqchi tumani qishloqlari nomining tadqiqi). - Toshkent: “Muharrir” nashriyoti, 2010. – 168 b. Bu asarda CHiroqchi tumani hududida hozir mavjud bo‘lgan, manbalarda qayd qilingan, xalq xotirasida saqlangan 270 ga yaqin qishlog‘u mahallalar, tarixiy obidalar, qadamjolar, xalq hayotida amaliy ahamiyat kasb etgan turli ob’ektlar nomi lisoniy, ma’naviy-ma’rifiy va tarixiy jihatdan tahlil qilingan. Asar “So‘z boshi” (3-11-betlar), “Qishloqlar nomi – azaliy va moddiy ma’naviyat olami” deb nomlangan “Kirish” (12-20-betlar), “Qishloq nomlari talqini” deb nomlangan “Lug‘at” (21-162-betlar), “Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati” (163-bet) qismlaridan iborat. Kitob oxiridan shoir O‘roz Haydarning “CHiroqchi qasidasi” (164-165-betlar) ham o‘rin olgan. SHunisi muhimki, bu asar tarkibida talqin qilinayotgan har bir toponimik ob’ekt izohi o‘z kichik nomi (sarlavhasi)ga ega. Lug‘atdan namuna:

YOlg‘iz uy

Ayritom // Ayritom – shaharcha. Tarkibi: ayri+tom. Qipchoq shevalarida *tom* – uy, hovli. *Ayri* – ajralgan, qishloq boshqa qishloqlardan birmuncha uzoqlikda. *Ayritom* – boshqa aholi yashash maskanlari (qishloq)dan chekka joydagi yakka hovli qurilgan erdagi qishloq (23).

Katta tosh

 Davtosh // Davtosh – Qalqama vohasida qishloq. Tarkibi: *dav+tosh.* Xalq nutqida *dav // dev* jonsiz va jonli narsalarning me’yordagidan katta, hajmi va tanasi ulkan ekanligini bildiradi. Qishloq atrofida ulkan hajmli toshlar ko‘p bo‘lganligi sababli *Davtosh* atalgan. *Davtosh* – tog‘ bag‘ridagi qishloq, tog‘u toshli qishloq (35) kabilar.

 3. Etnonimik lug‘atlar. Bunday lug‘atlarda etnonimlar –urug‘, qabila, xalq, millat nomlari izohlanadi. Bunday lug‘atning hozircha yagona namunasi yaratilgan:

 3.1.Turon qavmlari. Kichik ensiklopedik lug‘at. Tuzuvchi Zoyir Ziyotov. – Toshkent: “Istiqlol”, 2008. – 232 b. Bu asarning har bir bobida qavmlar nomlari keltirilgach, respublikamiz hududida shu kunlarda mavjud bo‘lgan u yoki bu qavm bilan bog‘liq joy nomlari ham ilova qilingan. Bu esa aholi yashash joylari etnografiyasi va toponimikasini o‘rganishda muayyan ahamiyat kasb etadi. Bu kitob turkiy xalqlar, elatlar, qavmlar yoki urug‘lar haqida qisqacha ma’lumotga ega bo‘lish uchun ko‘pgina adabiyotlarni varaqlab chiqish mashaqqatidan o‘quvchini qutqaradi. Negaki o‘quvchi bunday ma’lumotlarni bu kitobdan osongina topa oladi. Asar “Turon qavmlari” kitobi haqida” (3-6-betlar), “Muqaddima” (7-19-betlar), “Lug‘at” (20-217-betlar), “Sinxron jadval” (218-228-betlar), “Adabiyotlar ro‘yxati” (229-230-betlar) qismlaridan iborat. Kitobning birinchi qismi taniqli olimlar Hamidulla Boltaboev, Mahkam Mahmud (Andijoniy) va Ortiq Abdullaevlar tomonidan yozilgan. “Muqaddima” qismida muallif Turon qavmlari haqidagi ma’lumotlarni to‘plash va yozishda quyidagi qoidalarga qat’iy amal qilganligini ta’kidlaydi: a) manbalardagi ma’lumotlarni o‘zgartirmasdan yozish; b) ma’lumotlar bir necha manbadan olingan bo‘lsa, har qaysisini alohida yozish; v) ehtirosga berilmasdan, hech bir qavm to‘g‘risida ularni dalilsiz ulug‘lash yoki kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik; g) qabila haqida ma’lumot etarli bo‘lmasa yoki umuman ma’lumot bo‘lmasa, shunday qabila yoki etnonim borligini yozib qo‘ya qolish bilan cheklanish; d) boshqalardan eshitgan og‘zaki ma’lumotlarni to‘plamga kiritmaslik (15-bet). Ishda keltirilgan “Sinxron jadval”da eramizdan oldingi davrdan XX asr boshlarigacha er yuzida qavmlar, jumladan Turon qavmlarining paydo bo‘lishi, rivojlanishi va tarqalish geografiyasiga oid ma’lumotlar keltirilgan. Lug‘atdan namuna:

To‘ng‘ra. Tele guruhiga kiradigan qabila. 605-606 yildan Jung‘oriyada mustaqil tele davlati tarkibida. Toli daryosi shimolida yashaganlar. 620 yillarda Orxon va Selenga orasida ko‘chib yurganlar. Manbalarga ko‘ra to‘ng‘ralar yaqin qarindosh qabilalar – o‘g‘uz va uyg‘urlar bilan birgalikda tele qabilalar uyushmasidagi qabilalardan biri bo‘lgan (145).

 Qo‘shchi (Qushchi). Qadimgi turkiy qabilalardan biri. 6-7-asrlarda turk hoqonligi tarkibida bo‘lgan. Mo‘g‘ullar istilosi davrida Dashti Qipchoqqa kelib joylashgan. 16-asr boshlarida SHayboniyxon qo‘shinlari tarkibida Movarounnahrga kelishgan. 19-asr oxiri 20-asr boshlarida *qo‘shchilar* quyidagi urug‘larga bo‘lingan: *qashg‘arlik, to‘qqiz novcha, shix sayod, moli.*

 Qo‘shchilarning ayrim guruhlari turkman, qirg‘iz, qozoq va boshqirdlar tarkibiga kirgan (209) kabilar.

 4. Onomastik terminlarning izohli lug‘ati. Bunday lug‘atda nomshunoslik fanida qo‘llaniladigan asosiy terminlar majmui keltiriladi va izohlanadi. SHu kunga qadar S.Qoraev, E.Begmatov, T.Nafasov, T.Enazarov, N.Oxunov kabi nomshunos olimlarning ishlarida onomastik terminlar u yoki bu darajada to‘plangan va izohlangan edi. Bu haqda R.Nuriddinovaning nomzodlik ishida muhim ma’lumotlar keltirilgan[[39]](#footnote-40). Bu ishda o‘zbek onomastikasiga oid ilmiy tadqiqotlar matnida qo‘llangan 2000 na yaqin ilmiy terminlar tahlil qilingan. Ana shunday izlanishlar natijasida onomastik terminlarning izohli lug‘atini yaratish imkoniyati vujudga keldi.

 4.1. Begmatov E., Uluqov N. O‘zbek onomastikasi terminlarining izohli lug‘ati. – Namangan: NamDU nashri, 2006. – 104 b. Bu lug‘atda 1680 ga yaqin onomastik terminlar izohlangan. Asar “So‘z boshi” (3-6-betlar), “Lug‘at materiali va tarkibi” (6-8-betlar), “Lug‘atning tuzilishi va terminlar izohi” (8-11-betlar), “O‘zbek onomastikasi terminlarining izohli lug‘ati” (11-103-betlar) qismlarini o‘z ichiga oladi. Lug‘atdan namuna:

Etnolingvistik jarayon – atoqli otning paydo bo‘lishi va shakllanishida etnik va lisoniy omillar o‘tkazgan ta’sir (95).

 O‘zbek adabiy onomastikasi – o‘zbek nomshunosligining badiiy asarlar imomlvnm atoqli otlarni o‘rganuvchi tarmog‘i, yo‘nalishi (97) kabilar.

 SHunday qilib, o‘zbek onomastik leksikografiyasida shu kunga qadar antroponimik, toponimik, etnonimik va onomastik terminlar lug‘atlari yaratishda muayyan ishlar amalga oshirilgan. Kelgusida gidronimlar, kosmonimlar, xromonimlar, geortonimlar, ideonimlar kabi boshqa bir qancha onomastik ko‘lamlarga oid onomastik birliklarni to‘plash, shu asosda lug‘atlar yaratish o‘zbek lug‘atshunosligining dolzarb muammolari qatoriga kiradi.

Savol va topshiriqlar:

 1. Onomastik lug‘atlar va ularning boshqa tipdagi lug‘atlardan farqli tomonlari.

 2. O‘zbek tilshunosligida yaratilgan antroponimik lug‘atlar va ularning turlari.

 3. Toponimik lug‘atlar va ularning turlari.

 4. O‘quv toponimik lug‘ati va maktab toponimik lug‘atining umumiy hamda farqli holatlari.

 5. Etnonimlar lug‘atini yaratish tamoyillari haqida.

 6. Onomastik terminlar va ularni lug‘atlarda izohlash usullari.

**6-amaliy**

**ONOMASTIKTADQIQOTMETODLARI HAQIDA (4 soat)**

**Reja:**

1. Onomastik material tahlilida quyidagi metodlardan foydalanib ish ko‘radi:

a) tasviriy metod;

b) tarixiy metod;

d) qiyosiy-chog‘ishtirma metod;

e) areal metod;

f) semiotik metod;

g) stilistik metod;

h) lingvopsixologik metod;

j) statistik metod kabilar.

***Tayanch so‘z va iboralar:*** *metod, usul, yo‘nalish, metodologiya, onomastika taraqqiyotining uch bosqichi, onomastik tadqiqotlarning tasviriy metodi, onomastik tadqiqotlarning tarixiy metodi, onomastik universaliyalar, onomastik tadqiqotlarning qiyosiy-chog‘ishtirma metodi, onomastik tadqiqotlarning areal metodi, onomastik tadqiqotlarda semiotik metod, onomastik tadqiqotlarda stilistik metod, onomastik tadqiqotlarning lingvopsixologik metodi, onomastik tadqiqotlarda statistik metodning o‘rni.*

Umuman, jahon onomastikasi ham, jumladan turkiy onomastika ham o‘z taraqqiyoti davomida quyidagi uch bosqichni bosib o‘tgan:

a) onomastik materialni oddiy qayd qilish davri yoki noilmiy davr. X1X asrgacha barcha fanlar singari onomastika fani ham qiyosiy-tarixiy metod shakllangunga qadar bo‘lgan davr xuddi shunday xususiyatga ega edi. Masalan, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Mahmud Koshg‘ariy, Mahmud Zamaxshariy kabi allomalarning asarlarida joy nomlarini, kishi ismlarini oddiy qayd qilish hollari ko‘zga tashlanadi. [Jumladan](https://hozir.org/mundarija-kirish-v4.html), “Devonu lug‘otit turk” bo‘yicha tuzilgan indeks-lug‘at materiallariga qaraganda, Mahmud Koshg‘ariy asarida [*Abu Bakr*](https://hozir.org/buxorxudotlar-sulolasi-abu-bakr-narshaxiyning-buxoro-tarixi-as.html)*, Badruq, Barman, Barsg‘an, Tabdu, Tahmuras* kabi kishi ismlari (antroponimlar), *arab, alqa, aramut, afshar, og‘uz, bashg‘irt, basmil, barsman, tuxsi, tubut, tat, salg‘ur, rus, chumul, qarluq, uyg‘ur* kabi xalq, urug‘, qabila nomlari (etnonimlar), *Ertuch, Balu, Barman, Marv, Sulm, Talas, Tashkand, Udun, Qifchaq* kabi shahar va qishloq nomlari (toponimlar), *Ertish, Firat, Qaz suvi, Hind, Etil* kabi dengiz, ko‘l, daryo, soy nomlari (gidronimlar), *Eran tuz, Baqir soqum, Yikar* kabi planeta, yulduz va fasl nomlari (kosmonimlar) singari onomastik birliklar qo‘llangan.XuddishundayboyonomastikmaterialAlisherNavoiy, ZahiriddinMuhammadBobur, Abulg‘oziBahodirxonasarlaridahamqo‘llangan. Masalan, B.BafoevvaSh.YOqubovningkuzatishlarishuniko‘rsatadiki, AlisherNavoiyasarlaridaikkimingdanortiqonomastikbirliklarqo‘llangan23. “Boburnoma”da 1406 takishiismi (antroponim), 1100 danortiqjoynomi (toponim), 277 taqavm-qabilavanasl-nasabnomi (etnonim), 414 tahayvonvao‘simliklarnomi, 40 takitobvarisolanomi (biblionim) tilgaolingan24. M.Turdibekovninghisob-kitoblarigaqaraganda, Abulg‘oziBahodirxonning “SHajarayiturk” asarida 1357 taatoqliotmavjud. SHulardan 880 tasi antroponimlar, 286 tasi toponimlar, 118 tasi etnonimlar, 51 tasi gidronimlar, 22 tasi esa oronimlardir25. Umuman, o‘zbek tarixiy onomastikasi sohasida o‘z tadqiqotchilarini kutayotgan muammolar ham anchagina bor26;

b) onomastikasining fan sifatida shakllanish davri. Bu fanning ildizlari Evropa va rus tilshunosligida X1X asr oxiri va XX asr boshlarida paydo bo‘lgan. A.X.Vostokov, A.I.Sobolevskiy, A.A.Shaxmatov, M.Fasmer, S.K.Kuznetsov, P.L.Mashtakova kabi olimlarning asarlarida rus tilidagi onomastik materialni to‘plash va tahlil qilish haqidagi dastlabki ma’lumotlar keltirilgan edi;

v) ilmiy yoki sof onomastik davr. Bu davr XX asrning 20-yillaridan hozirgi kungacha bo‘lgan muddatni o‘z ichiga oladi. Bu davrda onomastik material tilning leksik, fonetik, morfologik va boshqa sath birliklari singari alohida to‘planib, xilma-xil yo‘nalishlarda tadqiq etiladigan bo‘ldi. Lekin tilning onomastik materiali ko‘pincha leksik material tarkibida tahlil qilindi. Geografik nomlarni o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi tilshunoslar, tarixchilar va geograflarning o‘zaro bahslari, muloqotlari [tufayli toponimika alohida](https://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-v54.html), mustaqil fan sifatida talqin etildi. Masalan, taniqli toponimist olim E.M.Murzaev toponimikani lingvistik, tarixiy va geografik tahlil metodlaridan foydalanuvchi mustaqil fan deb hisoblaydi. Taniqli tilshunos olim B.V.Gornungning fikricha, atoqli otlar har bir til lug‘at sostavining tarkibiy qismi sanaladi hamda tilshunoslik sohalaridan biri bo‘lgan leksikologiyaning o‘rganish ob’ektidir. Shu sababli tilshunoslarni toponimlarni til materiali sifatida o‘rganishdan mahrum etish, cheklash mumkin emas. Shu bilan birga toponimik materialning xususiyatlarini o‘rganishga tarixchining ham, geografning ham, etnografning ham haqqi bor.

Hozirgi zamon nomshunosligi materialistik dialektikaning qonun va kategoriyalariga tayanib ish ko‘radi hamda onomastik material tahlilida quyidagi metodlardan foydalanib ish ko‘radi: tasviriy metod, tarixiy metod, qiyosiy-chog‘ishtirma metod, areal metod, semiotik metod, stilistik metod, lingvopsixologik metod, statistik metod kabilar. Ba’zan onomastik materialni o‘rganishda bu metodlarning bir nechtasidan birdaniga foydalaniladi. Quyida ana shu metodlarning ayrimlari haqida qisqacha to‘xtalib o‘tishni lozim topdik.

***Tasviriy metod.*** Ma’lumki, tasviriy metod barcha ijtimoiy-tarixiy va tabiiy fanlarda keng qo‘llaniladi27. Shunga ko‘ra bu metod boshqa metodlar orasida qo‘llanish ko‘lami jihatidan eng yuqori o‘rinda turadi. Bu metoddan foydalanishning dastlabki bosqichida material to‘planadi, kataloglar (kartochkalar)ga tushiriladi hamda ular sistemalashtiriladi. Bu esa onomastik materialning turli qirralarini sezish, bilish uchun katta imkon beradi. Masalan, toponimlarni tasviriy metod asosida o‘rganishda tog‘, qir, adir nomlari, qishloq, shahar, ko‘cha, mahalla, guzar nomlari ro‘yxati asos qilib olinadi. Xuddi shuningdek, daryo, ko‘l, buloq, ariq, kanal, soy nomlari ro‘yxati gidronimlarni tasviriy metod bilan o‘rganishda katta yordam beradi. Ana shu ro‘yxatlar materiali asosida keyinchalik onomastik birlik (toponim, gidronim kabi)larning lug‘atlari tuziladi. Masalan, G.P.Smolitskayaning “Oka basseyni gidronimlari” (1976), Stefan Ilchevning “Bolgar ism va familiyalarining lug‘ati” (1969), E.Begmatovning “O‘zbek ismlari ma’nosi” (2007: 2010) kabilar shular jumlasidandir.

Onomastik birliklarni o‘rganishning tasviriy metodi boshqa metodlar kabi tarixiy jihatdan o‘zgaruvchan xarakterga egadir. Bu metod o‘z qo‘llanish doirasini, tahlilga tortilgan material ko‘lamini tilshunoslik ilmining yutuqlari bilan bog‘liq holda o‘zgartirib, kengaytirib boradi.

***Tarixiy metod.*** Har qanday fanda ilmiy tahlilning asosiy tamoyillaridan biri tarixiylikdir. Onomastik material tahlilida tarixiylik tamoyili juda muhim ahamiyat kasb etadi. CHunki onomastik materialda xalqning o‘tmish tarixi, etnografiyasi, arxeologiyasi ildizlarini sezish qiyin emas. Shuning uchun onomastik materialni tarixiy-etnografik nuqtai nazardan o‘rganishga birinchi navbatda tarixchilar qiziqish bildirganlar.

Onomastik birliklarga tarixiy nuqtai nazardan yondoshuv tarixiy, arxeologik va etnografik ma’lumotlarni, faktlarni onomastika doirasiga keng tatbiq etishga olib keldi. Shu bilan birga onomastik leksika tarixiy aspekt (qiyosiy-tarixiy va tarixiy-qiyosiy yo‘nalishlar) da keng o‘rganildi.

Onomastikaga lingvo-tarixiy metodni qo‘llashda A.M.Selishev, A.I.Popov, V.A.Nikonov, B.A.Serebrennikov, V.N.Toporov, O.N.Trubachev, YU.A.Karpenko kabi rus olimlarining, V.Georgiev, V.Tashitskiy, S.Rospond, F.Bezglay singari chet ellik olimlarning xizmati katta bo‘ldi.

Onomastik birliklar tarixiy nuqtai nazardan o‘rganilganda quyidagi ikki yo‘nalishga amal qilinadi: a) onomastik materialning tarixiy holatidan hozirgi ko‘rinishigacha bo‘lgan o‘zgarishlarni aniqlash usuli (perspektiv tahlil usuli); b) onomastik materialning hozirgi holatidan uning tarixiy holatigacha bo‘lgan tarixiy rivojlanish jarayonini aniqlash (retrospektiv tahlil usuli). Har ikki tahlil yo‘nalishidan ham asosiy maqsad onomastik birliklarning rivojlanish, o‘zgarish jarayonlarini aniqlashdan iboratdir.

Onomast-toponimistlar to‘plangan materialni tarixiy metod bilan o‘rganganda lisoniy (etnik) stratigrafiya (lotincha: stratum – “qatlam” va yunoncha: grapho – “yozaman” so‘zlaridan)ni aniqlashga intiladilar. Bunday tahlillardan maqsad onomastik birliklarning eng qadimgi o‘z va o‘zlashgan qatlamlarini aniqlash, uning tarkibidagi o‘zgarishlar silsilasini aniqlashdir. Jumladan, antroponimlarning etimologiyasi, uning ma’nosini izohlash, shunga doir turli xil qarashlarni keltirib, ularga munosabat bildirish ana shunday izlanishlar samarasi sanaladi. Keyingi yillarda olimlar toponim va antroponimlardagi ichki (lisoniy-struktur) va tashqi (ekstralingvistik) o‘zgarishlar tarixini o‘rganishga alohida e’tibor qaratmoqdalar. Birinchi tip o‘zgarishda onomastrik birliklarning lisoniy tarixi, evolyusiyasi aniqlanadi, ikkinchisida esa u yoki bu onomastik birliklarda davr ruhining aksi inobatga olinadi (masalan: *BAM, DneproGES, XXP parts’ezd, Komintern, Komsomol* kabi abbreviaturalarda sobiq totalitar tuzum aksini sezish qiyin emas).

***Qiyosiy-chog‘ishtirma metod.*** Onomastik birliklar qo‘llanish xususiyatiga ko‘ra hududlararo farqli tomonlarga ega. Ana shunday farqlar qiyosiy-chog‘ishtirma metod yordamida aniqlanadi. Qiyosiy tahlil uchun har qanday onomastik birliklar (toponimlar, gidronimlar, urbonimlar, oykonimlar, odonimlar, antroponimlar va boshqalar) tanlab olinadi hamda ular orasidagi umumiy va farqli holatlar belgilanadi. Masalan, o‘zbek antroponimlari orasida umumturkiy qatlam bilan birga forscha-tojikcha, arabcha, so‘g‘dcha, mo‘g‘ulcha, xitoycha so‘zlar ham mavjud, ularni aniqlash uchun tadqiqotchi turli tillarga oid lug‘atlarga, tarixiy-etimologik manbalarga murojaat qiladi. Xuddi shunday holatni toponim, gidronim kabi boshqa onomastik birliklarda ham uchratish mumkin. Prof.T.Nafasovning fikricha, *Shahrisabz* – forscha-tojikcha izofa. Ma’nosi yashil shahar, bog‘-rog‘lari ko‘p shahar. Yoki fransuz tilidan rus tiliga, rus tilidan o‘zbek tiliga o‘tgan *vokzal* so‘zi XX asrning 80-yillari oxirida *shohbekat* deb tarjima qilinadigan bo‘ldi. *Vokzal* deganda asosan temir yo‘l vokzali tushuniladi. Temir yo‘l yoki avtoshohbekat atrofidagi mahallalar keyinchalik *Shohbekat* [deb nomlandi](https://hozir.org/davlat-va-jamiyat.html)28. FHDYO idoralaridagi yangi tug‘ilganlarga berilgan ismlar ro‘yxatlarini qiyosiy-chog‘ishtirma metod asosida o‘rganib, ism qo‘yishdagi umumiy va farqli holatlarni aniqlash mumkin. Masalan, 1971-1975 yillardagi ana shunday ro‘yxatlarni qiyoslab, Grodno viloyatida beloruslar va ruslarning ism qo‘yishdagi umumiy belgilari aniqlangan. Bunday umumiylik 35 % o‘g‘il bolalar ismlarida, 27 % qiz bolalarning ismlarida uchraydi. Xuddi shunday qiyoslashlar orqali antroponimlar rivojidagi tarixiy evolyusiyani ham aniqlash mumkin29. Nomshunoslikda qiyosiy-chog‘ishtirma tadqiqotlar sinxron va diaxron aspektlarda olib boriladi. Bunday kuzatishlar sof lingvistik, lingvosotsiologik (*Gulchehra Shodievna – Gulchehra SHodi qizi; Ahmadjon Turdiqulovich – Ahmadjon Turdievich* kabi), psixologik (*Aysha – Ayshe - Oysha – Oyshabonu – Oyshaxon – Oyshabeka – Oyshabibi; Kumushoy – Kumushbibi – Kumushxon – Kumush* kabi), etnomadaniy (masalan, *Bo‘ri, Tulki, Bolta, Tesha, O‘roq* kabi ismlar hozir deyarlik qo‘yilmaydi). Shu asosda tillar orasidagi onomastik universaliyalarni aniqlash imkoniyati vujudga keladi30.

***Areal metod.*** Nomshunoslikda areal metod asosida ma’lum bir ajratib olingan hududdagi onomastik birliklar birma-bir, birin-ketinlikda talqin qilinadi, tahlil natijalariga ko‘ra onomastik birliklarning hududdagi tarqalish chegarasi xaritalar yordamida belgilanadi. Masalan, *Ishtixon, Molguzar, Oqsoy, Misit, Do‘rmon, Navbahor, Sheyxlar // Shayxlar* singari toponimlarni talqin qilishda areal metodning dalillari muhim ahamiyat kasb etadi.

***Semiotik metod.*** Bu metodda so‘zlar – onomastik birliklar asosiy rol o‘ynamaydi, balki ular ifodalaydigan ishora va belgilar etakchi vazifa bajaradi. Masalan, *Qirqqiz tog‘i, Yakkatog‘, Yakkabog‘, Uchtepa, To‘rtko‘l, To‘rtayg‘ir, Beshariq, Oltio‘g‘il, Oltiariq*, *Mingo‘rik* kabi toponimlar tarkibidagi son komponent (*qirq, yakka, uch, to‘rt, besh, olti, ming* kabi) bu toponimik ob’ektlarning nomlanishida miqdor tushunchasi etakchi ekanligini ko‘rsatishga xizmat qiladi.

***Stilistik metod.*** Bu metod yordamida badiiy va publitsistik matnlarda qo‘llangan onomastik birliklarning uslubiy talqini berish, ularning matndagi funksional xususiyatini aniqlash mumkin bo‘ladi. Masalan, E.Qilichev shu metod yordamida Sadriddin Ayniy asarlarida toponimlar va antroponimlarning uslubiy xususiyatlarini o‘rgangan edi31. Laqablarning badiiy matndagi ayrim uslubiy xususiyatlarini aniqlash bo‘yicha ham kuzatish ishlari olib borilgan32. Lekin kelgusida badiiy va publitsistik matnlarda qo‘llangan onomastik birliklarni stilistik metodda tahlil qilishning aniq mezonlari ishlab chiqilishi lozim.

***Lingvopsixologik metod.*** Bu metodni I.A.Boduen de Kurtene, N.V.Krushevskiy kabi olimlar o‘z vaqtida til birliklarini assotsiativ eksperiment (tajriba) metodi asosida o‘rganish deb baholagan edilar. Hatto keyinchalik mashhur psixolingvist olim A.A.Leontev rahbarligida rus tilining assotsiativ me’yorlari lug‘ati ham yaratilgan edi33. Lingvoassotsiativ metodga ko‘ra onomastik birliklar tahlilida ham tilshunoslikka oid, ham psixologiyaga oid xususiyatlar inobatga olinadi. Masalan, *Toshkent, Toshquduq, Toshloq, Toshko‘prik, Toshlisoy, Toshrabot* kabi onomastik birliklar (toponimlar) tilga olinganda kishining xayoliga uning birinchi komponenti “tosh” bilan aloqador tasavvurlar keladi. [Shu asosda](https://hozir.org/30-variant-javoblari-1-topshiriq.html)*Toshkent* toponimining kelib chiqishini *“tosh”* elementi bilan bog‘lab izohlangan tadqiqotlar ham bor34.Bu esa faqat lingvopsixologik vaziyat natijasida chiqarilgan bir tomonlama xulosadir. Lekin aslida *Toshkent* toponimi hosildor erli, xirmon joyli hudud ma’nosidagi *Chosh (Choch), SHosh* shakllaridagi fonetik o‘zgarishlarga uchragan *Chosh* so‘zidan yuzaga kelgan35. Ayrim antroponimlarning ma’nosini izohlashda ham lingvopsixologik metod va xalqning urf-odati, etnografiyasidagi an’analar yordam beradi. Masalan, *Bo‘rigul* – onasi qornida yig‘lab tug‘ilgan qiz bolaning ismi; *Bobomurod* – yoshlar unashtirilgandan keyin turli sabablarga ko‘ra to‘y kechiktirilib, to‘ydan keyinroq qizning o‘z uyida (ya’ni bobo uyida) tug‘ilgan bolaning ismi. Yoki *Holida, Xolbozor, Xolbuvi, Xollibibi, Xolmirza, Xolmonoy, Xolmurod, Xollibeka, Xollibaxt, Xolkeldi* kabi ismlar badanida xoli bor yoki xoli ko‘p bolalarga qo‘yiladigan ismlar. Bunday bolalarning ismi ko‘pincha ikkita bo‘ladi: *Xolida // Salima, Xolbozor // Samariddin, Xolbuvi // Anorgul* kabi36.

***Statistik metod.*** Bu metod yordamida o‘rganilgan onomastik birliklarning qo‘llanish darajasini, statistikasini aniqlash mumkin. Hozirgi vaqtda nomshunoslikda biror mavzu yoki onomastik ob’ekt tanlanganda o‘sha ob’ektda qo‘llanilgan atoqli nomlarning umumiy miqdori, [statistikasi aniqlanadi](https://hozir.org/mavzu-milliy-boylik-statistikasi-reja-kirish-milliy-boylik-moh.html), shundan keyin asosiy ilmiy kuzatish ishlari olib boriladi.

**Savol va topshiriqlar:**

1. Nomshunoslikda qo‘llaniladigan tasviriy metod haqida tushuncha.

2. Nomshunoslikda qo‘llaniladigan tarixiy va qiyosiy-chog‘ishtirma metodlarning xususiyatlari.

3. Onomastik universaliyalar va ularni aniqlash yo‘llari.

4. Nomshunoslikda qo‘llaniladigan areal metod, semiotik metod va stilistik metodning o‘ziga xos xususiyatlari.

5. Nomshunoslikka oid tadqiqotlarda lingvopsixologik metod va statistik metodning o‘rni.

, nautonim, matbuot nashrlari nomi, transport vositalari nomi, ilmiy, badiiy adbiyot va san’at asarlari atoqli oti va boshqalar.

 **7-amaliy**

**O‘ZBEK ONOMASTIKASI MUAMMOLARINING O‘RGANILISH TARIXIDAN (6 soat)**

**Rеja:**

1. O‘zbеk tili оnоmastikasining shakllanishi.
2. Оnоmastika sоhasida amalga оshirilgan ishlarining lisоniy tahlili.

3. Onomastik birlik tushunchasi

O‘zbek onomastikasi yoki nomshunosligi o‘tgan asrning 60-70-yillarida alohida ilmiy yo‘nalish sifatida yuzaga keldi. O‘zbek nomshunosligi o‘tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab eng rivojlangan sohalardan biriga aylandi. Ayniqsa, bu sohaning antroponimika, toponimika, etnonimika kabi bir qator sohalarida juda barakali ishlar amalga oshirildi. Masalan, o‘zbek ismlari (antroponimlari) materiallari atroflicha to‘plandi, to‘rtta nomzodlik dissertatsiyasi (E.Begmatov – 1965, G‘.Sattorov – 1990, S.Rahimov – 1998, R.Xudoyberganov - 2007) himoya qilindi, E.Begmatovning “Kishi nomlari imlosi” (1970), “O‘zbek ismlari imlosi” (1972), “O‘zbek ismlari” (1991), “O‘zbek ismlari ma’nosi” (1998; 2004; 2010), “Ism chiroyi” (1994) nomli kitoblari nashr etildi.

Bu davrda o‘zbek toponimikasi bo‘yicha olib borilgan ishlarning samarasi salmoqli bo‘ldi. SHu kunga qadar o‘zbek toponimikasi bo‘yicha 20 dan ortiq nomzodlik, uchta doktorlik (Z.Do‘simov, S.Qoraev, T.Enazarov) ishi himoya qilindi. O‘zbek toponimikasi bo‘yicha himoya qilingan nomzodlik ishlari Qashqadaryo viloyati (T.Nafasov, T.Enazarov, O.Begimov), Surxondaryo viloyati (YO.Xo‘jamberdiev, X.Xolmo‘minov), Samarqand viloyati (T.Rahmatov, N.Begaliev, A.Turobov, S.Bo‘riev), Sirdaryo viloyati (N.Mingboev), Toshkent viloyati (M.N.Ramazonova), Buxoro viloyati (S.Nayimov, A.Aslonov), Navoiy viloyati (O‘.Oripov), Jizzax viloyati (A.Zokirov), Farg‘ona viloyati (N.Oxunov, S.Gubaeva, J.Latipov), Xorazm miloyati (Z.Do‘simov, A.Otajonova, M.Tillaeva), SHimoliy o‘zbek shevalari toponimiyasi (L.Karimova), Toshkent shahri (SH.Qodirova) toponimiyasi bo‘yicha yozilgan edi.

O‘zbek toponimikasi muammolari H.Hasanov, S.Qoraev, E.Begmatov, T.Nafasov kabi olimlarning ishlarida umumiy tarzda ham tahlil qilingan.

O‘zbek tarixiy toponimikasi va antroponimikasi bo‘yicha mamlakatimizda ayrim ishlar qilingan. Masalan, akademik B.Ahmedov, akademik A.Muhammadjonovning ayrim tarixiy toponimlar etimologiyasiga doir kuzatishlari6, Sh.Kamoliddinning O‘rta Osiyodagi qadimgi turkiy toponimiyaga oid ishlari diqqatga sazovor7. N.Husanovning XU asr yozma yodgorliklaridagi antroponimlarga, Sh.YOqubov va B.Bafoevlarning Alisher Navoiy onomastikasiga, M.Turdibekovning Abulg‘ozi Bahodirxonning “SHajarai turk” [asari onomastikasiga](https://hozir.org/buxorxudotlar-sulolasi-abu-bakr-narshaxiyning-buxoro-tarixi-as-v2.html), I.Xudoynazarovning o‘zbek folklori onomastikasiga bag‘ishlangan tadqiqotlari o‘zbek nomshunosligida muhim ahamiyat kasb etadi8.

O‘zbek nomshunoslari olib borgan keng ko‘lamli tadqiqotlar keyingi yillarda o‘zbek tilshunosligi sohasini bir qator monografiyalar (S.Qoraev, T.Nafasov, Z.Do‘simov, L.Karimova, A.Turobov, N.Oxunov, N.Begaliev, T.Enazarov, N.Husanov, S.Karimov, S.Bo‘riev), risolalar (S.Qoraev, E.Begmatov, N.Oxunov, T.Nafasov, T.Enazarov, B.Qilichev), izohli lug‘atlar (S.Qoraev, E.Begmatov, Z.Do‘simov, X.Egamov, B.O‘rinboev, T.Nafasov, V.Nafasova, O.Holiqov) hamda ko‘p sonli ilmiy hamda ilmiy-ommabop maqolalar (S.Qoraev, E.Begmatov, T.Nafasov va boshqalar) bilan boyitdi9. Bu sohada, ayniqsa, T.Nafasov, Z.Do‘simov, H.Hasanov, S.Qoraev, N.Oxunov, N.Xusanov, T.Enazarov, X.Doniyorov, A.Otajonova, B.O‘rinboev kabi olimlarning hissasi kattadir.

O‘zbek nomshunosligining taraqqiyotida onomastikaga oid respublikamizda o‘tkazilgan ilmiy-nazariy anjumanlarning o‘rni kattadir. Masalan, 1974 yilda Buxoro shahrida “O‘rta Osiyo onomastikasining dolzarb muammollari” mavzuida butunittifoq ilmiy anjuman o‘tkazilgan edi. Bu anjumanda juda ko‘plab taniqli olimlar qatori Samarqand shahridan L.I.Royzenzon, H.Berdiyorov, R.Qo‘ng‘urovlar ishtirok etgan edilar. H.Berdiyorov B.Yo‘ldoshev bilan hamkorlikda bu anjumanda «O‘zbek tilida frazeologizmlar tarkibida atoqli otlarning qo‘llanilishi», R.Qo‘ng‘urov esa “Mushtum” satirik jurnalida okkazional ma’noli atoqli otlar” mavzuida ma’ruzalar qilgan edilar. Xuddi shu yillari SamDUda “Onomastika masalalari” nomi bilan bir necha ilmiy to‘plam nashr etilgan10, bu sohada ilmiy-tadqiqotlar ko‘lami ancha kengaygan edi. Masalan, xuddi shu yillari SamDU olimlari poetik onomastika yoki onomastik uslubiyat masalalari bilan maxsus shug‘ullana boshladilar. Taniqli adabiyotshunos olim E.B.Magazannikning “Onomapoetika yoki adabiyotda gapiruvchi nomlar” nomli yirik monografiyasi Toshkentda nashr etilgan edi11. Bu olimning shogirdi YU.Po‘latov esa shu sohada izlanishlar olib borib, badiiy matndagi nomlar tarjimasiga doir qiziqarli risola yaratgan edi. Keyinchalik I.Mirzaev badiiy tarjimada kishi ismlari va geografik nomlarning berilishiga doir ayrim kuzatish ishlari olib bordi.

XX asrning 80-90-yillarida Jizzax (1985), Guliston (1987), Qarshi (1989), Navoiy (1993; 1998) shaharlarida “O‘zbekiston onomastikasi” deb nomlangan butunittifoq va respublika ilmiy-nazariy hamda ilmiy-amaliy anjumanlari o‘tkazilgan, ularning materiallari alohida to‘plamlar sifatida nashr etilgan edi. Xuddi shu yillardan boshlab O‘zMU, ToshDPU, SamDU, QarshiDU, BuxDU kabi oliy o‘quv yurtlarida “Nomshunoslik masalalari”, “O‘zbekiston toponimikasi”, “O‘zbekiston onomastikasi”, “O‘zbek tili onomastikasi” muammolariga bag‘ishlangan maxsus kurslar, ixtisoslik seminarlari o‘qiladigan bo‘ldi.

O‘zbek nomshunosligida mavjud bo‘lgan ishlarning aksariyatida ismlar, qisman laqab va taxalluslar, mikrotoponim va makrotoponimlar, etnonimlar tahlil qilingan, xolos.

Lekin o‘zbek tilidagi atoqli otlarning ba’zi tiplari shu kunga qadar deyarli o‘rganilgan emas yoki kam tahlil qilingan. Bunday masalalar qatoriga mifonimlar, ktematonimlar, agnonimlar, nekronimlar, geonimlar, gemeronimlar, dokumentonimlar, oronimlar, patronimlar, pereytonimlar, xromonimlar, geortonimlar, speleonimlar fitonimlar, ekklezionimlar, ergonimlar, xrematonimlar, [badiiy onomastika](https://hozir.org/badiiy-tahlil-asoslari.html), onomastik uslubiyat, laqab va taxalluslar, atoqli otlarning imlosi, onomastik birliklarning amaliy transkripsiyasi va transliteratsiyasi, nomshunoslikning amaliy va nazariy muammolari, jumladan onomastik leksikografiya muammolari kiradi.

Har qanday tilning, jumladan, o`zbek tilining onomastik tizimi miqdoran g`oyatda ko‘pqirrali, hajman ulkan, nominativ-funksional xususiyatlariga ko`ra o`zaro farqlanuvchi, shu bilan birga, bir- biri bilan muayyan bog`liqlik va munosabatda bo`lgan lisoniy mavjudlikdir. Tilning leksik boyligi konkret lug’aviy birliklar (leksemalar)dan iborat bo‘lganidek, tilning onomastik fondini leksika doirasida mujassamlashuvchi konkret atoqli otlar tashkil qiladi. Ushbu konkret nomlar onomastikada “til birliklari”, “leksik birliklar”, “nutq birliklari” deb yuritiluvchi terminlarga o‘xshatma (taqlidiy) tarzda **onomastik birliklar** deb yuritilmoqda. Onomastik birlik deyilganda, aslida konkret atoqli ot ko‘zda tutiladi.

 Ozarbayjon tilshunosi A.Gurbanov ozarbayjon tilining onomastik birliklari (“vohidlar”) ga antroponimlar, etnonimlar, toponimlar, gidronimlar, zoonimlar, kosmonimlar, ktematonimlarni kiritadi. Odatda lisoniy birliklar tilning ma’lum sathlari, sohasiga mansub bo‘ladi, uning mohiyatini tashkil qiladi. Tilda lisoniy birliklarsiz, lisoniy birlikka ega bo‘lmagan sath mavjud emas. Shu sababli A.M.Gurbanov “onomakologiya”(onomastika)ni tilning alohida, mustaqil sathi sifatida ajratadi va uni leksikologiya, semasiologiya, frazeologiya, derivatologiya va boshqa sathlari bilan tenglashtiradi.

 Onomastik birlik tushunchasiga A.M.Gurbanov nuqtai nazaridan yondashilsa, uchta tomon namoyon bo‘ladi: 1) onomastik birlik termini biror yakka atoqli otni ifodalaydi: Muhabbat (ism), Farg’ona (toponim), Mushtariy (yulduz) kabi; 2) onomastik birlik nominativ-funksional xususiyatiga ko‘ra biror guruhga birlashuvchi nomlar majmuini ifodalaydi: toponimlar yoki zoonimlar kabi; 3) onomastik birlik onomastika doirasida umuman atoqli ot tushunchasini anglatadi. Onomastik birliklarni belgilash, ularni tadqiq qilish darajasi milliy tillar tilshunosligida har xil darajadadir. Mana shu holatni aniqlash maqsadida ba’zi yirik nomshunos olimlarning, shuningdek, bir qator onomastikaga bag’ishlangan ilmiy to‘plamlar kuzatildi hamda ulardagi onomastik birliklarni ifoda etuvchi terminlarni belgilashga erishildi.

 Alohida mualliflarning tadqiqotlari hamda ilmiy to‘plamlar va ilmiy konferensiyalar materiallari bo‘yicha onomastik birliklarning ellikka yaqin tipi keltirildi. Bular hozircha onomastika faniga ma’lum bo‘lganlari. Kelajakda jahondagi turli tillar onomastikasini to‘liqroq tahlil qilish qayd qilingan birliklar tarkibini yangi tip atoqli otlar bilan to‘ldirish mumkin.

1.Onomastika sohasida nisbatan qoniqarli tadqiq qilingan onomastik birliklar antroponim, toponim, gidronim, zoonim, oronim, oykonim, ergonim va etnonimlardir.

 2. Onomastika sohasiga ma’lum, ammo kam tadqiq qilingan onomastik birliklarga kosmonim, astionim, ktematonim, urbonimlar kiradi.

 3. Tadqiqotlarda tilga olinadigan, ammo alohida tadqiqot ob’ekti bo‘lmagan onomastik birliklarga dokumentonim, demononim, faleronim, xrononim, xrematonim va boshqalar kiradi.

 4. Onomastik birliklarning ba’zi tiplari atoqli ot sifatida mavjud va ma’lum bo‘lsa-da, ular deyarli izohlanmagan va tahlil qilinmagan: onoykonim, artionim, agionim. venesuonim, glyasionim, gemeronim, geortonim, ginekonim, dignitonim, ideonim, insektonim, katoykonim, litonim, marsionim, merkuronim

**Savol va topshiriqlar:**

1. Onomastik birliklarni tahlil qilish metodlari va metodlogiyasi haqida umumiy tushuncha.

2. Onomastika taraqqiyotining uch davri, ularning bir-biri bilan o‘zaro aloqadorligi.

3. Onomastik birliklar qatorini kelajakda yana qanday birliklar bilan to‘ldirish mumkin?

4. O’zbek onomastikasida tadqiqot ishlari olib brogan olimlarni sanab bering.

**Adabiyotlar.**

1. Supеranskaya A.V. Struktura imеni sоbstvеnnоgо, fоnоlоgiya i mоrfоlоgiya. M., 1969.

1. Supеranskaya A.V. Оbщaya tеоriya imеni sоbstvеnnоgо. M., 1973.
2. Do‘simоv Z., Tillaеva M. Jоy nоmilarining siri. Хiva, 2001.
3. Do‘simоv Z. Tоpоnimik indikatоrlar. O‘TA- 5, 1972.
4. Qоraеv S. Gеоgrafik nоmlar ma’nоsini bilasizmi? Tоshkеnt, 1970.

“**O‘ZBEK ONOMASTIKASI MASALALARI” FANIDAN**

**MUSTAQIL TA’LIM UCHUN MATERIALLAR**

**1-MUSTAQIL TA’LIM**

Asosiy onomastik terminlar turli lug‘atlardan to‘planib, ular daftarga qiyosiy jihatdan tahlil qilib chiqiladi.

**Namuna:**
**1.Onomastika** termini antroponimika ma’nosida ham qo’llangan. Onomastika mavjud onomastik tizimning aniqlash va o’rganishni, maqsad qilib qo’yadi. Atoqli otlarning lisoniy xususiyatiga qarab onomastika adabiy va dialektal, amaliy bva poetik, zamonaviy va tarixiy, amaliy va nazariy turlarga bo’linadi. Bu fan tarix, etnografiya, arxealogiya, [matnshunoslik](https://hozir.org/1-ozbek-matnshunosligining-tarixiy-taraqqiyotini-davrlar-va-sh.html), adabiyotshunoslik, geografiya, astranomiya kabi bir qator fanlar bilan aloqador hisoblanadi.
**2.Onomastik ko’lam-** terminini birinchi marta “toponimik ko’lam” (Toponimicheskoye prostranstvo) sifatidaV.N.Toporov ishlatgan edi. Keyinchalik Spuranskaya Onomastik ko’lam terminini ishlatgan va shunday izohlaydi: Bu termin biror konkret tildagi atoqli otlar majmiuni bildiradi.

**3.Mikrotoponimlarga** kichik ob’ektlar, [hududlardagi tepaliklar](https://hozir.org/rossiya-imperiyasi-istibdodiga-qarshi-turkiston-xalqlarining-m.html), ko’chalar, qo’rg’onlar, jarliklar nomlarining atoqli oti kiradi.
**4.Makrotoponimlarga**keng hududlar nomlari, materiklar, okeanlar, tog’lar, daryolar, shaharlar, qishloqlar nomlarining atoqli otlari kiradi.
**5.Indikator-**toponimlar tarkibida kelib, obektning xarekteri, xususiyati, soni va boshqalarni ko’rsatuvchi so’z. Masalan, toponimik indikatorlar, qishloq, daha, dasht, cho’l.
**Foydalanilgan adabiyot:**

O’zbekiston milliy ensiklopediyasi.

**1.Onomastika-**yunoncha onomastike- nomlash, nom qo’yish san’ati demakdir. Tilshunoslikning har qanday atoqli nomlarni, ularni paydo bo’lishi va o’rganish tarixini o’rganuvchi bo’lim.

2.**Toponimka**- [yunoncha topos- joy](https://hozir.org/troy-yunoncha-a--yoki-ilion-yunoncha--kichik-osiyodagi-egey-de.html), onuma-nom. Biror joyning hududning geografik nomlari. Leksikologiyaning geografik nomlarini o’rganuvchi bo’lim. Toponimiya- toponimika.

**Foydalanilgan adabiyot:**

O’zbek tilining izohli lug’ati.

**2-MUSTAQIL TA’LIM**

Turli lug‘atlardan sodda, birikmali va murakkab toponimlarga [misollar topiladi](https://hozir.org/krossvordlar-olamida.html), ular tahlil qilinadi.

1. **Angren-** shahar. Ohangaron daryosi vodiysida ko’mir konlari topilishi (1940) munosabati bilan 1941-yilda daryoning chap sohilida, Jigariston soyi yaqinida ko’mir qazuvchilarning birinchi uy-joylari qurildi. 1946-yilda bu joylarda Angren shahri barpo etildi. Angren tojikcha ohangar “*temirchi*” so’zining fonetik o’zgarishga uchragan formasidir.
2. **Angor-** qishloq. Surxandaryo viloyati, Termiz tumanida. Angor ikki ma’noda qo’llaniladi: 1) hosili yig’ib-terib olingan ekinzor. Buni angiz deb ham yuritishadi; 2) qadimgi maydon o’lchovi, qat’iy birlikka ega emas. Har joyda har xil. Atrofi devor bilan o’ralgan yaxlit ekin maydoni bir angor deyiladi. So’zning keyingi ma’nosi toponimga aylangan.
3. **Avshar-**Xorazm viloyatining Xazorasp va Bog`ot rayonlaridagi qishloqlar nomi. Mahmud Koshg`ariyning “Devonu lug`atit turk” asarida bu so`z afshar shaklida uchraydi va o`g`uz qabilalaridan birining nomi sifatida tilga olib o`tiladi. Xorazm toponimlarini tadqiq etgan Zarif Do`simovning yozishicha, afsharlar o`g`uz ko`chmanchi qabilalari tarkibi kirib, IX-XI asrlarda Orol bo`yi va Kaspiy bo`ylarida hayot kechirgan.
4. **Bayot**- qishloq. Xorazm viloyati Yangiariq rayonida, Buxoro viloyati, Qorako’l tumanida. Bayot toponimi etnik nom asosida yasalgan. Bayot qadimgi turk – o’g’uz qabilalaridan biri. Ular turkman, ozarbayjon, o’bek xalqlari tarkibiga kirgan. Mahmud Koshg’ariyning yozishicha bayot argu tilida “tangri” demak.
5. **Baliqchi**– qishloq. Andijon viloyati Baliqchi tumanida, Qozog’iston viloyatida. Baliqchi toponimining asosida *baliqchi* etnonimi yotadi. M. Koshg’ariy *baliq*so’zining bir necha ma’nolarini keltiradi: 1. [Baliq I-shahar](https://hozir.org/pazandachilik-asoslari.html); turk va uyg”urlarda. 2. Baliq II- loy; arg’u va o’g’uz tillarida. 3. Baliq III- baliq. Baliqchi etnonimi so’ zning shahar ma’nosi asosida paydo bo’lgan bo’lishi mumkin, ya’ni *baliqchi*- “shaharlik” degan ma’noda.
6. **Ballas-**Andijon viloyati Xo`jaobod rayonidagi qishloq. Barlos degan urug` nomi bilan atalgan. Toponim tarkibida tovush o`zgarishi ro`y bergan. Ikkinchi bo`g`ini boshidagi “l” tovushi birinchi bo`g`in oxiridagi “r” tovushiga ta`sir etib etib, uni o`ziga aynan o`xshatib olgan, ya`ni rl>ll tarzida o`zgargan; o tovushi esa a tovushiga o`tgan: Barlos>Ballos>Ballas.
7. **Baroz**- qishloq, Jizzax va Samarqand viloyatlarida. So’g’d va fors tilida “balandlik”, O’rta Osiyoda “tepasi yassi baland qirlar” baroz deb ataladi. Katta Baroz, Kichik Baroz nomli toponimlar ham shu so’zdan kelgan.

**MURAKKAB BIRIKMALI TOPONIMLAR**

1. **Mingbuloq-**Andijon viloyati Komsomolobod rayonidagi qishloq. O’tmishdaQoradaryo suvining kamayishi va sohilining kengayishi natijasi bu yerda juda ko’p buloqlar paydo bo’lgan va anchagina maydonni egallgan. Shu tariqa Mingbuloq nomi vujudga kelgan. Nom tarkibidagi Ming so’zi behisob, ko’p, son-sanoqsiz manosini bildiradi. Samarqand viloyatining Urgut, Navoiy viloyatining Uchquduq rayonlarida ham mingbuloq qishloqlari bor.
2. **Beshariq-**qishloq. Qashqadaryo viloyati, Yakkabog’ tumanida. Toshkent viloyati, Kalinin tumanida ham shu nomad qishloq bor. Beshaqriq toponimining “beshta ariq” degan izohi nomning tashqi ko’rinishiga qarab aytilgan.
3. **Sariosiyo-**Surxondaryo viloyatidagi rayon nomi. Sariosiyo toponimi tojikcha sar-bosh, -I izofa qo’shimchasi, osiyo tegirmon so’zlaridek yasalgan bo’lib, “tegirmon boshi” ma’nosini anglatadi. Sariosiyo Andijon viloyatining shahrixon, Samarqand viloyatining Samarqand, Kattaqo’rg’on, Surxondaryo viloyatining Boysun, Buxora viloyatining Vobkent rayonlarida Sariosiyo deb ataluvchi qishloqlar bor.
4. **Tozaqiyot-**Xorazm viliyati xiva rayonidagi qishloq. Nomning birinchi qismidagi toza so’zi Xorazm shevasida “yangi” ma’nosiga ega Qiyot-o’zbek xalqi tarkibida uchraydigan urug’lardan birining nomi. Demak, Tozaqiyot-“yangi qiyot" ma’nosidadir.
5. **Burchmulla-**qishloq. Toshkent viloyatining Bo’stonliq tumanida. Toponomning mulla so’zi bilan hech qanday aloqasi yo’q. Burchmulla minora dehan ma’noni anglatadi.
6. **Qoramanas-**Toshkent viloyati Bo’stonliq rayonidagi qishloq. O’zbek xalqi tarkibiga kirgan Qang’li qabilasi XIX asr oxiri va XX asr boshlarida 42 ta urug’ va tarmoqqa bo’lingan. Shulardan biri Qoramanas deb atalgan. Qishloqning nomlanishiga mazkur urug’ nomi asos bo’lgan.
7. **Bo’zdo’ngtov-** qir. Markaziy Qizilqumda. Toponim tog’ning rangiga qarab aytilgan. M.Koshg’ariyning yozishicha *bo’z*“kulrang” yerqipchoq tilida kamaytirish affiksidir. Ozarbayjondagi **bo’zdog’** toponimi ham shu so’z asosida vujudga kelgan bo’lib, “kulrang tog’” demakdir.
8. **Girdiqo’rg’on-** qishloq. [Samarqand viloyati](https://hozir.org/avtobiografiya.html), Pastdarg’om tumanida. Toponim fosrcha **gird**“dumaloq, aylana” va **qo’rg’on** “qishloq” so’zlaridan yasalgan bo’lib “aylana qishloq, atrofi o’ralgan qishloq” degan ma’noni anglatadi.
9. **Daliguzar-** qishloq. Toshkent viloyatining Kalinin tumanida. **Dal**(tal) – tepa, baland; **guzar**- “mahalla” degan ma’noni bildiradi. Daliguzar “yuqoridagi mahalla” demak.

**Foydalanilgan adabiyot:**

1. Oxunov N. Joy nomlari ta’biri. – Toshkent: “O’zbekiston” 1994.

2.Do’simov Z., Egamov X. Joy nomlarining qisqacha izohli lug’ati. –Toshkent: O’qituvchi, 1977.

**3-MUSTAQIL ISH:**

Turli lug‘atlardan sodda, birikmali va murakkab etnotoponimlarga misollar topiladi, ular tahlil qilinadi.
 **Sodda birikmali etnotoponimlar:**

 **Jaloyir-**bir necha turkiy xalqlar, jumladan, o’zbek, qozoq, qoraqalpoq xalqlarining tarkibiga kirgan yirik qabilalardan birining nomidir. “O’zbek ensiklopediyasi” da qayd etilishicha, o’zbeklar tarkibiga kirgan jaloyirlar o’tmishda Toshkent va Buxoro vohalarida, Nurota tog’ etaklarida yashaganlar. O’sha hududlarda qisman ularning nomlari abadiylashib qolgan. Hozirda o’lkamizda jaloyir qabilasi nomi qishloq nomlari tarzida ko’p uchraydi. Xususan, Farg’ona viloyatida bir necha aholi maskani Jalaer nomi bilan yuritiladi. Bu qishloqlar Uchko’prik, Furqat, Bag’dod, Buvayda, Rishton, Quva tumanlari hududida joylashgan.

1. **Nayman-**92 bovli o’zbek xalqining eng katta va eng qadimiy qabilalardan biridir. Respublikamizning deyarli barcha hududlarida yashaganlar. Farg’ona vodiysida 20 dan ortiq qishloq va mahallalar Nayman nomi bilan yuritiladi. Viloyatimizning Buvayda, Quva tumanlarida va Quvasoy shahrida Nayman, Dang’ara tumanida esa Naymancha degan aholi maskanlari mavjud.
2. **Saroy**-qabilasi Buxoro, Karmana, G’ijdivon, Kattaqo’rg’on, Samarqand va Jizzax atroflarida, Qarshi, Shahrisabz vohalarida qisman Farg’ona vodiysida yashagan. Saroylar tarkibida bir qancha katta-kichik qabilalar bo’lgan: azsaroy, qipchoqsaroy, qirg’izsaroy, qo’ng’irotsaroy, naymansaroy va boshqalar.
3. **Mang’itlar-** Zarafshon vodiysida, qisman esa Xiva xonligida, so’ngra [Qarshi vohasida shuningdek](https://hozir.org/t-hujayralarni-ishlab-chiqarish.html), Amudaryoning chap sohilida-Chorjo’y yaqinlarida yashab kelganlar. Mang’it bir qancha mayda urug’laraga bo’lingan. Eng yirik urug’lar: Oq mang’it, qora mang’it, och mang’it, chala mang’it, boyg’ondi mang’it.
4. **Avshar-**qadimiy urug’lardan birining nomi. Arab geograflari o’z asarlarida Buxoro yaqinida Avshar degan shaharni tilga oladi. Abulg’ozi Bahodirxon Avshar so’zini ishini ildam ishlamoqchi deb izohlaydi.
5. **Solin-**yuz urug’ining bir tarmog’i. Solinlar Zarafshon vodiysida,Jizzax viloyatining Jizzax, Zomin, G’allaorol tumanlarida qayd qilingan. Quloqning uchki yumshoq qismi solin, solinchak, solinchoq deyilgan.
6. **Uyaz-** marqa urug’ining 16 tarmog’idan biridir.Uyaz boshqa urug’lar tarkibiga ham kirgan. Masalan, solin urug’ining bir qismi uyozsolin deb yuritilgan. Bu so’z joy nomlari shaklida ucraydi.

3.Turli lug‘atlardan sodda, birikmali va murakkab etnonimlarga misollar topiladi, ular tahlil qilinadi.

**Murakkab birikmali etnonimlar**

1. **Qurqozon-**o’zbeklar bir urug’i Samarqand va Jizzax viloyatlarida qayd etilgan. Qurqozon asli qoraqozon bo’lgan degan fikr bor. Bu so’z ikki ma’noda ishlatilgan: 1) bir necha qishloqni o’z ichiga olgan jamoa, bu qishloqlar hashar, ariq tozalash kabi ishlarni birgalashib bajarishgan; 2)harbiy xizmatga chaqirilgan kishi.
2. **Ochamayli(Achamayli)-** yuz urug’ining bir bo’lagi. Ho’kiz yoki qo’tosga uriladigan yoki bolalar minishi uchun mo’ljallangan egar ochamay deyilgan. Demak, bu urug’ning tamg’asi egar shaklida bo’lgan.
3. **Tortuvli-** qanjig’ali urug’ining bir tarmog’i. Tortuvli urug’I qo’ng’irot urug’ining ajdodi Qo’ng’irot otaning kichik xotinidan tarqalgan ekan. Qong’irot ota keksayganda kichik xotini o’g’il tug’ib tortuv(tortiq-sovg’a)qilgani uchun undan tarqalganlar tortuvli deb atalgan.
4. **Kaltatoylar-** Surxondaryoning yuqori va o’rta oqimlarida , Nurota va Mulguzor tog’lari yonbag’irlarida, Turkiston tog’ etaklarida,qashqadaryo vodiysining Kitob shahri atroflarida istiqomat qilganlar.
5. **Musobozorlar-** Hisor vodiysida Hisor tog’larining shimoliy yonbag’irlarida(Xonaqadaryo va Qoratog’daryo havzalarida),Qashqadaryoning bosh tomonidagi Forob, Denov, Sumsar qishloqlari atroflarida, ulardan pastroqda- Miraki qishloqlarida ham yashashgan.

3.Turli lug‘atlardan sodda, birikmali va murakkab [oykonimlarga misollar topiladi](https://hozir.org/krossvordlar-olamida.html), ular tahlil qilinadi.
*Oykonimiya*
**Gidrooykonimlarga**, nahr, arna, ariq, afdoq, bodoq, buloq, daryo, jo’y, jo’ybor, jo’yak, kanal, ro’dbar, sardoba, sel, soy, suv, tagob, chashma, sharshara,o’zak, qoq, quduq… kabilar kiradi.
**Orooykonimlar.** Re’lef shakllaridan nom olgan orooykonimlar: adir-Bo’lakadir, Adirmoq; bel-Beltov, Beltepa, Belariq; dara-Omondara, Palandara; dahana-Qoradahana, Oqdahana; Do’ng- Do’ngariq, Do’ngtepa…
**Fitooykonimlar:**ajriq, archa, bodom, Burgan, do’lana, lola, pista, shuvoq, evalak,anor, arpa, tariq, terak, olvoli olma, jiyda, paxta, beda, saksovul.
**Zootoponimik oykonimlar-** hayvon nomlari bilan atalgan aholi punktlari. Ayg’ir, Ayg’irtepa, Baliqli, Baliqko’l, Bahrin, Bedana, Do’lta, Do’ltali, Bo’ritepa, Burgutqal’a, Ilonli, Laylakon, Oqbo’yra, Oqechki,Qulonxona, Qulonchi, G’ajir va boshqalar.

**Foydalanilgan adabiyotlar:**
**1.Qorayev S. Toponimika. – Toshkent, 2006.**

**4-MUSTAQIL ISH:**

**O’zbek gidronimlarining**[**kelib chiqishi haqida**](https://hozir.org/1-laboratoriya-sharh-tarifi-men-algoritm-va-uning-xususiyatlar.html)
 **GIDRONIMLAR.**Barcha suv ob’yektlarining nomi gidronimlar deyiladi. Yer shari yuzasining qariyb 71 foizini 4 ta – TINCH, ATLANTIKA, HIND, SHIMOLIY MUZ okeanlari egallagan. Okeanlarning ayrim qismlari dengiz deyiladi. Quruqlikda suv to’lib qolgan chuqurliklar ko’llar deb ataladi. Kichikroq daryolar soylar, kichik soylar esa jilg’alar deb ataladi. Daryo yoki soyga qo’shiladigan suvlar irmoqlar deyiladi.

O’rta Osiyodagi eng yirik daryo- Amudaryo qadimgi yunon tarixchisi GERADOT asarlarida ARAKS deb, keying yunon tarixchilari asarlarida esa OKS yoki OKSOS deb atlgan. Amudaryoning qadimgi turkey nomi- O’KUZ, Avesto va boshqa tarixiy manbalarda ARANG, RAXA, RANXA, ARANXA degan qadimiy nomlari uchraydi. Arablar uni JAYXUN- jo’shqin daryo deb nomlaydi. Jayxun yahudiylarning muqaddas kitobi “TAVROT”DA tilga olingan JIXON daryosiga nisbat berib aytilgan degan fikrlar ham bor. SIRDARYONING ham nomlari ko’p bo’lgan. Qadimgi yunon tarixchilarining asrlarida YAXARTES, YAKSART ba’zan Ta’nais , Avestoda Danu, Yaosha, X asrda yozilga “Hudud ul-olam” qo’lyozmasida Xashart, Runik Turkiy yozuvlarda Yenchuo’guz, Firdavsiyning “Shohnoma”sida GULZARRIYUN, keyinchalik Sayhun nomlari bilan atalib kelganligi haqida ma’lumotlar uchraydi.
**SIRDARYO so’zining ma’nosi**

Daryo nomi sir ya’ni rang, bo’yoq, SARIQ DARYO (loyqa suvli daryo) Serob (sersuv) SIRTDARAYO (tog’ sirtlaridan tepalaridan oqib keladigan daryo) deb atalgan. Lekin Professor H.Hasanov bu fikrlarni inkor qiladi. Bu azim daryo shu atroflarda yashagan SAR(silis-sir)qabilasi nomi bilan atalgan deyish haqiqatga yaqinroq.

Zarafshon haqiqatdan ham zar sochuvchi daryo. Daryo o’zanidagi qumda oltin zarralari bo’lganidan daryo shunday nom olgan. Po’stak yoki uzun patli gilam ustiga qum to’kib, bosim bilan yuvganda, oltin zarralari jun orasida qolgan. Shu yo’l orqali qumdan oltin ajratib olishgan. Keyingi manbalarda OBI KO’HAK- Ko’hak suvi deb yuritilgan.
**QASHQADARYO**gidronimi haqida

QASHQA so’zining ma’nosi ko’p. Akademik V.V.Bartoldning Qashqadaryo KESH shahri nomining fonetik o’zgarishi deb aytishi to’g’riroq.

Kesh shahri asli Kash bo’lgan,chunki shaharning epiteti “KASHI-DILKASH” edi. ASrab geograflari asarlarida QASHQADARYO(X asr) Keshkiro’d deb, Temur davrida XASHQA (Xashqo’rd) deb yuritilgan va keyinchalik QASHQADARYO bo’lib ketgan.
 **SURXANDARYO nomining**etimologiyasi ham jumboqligicha qolmoqda. Tojikcha “Qizil suv’’ ma’nosida bo’lsa surxob deyilishi kerak edi. Daryoning bosh qismi-DENOV shahrigacha Qizilsuv deb atalgan.

SURX yoki SURXI degan Turkman urug’I bor. O’rta asrlarda Temur davrida ham CHAG’ONRUD deb atalgan. V.V. Bartold mo’g’ul tilida chag’on OQ ekanligini aytgan. (RO’D-DARYO).

 **Gidronimlarni hosil qiluvchi atamalar**
**Akvatoriya(**lotincha aqua- suv)- suv bilan qoplangan maydon.
**Anhor (**arabcha birligi- nahr)- katta ariq.
**Ariq-**suv yo’li.
**Afdoq-**katta ariqdan chiqarilgan tarmoq.
**Bo’g’iz-**ikki suv havzasini birlashtiradigan suv yo’li.
**Darg’ot-**suv taqsimlagich inshoot.
**Guzar-** daryodan kechib o’tiladigan joy, kechuv.
**Do’lob-**suvni balandga ko’tarib beradigan moslama.
**Izza-** sernam, zax joy.
**Jonabuloq-**qiyaroq yerdan chiqqan buloq.
**Ko’l-**kichikroq tabiiy suv havzasi.
**Ko’lmak-**halqob suv.
**Kom-**ariq.
**Naynova-**qamish g’arovdan yasalgan nov; nov- suv oqadigan joy o’zan, tarnov.
**Nahr-**katta ariq.
**Ro’d-**soy daryo.
**Xotinsuv-** suv miqdori biroz o’zgarib turadigan kamsuv joy, o’zan.

**5-MUSTAQIL ISH**

Turli lug‘atlardan sodda, birikmali va murakkab antroponimlarga misollar topiladi, ular tahlil qilinadi.

**Sodda birikmali antroponimlar**

1. **Zabiy** (arabcha) – ohu, erkak ohu.
2. **Zabihulla** (arabcha) – Allohga atalgan, sadaqa qilingan o’g’il. Allohga o’zini bag’ishlagan bola.
3. **Zabur** (arabcha) – yozilgan, bitilgan. Dovud (a. s.) ning kitobining nomi.
4. **Zakariya**( qadimgi yahudiycha-arabcha) – Zaxariya- Allohni yodda tutuvchi, Allohning yodi bilan yashovchi yoki er, mard, jasur.
5. **Zaliqa** (arabcha) - so’zamol, go’zal nutq sohibasi,notiq.
6. **Zamzam** (arabcha) – Makka shahrida Ka’ba yaqinidagi buloq, muqaddas suv. Umri Zamzamdek boqiy va zilol bo’lsin.
7. **Zamir**(arabcha) – yurak, qalb, vijdon. Asdi: Zamiriddin.
8. **Zamiriddin** (arabcha) – dinning yuragi, qalbi; dinga sodiqlik bilan vijdonan sig’inuvchi.
9. **Zangi (**forscha) – qoracha, qora boda yoki ko’tariluvchi, yuksaluvchi, mahkam, mustahkam.
10. **Zangor**(forscha) - yuqori, ulug’ martabali qiz yoki ko’zlari ko’k, ko’k ko’zli qiz.

**Murakkab birikmali antroponimlar:**

1. **Zarinjamol**(arabcha) – tillasimon, chehrasi nurli, sohibjamol.
2. **Zabarmaro** (forscha) – mashhur, atoqli, tengsiz, mislsiz.
3. **Zaynabxo’ja**(arabcha-forscha) – xo’jalar naslidan bo’lgan ko’rkam bola.
4. **Zaytungul**(arabcha-forscha) – zaytun gulidek zebo qiz.
5. **Zamonmirza** (arabcha-forscha) – davrining o’qimishli, martabali o’g’li.
6. **Zamonberdi** (arabcha-o’zbekcha) – [Alloh davrida](https://hozir.org/mavzu-islom-dini-manbalari-maruzachi-talaba-boburxoja-saydibur.html), zamonasiga munosib o’g’il ato qildi.
7. **Zarangiz**( forscha) – zarang daraxtidek mustahkam, mahkam.
8. **Zardona** (forscha) – o’ta sariq, sap-sariq soch, tilla soch qiz.
9. **Zarmamat** (forscha-arabcha) – Zarmyhammad ismining qisqargan shakli.
10. **Zarifiddin** (arabcha) – dinning pokiza, zukko farzandi.

**Foydalanilgan adabiyot:**

1.Ismlar to’plami. –Toshkent: Musiqa, 2019.

2.Begmatov E. O’zbek ismlarining izohi. – Toshkent, 2016.

 **Foydalaniladigan adaboyotlar:**

1 **БегматовЭ., УлуқовН.** Ўзбекономастикаситерминларинингизоҳлилуғати. – Наманган, 2006. – Б. 60.

2 Бу ҳақда қаранг: **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси. Библиографик кўрсаткич (Х1Х аср охиридан – 2008 йилгача эълон қилинган ишлар олинган). – Наманган, 2008. – 168 б.

3 **Каримов И.А.** Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 91-93.

4 Ўзбек ономастикаси масалалари. Намунавий дастур. Бакалавриат йўналиши: 5А 220100 – филология (ўзбек тили ва адабиёти). Тузувчилар: Йўлдошев Б., Эназаров Т. - Самарқанд, СамДУ нашри, 2009. – 32 б.

5 **Қиличев Э.** Ўзбек тили ономастикаси (5 А 220102 ихтисослиги учун). Ўқув-услубий қўлланма. – Тошкент, 2004. – 80 б.

6 **Муҳаммаджонов А.** “Турон” геоними ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2007. № 2. – Б. 12-16; **Муҳаммаджонов А.** Самарқанднинг тарихий топонимлари // Ўзбек тили ва адабиёти, 2007. № 4. – Б. 37-42; **Муҳаммаджонов А.** Марғилон-Марғинон номининг маъноси ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2007. № 5. – Б. 39-42; **Муҳаммаджонов А.** Фарғона номининг маъносига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 2007. № 6. – Б. 7-12; **Муҳаммаджонов А.** “Қува” ёки “Қубо” топоними ва “Қубод” атамасининг этимологик асослари // Ўзбек тили ва адабиёти, 2008. № 3. – Б. 41-46 ва бошқалар.

7 **Камолиддин Ш.С.** Древнетюркская топонимия Средней Азии. – Ташкент: «Шарк», 2006. – 192 с.

8 Бундай асарлар рўйхати ҳақида қаранг: **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси. Библиографик кўрсаткич (Х1Х аср охиридан – 2008 йилгача эълон қилинган ишлар олинган). – Наманган, 2008. – 168 б.

9 Бундай ишлар рўйхати қуйидаги ишда келтирилган: **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси. Библиографик кўрсаткич (Х1Х аср охиридан – 2008 йилгача эълон қилинган ишлар олинган). – Наманган, 2008. – Б. 8-164.

10 Вопросы ономастики. Сборник научных статей. Выпуск 1. – Самарканд: издание СамГУ, 1971. – 150 с.; Вопросы ономастики. Сборник научных статей. Выпуск П. – Самарканд: издание СамГУ, 1975. – 95 с.; Вопросы ономастики. Сборник научных статей. Выпуск Ш. – Самарканд: издание СамГУ, 1976. – 170 с.

11 **Магазаник Э.Б.** Ономапоэтика или «говорящие имена» в литературе. – Ташкент: Фан, 1978. – 148 с.

12 **Топоров В.Н.** Из области теоретической топономастики // Вопросы языкознания. 1962. № 6. – С. 3-4.

13 **Суперанская А.В.** Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – С. 141.

14 Теория и методика ономастических исследований. – М.: Наука, 1986. – С. 8.

15 Теория и методика ономастических исследований. – М.: Наука, 1986. – С. 9.

16 **Бегматов Э., Авлоқулов Я.** Ономастик кўлам тушунчаси // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007. № 3. – Б. 20.

17 **Бегматов Э., Авлоқулов Я.** Ономастик кўлам тушунчаси // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007. № 3. – Б. 20.

18 **Гурбанов А.** Озарбайжон ономастикаси. – Боку, 1986 (озарбайжон тилида). – Б. 34.

19 **Гурбанов А.** Ҳозирги озарбайжон адабий тили. – Боку, 1985 (озарбайжон тилида). – Б. 245-272.

20 **Бегматов Э., Авлоқулов Я.** Ўзбек тили ономастикасининг макрокўлами таркиби // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007. № 5. – Б. 35-36.

21 Бу ҳақда қаранг: **Бегматов Э., Авлоқулов Я.** Ўзбек ономастикасининг микрокўлами // Ўзбек тили ва адабиёти. 2008. № 1. – Б. 55-60.

22 Девону луғотит турк. Индекс-луғат. **Ғ.Абдураҳмонов, С.Муталлибов** таҳрири остида. – Тошкент: Фан, 1967. – Б. 387-405.

23 **Бафоев Б.** Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1983.- Б. 37-44; **Ёқубов Ш.** Навоий асарлари ономастикаси. НДА. – Тошкент, 1994. – Б. 3-20.

24 **Холманова З.**“Бобурнома” лексикаси. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 19-21.

25 **Турдибеков М.Т.** Абулғози Баҳодирхоннинг “Шажарайи турк” асари ономастикаси. НДА. – Тошкент, 2001. – Б. 9.

26 **Бегматов Э., Ҳусанов Н., Ёқубов Ш., Боқиев Б.** Ўзбек тарихий номшунослигининг долзарб муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1992. № 5-6. – Б. 21-27.

27 **Бушуй Т.Г., Сафаров Ш.**Тил қурилиши: таҳлил методлари ва методологияси. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 101-109.

28 **Нафасов Т., Турсунов Ш.** Қарши шаҳри маҳалла ва кўчалари. –Тошкент: “Маънавият”, 2008. – Б. 112-115.

29 **Бестужев-Лада И.В.** Исторические тенденции развития антропонимов // [Личные имена в прошлом](https://hozir.org/gornij-sobole-sobole.html), настоящем, будущем. – М.: Наука, 1970. – С. 25.

30 **Суперанская А.В.** Ономастические универсалии // Восточнославянская ономастика. – М.: Наука, 1972. – С. 348-356.

31 **Қиличев Э.** Бадиий тасвирнинг лексик воситалари. – Тошкент: Фан, 1982. – Б. 61-69.

32 **Йўлдошев Б., Ражабова К.** Матн тилшунослиги. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2011. – Б. 34-41.

33 Словарь ассоциативных норм русского языка. Под редакцией А.А.Леонтьева. – М.: Наука, 1977.

34 Бу ҳақда қаранг:

**Қ**[**ораев**](https://hozir.org/?q=%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2)**С.** Тошкент топонимлари. – Тошкент: Фан, 1991. – Б. 13; **Муҳаммаджонов А.** Қадимги Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 53-59 ва бошқалар.

35 Қаранг: **Эназаров Т.Ж.** Ўзбекистон топонимлари: луғавий асослари ва этимологик тадқиқи йўллари. ДДА. – Тошкент, 2006. – Б. 26-29.

36 Бу ҳақда қаранг: **Бегматов Э.** Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент, 2010. – Б. 466-468.

37 **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – [Наманган](https://hozir.org/baennomasi-14-01-2020-jil-namangan-shaar.html), 2006. – Б. 13.

38 **Бегматов Э.А.** Антропонимика узбекского языка. Автореф. дис… канд. филол. наук. –Ташкент,1965.–28 с.

39 **Худойназаров И.И.** Антропонимларнинг тил луғат тизимидаги ўрни ва уларнинг семантик-услубий хусусиятлари (Эргаш Жуманбулбул достонлари асосида). НДА. –Тошкент, 1998. – 24 б.

40 Ўзбек антропонимикасига доир юқорида таъкидланган барча ишлар рўйхати қуйидаги библиографияда келтирилган: **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси. Библиографик кўрсаткич (Х1Х аср охиридан – 2008 йилгача эълон қилинган ишлар олинган). – Наманган, 2008. – Б. 96-124.

41 **Қораев Т., Воҳидов Р.** Адабий тахаллуслар ҳақида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – 60 б; **Қораев Т., Воҳидов Р.** Тахаллуслар. – Тошкент: Фан, 1979. – 68 б.

42 **Сатторов Ғ.Ҳ.** Ўзбек исмларининг туркий қатлами. НДА. – Тошкент, 1990. – 19 б.

43 **Шайхулов А.Г.** Татарские и башкирские личные имена тюркского происхождения. Учебное пособие. – Уфа: Изд. [Башкирского университета](https://hozir.org/musina-a-r-studentka-bashkirskogo-gosudarstvennogo-universitet.html), 1982. – 72 с.

44 **Ҳасанов Ҳ.**Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. - Тошкент: Фан, 1965. – Б. 37.

45 **Нафасов Т.**Топонимы Кашкадарьинской области. Автореф. дис… канд. филол. наук.–Ташкент, 1968. -24 с.

46 **Караев С.** Опыт мзучения топонимии Узбекистана. АКД. – Ташкент, 1969. – 25 с; **Караев С.К.** Топонимия Узбекистана (социолингвистический аспект). – Ташкент, Фан, 1991. – 132 с.

47 **Қораев С.** Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2005. – Б. 223-238.

48 **Ражабов Ў.Х.** Топонимик индикаторларнинг функционал-семантик хусусиятлари. НДА. – Тошкент, 2009. – 22 б.

49 **Рахматов Т.** Топонимия города Самарканда и его окрестностей. АКД. – М., 1973. – 28 с; **Латипов Дж.** Топонимия города Маргелана и его окрестностей. АКД. – Ташкент, 1975. – 26 с; **Холмуминов Х.** Микротопонимия Байсунского района и его окрестностей. АКД. – Ташкент, 1993. – 24 с; **Орипов Ў.** Нурота тумани макро ва микротопонимларининг лисоний таҳлили. НДА. – Тошкент, 2003. – 22 б.; **Аслонов А.С.** Шофиркон тумкани микротопонимиясининг лингвистик таҳлили. НДА. – Тошкент, 2005. – 21 б.; **Бўриев С.Н.** Ургут тумани микротопонимларининг лексик-семантик таҳлили. НДА. – Тошкент, 2010. – 23 б.

50 **Турабов А.М.** Самарқанд вилояти этноним ва этноойконимларининг таҳлили. НДА.– Тошкент, 1999. – 22 б.

51 **Бегимов О.Т.** Жанубий Ўзбекистон топонимларининг ўзлашма қатлами. НДА. – Тошкент, 1999. – 27 б.

52 **Бўриева Х.А.** Тошкент шаҳрининг тарихий топонимияси (Х1Х аср охири – ХХ аср бошлари). НДА. – Тошкент, 2007. – 25 б.

53 **Эназаров Т.Ж.** Шаҳрисабз ҳудуди жой номларининг тарихий-қиёсий тадқиқи. НДА. – Тошкент, 1993. – 21 б.; **Эназаров Т.Ж.** Ўзбекистон топонимлари: луғавий асослари ва этимологик тадқиқи йўллари. ДДА. – Тошкент, 2006. – 56 б.

54 **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 41.

55 Қадимги ҳикматлар. [Тузувчи](https://hozir.org/andijon-viloyati-honobod-shahridagi-ishlajdigan-er-tuzuvchi-mu.html)**Н.Раҳмонов.** – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – Б. 56.

56 **Эшонқулов Ҳ.П.** Алишер Навоий шеъриятида самовий тимсоллар (“Бадойиъ ул-бидоя”, “Наводир ун-ниҳоя” девонлари асосида). НДА. – Самарқанд, 1999. – 25 б; **Эшонқулов Ҳ.** Самовот – ишқ мазҳари. – Тошкент: Фан, 2008. – 116 б.

57 **Юнусова З.Қ.** Ўзбек тилида луғавий микросистеманинг таркиби ва ривожланиши (самовий ёритгичлар луғавий гуруҳи мисолида). НДА. – Тошкент, 2005. – 22 б.

58 **Жўраев М.** Ўзбек халқ эртакларида “сеҳрли” рақамлар. – Тошкент: Фан, 1991. – Б. 106-117.

59 **Эркин Самандар.** Тангри қудуғи. Тарихий роман. – Тошкент: Хазина, 1996. – Б. 200.

60 Бу ҳақда қаранг: **Тошалиев И.** Сарлавҳа стилистикаси. – Тошкент: Университет, 1995. – 90 б.; **Абдусаидов А.** Газета сарлавҳаси. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1995. – 120 б. ва бошқалар.

61 Бу ҳақда қаранг: **Охунов Н.** Идеонимлар ва уларни ўрганиш билан боғлиқ муаммолар // Тилшуносликнинг долзарб масалалари (илмий мақолалар тўплами). Ш-чиқиши. – Тошкент: ЎзМУ, 2006. – Б. 79-82; **Ҳусанов Н., Хўжақулова Р.** Абдулла Қаҳҳор асарлари ва библионимлар // Тил ва адабиёт таълими, 2007. № 4. – Б. 60-64; **Йўлдошева Д.** Орнитонимларнинг сарлавҳа вазифасида қўлланиш хусусиятларига доир // Ўзбек тилшунослиги ХХ1 асрда (илмий-назарий анжуман материаллари). – Қарши: ҚарДУ, 2008. – Б. 57-59 ва бошқалар.

62 **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 91.

63 **Подольская Н.В.** Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – С. 48; **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 24.

64 **Улуқов Н.** Мустақиллик даври хрононимлари // Тил ва адабиёт таълими. 2010. № 10. – Б. 61-63.

65 **Саидов А.** Тоғ сойлари – суғориш манбаи. – Тошкент: Фан, 1974. – Б. 14.

66 Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Ўн икки жилдлик. 2-жилд. – Тошкент, 2001. - Б. 698.

67 **Ҳасанов Ҳ.** Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1965. – Б. 53-55.

68 **Охунов Н.** Топонимлар ва уларнинг номланиш хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1989. – Б. 36-37.

69 **Бегалиев Н.** Самарқанд вилояти гидронимлари (лисоний таҳлил). НДА. – Самарқанд, 1994. – 25 б.

70 **Улуқов Н.** Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – 192 б.

71 **Жувонмардиев А**. ХУ1-Х1Х асрларда Фарғона ер-сув масалаларига доир. – Тошкент: Фан, 1965. – 184 б.

72 **Улуқов Н.** Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 115.

73 **Улуқов Н.** Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 124-126.

74 **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 75.

75 **Снесарёв Г.П.** К истории некоторых категорий теонимов у народов Средней Азии и Казахстана // Ономастика Средней Азии. – Фрунзе: Илим, 1980. – С. 272-282.

76 **Аслонов А.С.** Шофиркон тумани микротопонимиясининг лингвистик таҳлили. НДА. – Тошкент, 2005. – Б. 14-16.

77 Бу ҳақда қаранг: **Авлиёқулов Я.** Теонимия тушунчаси ва теонимлар ҳақида // Ўзбек тилшунослиги ХХ1 асрда (илмий-назарий анжуман материллари). – Қарши, ҚарДУ нашри, 2008. – Б. 15-18.

78 **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 47.

79 **Жўраев М.** Анқо образи талқинига доир мулоҳазалар // Ўзбек тили ва адабиёти. 2001. № 2. – Б. 54; **Жўраев М., Нарзиқулова М.** Миф, фольклор ва адабиёт. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – Б. 103-107.

80 **Жўраев М.** Гавомард образининг ўзбек фольклоридаги талқинлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 2001. № 5. – Б. 48-55; **Жўраев М., Нарзиқулова М.** Миф, фольклор ва адабиёт. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – Б. 19-29.

81 **Эшмуродов М.** “Авесто”да сув культи // Ўзбек тили ва адабиёти. 2001. № 5. – Б. 55-58.

82 **Жўраев М.** Ўзбек мифологиясида Хубби образи // Ўзбек тили ва адабиёти. 2002. № 2. – Б. 14-21; **Жўраев М., Нарзиқулова М.** Миф, фольклор ва адабиёт. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – Б. 29-39.

83 **Бегматов Э.** Исм чиройи. – Тошкент: Фан, 1994. – Б. 4-65; **Ҳусанов Н.** Пайғамбарлар исмининг маънолари // Сирли олам. 1994. № 4. – Б. 19-20.

84 **Ҳусанов Н.** ХУ аср ўзбек ёзма ёдгорликлари тилидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари. 1-қисм. – Тошкент: “Ёзувчи”, 1996. – Б. 26-119.

85 **Нурманов Ф.И.** Хизр образининг генезиси ва ўзбек фольклоридаги талқини. НДА.–Тошкент, 2007. – 24 б.

86 **Абдуғафуров А.** Бобир эмас, Бобур // Ўзбекистон адабиётит ва санъати, 1983 йил 18 январь.

87 Топонимик карталарда терминлар ва қисқартмаларнинг ёзилиши. Тузувчи: **Алихўжаев Б.** – Тошкент: Ўзгеодезкадастр, 2002. – 55 б. ва бошқалар.

88 “Жой номлари – халқ тили ва маънавиятининг нодир мероси” мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Навоий, 1998. – 106 б.

89 **Нурмонов А., Собиров А., Юсупова Ш.** Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 80-86.

90 **Йўлдошев Б., Йўлдошева Д.** Академик лицейларда “Ҳозирги ўзбек адабий тили” дарсларида “Номшунослик” мавзусини ўрганишга доир // Актуальные проблемы русской и узбекской филологии. Материалы республиканской научной конференции (хамидовские чтения-3). – Наманган, НамДУ нашри, 2010. – Б. 102-103; **Эназаров Т.** “Номшунослик масалалари” курсининг илмий-назарий ва илмий-амалий муаммолари // Стилистика ва прагматика (илмий-назарий конференция материаллари). – Самарқанд: СамДУ нашри, 2010. – Б. 133-137.

91 **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 95.

92 **Баскаков Н.А.** Тюркизмы-этнонимы в «Слове о полку Игореве» // Сов. тюркология. 1982. № 4. – С. 14-29.

93 **Асқаров А.** Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. – Тошкент: [ТДПУ нашри](https://hozir.org/8-sinf-hlor-va-uning-birikmalari-mavzusini-itish-metodikasi-sh.html), 2007. – 340 б.

94 **Дониёров Х.** Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: Фан, 1968. – 98 б.

95 **Қораев С.** Этнонимика. – Тошкент: Ўзбекистон, 1979. – 24 б.

96 **Бегалиев Н.** Ўзбек этнонимлари тарихидан. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2004. – 92 б.

97 **Марқаев К.Ш.** Ўзбек тили этнонимларининг лисоний тадқиқи (Жанубий Ўзбекистон ҳудуди материаллари асосида). НДА. – Тошкент, 2007. – 26 б.

“**ONOMASTIKA” FANIDAN**
**GLOSSARIY**

1. **Agroonimlar –**(yunoncha agros - dala) – o‘zida er, dala, marza, er uchastlarining atoqli otlarini mujassamlantiradi. Masalan: *Toshdala, rayhonmarza* kabi.
2. **Akronim // initsial nom –** (yunoncha akro tashqi, chetki, onoma – atoqli ot) – so‘zlarning bosh harflaridan iborat bo‘lgan atoqli ot. Masalan: *AQSH, XXR* kabi.
3. **Amaliy antroponimika –** antroponimikaning amaliy muammolar (ism berish, kishi nomlari imlosi va boshqalar) bilan shug‘ullanuvchi tarmog‘i.
4. **Amaliy nomshunoslik –** nomshunoslikning atoqli otlarning amaliy muammolari (ism berish, nomni to‘g‘ri talaffauz qilish va yozish, nomlar transkripsiyasi va transliteratsiyasi kabilar) bilan shug‘ullanuvchi tarmog‘i.
5. **Antroponim –** (yunoncha antropo – odam, onoma - nom) – kishi ismi, laqabi, familiyasi, taxallusining umumiy nomi.
6. **Antroponimika -**onomastikaning kishi ismlari, laqab, taxalluslar, familiyalarni o‘rganuvchi sohasi.
7. **Antropogidronim –** kishi atoqli otlari (ism yoki familiya)dan yasalgan suv ob’ekti nomi.
8. **Antroponimik universaliya –** turli tillarga, tarixiy davr va hududlarga mansub bo‘lgan atoqli otlarda uchraydigan mushtarak xususiyat va qonuniyatlar.
9. **Antroponimik formant // antropoformant –** antroponimlar yasashda ishtirok etuvchi yoki nom tarkibida formal ravishda mavjud bo‘lgan affiksal morfema.
10. **Antroponimlarning tarixiy-etimologik qatlamlari** - antroponimiya tizimidagi etimologik jihatdan o‘z til yoki o‘zlashgan nomlardan iborat va tarixiy hamda lisoniy jihatdan uyushgan guruhlari.
11. **Antroponimiyaning turkiy qatlami –** antroponimik tizimdagi etimologik jihatdan turkiy tilga mansub bo‘lgan nomlar guruhi.
12. **Antroponimlashuv // antroponimizatsiya –** turdosh so‘z (apellyativ leksika)ning yoki boshqa tip atoqli otning kishi atoqli oti vazifasiga o‘tishi. Masalan: Qo‘qon (shahar) – Qo‘qonboy (ism), Toshkent (shahar) – Toshkentboy (ism) kabi.
13. **Antropooykonimlar –** kishi ismlari, laqab, taxalluslar, familiyalardan yasalgan turar nomlari. Masalan: *YUsufqo‘rg‘oncha, Yo‘ldoshobod* kabi.
14. **Apellyativ –** (lotincha apellyativum – turdosh ot) – atoqli otga qarama-farshi qo‘yiluvchi, atoqli ot yasash uchun lisoniy asos bo‘luvchi turdosh va boshqa til leksemalari.
15. **Apellyativ asos –** atoqli otni yasash uchun asos bo‘lgan turdosh ot, leksema.
16. **Areal toponimika // mintaqaviy toponimika –** toponimiyaning turli hududlar bo‘ylab tarqalish xususiyatlarini o‘rganuvchi tarmog‘i.
17. **Astronim –** (yunoncha astro – yulduz, onoma – atoqli ot) – alohida olingan samoviy jismlar, ob’ektlar (yulduzlar, sayyoralar, kometalar, asteroid va boshqalar) nomi. Atoqli ot turi.
18. **Atash tizimi // atash sistemasi –** 1) biror tilning turli ob’ektlarni nomlash imkoniyatlari va ular orasidagi ichki bog‘liqlik [qonuniyatlari majmui](https://hozir.org/delphi-muhitida-ilovalar-yaratishning-zamonaviy-usullari.html); 2) turli ob’ektlarni nomlash bilan bog‘liq qrnuniyatlarning o‘zaro ichki bog‘liqligi, aloqadorligi.
19. **Atoqli otlar** – kishilarning ismlari, familiyalar, otasining ismi, taxalluslar, shuningdek geografik nomlar, planeta va yulduzlarning nomlari, hayvonlarga atab qo‘yilgan nomlar atoqli otlar jumlasiga kiradi.
20. **Atoqli otning nominativ vazifasi (funksiyasi)**– atoqli otning atash, atoqli ot bo‘lib kelishdan iborat vazifasi.
21. **Badiiy adabiyot onomastikasi**– 1) badiiy asar tilida uchraydigan atoqli otlar majmui; 2) nomshunoslikning badiiy asar tilida uchraydigan atoqli otlarni o‘rganuvchi tarmog‘i.
22. **Bationim**– (yunoncha badu – chuqurlik, onoma – atoqli ot) – okean ostida mavjud bo‘lgan tabiiy ob’ektlar, okean landshaftlari (tog‘, sayoz joylar, jarliklar, yoriqlar, o‘pg‘onlar) atoqli oti.
23. **Biblionim**– (yunoncha bibliov – kitob, onoma – atoqli ot) – har qanday badiiy, ilmiy, diniy, siyosiy asarga berilgan nom (sarlavha). Ideonim turi.
24. **Bionim**– (yunoncha bios – hayot, onoma - nom) – jonli organizmlar (odam, hayvon, qush va boshqalar)ning atoqli oti: antroponim, zoonim kabilar.
25. **Biotoponim**– jonli mavjudotlar nomiga nisbat berib yasalgan toponimlar.
26. **Venusonim**– (lotincha Venus – Venera, onoma – atoqli ot) – Venera sayyorasidagi har qanday tabiiy-fizikaviy ob’ektlarning atoqli oti. Astrotoponim turi.
27. **Gapiruvchi antroponim**– badiiy adabiyot tilida o‘zi anglatayotgan shaxs yoki ob’ekt haqida ijobiy yoki salbiy ma’no tashuvchi, uni biror tomondan xarakterlovchi atoqli ot (ism).
28. **Gelonim**– (yunoncha gelos – botqoq, onoma – atoqli ot) – botqoqning atoqli oti. Gidronim turi.
29. **Genonim**– (yunoncha genos – urug‘, oila, nasl-nasab, onoma – atoqli ot) – urug‘, avlod-ajdod va ular tarmoqlarining atoqli oti.
30. **Geomorfologik oykonimlar –**erning [tuzilishi](https://hozir.org/aldegidlar-ularning-tuzilishi-kimyoviy-xossalari-chumoli-va-si.html), sathi bilan bog‘liq bo‘lgan ahldi punktlarining nomlari. Masalan: *Tepaqishloq, G‘ortoepa, YAssitepa* kabi.
31. **Geortonim –** (yunoncha georto – bayram, onoma – atoqli ot) – har qanday bayram, festival, xotra kunlari va mana shunday marosim va tadbirlarga berilgan atoqli ot. Ideonim turi.
32. **Gidronimlar**– (yunoncha gidro - suv) – suv ob’ektlarining, ya’ni dengiz, daryo, ko‘l, soy, ariq, buloq, quduq singarilarning atoqli otlaridir. Masalan: *CHimqo‘rg‘on suv ombori, Naymansoy* kabi.
33. **Gipponim**– (yunoncha gippos – ot, onoma – atoqli ot) – zotli otlarga beriladigan laqab nomlar: *Boychibor, G‘irko‘k, Qamishquloq* va boshqalar. Zoonim turi.
34. **Dialektal antroponimiya**– 1) biror xududiy lahjada uchraydigan antroponimlar majmui, boyligi; 2) Lahjaviy xususiyatga ega bo‘lgan kishi atoqli otlari.
35. **Diminutiv**– kichraytirilgan shakldan toponimlarning yasalishi; O‘zbekistonda –cha, -chak, ba’zan –ik affikslari diminutiv shakldagi toponimlar yasashga xizmat qiladi; bunday toponimlar otlardan (*Xisorak, Xumdonak* kabi), sifatlardan (*Ko‘kcha, Oqcha, Qoracha* kabi), etnonimlardan (*Do‘rmoncha, Naymancha* kabi) yasalishi mumkin.
36. **Drimonim**- (yunoncha drimos – daraxtzor, o‘rmon, onoma - nom) – o‘rmon, o‘rmon massivlari, qarag‘ayzorlar, terakzorlar atoqli oti. Toponim turi.
37. **Dromonim**– (yunoncha dromos – yo‘l, onoma – atoqli ot) – harakatlanishga mo‘ljallangan har qanday (er usti, er osti, suv usti, suv osti) yo‘llarining atoqli oti. Toponim turi.
38. **Dublet nom –**ma’no jihatdan teng bo‘lgan ikki yoki undan ortiq atoqli ot.
39. **Er tili –**majoziy ma’nodagi ibora bo‘lib, toponimlar ko‘zda tutiladi.
40. **YOzma yodgorliklar onomastikasi –**1) o‘tmishdan meros bo‘lib qolgan yozma obidalar tilida uchraydigan atoqli ot; 2) ana shunday material yuzasidan amalga oshiriladigan ilmiy tadqiqot.
41. **Joy nomlarini milliylashtirish –** 1) joylarga beriluvchi nomni milliy tilning o‘z ichki imkoniyatlaridan axtarish; 2) bosqinchilik va boshqa xil siyosiy, mafkuraviy zug‘umlar tufaydi majburiy holda paydo bo‘lgan nomlarni o‘z tiliga [oid nomlar bilan almashtirish](https://hozir.org/mavzu-kopaytuvchilarning-orinlarini-almashtirish-va-guruhlash-v2.html); 3) joyning zo‘ravonlik siysati tufayli iste’moldan chiqqan tarixiy, madaniy ahamiyatga molik bo‘lgan nomini qayta tiklash.
42. **Joy nomlarining “Qizil kitob”i –** tarixiy, madaniy, lisoniy ahamiyatga molik bo‘lgan nomlarni asrash maqsadida tuziladigan, unda ana shunday nomlar ro‘yxati ma’lum izohlar bilan beriladigan kitob. Ushbu kitobga kirgan nomlarni rasmiy ravishda davlat tomonidan muhofaza qilish ko‘zda tutiladi.
43. **Joy nomlari etimologiyasi –** 1) toponimlarning kelib chiqish tarixi, ilk lisoniy shaklini aniqlash uchun olib boriladigan tahlil; 2) nomshunoslikning toponimlarning kelib chiqish tarixini o‘rganuvchi yo‘nalishi.
44. **Zamonaviy nomshunoslik –** 1) nomshunoslikning hozirgi tilda mavjud bo‘lgan atoqli otlarni o‘rganuvchi sohasi; 2) atoqli otlarni zamonaviy tilshunoslikning ilg‘or usullarida tadqiq qiluvchi ilmiy yo‘nalish.
45. **Zoonim –** (yunoncha zoon – hayvon, onoma – atoqli ot) – zotli hayvonlar (uy hayvoni, zoologik bog‘, sirk, qo‘riqxonalardagi, shaxsiy qarovdagi va shu kabilar)ga qo‘yilgan maxsus laqab nomlar. Atoqli ot turlaridan biri.
46. **Zootoponimlar –** hayvonlar atoqli otiga nisbat berib yasalgan joy nomlari.
47. **Ideonim –** (yunoncha ideya, g‘oya, onoma – atoqli ot) – tarixiy asarlar, xujjatlar atoqli oti: artionim, biblionim, gemeronim, geortonim, dokumentonim, poetonim, xrononim. Atoqli ot tiplaridan biri.
48. **Insulonim –** (lotincha insula – orol, onoma – atoqli ot) – har qanday orolning atoqli oti.
49. **Irradatsiya // toponimning irradatsiyasi –** (lotincha irradiya - nurlanish) – biror geografik ob’ekt nomining unga yaqin joylashgan boshqa biror ob’ektga o‘tishi.
50. **Ism-bag‘ishlovlar // memorativlar** – 1) biror narsa, ob’ekt va shu kabilar nomiga nisbat berib yasalgan ismlar: *Quyoshbek, Oyxon, Bo‘riboy, Bulutbek, YUlduz*; 2) biror shaxs xotirasini e’zozlab, chaqaloqni uning ismi bilan atash. CHunonchi: marhum bobo, buvi, ota, ota yoki boshqa qarindoshlar ismining yangi tug‘ilgan chaqaloqqa qo‘yilishi.
51. **Ism-istaklar // deziterativlar** – ism beruvchilarning bolalarga atalgan orzu-istaklarini ifoda etuvchi ismlar: *Borbo‘lsin, O‘rinbosar, Ulbo‘sin (O‘g‘ilbo‘lsin)* kabi.
52. **Ichki konversiya**– atoqli otning tilda mavjud atoqli ot negizida yasalishi, ya’ni biror atoqli otning boshqa tip atoqli ot vazifasiga o‘tishi: *Toshkent* (shahar) - *Toshkent* (mehmonxona); *Zarafshon* (daryo) – *Zarafshon* (shahar) – *Zarafshon* (mehmonxona) kabi.
53. **Kinonim**– (yunoncha kunos – it, onoma – atoqli ot) – itlarga [berilgan maxsus laqab-nom](https://hozir.org/mulohazalar-algebrasi.html), atoqli ot. Zoonim turi.
54. **Kontaminatsiya**– (lotincha kontaminatsiya – yaqinlashtirish, qo‘shish) – ikki o‘xshash nom qismlarining chatishuvi (aralashuvi) natijasida yangi atoqli otning hosil bo‘lishi.
55. **Kosmonim**– (yunoncha kosmos – olam, koinot, onoma ot – atoqli ot) – kosmik fazoda joylashgan samoviy ob’ektlar (kosmik fazo, galaktika, yulduzlar, sayyoralar va ular yuzasidagi tabiiy ob’ektlar)ning atoqli oti. Atoqli ot tiplaridan biri.
56. **Ktematonim // xrematonim**– xalq tarixi, madaniyati uchun ma’lum ahamiyatga molik bo‘lgan ba’zi nodir qurollar, asbob-uskunalar, buyumlarning atoqli oti.
57. **Landshaft toponim**– er yuzasining umumiy ko‘rinishi, manzarasi bilan bog‘liq bo‘lgan jug‘rofiy ob’ektning atoqli oti.
58. **Makrotoponimlar**– (yunoncha makro – katta) – -yirik ob’ektlar – qit’alar, mamlakatlar, o‘lkalar, okean, dengiz va daryolar, tog‘lar, respublika, viloyat va shaharlarning nomlaridir.
59. **Metateza**– (yunoncha metatesis – joy almashtirish) – onomastik birliklar tarkibidagi so‘zlarning o‘rin almashishi. Masalan: *Beshog‘och – Bechog‘osh, sayram – Saryom*kabi.
60. **Metafora**– (yunoncha metaforis - ko‘chirish) – onomastik birliklarni hosil qiluvchi so‘zlarning ko‘chma ma’noda ishlatilishi. Masalan: *Tuyatosh – katta qoya, Mingbuloq – ko‘p buloq* kabi.
61. **Metonimiya**– (yunoncha – qayta nom qo‘yish) - onomastik birliklar (ayniqsa, toponimlar)ning qo‘shni ob’ekt nomiga o‘tish (ko‘chish) hodisasi. Masalan: *Zarafshon daryosi – Zarafshon shahri – “Zarafshon” restorani; CHirchiq daryosi – CHirchiq shahri, Ko‘ksuv daryosi – Ko‘ksuv daryosi – Ko‘ksuv tizmasi, Vaxsh daryosi – Vaxsh tizmasi* kabilar.
62. **Mikrotoponimlar**– (yunoncha mikro - kichik) – o‘zida jar, tepalik, qir, buloq, quduq, hovuz, jilg‘a, soy, ariq, dala, dasht, ztloq, mahalla, guzar, ko‘cha, tupik, proezd singari mayda joy ob’ektlarining atoqli otlarini o‘zida mujassamlashtiradi.
63. **Neotoponimlar** – mustaqillik yillarida paydo bo‘lgan toponimlar, joy nomlari. Masalan: *Istiqlol ko‘chasi, Mustaqillik maydoni* kabi.
64. **Oykonimlar**– (yunoncha oykos – uy, turar joy) – tarkibiga qishloq, [posyolka](https://hozir.org/chiqindilar-muammosi.html), shaharcha, ovul, mahalla, guzar, ko‘chalarning nomlari kiradi.
65. **Onomastika**– onomastika asli yunoncha so‘z bo‘lib, “nom qo‘yish san’ati” degan ma’noni bildiradi hamda u tilshunoslikning atoqli otlarni o‘rganuvchi soha nomidir.
66. **Oronimlar**- (yunoncha oros - tog‘) – er yuzasining relef shakllari – tog‘, cho‘qqi, tepa, qir, jarlarga atab qo‘yilgan nomlar.
67. **Polisonimlar**– (yunoncha polis - shahar) – o‘z ichiga shahar nomlarini oladi.
68. **Popov A**.**I. –**“Toponimika uchta katta soha: tilshunoslik, geografiya va tarix oralig‘idagi fandir.SHunga binoan toponimikaning talaygina faktlari xarakter jihatdan xilma-xil bo‘lgan ko‘plab material – lingvistik, tarixiy va geografik material jalb qilingandagina to‘g‘ri izohlab berilishi mumkin” (Popov A.I. Geograficheskie nazvaniya. – M.-L., 1965. S. 9).
69. **Toponim**– toponim so‘zi asli yunoncha bo‘lib, topos – joy, onoma – nom so‘zlaridan tashkil topgan, joy nomi, geografik nomlar ma’nosini bildiradi.
70. **Toponimika**– onomastikaning joy nomi, geografik nomlarni o‘rganuvchi sohasi.
71. **Fitooykonimlar**– (yunoncha – fitos – o‘simlik demakdir) - o‘simlik, daraxt nomlari asosida yaratilgan aholi punktlarining nomlari. Masalan: *YAkkatut, Tolqishloq, Beshqayrag‘och* kabi.
72. **Etnooykonimlar**– urug‘, qabila, millat, xalq nomlari (etnonimlar) asosida yaratilgan aholi punktlarining atoqli otlari.
73. **Etnonim**– (yunoncha etnos – xalq, onoma - nom) – xalq, millat, urug‘-aymoq, qabila nomlari. Masalan: *o‘zbek, qozoq, qoraqalpoq*kabi.
74. **Etnonimika**– onomastikaning xalq, millat, urug‘-aymoq, qabila nomlarini o‘rganuvchi sohasi.
1. **Аристотель.** Поэтика (поэзия санъати ҳақида). Русчадан М.Маҳмудов, У.Тўйчиевлар таржимаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 41. [↑](#footnote-ref-2)
2. Бу ҳақда қаранг: **Суперанская А.В.** Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – С. 56-58. [↑](#footnote-ref-3)
3. **Суперанская А.В.** Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – С. 58-59. [↑](#footnote-ref-4)
4. **Стеблин-Каменский М.И.** Древнеисландская топономастика как материал к истории имени собственного // Стеблин-Каменский М.И. Спорное в языкознании. – Л.: Наука, 1974. – С. 105-106. [↑](#footnote-ref-5)
5. **Березин Ф.М., Головин Б.Н.** Общее языкознание. – М.: Высшая школа, 1979. – С. 21-23. [↑](#footnote-ref-6)
6. **Есперсен О.** Философия грамматики. – М.: 1958. – С. 71-72. [↑](#footnote-ref-7)
7. **Суперанская А.В.** Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – 366 с. [↑](#footnote-ref-8)
8. **Реформатский А.А.** Введение в языковедение. – М., 1967. – С. 29-30; 57-62. [↑](#footnote-ref-9)
9. **Агеева Р.А., Бахнян К.В.** Социолингвистический аспект имени собственного (К ХУ Международному конгрессу по ономастике, 13-17 августа 1984 г., Лейпциг). – М.: Наука, 1984. – С. 5-12. [↑](#footnote-ref-10)
10. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: Yulduzcha, 1989. –B.5. [↑](#footnote-ref-11)
11. Qorayev S. Toponimika. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. – B.310. [↑](#footnote-ref-12)
12. **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 95. [↑](#footnote-ref-13)
13. **Баскаков Н.А.** Тюркизмы-этнонимы в «Слове о полку Игореве» // Сов. тюркология. 1982. № 4. – С. 14-29. [↑](#footnote-ref-14)
14. **Асқаров А.** Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. – Тошкент: ТДПУ нашри, 2007. – 340 б. [↑](#footnote-ref-15)
15. **Дониёров Х.** Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: Фан, 1968. – 98 б. [↑](#footnote-ref-16)
16. **Қораев С.** Этнонимика. – Тошкент: Ўзбекистон, 1979. – 24 б. [↑](#footnote-ref-17)
17. **Бегалиев Н.** Ўзбек этнонимлари тарихидан. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2004. – 92 б. [↑](#footnote-ref-18)
18. **Марқаев К.Ш.** Ўзбек тили этнонимларининг лисоний тадқиқи (Жанубий Ўзбекистон ҳудуди материаллари асосида). НДА. – Тошкент, 2007. – 26 б. [↑](#footnote-ref-19)
19. **Бегматов Э., Улуқов Н.** Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 95. [↑](#footnote-ref-20)
20. **Баскаков Н.А.** Тюркизмы-этнонимы в «Слове о полку Игореве» // Сов. тюркология. 1982. № 4. – С. 14-29. [↑](#footnote-ref-21)
21. **Асқаров А.** Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. – Тошкент: ТДПУ нашри, 2007. – 340 б. [↑](#footnote-ref-22)
22. **Дониёров Х.** Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: Фан, 1968. – 98 б. [↑](#footnote-ref-23)
23. **Қораев С.** Этнонимика. – Тошкент: Ўзбекистон, 1979. – 24 б. [↑](#footnote-ref-24)
24. **Бегалиев Н.** Ўзбек этнонимлари тарихидан. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2004. – 92 б. [↑](#footnote-ref-25)
25. **Марқаев К.Ш.** Ўзбек тили этнонимларининг лисоний тадқиқи (Жанубий Ўзбекистон ҳудуди материаллари асосида). НДА. – Тошкент, 2007. – 26 б. [↑](#footnote-ref-26)
26. **Саидов А.** Тоғ сойлари – суғориш манбаи. – Тошкент: Фан, 1974. – Б. 14. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Ўн икки жилдлик. 2-жилд. – Тошкент, 2001. - Б. 698. [↑](#footnote-ref-28)
28. **Ҳасанов Ҳ.** Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1965. – Б. 53-55. [↑](#footnote-ref-29)
29. **Охунов Н.** Топонимлар ва уларнинг номланиш хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1989. – Б. 36-37. [↑](#footnote-ref-30)
30. **Бегалиев Н.** Самарқанд вилояти гидронимлари (лисоний таҳлил). НДА. – Самарқанд, 1994. – 25 б. [↑](#footnote-ref-31)
31. **Бегалиев Н.** Самарқанд топонимияси. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2010. – Б. 13-17. [↑](#footnote-ref-32)
32. **Улуқов Н.** Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – 192 б. [↑](#footnote-ref-33)
33. **Улуқов Н.М.** Ўзбек тили гидронимларининг тарихий лисоний тадқиқи. ДДА. – Тошкент, 2010. – 48 б. [↑](#footnote-ref-34)
34. **Нафасов Т.***Жили* компонентли гидронимлар // Ўзбек тили ва адабиёти, 1988. № 5. – Б. 43-45. [↑](#footnote-ref-35)
35. **Жувонмардиев А**. ХУ1-Х1Х асрларда Фарғона ер-сув масалаларига доир. – Тошкент: Фан, 1965. – 184 б. [↑](#footnote-ref-36)
36. **Қосимов Й.** Наманган воҳасининг суғорилиш тарихидан. – Тошкент: Фан, 1988. – 121 б. [↑](#footnote-ref-37)
37. **Улуқов Н.** Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 115. [↑](#footnote-ref-38)
38. **Улуқов Н.** Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 124-126. [↑](#footnote-ref-39)
39. **Нуриддинова Р.С.** Ўзбек ономастикаси терминларининг лисоний таҳлили. НДА. – Тошкент, 2005. – 23 б. [↑](#footnote-ref-40)