**Türklerde at ve at kültürü**

**(Dünden bugüne Kazak ve Türk kültürel hayatı örneği)**

Aigerim Kussainova

L.Gumilev Avrasya

Ulusal Üniversitesi

Türkoloji bölümü

Öğretim görevlisi

 Türk halkları için atın önemli bir yeri vardır. Kazak halkının mitolojik dünya görüşüne göre atın koruyucu piri Kambar Ata'dır. Duyarlı türlerden olan at hayvanına ait Kazak ve Türk dillerinde birçok hayvan adları var. Türk dillerinde atla ilgili ortak isimler, sözlüksel ve anlamsal özelliklerine bağlı olarak birkaç gruba ayrılabilir: 1) hayvanı özel özelliklerine göre ayırmadan kullanılan ortak isimler: *yılkı, at;* 2) yaş gruplarına göre: *kulun, tay, kunan, donen, besti, vb.;* 3) hayvanın cinsiyete gore özelliklerini belirten terimler: *baytal, bie, aygır;* 4) yürüyüşüne gore*: jorga;* renklere göre özellikleri: *boz, buırıl, börte, torı, karaker, ker, jren, kula vb;* 6) özel işaretlerine göre adlar: *kaska, töbel vb.*

*žïlqï≈yılkı:* kaz. *žïlqï,* tür. *yılkı*. Hayvanın ortak adını ifade eden at kelimesi genel bir Türk sözüdür. Bu isim birçok eski yazılı eserlerde bulunmaktadır: Orta Çağ Türk yazılı eserlerde – *jïlqï* (DTS, 65), Çağatay metinlerinde – *yılkı* (ÇTS, 1251) şeklinde görülmektedir. Eski Türk yazıtlarında at hayvanının ortak ismi olarak *junt* (DTS, 281) sözü bulunmaktadır. E.V. Sevortyan, junt kelimesinin asıl anlamının "eğitimsiz vahşi at" olduğunu belirtiyor. (SES IҮ, 254). Kazak dilinde şişman, parlak genç atlara, parlak, güzel genç insanlar için kullanılan *žunttaj* kelimesinin anlamı da belirtilen anlama karşılık gelmektedir.

 Türkçe *yılkı* kelimesinin anlamı, Kazak dilindeki *jılkı* sözünün anlamından farklıdır. «1) isim Canlı ve hayvan; dört ayaklı hayvanlara verilen genel ad; sürü halinde bulunan hayvanlar;; 2) Sürü: genellikle at sürüsü 3) Çiftlik hayvanları; sığır, büyük baş 4) Hayvan sürüsü, davar. 5) Hayvanlar; 6) Cins at; iyi koşan at. 7) At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü; 8) Başı boş bırakılmış at ve eşek sürüsü )» (TS, 2593; BTS 9.cilt, 6420). Bu Kazak ve Türk dillerindeki hayvan isimlerinin sözcüksel ve anlamsal farklılıklarını değil, aynı zamanda etnosun özelliklerini de yansıtmaktadır.