**МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**ГБОУ СИБАЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ – ИНТЕРНАТ**

**Тема: «СВЯЗЬ ЭТНОНИМИИ С ДРУГИМИ ГРУППАМИ ОНОМАСТИКИ”**

**Выполнила: Азаматова Алтынай, 8 кл**

**Руководитель : Карасова Зульфия Нуритдиновна**

**Сибай-2022**

**ВВЕДЕНИЕ**

 Этнонимы – это названия наций, народов, народностей, племен, племенных союзов и тому подобное. Изучение истории этнонимов, их употребления, распространения и современного состояния важно для решения проблем этнической истории, ономастики. Изучение этнонимов дает возможность проследить эволюцию имени, объяснить его происхождение, проследить пути этнических миграций, культурные и языковые контакты. Этнонимы, будучи древними терминами, несут в себе ценную историческую и лингвистическую информацию. При многотысячелетним развитии приблизительно на одних и тех же территориях население в различные периоды может трансформировать свои этнонимы.

**Актуальность проблемы.** На сегодняшний день в лингвистике существуют ряд вопросов и споров относительно некоторых этнонимов, их происхождения. Споры идут также относительно топонимов, и антропонимов, в составе которых есть этнонимы. Поэтому изучение этнонимов по сей день не теряет свою актуальность.

**Объект исследования** – этнонимы в башкирском языке. **Предметом** исследования являются семантические группы башкирских этнонимов, их происхождение и связь с другими группами ономастики.

**Цель исследования**. Работа посвящена лингвистическому изучению этнонимов в башкирском языке. Говоря точнее, целью настоящего исследования является анализ семантических групп этнонимов, выявление средств и способов словообразования этнонимов, связь этнонимов с антропонимами и топонимами. В качестве основных **задач** исследования определяются следующие:

* изучить происхождение этнонимов в башкирском языке;
* указать семантическую классификацию этнонимов и подробно изучить;
* взаимопроникновение этнонимов с топонимами и антропонимами;
* сделать выводы.

**История изучения темы**. Как показывает обзор литературы, данная тема не обделена вниманием лингвистов, ученых. Довольно подробно изучены проблемы башкирской этнонимии, существует ряд семантических классификаций. Также подробно изучена вопросы взаимодействия этнонимии и топонимии, антропонимии. Например, вопросы взаимоотношения этнонимии и топонимии нашли отражение в работах Дж. Киекбаева, Э. Ишбердина, Ф. Хисаметдиновой, Р. Шакурова, А. Камалова, М. Усмановой и т.д. Взаимопроникновение этнонимов и антропонимов, топонимов и этнонимов изучены в работах Т. Кусимовой, Ф. Хисаметдиновой, Р. Шакурова и т.д.

 **Теоретическое и практическое значение работы**. Изучение вопроса о происхождении, распространении этнонимов в башкирском языке имеет большое теоретическое и практическое значение. Основные выводы и положения значимы и ценны: они могут оказать помощь людям, изучающим этнонимию, топонимику, антропонимию и даже вопросы, связанные с краеведением. Курсовая работа содержит материал, касающийся истории башкирского народа.

В заключении делаем выводы по проделанной работе, в списке литературе указываются источники, при помощи которых была написана наша курсовая работа.

**Основная часть**

**1.Отражение башкирских этнонимов в топонимии**

Этнонимы башкирского языка тесно связаны с другими группами ономастики. Особенно большая связь существует между этнонимами и топонимами, а также антропонимами. Надо отметить, что большинство родовых и племенных названий можно увидеть в составе топонимов Башкортостана.

Этнонимы являются важнейшим источником для изучения исторического прошлого народов. В этом плане большой интерес представляет отражение этнонимических названий в топо­нимии.

А.А. Камалов в своей работе «Башкирская топонимия» объясняет образование названий населенных пунктов от этнонимов: «Основная функция имени собственного быть различительным признаком объекта. Когда в качестве различительного признака в башкирской топонимии выступает название башкирского рода или племени, это кажется парадоксальным явлением в топонимии. Удивительно то, что в составе башкирского этноса выделяются башкиры, ибо все представители отдельных башкирских родов считают себя башкирами по своей национальности. Казалось бы, здесь нет необходимости выделения, указания на родовую принадлежность. Оказывается, есть такая необходимость, ибо указание на родовую принадлежность связано с существованием племенной, родовой (т.е. общинной) собственности на основное богатство башкир – землю. Поэтому внутри отдельного башкирского племени, например, бурзян, появляются деревни под названием Ямаш, Монаш, Бишәй и т.д. Этими же причинами объясняется существование населенных пунктов от названий племен, ибо племена и внутри них роды имели свои четко очерченные земельные владения. Родовые подразделения (ара) такой собственностью не владели. Именно этим объясняется существование внутриплеменных и внутри башкирских этнотопонимов, выполняющих различительную роль в географической номенклатуре башкирского языка» [4; 89].

 Многие населенные пункты Башкортостана имеют 2-3 названия, и одно из них чаще всего бывает связано с этнонимом. Приведем примеры: Аҡьегет, Йәнтеш (*Һарылар*) – деревни в Хайбуллинском районе; Арҙат (*Мордва*) – деревня в Кугарчинском районе; Байдәүләт (*Бишәй*) – деревня в Зианчуринском район; Баймырҙа (*Һарт*) – деревня в Баймакском районе; Беренсе Дәүләтҡол (*Төркмән*) – деревня в Кугарчинском районе; Беренсе Этҡол (*Ямаш*) – деревня в Баймакском районе; Вәлиша (*Айыу*) – деревня в Зианчуринском районе (*Айыу* – название родового подразделения племени усерган) и т.д.;

 Некоторые названия населенных пунктов от этнонимов канули в прошлое с исчезнованием населенных пунктов. Это неофициальные названия бывшего хутора и деревень *Ямаш*, *Үрге Нуғай*, *Түбәнге Нуғай*, *Ҡыпсаҡ* в Баймакском районе, деревня и колхоз *Үҫәргән*, *Айыуҙар* (официальное название – Смак) в Кугарчинском р-не, *Бүреләр* (офиц. – Үрге Наҙарғол) в Кувандыкском районе, *Түбәнге Дыуан* (Нижний Дуванский) в Куюргазинском районе, населенные пункты *Ҡалмаҡ, Большой Калмак, Калмаково, Маһҡырт* 'Маскырт' (бывшая деревня в составе Тангаурской волости; ныне территория Баймакского района), *Мишәр* (бывшая деревня в Баймакском районе; другое название *Ҡалмаҡ* – также является этнонимом) и т.д.

 В некоторых случаях этнонимы входят в состав официального названия населенного пункта. Таковыми являются *Бөрйәнйылға* (Бурзян-елга) – деревня в Баймакском районе, деревня *Ҡыпсаҡ* в Хайбуллинском районе (другое название – Ялан Ҡыпсағы), *Башҡорт Самаҙыһы* (Башкирские Самады), *Башҡорт Үргене* (Башкирская Ургинка), *Башбармаҡ* или *Башҡорт бармағы* (Башкирский Бармак), *Тазлар* в Зианчуринском районах, *Иҫке Таҙлар* 'Старотазларово' и *Яңы Таҙлар* 'Новотазларово' (населенные пункты в Бураевском районе), *Бабалар* 'Бабаларово' (деревня в Куюргазинском районе, название восходит к этнониму бабалар) и т.д.

Как мы видим, в названиях населенных пунктов нашли отражение названия самых различных родоплеменных групп башкир.

 Этноойконимы Башкортостана, восходящие к наименованиям башкирских племен и родов, относится к наиболее раннему пласту названий населенных пунктов Башкортостана.

 Изученный материал показал, что наиболее распространенными в топонимах являются наименования племенных названий: *бөрйән, ҡыпсаҡ, дыуан, ҡалмаҡ, таҙлар, һыҙғы.* Фиксируются этнонимы следующих народов и народностей: *башҡорт, татар, рус, мордва, төркмән, ҡалмыҡ, ҡаҙаҡ, сыуаш, монгол, мишәр*, *төркмән, нуғай*. Чаще всего используются этнонимы *башҡорт* и *татар.*

 Как считает башкирский лингвист Ф.Г. Хисамитдинова, проникновение этнонимов ҡаҙаҡ, нуғай, сыуаш, ҡырғыҙ и других в башкирскую ономастику, видимо, произошло в XV-XVIII веках, когда происходит формирование в Средней Азии большинства тюркских народностей с со временными названиями. Причина проникновения этнонимов других народов в башкирскую ономастику кроется в наличии активных этнокультурных, политических контактов башкир с казахами, ногайцами, калмыками и т.д. В то же время сдедует подчеркнуть, что проникновение этнонимов *казах, туркмен, сарт* и других было связано не только с инкорпорацией отдельных групп среднеазиатских народов, но и продолжающимися брачными связами, а также захватом во время набегов в плен детей, девушек, женщин. Их этнические наименования в этих случаях часто переходили на имена потомков или на названия мест их жительства [15; 83].

 Этнонимы находят отражение не только в ойконимах, но и других единицах ономастики. К примеру, в лингвистике известны много гидронимов, взаимосвязанных с этнонимами. К примеру, *Таулы* (река, правый приток Сакмара у деревни II Иткулово Баймакского района; название восходит к этнониму таулы – одно из родовых подразделений рода нуғай-бөрйән племени бөрйән), *Һаҡмартиле* 'Сакмартиле' (река, правый приток Сакмара в Зилаирском районе) и др.

 Некоторые названия гидронимов, образованные от этнонимов, являются вторым названием. К таковым относится река Бейәсәнскән йылғаһы, протекающая на территории Баймакского района. Другое название реки – *Бәләкәй Бүреле*, где бүреле является этнонимом.

 Некоторые названия гидронимов лишь по предположениям, образованы от этнонимов. Например, в Баймакском районе протекает река *Күсәбә* 'Кусяба'. По предположению М.Г. Усмановой, название образовано от этнонима *күсәбә*, наименование одного из отделений Средней Орды.

 В оронимах также можно проследить их всязь с этнонимами. Например, в Баймакском районе есть гора и летовка под названием Байҡара. Как предполагает М.Г. Усманова, название восходит к антропониму, возможно и к этнониму, упомянотому Н.А. Аристовым в числе отделений Средней Орды. Этноним байҡара наряду с *сарыглар, куль* входит в тувинскую родоплеменную группу [10; 158].

 Также с помощью этнонимов образовано название горы *Бөрйән үлеге тауы* (гора в дер. Мажитово Зианчуринского р-на), *Нуғай тауы* 'Ногай тау' (гора в деревне Акъюлово Хайбуллинского района), *Сирмеш тауы* 'Черемис тау' (гора в деревне Абишево Хайбуллинского района; название образовано от этнонима сирмеш 'черемис'), *Субан* (гора в деревне Муллакаево в Баймакском районе; возможно, восходит к этнониму субан, отмеченному Н.А. Аристовым наряду с джалаир, абдан, дулат и др.), *Сураш тауы* 'Сураш тау' (гора в Зианчуринском районе; восходит к этноантропониму Сураш, сураш – название одного из родов усерганского племени) и т.д.

 Таким образом, этнотопонимы свидетельствуют о языке древних племен и позволяют представить их этническую принадлежность. Этнотопонимы являются одним из важных аспектов в изучении истории края. Без объективного, глубокого, всестороннего их изучения невозможно понять, выяснить, представить историю башкирского народа.

**2. Взаимопроникновение антропонимов и этнонимов**

Особый интерес в ономастике башкирского языка представляют вопросы взаимопроникновения антропонимов и этнонимов, являющихся носителями ценнейшей культурно-исторической и языковой информации. Как отмечает З.Г. Ураксин в своей статье «Башкирские антропонимы из этнонимов», «этнонимы и личные имена неразрывно и двусторонне связаны между собой в том плане, что антропонимы употребляются в качестве названий родов и родовых подразделений, а этнонимы ― родовые названия ― восходят к именам родоначальников, поэтому судить о первичности этнонимов и антропонимов представляется сложной проблемой» [8; 86].

В числе современных исследований немалый интерес представляет диссертация Р. А. Сиражитдинова «Башкирския этнонимия», в разделе «Отражение башкирских этнонимов в антропонимии» которой делается вывод о том, что 525 этнонимов восходят к антропонимам, а 259 ― к этнонимическим названиям [11; 20].

Несмотря на некоторую степень изученности проблемы взаимосвязи антропонимов и этнонимов башкирского языка, отдельные вопросы в данной области остаются не до конца разрешенными и требуют специального дальнейшего изучения.

Антропонимы, в основе которых лежат этнонимы, можно разделить на следующие группы (класиификация Р.А. Сулеймановой):

 1. Антропонимы, на основе которых лежат башкирские родоплеменные названия, к которым относятся названия тотемных птиц, животных, растений, являющиеся одновременно и этнонимами, и антропонимами. Например, Тойғон, Турғай, Арыҫлан, Тәкә, Бүре и др.

2. Антропонимы на основе названий башкирских родов и родовых подразделений. Например: Дыуан, Дыуанай, Ғәйнә, Ҡыпсаҡ, Ҡыпсаҡбай, Һарт, Һартай, Һарбай, Тиләү и др.

3. Антропонимы на основе названий родов, племен и народов, относящихся к тюркской и общеалтайской семье языков: Алтай, Гәрәй, Ҡаҙаҡ, Ҡаҙаҡбай, Ҡаҙаҡҡол, Мишәр, Төрөкмән, Үзбәк, Сыуаш, Сыуашай, Сыуашбирҙе и др.

 4. Антропонимы на основе этнических терминов: Илбай, Илсе, Илбәк, Илгилде, Илеш, Илсебай, Илсеғол, Араҡай, Түбә, Түбәкәй, Түбән, Тоҡом, Тоҡомбай, Нәҫелбикә и др.

«Наибольший научный интерес представляют антропонимы третьей группы в связи с тем, что названия некоторых народностей настолько переплетены с названиями башкирских родов и родовых подразделений, что без детального исследования и глубокого анализа исторических фактов восхождение того или иного антропонима к какому-либо этнониму ― названию народа или названию башкирского рода, родового подразделения ― очень трудно объяснить», – отмечает Р.А. Сулейманова в своей статье «Башкирские фамилии от этнонимов» [12; 70].

Рассмотрим самые распространенные антропонимы от этнонимов.

У башкиров распространены фамилии, образованные от этнонима нугай ‘ноғай’: Нугаев, Нугайгулов, Нугайчурин. Происхождение в башкирской среде вышеуказанных фамилий связано с общеизвестным историческим фактом влияния Ногайской Орды на судьбу башкирского этноса вплоть до конца первой половины XVI в.

Этноним калмык ‘ҡалмыҡ’ также широко распространен в составе башкирских фамилий: Калмакаев, Калмаков, Калмаккулов, а также их фонетические варианты (Калмыков, Колмаков, Колмычков), Это связано с конкретными историческими фактами.

Часто встречаются фамилии от этнонимов истәк, ҡаҙаҡ, сыуаш, үзбәк, ҡырғыҙ: Истаков (Истәков), Истягулов,Казакаев, Казакбаев, Казаккулов, а также Байказаков, Узбеков и т.д.

Следует отметить, что большинство этнонимов сохранилось лишь в фамилиях, поэтому в примерах мы в большинстве случаев наблюдаем фамилии, нежели имена.

Всё вышеизложенное позволяет заключить о том, что значение этнонимов – названий башкирских родов и родовых подразделений, образовавшихся вследствие тесного контактирования башкир с другими народами, в частности, с ногайцами, калмыками, казахами, чувашами, татарами, узбеками, киргизами, – в формировании башкирских антропонимов очень велико. Массовое расселение на территории Башкортостана других народов также оказало значимое влияние на формирование башкирских антропонимов.

Тщательный анализ антропонимов (фамилий) дает возможность проследить влияние соседних (и других) народов на антропонимию башкир, найти их «следы» в историческом башкирском именнике.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Таким образом, в этнонимах башкирского языка нашли отражение социально-экономические, общественные и историко-культурные изменения в жизни башкирского народа. На содержание и структуру этнонимов существенно повлияли время и место.

Наиболее ранние сведения об этнониме башкир содержатся в сочинениях С. Тарджемана, Балхи, Истархи, Масуди, М. Кашгари, Идриси и в других летописях, шежере, башкирских эпосах, легендах, преданиях, исторических источниках. Развитие этнонимики у башкир связано с деятельностью В.Н. Татищева, П.И. Рычкова, И.И. Лепехина, П.С. Палласа и других. Значительный вклад в этот область внесли В.И. Филоненко, С.И. Руденко, А.А. Валидов, Р.Г. Кузеев, Р.Б. Ахмеров, А.Г. Биишев, Н.В. Бикбулатов, Т.М. Гарипов и другие.

С точки зрения семантики в башкирской родо-племенной этнонимии установлены следующие группы названий:

 – этнонимы, восходящие к наименованиям животных, птиц, рыб и насекомых;

 – этнонимы, восходящие к названиям растительного мира;

 – этнонимы, связанные с территорией и особенностями расселения башкир;

– этнонимы, восходящие к антропонимам башкир;

 – этнонимы, восходящие к этнонимам башкир и других народов;

– этнонимы, восходящие к социальным и имущественным терминам;

 – числовые этнонимы.

 В башкирском языке больше всего встречаются этнонимы, восходящие к тотемистическим, географическим, антропонимическим и этнонимическим названиям.

 Башкирская этнонимия тесно связана с другими группами ономастики. Осоменно этнонимы тесно взаимодействуют с топонимаи и антропонимами. Почти все племенные, большинство родовых названий нашли отражение в топонимии Башкортостана и других территорий. Башкирские этнонимы вошли в названия больших и малых рек, гор и холмов, районов и населенных пунктов. В исторических источниках башкирские этнонимы функционировали в качестве названий волостей, кантонов, земель. Все эти факты дают ценный материал о территории расселения, миграциях тех или иных племен и родов башкир, так как этнотопонимы обычно возникали на границах территории родо-племенной группы или на местах их миграций.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Ахмеров Р.Б. Наскальные знаки и этнонимы башкир. – Уфа; Китап, 1994. – 112 с.

2. Башкирская энциклопедия. В 7 томах. Т. 7. Ф-Я/ гл.ред. М.А. Ильгамов. – Уфа: Башк. Энциклопедия, 2011. – 664 с.

3. Бикбулатов Н.В. Башкиры. Краткий этноисторический справочник. – Уфа; УНЦ РАН, 1995. – 34 с.

4. Камалов А.А. Башкирская топонимия. – Уфа: Баш-ое изд-во «Китап», 1994. – с. 301

5. Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселения. – Уфа, 2010

6. Кузеев Р.Г. К этнической истории Башкирии// Археология и этнография Башкирии. – Уфа, 1968. – С. 228-249

7. Миржанова С.Ф. К этимологии некоторых башкирских этнонимов / Вопросы топонимии Башкирии. – Уфа, 1981. – С.60-63

8. Ураксин З.Г. Башкирские антропонимы из этнонимов // Ономастика Поволжья. Материалы конференции по ономастике Поволжья. – Уфа, 1973. – с. 86-89

9. Ураксин З.Г. Цветовые обозначения в башкирских этнонимах // Башкирская этнонимия. – Уфа, 1987. – С. 127-123

10. Усманова М.Г. Имя отчей земли. – Уфа, 1994. – 272 с.

11. Сиражетдинов Р.А. Башкирская этнонимия. Диссертация. – Бирск, 1999

12. Сулейманова Р.А. Башкирские фамилии от этнонимов: историко-этимологоический анализ // //. – Российская академия наук. Языкознание, 2019. – С. 69-77

13. Халикова Р.Х. Этнонимы с основой на числительные // Башкирская этнонимия. – Уфа, 1987. – С. 133-139

14. Халикова Р.Х. Этнонимы в актовых памятниках башкир XVIII-XIX вв.// Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований. – Уфа, 1980. – С. 84-85

15. Хисамитдинова Ф.Г. Этнонимы северо-восточных башкир в топонимии Западной Башкирии // Башкирская этнонимия. – Уфа, 1987. – С. 83-97

16. Хисамитдинова Ф.Г. Географические названия Башкортостана. – Уфа, 1994. – 96 с.

17. Хрестоматия по истории Башкортостана. Часть первая. – Уфа, 1986. – 332 с.

18. Этнонимы; Сборник статей/ Институт этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. – М.: Наука, 1970. – 271 с.