**Uyğurlar ən yeni dövrdə**

**Plan:**

Giriş.

1.Şərqi Türküstan XX əsrin 20-30-cu illərində (Doğu Türküstan İslam Cümhuriyyəti)

2. “Üç vilayət inqilabı”

3. Dünya Uyğur Konqresi

4.Uyğur mədəniyyəti

**Ədəbiyyat:**

1.Uyğur, Qaqauz, Qüzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı, “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2011,

2.Qurbanov R.Türk xalqlarının tarixi. II cild, Bakı, 2011

Uyğurlar – əsasən Çin respublikasında yaşayan türk xalqıdır. Çində yaşayan soydaşlarımızın sayları haqqında əlimizdə doğru bilgi yoxdur. Rəsmi qaynaqlar isə yalnız Sintszyan – Uyğur Muxtar Rayonunun ərazisinin 1,8 milyon kvadrat kilometr olduğunu yazır. Bu, Türkiyə Cümhuriyyətindən 2 dəfə, Azərbaycan Respublikasından isə 20 dəfə böyük bir ərazidir. Dilləri Altay dilləri ailəsinə aiddir. Dinləri İslamdır.

Çin mənbələrində müxtəlif şəkillərdə (hoei-ho, vei-ho və s.) rastlanan   
uyğur adının mənası 974-cü ilə aid çincə bir əsərdə "şahin sürətilə dolaşan və hücum edən" kimi göstərilib. Amma türk tarixçilər bunun doğru olmadığını, uyğur adının uy (əqrəba, müttəfiq) və gur ifadələrinin birləşməsindən yarandığını deyirlər. Bu baxımdan tarixdə ortaya çıxan "on uyğur" adının "on müttəfiq" mənasında işlədilməsi ehtimalına üstünlük verilir. Bəzi mənbələrdə isə uyğur kəlməsi təqib edən, izləyən kimi göstərilir.

Avropalı elm adamları tərəfindən «Pivot of Asia», yəni «Asiyanın ürəyi» olaraq adlandırılan bu əsir ölkə geopolitik və strateji yerləşməsi, tarixi keçmişi, etnik kimliyi və dini inancları ilə birlikdə Türk və islam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Uzun tarixi gediş prosesində Şərqi Türküstanda bir çox türk dövlətləri mövcud olub. Son tarixi araşdırmalarda aydın olub ki, bu ərazilər ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Belə ki, burada tapılmış piramida quruluşlu tikililər və məbədlər, eləcə də mumiyalar eramızdan 15 min il əvvələ aid edilir. Bu tikililər, yazı işarələri, mumiyalar qədimliyinə görə Misir, Şumer, Mayya mədəniyyətlərindən çox-çox əvvəllərə aid edilir. Dünyada mövcud olan piramida tipli tikililərin Doğu Türküstanda mövcud olan mədəniyyətdən və tikililərdən qaynaqlandığı ehtimal edilir.

Həmçinin türk xalqlarının rəmzi öndəri olan Oğuz xaqanının sonevinin (qəbrinin), hətta mumiyasının burada tapılmış nəhəng tikililərdə saxlanıldığı ehtimal olunur. Çörçvod adlı tarixçi alimin bildirdiyinə əsasən, qədim Mu imperiyasının və mədəniyyətinin uyğurlara məxsus olduğu isbatlanır. Eyni zamanda həmin alimin bildirdiyinə əsasən, Amerika qitəsində təşəkkül tapmış Mayya mədəniyyətinin də Uyğur türk mədəniyyətinin davamı olduğu irəli sürülür. Bu bölgədə qurulmuş bir çox Türk dövlətlərinin mövcudluq tarixinə nəzər salaq.

Uzun bir tarix boyunca Şərqi Türküstan Mərkəzi Asiyada qurulmuş olan Türk dövlətlərinin və xanlıqlarının mərkəzi olmuşdur. E.ə. VIII-III əsrlərdə İskit, e.ə. 300 – eramızın 93-ci illərdə Hunlara, 522-744 dövründə Göytürk İmperatorluğuna, 744-840-ci illər ərzində Uyğur dövlətinə, 751-870-ci illər Qarluq və Qaraxanlılar İmperatorluğuna və Səudiyyə Xanlığına (1509-1679) mərkəz olan bu Türk yurdu tarixdə daim əhəmiyyət kəsb etmişdir.

VIII və XVIII əsrlər arasındakı min illik dövr Çin İmperiyası ilə əhəmiyyətli dərəcədə mədəni və siyasi əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bir sülh dövrü olmuşdur. Ancaq bu sülh dövrü Şərqi Türkistanın 1759-ci ildə Çin Mançur İmperiyasının işğalı ilə sona çatmışdır. 1759-cu ildən bu yana Şərqi Türküstanda 200-dən çox silahlı qiyam olmuş və Şərqi Türküstan xalqı 3 dəfə azadlığın dadını dadma fürsəti bulmuştur.

1819-1826-cı illərdə Doğu Türküstanda Cahangir xanın başçılığı   
ilə xalq mançur mənşəli Çinq sülaləsinin hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldıranda  
 Qarabağda, İrəvanda, Gəncədə Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi hərbi hissələr də rus ordusuna qarşı vuruşurdu.

1819-1826-cı illərdə Doğu Türküstanda Cahangir xanın başçılığı   
ilə xalq mançur mənşəli Çinq sülaləsinin hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldıranda  
 Qarabağda, İrəvanda, Gəncədə Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi hərbi hissələr də rus ordusuna qarşı vuruşurdu.

1863-cü ildə uyğurlar mancurları ölkədən qova bildilər. Müstəqilliyinə qovuşan Şərqi Türküstanda Yaqub Xanın sədrliyi ilə 1864-cü ildə "Şərqi Türküstan İslam Dövləti" qurulmuş və bu dövlət Osmanlılar, İngiltərə və Rusiya tərəfindən rəsmi olaraq tanınmışdır. 1863-cü ildə uyğurlar mancurları ölkədən qova bildilər. Müstəqilliyinə qovuşan Şərqi Türküstanda Yaqub Xanın sədrliyi ilə 1864-cü ildə "Şərqi Türküstan İslam Dövləti" qurulmuş və bu dövlət Osmanlılar, İngiltərə və Rusiya tərəfindən rəsmi olaraq tanınmışdır.

1876-cı ildə Uyğur dövlətinə qarşı Çin-Mancur qoşunları birgə hücuma keçdilər, işğal etdilər, ölkənin adı Şərqi Türküstan deyil, "Şincan" (indiki Sintzyan) adlandırıldı. Çin imperatorunun 1884-ci il noyabrın 18-də verdiyi əmrlə Doğu Türküstana Çinin 19-cu vilayəti –Sincianq, Şincanq və ya Xinjianq adı verilmişdir ki, bu da hakim çinlilərin dilində “yeni sərhəd”, “yeni xətt”, “yeni qazanılan yer” anlamındadır. Azərbaycanda isə bölgənin adı rus dili vasitəsilə alındığından Sintzsyan şəklində yazılmağa başlanmışdır. Artıq bu dönəmdən uyğurlar Çinin tabeliyinə keçdi.

 Çinin 1875-ci ildə yenidən Doğu Türküstanı işğal etməsi 10 milyon insanın məhvinə səbəb oldu. Onlar arasında çoxlu istedadlı gənc şairlər, yazıçılar, sənətçilər də vardı. Ümumiyyətlə, Doğu Türküstanda daha çox şair və yazıçının gənc ikən dünyasını dəyişdiyi müşahidə olunur ki, bu da ölkədəki irticanın hökm sürdüyünü göstərir. Türk memarlığına uyğun tikilən binalar sökülüb yerində Çin üslubunda binalar tikildi. Türkcə olan yer adları dəyişdirilib çinliləşdirildi. Əhali çincə oxumağa və çinlilərlə evlənməyə təhrik edildi. Milli əxlaqı pozmaq üçün qumarxanalar, meyxanalar, fahişəxanalar və s. yaradıldı.

Doğu Türküstan, türk və Türküstan sözlərini işlətmək, qəzet, jurnal nəşr etmək, Türkiyədən və müsəlman ölkələrindən kitab və s. gətirmək yasaqlandı.  
Bu da ədəbiyyatın, sənətin, mədəniyyətin inkişafında bir durğunluq yaratsa da, milli şüuru da oyatdı. Çin strateqləri əhalini assimilə etmək üçün müsəlman, türk qızlarını zorla çinli kişilərə verməyi planlaşdırdılar.

Doğu Türküstan, türk və Türküstan sözlərini işlətmək, qəzet, jurnal nəşr etmək, Türkiyədən və müsəlman ölkələrindən kitab və s. gətirmək yasaqlandı.Bu da ədəbiyyatın, sənətin, mədəniyyətin inkişafında bir durğunluq yaratsa da, milli şüuru da oyatdı. Çin strateqləri əhalini assimilə etmək üçün müsəlman, türk qızlarını zorla çinli kişilərə verməyi planlaşdırdılar.

1911-1913-cü illərdəki Şin-xay inqilabı Çinq sülaləsini devirdi və Çin imperatoruluğuna son qoydu.1912-ci ildə Çində respublika elan olundu.   
Doğu Türküstan yenə də Çinin müstəmləkəsi olaraq qaldı. İkinci Mançur istilası adlandırılan bu hadisələrdən sonra bölgənin hakimiyyətini vali ələ keçirdi.   
1911-ci ildən 1933-cü ilə qədər Şərqi Türküstanda Çin əsgəri valilər dövrü deyilən bir rejim formalaşmışdır. Lakin xalq heç də çinli valinin hakimiyyətilə razılaşmadı. İki süper gücün - Rusiya və Böyük Britanyanın ustalıqla qurduğu diplomatik əlaqələr və güclü siyasət nəticəsində Kaşqar xanlığı 1914-cü ilə qədər yaşamış, ən önəmlisi isə Kaşqar hökuməti Osmanlı sultanı Əbdülhəmid adına xütbələr oxutmaqla birlikdə onun adına sikkələr kəsdirmişdir. 1917-ci ildə II çar Nikolayın taxtdan salınması Doğu Türküstanlıların hakimiyyət əleyhinə təşkilatlanmasını sürətləndirir. Yeni yaranmış Sovet hökuməti də bölgəni təsir dairəsinə salmaq üçün gizli planlar hazırlayır.

1931-ci ildə isə Yaponiya Çinin quzey-doğusunu, Mancuriyanı, Daxili Monqolustanın və Quzey Cinin bəzi rayonlarını işğal etmişdi. 1938-ci ildə isə yapon qoşunları Çinin quzeyini bütövlükdə, Mərkəzi Çinin xeyli hissəsini və Güney Çinin mühüm rayonlarını ələ keçirmişdi.

Bolşeviklər isə hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra güneyə və doğuya doğru yürüş edib türklərin yaşadıqları bölgələri işğal edərək keçmiş Rusiya imperiyasının sərhədlərini bərpa etməyə çalışırdılar. Onlar hələ zəif olmalarına baxmayaraq Yaponiyanın Doğu Türküstanı, Çini işğal edərək güclənməsini istəmirdilər. Var gücləri ilə Çinə yardım edirdilər. SSRİ Çinə silah, hərbi texnika, döyüş sursatı və b. materiallar verir, ora özünün hərbi və mülki mütəxəssislərini göndərirdi. Yapon işğalçılarına qarşı təslimçilik mövqeyi tutan homindançılar Doğu Türküstanlıların haqlı tələblərini qəddarlıqla qarşılayır, silah gücünə xalq hərəkatını yatırırdılar.

Bir-birindən çox-çox uzaqda olan iki dövlət eyni vaxtda türk bölgələrinə basqın edir, yeni torpaqlar ələ keçirirdilər. Türküstanda basmaçı hərəkatı sovetlərə ağır zərbələr vurur, Doğu Türküstanlılar isə müstəqil dövlətlərini qurmağa can atırdılar. 1931-ci ilin fevral ayında Qumul vilayətində Xoca Niyaz Hacı və Salih Dorğanın öndərliyi ilə xalq Çin-Şu-Jenin (1928-1933) hakimiyətinə qarşı üsyan qaldırdı. Üsyan dalğası sürətlə ölkəni bürüdü.

1933-cü ilin noyabrın 12-də Kaşqarda Doğu Türküstan İslam Cümhuriyyəti   
elan edildi .Lakin qurulan bu dövlətin ömrü uzun olmadı. 1934–1944-cü illər   
arasında Sovetlər Doğu Türküstanı öz təsir dairəsində saxlamaq, ondan Yaponiyaya və Çinin bəzi dairələrinə təsir vasitəsi kimi istifadə etmək üçün diplomatik vasitələrdən və silahlı qüvvələrdən istifadə edirdi.

1937-ci ildə SSRİ ilə Çin arasında bağlanmış anlaşma Doğu Türküstan İslam Cümhuriyyətinin ləğv edilməsilə nəticələnir. Xalq kütlələri isə bu müqavilənin şərtləri ilə razılaşmırdı. Ölkənin müxtəlif bölgələrində itaətsizlik, silahlı üsyanlar davam edirdi.  1938-ci ilin sonlarında müqavimət hərəkatı daha da güclənirdi. Xalqın iradəsini qırmaq üçün olmazın qəddarlığına əl atıldı. Kaşqarda polis idarəsinə rəhbərlik edən sovet vətəndaşı Mavlanov bir gündə 6.000 nəfəri güllələdir, 300 000-dən çox Doğu Türküstanlını həbs etdirir və 10 000-dən çox ailənin malını müsadirə edilməsi haqqında əmir verir. Zorakılığa, kütləvi həbslərə, sürgünlərə, bölgəyə çinlilərin yerləşdirilməsinə baxmayaraq xalqın narazılığı səngimək bilməmişdi. Sovetlər də xalqın bu narazılığından istifadə edərək ölkədə qarışıqlığı daha da dərinləşdirir, Çini öz təsir dairəsinə salmaq istəyirdi. Dağlarda və mağaralarda gizlənərək silahlı qüvvələrini formalaşdıran, hökumətə qarşı partizan savaşı təşkil edən Çin kommunistləri Doğu Türküstandakı hakimiyyətdən narazı qüvvələri dəstəkləyir, onlardan öz xeyirlərinə istifadə etməyə çalışırdılar. 1944-cü ilin iyulunda İli bölgəsində-Qulcada Əli xan Törənin başçılığı ilə çinlilərə qarşı yenidən azadlıq savaşı başladı və bu savaş qələbə ilə başa çatdı. 1944-ci ilin avqustun 7-də “Doğu Türküstan Cümhuriyyəti”nin qurulduğu elan edildi və hökumət başçısı Əli xan Törəseçildi. Lakin beynəlxalq güclər yeni hökuməti tanımaq istəmədilər. SSRİ müttəfiqlərinin razılığını aldı ki, faşist Almaniyası üzərində qələbədən sonra qoşunlarını Mancuriyadan keçirib Yaponiyaya qarşı savaşa göndərsin. Bu, əslində, sovetlərin Çini təsir dairəsinə salması demək idi. Sovet qoşunları Almaniyanın müttəfiqi Yaponiya üzərinə hərəkət edəndə Çin kommunistləri də silah gücünə hakimiyyəti ələ aldılar. Sovetlər ilə yeni qurulmuş Çin hökuməti arasında sıx əməkdaşlıq yarandı, hərbi və iqtisadi, siyasi müqavilələr bağlandı. Sovetlərin daha Doğu Türküstan hökumətinə və bir zaman dəstəklədiyi demokratik qüvvələrə ehtiyacı qalmadı. Çin kommunistləri də SSRİ kimi hərbi qüdrətli, ikinci dünya savaşından qalib çıxmış bir dövlətə arxalandığından Doğu Türküstanın müstəqilliyini istəyən kommunistlərlə əməkdaşlığı düşmənçiliyə çevirdi. Hər iki dövlətin təzyiqi altında 1945-ci ilin oktyabrın 22-də Urumçidə danışıqlar aparıldı. Zor durumda qalan gənc Doğu Türküstan hökumətinin rəhbərləri hakimiyyəti Çinlilərlə bölüşməyə razılaşdı. Beləcə, 1946-ci ildə çinlilərdən və Doğu Türküstanlılardan qurulan şərikli hökumətin başına Çanq Çih-Çunq gətirildi.

Doğu Türküstanda 1944-1945-ci illərdə baş verən milli azadlıq hərəkatını çox vaxt “Üç vilayət inqilabı” adlandırırlar. Lakin bu hökumət də ölkədə stabilliyə nail ola bilmədi. Çünki çinli əsgər və zabitlər xalqa olmazın zülm edir, çinli məmurlar isə müsəlmanların müstəqilliyə can atmasının qarşısını zor gücünə almaq, bölgəni müstəmləkə kimi idarə etmək istəyirdilər. Doğu Türkistan Cumhuriyətinin Cumhurbaşkanlığına Əli xan Törə,Cumhurbaşkanı yardımçılığına Hakim bəy Hoca, Baş Katibliyinə Abdulrauf Mahsum gətirildi. Doğu Türküstan Cumhuriyəti Dövlət Konseyinin 17 kişilik qzvü seçildi. Bakanlıklar təsis edildi və bakanların təyini yapıldı... Bu tarixi toplantıda yenə günlük “Şərqi Türkistan Qəzetini”ni nəşr etmək qərara alındı. 1941-ci ilin avqustunda Sovet qoşunlarının İrana daxil olması ilə Güney Azərbaycanda milli hərəkat gücləndi və nəticədə 1945-ci ildə S.C.Pişəvərinin başçılığı ilə yeni hökumət təşkil edildi. Gördüyümüz kimi, Doğu Türküstanda da hər şey Güney Azərbaycandakına oxşar şəkildə cərəyan etdiyindən təfsilata varmağa ehtiyac duymuruq. Çünki senari eyni idi. Hər iki bölgədə Rusiya strateqləri türklərin milli hisslərindən məharətlə faydalanırdılar. 1946-cı ilin dekabrında şah orduları Güney Azərbaycanda qurulmuş dövlətin varlığına son qoyur, rəhbərləri, fəalları Sovetlər Birliyinə gətirilir. Cənubi Azərbaycanda qurulmuş, milli hökumətin rəhbəri S.C.Pişəvəri 1947-ci ildə Şimali Azərbaycanda avtomobil qəzası adı ilə öldürüldüyü kimi, Doğu Türkistan Cumhuriyətinin əsaslı liderlərindən reis Ahmetcan Kasimi, Milli Kurtuluş Ordusunun Komutanı general İshak bey, Komutan Yardımcısı general Delil Kan, Milli Kurtuluş Ordusunun Siyasi Komiseri Abdukərim Abbas gibi kişilerin Pekine vardıkdan sonra Mao-Ze-Dong və Çin Kommunistlerinin Doğu Türkistan məsələsindəki fikirlərinə “bəli ” deməsini istədilər. Amma Ahmetcan Kasimi, İshak bey, Delil Kanlar Stalinin tövsiyələrini nazik bir üslupla rədd edərək, Pekində Çin Kommunist liderlərindən Doğu Türkistana dövlət statüsü və bağımsızlık istəyəceklərini bildirdilər. Sovetlər Birliyinin dəstəyi ilə Qızıl Çin Ordusu Doğu Türkistanı 1949-cu ilin noyabrında işğal etti. Stalin ilə Mao-Ze-Dong gizli anlaşarak «uçak kazası» adı verərək onları yox etdilər...  Uyğur dövlətinin başçıları Çin dövləti tərəfindən 1952-ci ildə aldadılaraq, təyyarə qəzasında məhv edilmişlər. Şərqi Türküstan bölgədə torpağının varına görə ən üstün bir yerdir. Bura təbii ehtiyatlarıyla, xammalıyla (kömür, neft ehtiyatları, qaz, qızıl, xrom, qalay, nikel, çox nadir metallar, kimyəvi duzlar və s.) çox zəngindir.  1949-cu ildə Çin Şərqi Türküstanı işğal edərkən burada 115 00000 baş qoyun, 1600000 baş sığır, 780000 baş at, 20000 baş dəvə vardı. Çin Kommunist Partiyası xalqa ət yeməyi qadağan etdi. 10 il ərzində qoyunların sayı 22000000 başa çatdı. Uzun və zərif yunlu qoyunlardan əldə edilən yunun miqdarı 1960-cı ildə ABŞ-dan, 1962-ci ildə isə Avtsraliyadan artıq idi. Şərqi Türküstan bölgədə torpağının varına görə ən üstün bir yerdir. Bura təbii ehtiyatlarıyla, xammalıyla (kömür, neft ehtiyatları, qaz, qızıl, xrom, qalay, nikel, çox nadir metallar, kimyəvi duzlar və s.) çox zəngindir.  1949-cu ildə Çin Şərqi Türküstanı işğal edərkən burada 115 00000 baş qoyun, 1600000 baş sığır, 780000 baş at, 20000 baş dəvə vardı. Çin Kommunist Partiyası xalqa ət yeməyi qadağan etdi. 10 il ərzində qoyunların sayı 22000000 başa çatdı. Uzun və zərif yunlu qoyunlardan əldə edilən yunun miqdarı 1960-cı ildə ABŞ-dan, 1962-ci ildə isə Avtsraliyadan artıq idi. 1949-cu ildə bu ölkə işğal olunan vaxt burada yaşayan milli azlıqların, o cümlədən, çinlilərin toplam sayı 600 min civarında olub, ölkə əhalinin 6 %-ni təşkil edirdi. İşğaldan sonra bu günə qədər keçən dövrdə isə xan çinlilərin bu ölkədəki sayı 40-50 % civarındadır. Bu çinlilər Çin dövləti tərəfindən buraya köçürülüblər. Bu isə Çinin milli azlıqlara qarşı assimilyasiya siyasətinin təzahürüdür. Çin dövləti əhali sayı artımına, daha doğrusu, uşaq doğumuna məcburi qadağalar qoyduğundan uyğur ailələri öz uşaqlarını gizli olaraq dünyaya gətirməyə məcbur olur və dövlət qeydiyyatından gizlədirlər.Ancaq Çinin bu «sakit soyqırım» siyasəti bütün milli azlıqlara, o cümlədən, uyğurlara qarşı davam etməkdədir. Uyğur qadınlarının uşaqları ya ana bətnində, ya da təzə doğudan vaxt məcburi məhv edilir. Eyni zamanda Şərqi Türküstanda uyğur etirazçıların edam olunması adi haldır. Bu edamlar haqqında Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı da məlumat yaymış və öz etirazını bildirmişdir. Uyğurların müntəzəm olaraq 1953, 55, 57, 62, 67, 69, 70, 89 və 2009-cu illərdə baş vermiş etiraz aksiyaları dünya mətbuatında da işıqlandırılmışdır. Bütün imperiyaların tətbiq etdiyi metoda Çin də əl atır. Bu, xalqları dilindən məhrum etməkdir. Bizdə olduğu kimi uyğurların da əlifbası bir neçə dəfə dəyişdirilib. Hazırda uyğurların digər Türklərdən mədəni əlaqəsini kəsmək üçün onlara ərəb əlifbasından istifadə etməyə icazə verilib. Uyğur dilində mədrəsələr, məktəblər, universitetlər demək olar ki, yoxdur. Uyğur dili, uyğur xalqı məhv edilir. Bu siyasət Çində yaşayan bütün Türk xalqlarına qarşı, o cümlədən, qeyri-çin xalqlarına qarşı da aparılır.

 Çin dövləti Şərqi Türküstanda din-vicdan azadlığına da imkan vermir. Bölgədəki Çin Kommunist idarəsinin başçısı general Vanq En Movun1988-ci il 14 may tarixində bölgənin mərkəzi Urumçi şəhərində etdiyi çıxış rejimin gerçək üzünü ortaya qoymuşdur. O, çıxışında belə demişdir: «… Dinə inanmama (ateist) fəaliyyətlərinə təşviq etməni gücləndirməyimiz və sosializmə dəstək verəcək din adamlarıyla əməkdaşlıq etməyimiz lazımdır. Dini bilgilərin tədrisini məhdudlaşdırmalıyız. Həccə gedənlərin miqdarını məhdud çərçivədə saxlamalıyız».

Dini baxımdan Çində yaşayan türk xalqlarının sarı uyğurlardan başqa hamısı müsəlmanlardır. Sarı uyğurlar isə əsasən buddist, az qismi şamandırlar.   
Çin türkləri içərisində göy tanrısına inamları saxlayanlar da var.

Çin ötən yüzilin 50-ci illərindən Şərqi Türküstana çinliləri göndərdi ki, milli azlıqların sayını azaltsın. Son dövrlər Urumçidə uyğurların başına faciələr törədirlər.Tarixən başına çoxlu müsibətlər gəlmiş, zəngin, tükənməz ruha, dövlətçilik tarixinə malik uyğurlar bu gün təəssüf ki, qolu-qanadı sındırılmış vəziyyətdədir. Rəsmi olaraq Sincan (Şərqi Türküstan) vilayəti Çin tərkibində muxtariyyət statusuna malik olsa da, türk əhalisinə qarşı assimilyasiya, örtülü soyqırımı davam etməkdədir. Xüsusilə Amerikadakı 2001-ci il 11 sentyabr terrorundan sonra rəsmi Pekin uyğur separatçılarına qarşı güclü təqiblərə başlayıb. Şərqi Türküstanı İslam Təşkilatı “Əl-Qayda”ya bənzər terror təşkilatı elan edilib. Pekin separatçıları Əfqanıstanda təlim keçməklə, islamçı ideologiyasının idxalında ittiham etsə də, bunu sübuta yetirən dəlil təqdim etməyib. ABŞ-ın Əfqanıstana müdaxilədən (2001) sonra orada 20-dən artıq uyğur döyüşçüsü yaxalanaraq, ittiham təqdim edilmədən, 6 il ərzində Quantanamo bazasında saxlanılıb. Uyğurların dini, iqtisadi və mədəni sahədə fəaliyyəti Çin dövləti tərəfindən məhdudlaşdırılıb. Son illərdə bir sıra görkəmli uyğur fəalı terrorçuluq ittihamı ilə həbsə atılıb. Çoxları ölkəni tərk etməli olublar. Çin regionda təzyiqlərə bəraət qazandırmaq məqsədi ilə "uyğur təhlükəsini" şişirdir. Eyni zamanda, Pekin bölgədə assimilyasiya siyasətini yürüdür. Belə ki, ötən illər ərzində bölgəyə göndərilən etnik çinlilərin sayı tədricən artırılaraq 40 faizə çatıb. Baxmayaraq ki, son illər ərzində bölgədə, iri şəhərlərdə böyük layihələr hesabına rifah səviyyəsi qismən yüksəlib, uyğur türkləri davamlı basqı altında yaşayırlar. Ümumiyyətlə, Şərqi Türküstanda başqa türkdilli xalqlara da münasibət bu cürdür. Çində təhsillə bağlı belə bir qərar qəbul olunub: "İkili təhsil" o deməkdir ki, bir insan öz doğma dilindən əlavə, həm də Çin dilində oxumalıdır. Hər halda uyğurların ana dillərində məktəbləri var. Bu sarıdan vəziyyətləri Güney Azərbaycan Türklərindən yaxşıdır, ancaq burda eynən Güney Azərbaycanda olduğu kimi azadlıqdan söhbət gedə bilməz.

Uyğurların öz dillərində qəzet-jurnalları çıxır. Əlifba məsələsində başları bizim kimi daşdan-daşa dəyib: Əvvəlcə ərəb əlifbasında yazırdılar, sonra kiril əlifbasını qəbul etdilər, sonra latına keçdilər,indi təzədən ərəb əlifbasının hərfləri əsasında uyğur dil intonasiyasına uyğun olaraq əlifba yaratdılar. Bu gün sözügedən əlifbada yazırlar. Həmçinin məktəbləri, universitetləri var. Uyğurların xüsusən dəqiq elmlər, informasiya texnologiyaları, təbabət, ədəbiyyat, tarix sahəsində ciddi imzalı alimləri var. Qazaxıstanın və Orta Asiya respublikalarının Çinlə bağladığı bir müqavilə var: imiqrasiya edərək Orta Asiya ölkələrinə gəlib oxuyan, evlənən uyğur gəncləri hər hansı iş qurmaq istəyəndə dərhal Çinə göndərilir, orda da "pantürkist", "bölücü" kimi mühakimə edilir, həbsxanalara atılırlar. Ancaq uyğurların Avropa ölkələrində hərəkatları, Orta Asiya ölkələrində təşkilatları, Uyğur teatrı, mədəniyyət evləri, dərnəkləri var. Uyğurlar beynəlxalq miqyasda təşkilatlanmaqda və öz səslərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdadırlar.

Uyğurların ən nüfuzlu təşkilatı Dünya Uyğur Konqresidir. Bu təşkilatın rəhbəri «uyğurların anası» kimi tanınan Rəbiyə Qadirdir. Türk və İslam Dünyasından Nobel mükafatına rəsmi namizədliyi göstərilən ilk siyasətçi (2006-cı ildə namizədliyi irəli sürülmüşdür) qadındır. Eyni zamanda o, Çin parlamentinin də üzvü olmuşdur. Ancaq həbs edilmiş, mühacirətə getməyə məcbur olmuşdur. Hazırda dünyada 20 milyona yaxın uyğur mühaciri var və onlar Uyğurustanın azadlığı uğrunda mübarizə aparırlar. Əslən Kaşqardan olan Yusif bəy Muxlesi uzun müddət Uyğurustan Xalq Cəbhəsinin lideri olub. Onun ölümündən sonra bu vəzifəyə Rabiyə Qadir seçilib. Çində tanınmış iş adamı olan Rabiyə Qadir və əri Uyğurustanın azadlığını dəstəklədiyi üçün 1997-ci ildə həbsxanaya salınmışdı. 8 il həbs cəzasına məhkum edilən Qadir həbsxanada insan haqları sahəsində mübarizə aparıb və bu səbəbdən bir çox nüfuzlu beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. ABŞ və beynəlxlaq təşkilatların təzyiqi ilə Çin hökuməti 2005-ci ildə onu azadlığa buraxmağa məcbur olub. 2006-cı ildə Nobel sülh mükafatına layiq görülən Qadir ABŞ-da məskunlaşıb. Çin hökuməti son olayların baş verməsində mühacirətdəki uyğur liderləri sırasında onu da ittiham edir. Uygur xalqının təmsilciləri Çinin bütün baskısına rağmən Japonyada bir araya gəldi(2009), Rabia Qadir "Zulmü durdurun" dedi. Dünya Uygur Kongresinin sürgündəki başkanı Rabia Qadir, Çinin "zorla asimilasyon" siyasətinin modern bir demokraside kabul edilemez olduğunu söylədi.

Uyğurlar Çin hökumətinin dəfələrlə təkrarlanan bu olayları ciddi şəkildə araşdırmamasına etiraz əlaməti olaraq Urumçidə dinc etiraz aksiyasına başlayıblar.2009-cu il iyulun 5-də axşam saatlarında başlayan aksiyaya polis sərt şəkildə müdaxilə edib. Bu isə aksiya iştirakçılarının sayının artmasına və onların da aqressivləşməsinə səbəb olub.Uyğurlar Qərb agentliklərinə verdikləri açıqlamalarda ölənlərin 500-ü keçdiyini, Çin hökumətinin soyqırıma başladığını bildirirlər. Urumçidən savayı, muxtar vilayətin Kaşqar, Aksu və Yılı şəhərlərində də uyğurların etiraz aksiyaları keçirilib.  Uyğur türklərinin özgürlük mübarizəsi illərdir davam edir. Rəbiyə Qadir isə Sincan vilayətində baş verən son qırğını Çin hökumətinin uzun müddətdir planlaşdırdığını deyib: “İqtisadi böhran səbəbilə çox sayda çinli uyğur bölgəsindəki enerji layihələrində çalışmaq üçün buraya göndərilib. Uyğurlar isə Çinin şərqindəki iş yerlərinə aparılıblar. Uyğurlar həm bu məcburi köçə, həm də Xan çinlilərinin bölgəyə yerləşməsinə qarşı çıxır. Rəsimlərə baxın, xalq uşaq-böyüklə oraya gedib dinc şəkildə dərdini anlatmağa çalışırdı. Amma Çin hökuməti ordunu küçəyə çıxardı”.Uyğur lider qohumlarının bir hissəsinin həbs olunduğunu, uşaqlarının isə ev dustağı edildiyini vurğulayıb: “Uyğur xalqı məni ana bilir. Onun azadlıq davasına xidmətim davam edəcək. Mən kimsəyə küçəyə çıxın demədim. Desəm də, xəta etmiş olmazdım. Çin hökuməti uyğur xalqına əziyyət verir, təhsil haqqını əlindən alıb, azadlıq deyəni içəri atıb”, - Rəbiyə Qadir CNN Türk televiziyasına açıqlamasında belə deyib. Çinin Sincan-Uyğur muxtar vilayətində etnik türklər – uyğurlarla çinlilər (xanlar) arasında 2009-cu il iyulun 5-də başlanan toqquşmalar qismən səngisə sə, bölgədə gərginlik qalmaqdadır.  Çinin rəsmi məlumatlarına görə, qanlı toqquşmalarda 156 nəfər ölüb, 800-dən çox adam yaralanıb. Ölənlərin əksəriyyətinin uyğurlar olduğu bildirilir. Muxtar vilayətin mərkəzi şəhəri olan Urumçidə komendant saatı tətbiq olunub. İyulun 8-də şəhərə Çin hərbi qüvvələrinin yeridildiyi xəbər verilib. Çin Xalq Respublikasının sədri Hu Szitao Sincan-Uyğur muxtar vilayətindəki toqquşmalarla bağlı İtaliyadakı “Böyük 8-lik” sammitində iştirakdan imtina edib.

Hadisələrlə bağlı uyğur türklərinə istinadən yayılan xəbərlər isə Çin rəsmi dairələrinin məlumatlarından kökündən fərqlənir. Çin tərəfi toqquşmaların uyğurların çinli (xanlar) əhalinin mağaza və iş yerlərinə basqınları ilə başladığını iddia edir.  Gerçəkdə isə toqquşmalara bir həftə öncə - iyunun 26-da Çinin cənubunda - Quanqdonq bölgəsində yerləşən Şaoguan şəhərindəki Xurui oyuncaq fabrikində etnik çinlilərlə, yəni xanlarla uyğurlar arasında baş verən insident səbəb olub. Fabrikdə işləyən uyğurlar Çinin apardığı köçürmə siyasəti nəticəsində şimaldakı Sincan (Şərqi Türküstan) bölgəsindən ölkənin cənubuna yerləşdirilmişlər. Qərb mənbələrinə görə, olayların başlamasına zorla Şao Guan şəhərindəki oyuncaq fabrikinə işləməyə aparılan uyğur qadınlara çinlilərin sataşması səbəb olub. Gözlərinin qarşısında qadınlara zorakılıq edildiyini görən uyğur kişilərlə çinlilər arasında yaranan lokal toqquşma iki uyğurun ölümü ilə nəticələnib. Hərçənd qeyri-rəsmi mənbələr Şao Guan şəhərində daha çox uyğurun öldüyünü xəbər verir. Ümumdünya Uyğur Kongresinin məlumatlarına əsasən 2010-cu ilin sonu etibarı ilə dünyada yaşayan uyğurların ümumi sayı 21 milyon nəfərdir. . Onun 20 milyonu Çində, 1 milyonu isə əsasən Qazağıstan , Özbəkistan və Qırğızıstanda , qismən Tacikistan, Əfqanıstan, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya FR, Türkiyə, Türkmənistan, Misir və Monqolustanda , az saylı diasporlar şəklində isə Avstraliyada, Yaponiyada, Kanadada, ABŞ-da, Albaniyada, Almaniyada, Norveçdə, İsveçdə, Niderlandda, Avstriyada, Belçikada, Danimarkada, Finlandiyada, Böyük Britaniya Krallığında, Fransada və İsveçrədə yaşayırlar. 56 fərqli etnik qrupun yaşadığı Çin Xalq Respublikasında uyğur türklərinin rəsmi sayı 10 milyon göstərilir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə onların sayı 40-60 milyon arasındadır. Rəqəmlər arasında olan bu fərq Çin hökumətinin tətbiq etdiyi ailə planlaşması siyasətindən qaynaqlanır. Bu siyasətə görə xan ailələri 1 uşağa, uyğur ailələri isə 2 uşağa malik ola bilər.  Müsəlman uyğurlar bu qadağalara tabe olmurlar və ailələrdə uşaq sayı adətən 5-i keçir. Buna görə də uyğurların çoxu Çinin rəsmi təhsil sistemindən kənarda qalaraq, rəsmi qeydiyyata düşmürlər. Bu fərq Sincan rayonunun mərkəzi şəhəri olan Urumçinin əhali sayında da özünü göstərir. Rəsmi məlumatlara görə, Urumçinin 2.2 milyon əhalisi var və onların yalnız 14 faizi uyğurlardır. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə Urumçidə 10 milyon əhali yaşayır və onların 5.5 milyon uyğur, 4.5 milyonu isə çinlidir. Şəhərdə yaşayan çinlilərin əksəriyyətinin uyğurca bilməsi qeyri-rəsmi məlumatların daha doğru olduğunu göstərir. 1960-cı illərdə Urumçi 300 min əhalisi olan və yalnız uyğurların yaşadığı bir şəhər idi. Şəhərdə çinlilərin bu qədər artması Çin hökumətinin apardığı köçürmə və assimlyasiya siyasətinin nəticəsidir.

Uyğur ədəbiyyatşünasları ədəbiyyat tarixlərini üç mərhələyə bölürlər: Birinci mərhələni “Klassik dövr ədəbiyyatı” adlandırırlar. Buraya 1500 ilə yaxın bir dövrün ədəbi-bədii əsərlərini daxil edirlər. Burada türk xalqlarının abidələri, xüsusən də bizlərin özbək ədəbiyyatı klassikləri kimi tanıdığımız ədiblərin əksəriyyətinin irsi öyrənilir. İkinci mərhələ “Müasir dövr ədəbiyyatı” adlandırılır və buraya 20-ci yüzilliyin başlanğıcından 1949-cu ilədək, yəni Doğu Türküstanın Çin tərəfindən son işğalınadək olan dövrdə yaradılmış ədəbi-bədii əsərlər daxil edilir. Üçüncü mərhələ “Bugünkü zamanın ədəbiyyatı” adlandırılır. Buraya son Çin işğalından sonra yaradılmış ideoloji yonlü, təbliğat xarakterli, sosializmi və müstəmləkəçiliyi tərənnüm edən ədəbi nümunələr daxil edilir. 1930-cu illərdə Çin və Sovet hökuməti arasında gizli danışıqlar nəticəsində Doğu Türküstanda cədidçilərə qarşı təzyiqlər artırıldı. Nəticədə xalq hərəkatı gücləndi. Çağdaş uyğur ədəbiyyatında Rozi Muhməd (Turpandan), Merup Seyidi, Xəlil Sattari, Nəzər Xoca (İlidən), Abduxaliq Uyğur və başqaları milli ruhlu əsərlər yaratmağa başladılar. Turfandakı milli azadlıq mübarizəsi zamanı gənc şair Abduxaliq də döyüşçülər sırasında olur. 1933-cü ildə Çin Homindan Partiyasının rəhbəri Şenq-Şi-Şey Turpan şəhərinə gələrək şairi və dostlarını həbs etdirir. 1933-cü ilin martın 13-də Abduxaliq Uyğur edam edilir. Onu ölümə apararkən şair mübarizəsində haqlı olduğunu bildirmək üçün “Yaşasın azadlıq”, “Yaşasın azadlıq” deyə qışqırmışdır. Şair ölümü ilə də uyğur ədəbiyyatına qəhrəmanlıq mövzusu vermişdir. Klassik uyğur şeir ənənəsini yaşatmaqla onu yeniləşdirməyə çalışan, şeirlərinin əsas mövzusunu millətsevərlik və vətənsevərlik təşkil edən şairlər sırasında   
Abdülaziz Mehsum, “Qara günlər”, “Rabiyə ilə Seyiddin” adında pyeslərin və “Zəfər xatirəsi”, “Tan faciası”, “Ladah yolunda karvan”, “Tuzimas çiçəklər” kimi kitabların müəllifi Ahmed Ziyati və b. vardır.  Millətini azad və xoşbəxt görmək arzusu ilə yaşayan və bu yolda həyatını qurban verən ədiblərdən biri də Lutpulla Həzim Axun oğlu Mutəllipdir.  Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının Doğu Türküstanda uğurla səhnələşdirilməsi və böyük tamaşaçı marağı qazanması bir çox səhnə əsərlərinə rejissorluq edən, özü baş rolları oynayan gənc Lutpulla Mutallipi “Tahir ilə Zöhrə” və “Qərip ilə Sənəm” operalarının librettosunu yazmağa ruhlandırır.

Bir çox dastanları vardır ki, bunlar uyğurların 19-20-ci yüzillərdə yaşamı və mübarizəsilə bağlıdır. Bu dastanlarda uyğurların yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsi təsvir edilmişdir. “Abdulrehman xan Qoca” dastanı “Tümür Xəlpə” üsyanının təsiri ilə yaranmışdır. Üsyan isə 1911-ci ildə Qumulda baş vermişdir.  İşğalçılara qarşı müqavimət yalnız dastanların deyil, əfsanə, rəvayət və xalq mahnılarının da yaranmasına səbəb olmuşdur. Döyüş, müqavimət, etiraz, sevgi, məhəbbət, sədaqət kimi möv­zular epik əsərlərin yaranmasına geniş imkanlar açdığından uyğurlar arasında son yüzilliklərdə maraqlı bölgəsəl dastanlar yaranmışdır. Bu dastanlar arasında “Naziqim” (Nazuqum-Nuzu­qum) dastanı daha geniş yayılmış və dillər əzbərinə çevrilmişdir. Dastanda Kaşqar xalqının 1826-ci ildə Çin hökumətinə qarşı başladığı milli azadlıq hərəkatı və bu üsyanın zor gücünə yatırılmasından sonra baş verən hadisələr təsvir edilmişdir. Belə­liklə, Naziqim uyğurların milli azadlıq mübarizəsinin və müstəqillik uğrunda savaşının simvoluna çevrilmişdir. Uyğur folklorunda qəhrəman kimi tanıdılan qadınlardan biri İparxandır. İparxanın əsil adı Nur Əlanurdur. Apaq Xoca (Hi­dayitullah) tərəfindən Üçturfana sürgün edilən Saidiyə xanlığının hökmdarı Əmir Muhammədin nəvəsi olan Nur Əlanurxanın gözəlliyi dillər əzbəri olduğuna görə ona xalq arasında İparxan deyilmişdir. “Kitabi Dədə Qorqud”dakı Banuçiçək kimi at minib ox atmaqda mahir olan, savaşlarda qəhrəmanlıq göstərən İparxan Mançu xanlarından İsinqnunun əsgərləri ilə döyüşdə əsir düşür. Onun gözəlliyinə və döyüşlərdə göstərdiyi hünərə heyran qalan İsinqnu xan bu qəhrəman qadınla evlənmək sevdasına düşür. Lakin İparxan əsir olsa da İsinqnu xanın təklifini qəbul etmir. Bütün hiylələr və təzyiqlərə müqavimət göstərməyi bacarır. Doğu Türküstanda 1944-1945-ci illərdə baş verən milli azadlıq hərəkatını çox vaxt “Üç vilayət inqilabı” adlandırırlar. Çin (Quomindanq) əsgərlərinə qarşı vuruşmalarda igidlik göstərən insanlardan biri də Rizvangül olmuşdur. Rizvangül 1944-cü ildə Qulcanın Hərəmbağ bölgəsində yadellilərə qarşı savaşda şəhid olmuşdur. Bu cəsur və qəhrəman qızın şərəfinə də mahnılar qoşulmuş, hünərini öyən şeirlər yazılmışdır.

Uyğur ağzında mukam olaraq tələffüz edilən termini Türkiyədə makam, Azərbaycanda muğam kimi tələffüz edirlər. Əslində, muğamların sayı müxtəlif dövrlərdə çoxalıb-azalsa da 12 mukam şəklində günümüzədək gəlib çatmışdır. Musiqi folklorunun əvəzsiz nümunəsi olan 12 mukam həm yazılı, həm şifahi ədəbiyyatın gözəl nümunələrini qoruyub saxlamışdır. Muğamların da hər biri “Çonq nəğmə” (böyük nəğmə), “Dastan” “Meşrep” olmaq üzrə üç yerə bölünür. “Çonq nəğmə” (böyük nəğmə) 9-10 lirik mahnıdan təşkil olunur. “Dastan” qismində 3 ilə 6 arasında dəyişən sayda nəğmə vardır. Bu nəğmələrdə bir sujet, təhkiyə var. Yəni “Pərhad ilə Şirin”, “Qərip ilə Sənəm”, “Tahir ilə Zöhrə” kimi xalq dastanlarından alınan parçalar oxunur. Hər nəğmədən sonra bir mergül gəlir. Mergül muğamda bir şöbədən o birinə keçərkən çalınan keçid, rəng, melodiyadır.

Musiqi alətləri: Ravab,Kumulğirceki,Berbab,Baliman,Burğa,Surnay,Ney.

 