**ზოგიერთი გეოგრაფიული საკითხის შესახებ**

**„გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის“ მიხედვით**

რეზიუმე

**დალი ნიკოლაიშვილი**1, **მანანა კვეტენაძე**2, **ნინო ხარებავა**3

1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, [dali.nikolaishvili@tsu.ge](mailto:dali.nikolaishvili@tsu.ge)

2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, [mananakvetenadze@gmail.com](mailto:mananakvetenadze@gmail.com)

3 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, [kharebava.nino@gmail.com](mailto:kharebava.nino@gmail.com)

XVI საუკუნის თურქული ხელნაწერი „გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი“ ერთ-ერთი ფასდაუდებელი ნაშრომია საქართველოს ისტორიული წარსულის შესწავლის თვალსაზრისით. იგი ასახავს იმ პერიოდს, როცა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამხრეთი ნაწილი შედიოდა ოსმალეთის შემადგენლობაში ცალკეული ვილაიეთების (პროვინციების) სახით. იგი შეიცავს ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური, დემოგრაფიული, გეოგრაფი­ული, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული, სასოფლო-სამეურნეო, პალეოგრა­ფიული, ლინ­გვის­­ტური, ტოპონი­მი­კური და საგვარეულო-სამემკვიდრეო ხასიათის მდიდარ მასალას. თუმცა აღნიშნული დოკუმენტი ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილად შესწავლილი, რაც განსაკუთ­რებით ითქმის მის გეოგრაფიულ მხარეზე.

„გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრსი“ [1595 წ.] მიხედვით ვილაიეთი უმთავრესად მოიცავადა მდ. მტკვრის ზემო წელის აუზს \_ დღევანდელ სამცხე–ჯავახეთის მხარეს და ისტორიული საქართველოს მხარეებს: არტაანს, კოლას, ოლთისს, ფანაკს, ფოცხოვს, ჩრდილს.

კვლევის შედეგად გამოვლინდა ქვეყნის ტერიტორიისა და ქართული ტოპონიმიის ცვლილების მასშტაბები, მოსახლეობის ეროვნული და კონფესიური სტრუქტურა, მათი ძირითადი სამეურნეო საქმიანობა. ადგილობრივი ბუნებრივი პრიობებისა და გადასახდების ოდენობის ანალიზმა შესაძლებლობა მოგვცა გამოგვევლინა აგროკულ­ტუ­რების გავრცელების არეალები და სასოფლო-სამეურნეო სპეციალიზაცია ვილაიეთების მიხედვით.

დადგინდა, რომ ქართული ტოპონიმების წილი საკმაოდ მაღალია. ამას ადასტურებს ქართული წარმომავლობის გეოგრაფიული სახელები, მათი ორთოგრაფიული და გრამატიკუ­ლი ფორმები. ტოპონიმების ნაწილი დაკავშირებულია ქრისტიანობასთან, რაც ადგილობ­რივების კონფესიურ სტრუქტურას მკაფიოდ წარმოაჩენს. ქრისტიანებზე გაწერილი გადასახადების სიდიდე და ტერიტორიული მომცველობაც ამავე სურათის მაჩვენებელია. ადგი­ლობრივი მოსახლეობა უმთავრესად მემარცვლეობას მისდევდა, თუმცა მოჰყავდათ ვაზი და აშენებდნენ ღორს, რაც ასევე მოსახლოების არამუსლიმანური შემადგენლობის მანიშნე­ბელია. რაც შეეხება გადასახადების ტიპს, რომელიც განსხვავებული იყო ქრის­ტი­ანი და მუსულმანი მოსახლეობისათვის, დაგვეხმარა დემოგრაფიული სტრუქტურის რეტრო­სპექ­ტიული სურათის შედგენაში. კერძოდ, გამოვლინდა, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ქრისტიანი იყო.

**საკვანძო სიტყვები:** ქართული ტოპონიმია, აგროკულტურა, ისტორიული გეოგრაფია.

**Regarding some geographical issue, according to the “Great ledger of Gurjistan Vilayeti”**

Resume

**Dali Nikolaishvili**1, **Manana Kvenetadze**2, **Nino Kharebava**3

1 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,

[dali.nikolaishvili@tsu.ge](mailto:dali.nikolaishvili@tsu.ge)

2 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, [mananakvetenadze@gmail.com](mailto:mananakvetenadze@gmail.com)

3 Ministry of Justice of Georgia, LEPL National Agency of Public Registry,

[kharebava.nino@gmail.com](mailto:kharebava.nino@gmail.com)

Turkish manuscript of XVI centrury „Great ledger of Gurjistan Vilayeti“ represents one of the priceless pieces of work in the point of view of researching histrorical past of Georgia. It represents the period when the South-West part of Georgia was included in Ottoman Empire, in the form of separate vilayetis (provinces). It comprises rich materials of social-economic, demographic, geographic, administrative-territorial, agricultural, paleographic, linguistic, toponymical and ancestral-heritage type. Although the document hadn’t been researched comprehensively yet, especially its geographical part.

According to the „Great ledger of Gurjistan Vilayeti“ [1595] vilayetis majorly included upper pool of river Mtkvari – today’s Samtskhe-Javakheti part and parts of historical Georgia: Artaani, Kola, Oltisi, Panaki, Potskhovi, Chrdili.

Research revealed the scale of changes in country territory and Georgian toponyms, national and confessional structure of popuation, their major agricultural activities. Analyses of local natural conditions and quantity of taxations gave us opportunity to reveal distribution area of agriculture and agricultural specializations per vilayetis.

It had been established that the share of Georgian toponymes is pretty high. It is confirmed by the geographical titles of Georgian origins, their orthographic and grammatical forms. Part of toponyms are related to Christianity, what clearly represents confessional structure of local population. Also the same is seen in the size of taxes for Christians and their territorial distribution. Basically local population was cultivating grains, but also they were growing vine and breeding the pigs, what also expresses non-muslim composition of population. As per taxation types which was different for Christian and Muslim population, it helped us to create retrospective picture of demographic structure. Namely, it was revealed that the major part of population was Christian.

**Key words:** Georgian toponyms, agriculture, historical geography.