**СҰЛТАН БЕЙБАРЫСТЫҢ МӘМЛҮК ЕГИПЕТ ПЕН АЛТЫН ОРДА ҚАРЫМ–ҚАТЫНАСТАРЫН ДАМЫТУДАҒЫ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ**

**Дүйсекбаев Баубек Ныгманович**

Тарих пәнінің мұғалімі

К.Әзірбаев атындағы орта мектебі

Оразалы батыр ауылы., Шу ауданы., Жамбыл облысы

**Түйіндеме.** Бұл мақалада Египеттің мамлюк сұлтаны Бейбарыстың тұлға ретінде және оның Алтын Ордамен қарым-қатынасты дамытудағы рөлі қарастырылады.

**Резюме.** В статье рассматривается личность мамлюкского султана Египта Бейбарса и его роль в развитии взаимоотношений с Золотой Ордой.

**Summary.** This article discusses the personality of the Mamluk sultan of Egypt Beybarys and his role in the development of relations with the Golden Horde.

***Кілт сөздер:*** *Алтын Орда, Египет, Бейбарыс сұлтан, Берке хан, араб дереккөздері*

***Ключевые слова:*** *Золотая Орда, Египет, султан Бейбарс, Берке-хан, арабские источники*

***Key words:*** *Golden Horde, Egypt, beybarys Sultan, Berke Khan, Arab sources*

**Тарихты тыңдау-ұлы ғибрат**

**Сұлтан Бейбарыс**

Египет пен Алтын Орда арасындағы дипломатиялық қатынастардың пайда болу тарихы мамлюк сұлтаны Бейбарыстың есімімен тікелей байланысты. Шетелдік және ресейлік зерттеушілермен қатар Бейбарыстың жеке басы туралы ақпаратты Араб тарихнамалық әдебиеттерінен де табуға болады, онда осы мамлюк сұлтанының өмірбаяны мен қызметін зерттеуге арналған зерттеулер бар. Ресей тарихнамасында Алтын Орда тарихын зерттеушілерді дипломатиялық қатынастар фактісі және Шыңғысидтердің әулеттік кландары, атап айтқанда Бер-ке-Хулагу арасындағы қарама-қайшылықты күшейтудегі Египеттің рөлі қызықтырады.

Осыған байланысты Бейбарыстың Алтын Ордаға қатысты таңдауын талдау қызықты болар еді. Басты пұтқа табынушы Хулагумен (Хулагуидтік Иран) күресте Алтын Ордамен бірігуге бағытталған таза саяси астарға жақындағысы келді ме, әлде Бейбарыс та Алтын Ордамен оның мамлюк армиясының көпшілігін құрайтын қыпшақтардан (түріктерден) шығу фактісін байланыстыруға итермеледі ме?

Бейбарыс туралы ақпараттың көп бөлігі ортағасырлық араб шежірешілерінің, Бейбарыстың замандастарының және оның айналасындағылардың мәліметтерінен алынуы мүмкін. Мамлюк сұлтаны Бейбарыстың өмірбаяндық сипаттамасына арналған екі автордың есімдері: «Сира әл-Захир Бейбарыс» («Захир Бейбарыстың өмірі») Мұхаммед Бин Әли Ибрахим бин Шаддад Әл-Халаби (1286 жылы қайтыс болған) және «Ар-Рауда әл-Захир фи Сира Әл-Малик әл-Захир» («әл-Малик әл-Захирдің өмірінде ерекшеленетін БАҚ») Мохи ад-Дин Абдулла бин Абд әл-Захир бин Нишвана Әл-Хазами Әл-Масри (1292 жылы қайтыс болды). Ибн Шаддадтың жұмысынан қысқаша үзінділерді д. р. Зайнуддинов ұсынды. Ибн Шаддадтың Бейбарыстың өмірбаянына қатысты жұмысы бүгінгі күнге дейін сақталмаған, бірақ 1983 жылы Висбаденде жарияланған[1].

«Әл-Лауда Әл-Захир Фи Шира Әл-Малик әл-Захир» («Әл-Малик әл-Захирдің өмірінде ерекшеленетін БАҚ») эссесінің кейбір үзінділері Ад-Дин Абдулла Бин Абд әл-Захир бин Нишвана Әл-Хазами Әл-Масридің мүкі «материалдар жинағына» енгізілді. Тизенгаузен 658-663 (1259-1265) туралы ақпаратқа қатысты Британ мұражайында сақталған толық емес қолжазбалардан өз жазбалары мен үзінділерін құрастыра отырып, толық мәтінге қол жеткізе алмады. Бұл еңбектің қолжазбаларының ішінара тізімін Түркияда Араб зерттеушісі Габдель-Азиз әл-Хаватир ашты. Бұл кітаптар Британ мұражайының қолжазбаларымен салыстырылды және 1976 жылы Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) «Ар-Лауда Әл-Захир Фи Шира Әл-Малик әл-Захир» деп аталатын қолжазбаның толық мәтіні жарық көрді. Араб зерттеушісі Сафван Таха Хусейн әл-Насер Сұлтан Бейбарыстың үш өмірбаяны бар екенін айтты. Ибн Шаддад, Абд әл-Захир, Шафи Бин Али. Бірақ, сәйкес. Шафи бин Алидің арнайы қолжазбасында Тизенгаузен: «бұл кітап Мұхетдин жазған Сұлтан Эль-Мелик-Е-Захирдің егжей-тегжейлі өмірбаянының қысқаша мазмұны ғана» дейді.[2]

Ибн Шаддад сияқты, Мокиад-дин Абд әл-Захир Байбарттың қарамағындағылардың бірі болды, дәлірек айтсақ, сұлтанның судьясы және жеке хатшысы болды, ал Алтын Орда ханы Беркенің алғашқы хабары оның қолында болды. Абд әл-Захир, ең алдымен, сот суретшісі болған және ол бұл жұмысты Бейбарыстың жеке араласуымен жасаған. Бұл Сочиде Бейбарда балалық және жастық шақ туралы мәліметтер жоқ екенін түсіндіреді. Бұл Бейбарыстың өзі өзінің өмірбаянында құлдар (мамлюктер) туралы ақпарат қалдырғысы келмегендіктен шығар. Осылайша, Ибн Шаддадтың жазбаларының сақталған көшірмелері де, Абд әл-Захирдің қолжазбалары да Байбарстың таққа отырған уақыты туралы ақпаратты қамтиды. Алайда, Абд Аз Захирдің кітабының кіріспесінде келесі өлеңдер бар: «бұл Сұлтан, Малик Аз Захир Рух адДин Әбу әл-Фаттах Бейбарыс бин Абдулла Асалич Ан Неджими, Барра отбасынан шыққан түрік үлкен бақыт алды.

«Әл-рауда әл-захир фи сира әл-малик әл-Захир» («әл-Малик әл-Захирдің өмірбаянындағы көрнекті БАҚ») Мохи ад-Дин Абдуллах бин Абд әл-Захир бин Нишвана Әл-Хазами Әл-Масридің кейбір үзінділері «қатысты материалдар жинағына» кірді Алтын Орда тарихы. Т.1. В. г. Тизенгаузеннің «араб жазбаларынан үзінділер». В. г. Тизен-гаузенге эссенің толық мәтіні қол жетімді болмады, ол өзінің үзінділерін Британ мұражайында сақталған толық емес қолжазбадан жасады, ол 658-663 ж. ж. (1259-1265). Бұл шығарманың қолжазбасының кейбір тізімдерін Түркияда Араб зерттеушісі Габдел-Азиз әл-Хаватир тапқан. Олар Британ мұражайындағы қолжазбамен салыстырылды және қолжазбаның толық мәтіні «Ар-рауда әл-захир фи сира әл-малик әл-Захир» 1976 жылы ар-Риядта (Сауд Арабиясы) жарық көрді. Араб зерттеушісі Сафуан Таха Хусейн ан-Насер-Сұлтан Бейбарыстың үш өмірбаяны бар деп күтеді: Ибн Шаддад, Абд әл-Захир және Шафи бин Али. Дегенмен, В. Г. сәйкес Тизенгаузенге, өзіне белгілі Шафи бин Али қолжазбасының алғысөзінде «бұл кітап Мұхетдин жазған Сұлтан Әл-мелик Эззахырдың егжей-тегжейлі өмірбаянының қысқартылуынан басқа ештеңе емес» делінген.

Ал Байбарыс I (Байбарыс) туралы толықтай зертте келе, толық аты-әл-Мәлік әл-захир Рукн ад-Дуня ва-д-дин Байбарыс әл-Бундукдари ас-Салих (1223-1277) Жас кезінде болгарлар тұтқынға алынып, Дамаск саудагері Әл-Имад ад-Дайгге 800 дирхамға құлдыққа сатылды. Құлдың көзінде тікенектер тұрып қалғанын байқаған саудагер мәміледен бас тартады, бірақ оны мамлюк әмірі Әли ад-Дин Әйтек (Айдакин) әл-Бундукдар сатып алады. Сатып алынған барлық құлдар сияқты, Ніл өзеніндегі Рода аралына оқуға жіберілген Байбарыс та керемет әскери қабілеттерін көрсетті. Әйтегін әл-Бундұқтар мамлюктарынан айырылған кезде Байбарысты Египет сұлтаны ас-Салих Айюб байқап, оның жеке күзетшілерінің бірінің командирі болды (1246).

Бейбарыс 1250 жылы Мансур мен Фарискура шайқасында Айюби армиясының қолбасшысы ретінде алғашқы әскери жетістікке жетті. Крест жорығының жетекшісі Франция королі Людовик IX тұтқынға алынып, кейінірек үлкен ақыға босатылды. Жаңа Сұлтан Тұраншах өзінің немқұрайлы көзқарасымен мамлюктерді өзіне қарсы қойды. Өзінің әскери күшін сезінген Байбарыс бастаған мамлюк әмірлерінің тобы сол жылдың 2 мамырында Тұраншақты өлтірді. Сұлтан ас-Салих Айюбтың жесірі Шаджар ад-Дурр мен оның күйеуі мамлюк Айбек таққа отырды.

1255 жылдың күзінде Сұлтан Айбек пен Әмір Кутуз Әміре Ақтайдың ықпалының күшеюінен қорқып, оны өлтіреді. Бейбарыс, Қалаун және Ақтайға жақын басқа да мамлюктер Сирияға қашады, олар да осындай тағдырға тап болады деп қорқады. Бейбарыс жергілікті билеуші Салах ад-Диннің шөбересі Ан-Насыр Юсуфтың қызметінде Кутуз таққа отырғанға дейін (1259 жылы 12 қарашада) Бейбарыс Египетке оралды. Кутуз Байбарсқа берді Калюб қаласы оның айналасымен, сондай-ақ Ливия шөліндегі оазистерге иелік ету (иктай). Бейбарыс ханды одан әрі құрметтеуге бел буып, оған қымбат сыйлықтар жібереді. Сонымен қатар, Алтын Орда Италия-Ян саудагерлері арқылы Мысырға құлдардың үлкен партияларын жеткізіп, осылайша мамлюк әскери кастасын нығайтты. М. Фавероның пікірінше, бұл Бейбарыстың басты мақсаты болды, өйткені Бейбарыс 1260 жылы сұлтан болған кезде, әскери құлдар Қыпшақ даласынан Сирия мен Египетке келген Анадолы тауар айналымының тармағы Хулагудың қолында болды. Бейбарыс мамлюк армиясының айналымында және жауынгерлерді қабылдауында жаңа бағыт табуы керек еді. Бейбарыстың ішкі саясатын нығайту үшін мамлюктердің көбеюі де қажет емес еді. Египет халқы мамлюк билігіне сенімсіздікпен қарады, атап айтқанда Бейбарыс салықты бірнеше рет көтерді және бұл жергілікті тұрғындар үшін ауыр жүк болды, ал оңтүстікте көтерілістер жиі басталды, оларды шешу қажет болды. Сондықтан Сұлтан Бейбарыс өз әскерін нығайтуға, оның ішінде Алтын Ордамен сауда жасау арқылы нығайтуға көп көңіл бөлді. Ибн Шаддад «ол (Бей-БАРС-с. Е.), қыпшақ жерлерін аралап, оларды экспорт пен импортқа салынатын салықтардан (салықтардан) босатқан саудагерлердің қолында болған құжаттар Берке мен Менгу үйі (территориялары) тұрған жерде жұмыс істеді».- темір, сондай-ақ парсылар мен Керман елдері. Амин Әл-Холидің айтуынша, Бейбарыс кезінде 8 дипломатиялық елшілік жүзеге асырылған. Сол Орданың мамлюк Египетімен дипломатиялық қатынастарын егжей-тегжейлі қайта құру С. Закировтың айтуынша," екі мемлекеттің алдында тұрған экономикалық және сыртқы саяси міндеттерден туындаған Алтын Орда мен Египеттің дипломатиялық қатынастарына олардың билеуші таптарының мәдениеттерінің белгілі қауымдастығы айтарлықтай әсер етті[3].

1260 жылдың ортасында Хулагу елшілігі Каирге келіп, берілуді талап етті. Ирандық исмаилиттердің қарсылығын бұзған моңғол әскері (1256) Аббасидтер халифатын талқандады (1258), Сирияны басып алды (1259-1260), Египет шекарасына жетті. Алайда Хулагу ұлы хан Мункенің армияның негізгі бөлігімен қайтыс болғанын біліп, шығысқа қарай шегінуге мәжбүр болды, ал Палестинада Кита-Буги басқарған салыстырмалы түрде шағын корпус қалды.

Кутуз Байбарстың бастамасымен моңғол елшілері өлтірілді және соғыс сөзсіз. Көп ұзамай Кутуз мен Байбарыс Каирден кетіп, Иерусалим патшалығын кесіп өтіп, крестшілердің астанасы Акра маңында бірігіп, үш күн демалып, қорларын толықтырды. Байбарс Акраны басып алғысы келді, бірақ Кутуз одақтасқа шабуыл жасаудан бас тартты. 3 қыркүйекте Назарет маңындағы Айн-Джалут ауданында екі әскер қақтығысты. Жалған шегіну арқылы Бейбарыс кит-Бугты басып алды, онда мамлюктер оған үш жағынан шабуыл жасады. Моңғол әскері жеңіліске ұшырады, Кит-Бу тұтқынға алынып, өлтірілді. Леванттағы моңғолдардың шабуылы тоқтатылып, мамлюктер Сирияда күшейе түсті.

Сұлтанның ең құнды одақтасы Беркенің Алтын Орда ханы болды, ол Хулагумен жақсы қарым-қатынаста болмағандықтан, Ильхан армиясын Кавказдағы шайқастармен байланыстыра алды. 1262 жылы Байбарыс Беркке Алан саудагерімен хат жіберіп, мұсылмандықты қабылдауды ұсынды. Сонымен қатар, Алтын Орда Мысырға көптеген құлдарды итальяндық көпестер арқылы жеткізді, осылайша мамлюк әскери кастасын нығайтты.

Сұлтан Котуз Эйн ұзақ уақыт бойы Джалуттағы жеңістің жемісін көрмеді. Ол Бейбарыс әмірінің жараланған арманы үшін өлтірілді, оның қолдары Тұран сұлтанының қанымен боялған. Осыдан кейін өлтірілген отрядтар Байбарларды таққа отырғызды, көп ұзамай Египет пен Сирия оған бағынышты болды. Ол бір кездері Саладиннің билігіне ие болған және барлық маңызды мәселелерде осы ұлы ізашардың саясатын жалғастыруға қабілетті және бейім болған билікті сүйетін егемен болды. Қара терісі бар түрікмен құлында ол Египет мамлюктерінің қатарына кірді және қысқа уақыт ішінде әскери қабілеттерінің арқасында олардың арасында үлкен даңққа ие болды. Ислам оған Людовик IX-ті жеңгені үшін қарыз болды, содан бері ол Египет билеушілеріне қарсы екі рет өлімге әкелетін қаруды қолданғанымен, тіпті бұл қатыгездіктер мұсылман халқының қаһарман батырға деген қорқынышты құрметін күшейтті.

Сұлтан ретінде ол әмірдегідей бәсекелестеріне де, жауларына да үнемі опасыздық жасап, қатыгездікпен қарады, бірақ барлық басқа жағдайларда ол өзінің үкіметтік міндетін тек ақылмен ғана емес, сонымен бірге үлкен тектілікпен де орындады. Жақсы Мұхаммед сияқты, ол Құранның өсиеттерін уақытында орындады, өзін ұстамдылықпен өмір сүрді, әскерлерін бірдей ұстамдылық танытуға мәжбүр етті және діни толқудың көмегімен оларды қатыгез батылдыққа шақырды. Оның қарамағындағыларға, қай тайпадан және қандай сенімнен болса да, ол өзінің ең қатал қатаңдығына қарамастан, халыққа қауіпсіздік пен қанағат сезімін әкелді; және ол екінші Саладин деп санаса да, Бейбарыстың тұлғасы тек мамлюк Египетінің тарихында ғана емес, сонымен бірге әлемдік мұсылман тарихында да өз ізін қалдырды әлем. Бейбарыстың Алтын Орда ханымен қарым-қатынасына келетін болсақ, Берке өзінің саяси мүдделерін алға жылжытуда да, мәдени бірегейлігін сақтауда да маңызды рөл атқарды.Ибн Шаддад сияқты, Мохи ад-дин Абд әл-Захир Бейбарыстың көршілерінің бірі болған, дәлірек айтсақ, сұлтанның судьясы және жеке хатшысы болған және оның қолымен Алтын Орда ханы Беркеге алғашқы жолдау жазылған. Абд әл-Захир, бәлкім, сот жазушысы болған және бұл шығарманы Бейбарыстың жеке араласуымен жасаған. Бұл Сочиде Бейбарыстың балалық шағы мен жастық шағы туралы ешқандай мәліметтер жоқ екенін түсіндіреді. Сде-лано бұл Бейбарыстың өзі өзінің өмірбаянында оның құл (мамлюк)екендігі туралы ақпарат қалдырғысы келмегендіктен болуы мүмкін. Осылайша, ибн Шаддад шығармасының сақталған көшірмесі де, Абд әл-Захирдің қолжазбасы да Бейбарыстың таққа отырған уақыты туралы ақпарат береді. Алайда Абд әл-Захир кітабының кіріспесінде мынадай жолдар бар: бұл Сұлтан-тан, малик әл-захир Рукн ад-дин Әбу-л Фаттах Бейбарыс бин Абдулла ас-Салихи ан-Неджми, Түрік, барла руынан оған үлкен бақыт берілді, ол Сирия жерінен құдіретті Сұлтан Салих Неджметди-НОМ арабпен бірге келді . Бұл деректер Бейбарыстың шығу тегі туралы айтарлықтай жарық түсіруі мүмкін, ол туралы әлі де әртүрлі даулар бар, бұл кітапты жасау кезінде Сұлтан Бейбарыс Абд әл-Захирден өзі жазған мәтінді қайта оқуды бірнеше рет талап ететінін үйретеді. Сонымен қатар, эссе мәтінінде «Сұлтан айтты» деген сөздер бар, бұл Сұлтан Бейбарыстың осы өмірбаянды жасауға өте қызығушылық танытқанын тағы бір рет дәлелдейді және жеке хатшыға оны жазуды бұйырған болуы мүмкін. Жоғарыда аталған ортағасырлық араб шежірелерінен толық емес мәліметтер бізді Әл-Макризи, әл-Нувейри, әл-Айни және т. б. авторлардың шығармаларында Бейбарыстың жеке басы туралы ақпарат алуға мәжбүр етеді[4].

Әл-Макризи өзінің «Ас-сулук» еңбегінде былай деп жазады: «Тю-роктан» шыққан Бейбарыс болды. Оны Малик ас-Салих Наджметдин Айюб сатып алды. XIV ғасырдағы Египет тарихшысы Аль-Айни «Икду Аль-джуман фи тарихахл Аль-заман» («уақыт тұрғындары туралы інжу алқасы») еңбегінде Бейбарыстың Бурдж тайпасынан шыққанын, Бейбарыстың «мин Бурдж оглы кабилятун мин түрік» деген сөзіне сілтеме жасай отырып хабарлайды. «Бурдж» «буржан» сөзіне өте жақын. Аль-Идрисидің айтуынша, буржан жері Қара теңіздің солтүстігінде орналасқан. Ан-Нувейридің айтуынша, Бейбарыс Түрік болған және Елбасы тайпасынан шыққан. Қырымда Бейбарыс Қырым жерлерінен шыққан деген пікір бар. Бәрінен бұрын бұл ұстаным соль-хатта (ескі Қырым) Бейбарыс мешіті деп аталатын мешіт қирандыларының болуына байланысты. Алайда, Араб дереккөздерінде, атап айтқанда Аль-Макризиде, Египет билеушісі Қырымда мешіт салуға 2000 динар ақша бергені туралы хабарланған, бірақ оның аты көрсетілмеген, бірақ 1288 жыл нақты көрсетілген. Ибн әл-Форатта осындай сыйлық жасаған сұлтанның аты-жөні көрсетілген, әл – Мәлік әл-Мансұр (Мансур Калавун-Е. С.): бұл мешітте Сұлтан әл-Мәлік әл-Мансұрдың лақап жазылған. Бейбарыстың шығу тегі туралы көптеген түрлі пікірлерге қарамастан, біз Абд әл-Захирдің «барла тұқымынан шыққан түрік» деген кітабы неғұрлым сенімді дереккөз бола алады деп санаймыз. Бұл Ахтуба өзенінің жағасында тұратын Бачман басқарған белгілі қыпшақ руларының бірі. Бекіту бойынша Д. М. Исхакова, хорезмшах мемлекетінің солтүстік шекараларында өмір сүрген қыпшақтар (олардың қатарына бачман бастаған альберли/илбари бірлестігі де кірді), моңғол шапқыншылығының басында хорезмшахтар отбасымен тығыз байланысты болды. «Бейбарыстың әйелдерінің бірі хорезмдіктердің көсемі Хусам ад-Дин Берке-хан ибн Дәулет-Хан әл-Хорезмидің қызы болған, оны Египетке Араб сұлтаны Салих Араб шақырған. Бұл кездейсоқтық па, әлде Бейбарыс өз ортасына туыстық (тайпалық) байланыста болған адамдарды мақсатты түрде таңдады ма? Бұл сұрақ жұмбақ күйінде қалып отыр.

Бейбарыстың тарихына келетін болсақ, «Бейбарыс бір саудагерге 800 дирхем үшін Дамаскіге сатылды. Бірақ Бейбарыстың көзінде белмо болғандықтан, саудагер мәміледен бас тартты. Кейіннен Бейбарысты әл-Бурундукари әмірі сатып алды және дәстүр бойынша ол Бейбарыс Әл-Бурундукари деп аталды. Бейбарыс епті және қабілетті жас еді, оны айюбид сұлтаны Салих байқап, біраз уақыттан кейін оны өзінің жеке гвардиясының бірінің командирі етіп тағайындады. Бірақ Салих қайтыс болғаннан кейін оның ұлы Тұран шах және оның келесі ізбасары Айбек мамлюктерге сенуді тоқтатты, нәтижесінде олардың ашуын туғызды және Бейбарыс қатысқан қастандықтың құрбаны болды». Бейбарыс біраз уақыт жасырынуға мәжбүр болды. Бейбарыс өзінің мансаптық өсуін мамлюк сұлтаны Кутуз (1259-1260) кезінде бастады, ол оған моңғолдарға қарсы жорықта әскерлерді басқаруды тапсырды. 1260 жылы Айн Джалут шайқасында жеңіске жетіп, Кутуз Сирияны иемденіп, Бейбарыс өзінің батылдығы мен батылдығымен ерекшеленді. Сұлтан барлық Араб Әмірліктерін жалқау иеліктермен жомарттықпен марапаттады, бірақ Бейбарысты айналып өтті. Қайтар жолда Каир, Бейбарыс әмірлермен келісімге келді және Кутуз өлтірілді. Әскери қолбасшылар-ники мен әмірлер бірауыздан Бейбарысты Египеттің билеушісі деп жариялады, ал 1260 жылдың аяғында Бейбарыс салтанатты түрде Каирге қосылды. Бей-Барстың ресми атауына «Рукн ад-Дин» (сөзбе-сөз «сенім тірегі») атағы кіреді. Бұл атақ крестшілерге қарсы сәтті соғыстар үшін жартылай Чен Бейбарыс болды. Оның мақсаты крестшілерді Таяу Шығыстан жартылай шығару болды және бұл мәселеде ол шынымен де керемет жетістіктерге жетті. Ол күшті крест бекіністерінің қарсылығын бұзып, кейінірек оның алдындағы және досы Сириядағы тәуелсіз христиандық иеліктерді аяқтаған Сұлтан Калавун жеңіп алған жеңістердің негізін қалады.

Мамлюк сұлтаны Бейбарыстың үш ұлы (Саид Берке хан, Сала тышқан, Масуд Хадар) және жеті қызы болды. Саидтың анасы Берке ханның қызы деген пікір болды. Бірақ бұл пікірді ортағасырлық араб дереккөздері қолдамайды. Ибн Шаддадтың айтуынша, Бейбарыстың бірінші ұлы 1260 жылдың басында дүниеге келген, бұл неке Бейбарыс сұлтан болғанға дейін болғанын және Беркенің Алтын Орда ханымен дипломатиялық қатынастар орнатылғанын растайды. Араб шежірелерінде Сұлтан Саид Мұхаммед Беркенің ұлын сүндетке отырғызу мерекесіне хан Беркенің елшілерінің қатысуы туралы мәліметтер бар: «Сұлтан (Бейбарыс) оның сарайында болған елшілердің осы ұлы күніне куә болуға шақырды: патша Беркенің елшілері және уәзір Яфа. Олар бұған (мерекеге) таңданып, Оның орындалғанына қуанды» .

Египеттің сұлтаны ретінде ол Алтын Орда аумағынан келген қоныс аударушыларға үлкен көмек көрсетті. Әл-Омари хабарлағандай: олардың патшалары (яғни түркі мамлюктерінен келген Египет сұлтандары) өздерінің туыстарына деген бейімділікті сезінді және олардың санын көбейту үшін қиналды, сондықтан Египет оларды қоныстандырып, оларды барлық жағынан қорғады. Олардың ішінде егеменді адамдардың шамдары, жиналыс өкілдері, әскер басшылары және оның (Египет) жерінің дворяндары болды . Сонымен, Бейбарыс Мысырға келген татарларға Каир бекінісінің қақпасының жанындағы беделді жерде өмір сүруді бөлді Баб Аль-Лук (қазір бұл қазіргі Каирдің орталығы) [5].

Қорыта келгенде, Египеттің басында тұрып, Бейбарыс халықаралық саясатқа белсенді араласты. Бейбарыстың биліктің алғашқы жылдарындағы сыртқы саясатының басты міндеті моңғолдар мен олардың одақтастарына қарсы коалиция құру болды, олар Айн Джалут (1260) мен Хомс (1260) кезіндегі жеңілістерге қарамастан, елдің қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін. Ол Кония сұлтандығымен және Грузиямен дипломатиялық байланыс орнатты, 1262 жылы Византия атымен-ператор Михаил VIII-мен, Константинопольді, Египет кемелерінің Қара теңізге еркін қол жетімділігі туралы келісім жасасты.

Бейбарыстың тұлғасы мамлюк Египетінің тарихында ғана емес, мұсылман әлемінің Дүниежүзілік тарихында да өз ізін қалдырды. Бейбарыстың Алтын Орда ханымен қарым-қатынасына қатысты Берке өзінің саяси мүдделерін ілгерілетуде де, мәдени бірегейлікті сақтауда да үлкен рөл атқарды.

**Әдебиеттер тізімі:**

1. Абу Бакр Каландар Руми. Каландар-наме: избранное / Пер с перс. И.Р. Гибадуллина, М.Р. Шамсимухаметовой. Общая и научная редакция, предисловие, комментарии И.Р. Гибадуллина. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2017. 1044 с.

2. Амин аль-Холи. Связи между Нилом и Волгой в XIII–XIV вв. М., 1962.

3. Бартольд В.В. Тюрки: Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. Алматы: Жалын, 1993. 192 c.

4. Пирамида үстіндегі киіз үй немесе Бейбарыс туралы. 2-ші басылым, толықтырылған және қайта өнделген.-Алматы «Фолиант», 2001.-252 бет.

5.Б.Көмеков, Қ.Сәки «Бейбарыс сұлтан тұлға, уақыт.-Алматы: «Аруна» баспасы. 2004.-96 бет. –Шығыстың ұлылары» топтамасы.