**Orta əsr ərəbdilli əlyamalardan biri kimi “Əyanlar tarixində zamanın güzgüsü” əsərində Naxçıvan tarixi**

Qədim türk yurdu olan Naxçıvan torpağı təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə, Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunun ən qədim tarixə malik ərazilərindən biridir. İstəxri Arran vilayətindən bəhs edərkən göstərir ki, Arranın sərhəddi Dərbənddən Tiflisə və Araz çayı yaxınlığında Naxçıvan adlanan yerə qədər çatır. Naxçıvan, Gəncə, Dərbənd, Beyləqan, Şəmkür, Tiflis, hətta Şirvan da Arran şəhərlərindən sayılmışdır. IX-XI əsrlərdə Azərbaycan şəhərləri içərisində özünəməxsus yer tutan qədim şəhərlərdən biri olan Naxçıvan şəhəri haqqında orta əsr müəlliflərindən Bəlazuri, Təbəri, İstəxri, Küdamə, İbn Havqəl, Müqəddəsi, “Hüdud əl-aləm” əsərinin müəllifi, İbn Miskəveyh, Bəkran, Yaqut Həməvi, “Əcaib əd-dünya” əsərinin müəllifi, İbn əl-Əsir, Həmdullah Qəzvini bir qədər məlumat vermiş, ya da onun adını çəkməklə kifayətlənmişlər. Bu müəlliflərin məlumatından göründüyü kimi, Naxçıvan şəhəri Araz çayının sol sahilində yüksək bir yerdə yerləşmişdir. Yuxarıda adı çəkilən müəlliflərdən bəziləri Naxçıvanı Nəşava adlandırmışlar. Bəlazurinin yazdığına görə, Nəşava Büsfurrcan nahiyəsinin əsas şəhəridir. Burada qəsrlər tikilmişdir.“Hüdud əl-aləm” əsərində Naxçıvan, Xoy, Bərgəri, İxlat şəhərlərinin nüfuzlu, zəngin və bu şəhərlərdə tacirlərin çox olduğu göstərilir. Naxçıvan şəhərinin tarixi haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Bəlazurinin yazdığına görə, Nəşava Sasani şahı Ənuşirvan dövründə tikilmişdir. Yaqut Həməvi yazır ki, Nəşava Azərbaycan şəhəridir, lakin bəziləri onu Arran şəhəri hesab edirlər. Xalq arasında ona “Naxçuvan” və ya “Nakcuvan” deyirlər. Naxçıvan adıni “Miratuz-zaman” əsərində elə Naxçıvan olaraq adlandıran müəllif Sibt ibn əl-Cövzi buraya səlcuqların ilk yürüşlərinin hökmdarlarından Sultan Toğrul bəyin hakimiyyəti illərində olduğunu yazmışdır. Bilindiyi kimi Səlcuqlar Oğuz türkləri idilər. Onlar iyirmi dörd oğuz boyundan biri olan Üçoklar qolunun Qınıq boyuna mənsub idilər. Qınıq boyu oğuzları X əsrdə Seyhun çayı ətrafında yaşayırdılar. Oğuz türkləri X əsrdə Sır-Dərya (Seyhun) ilə Xəzər dənizinin şərqi və Aral gölü arasındakı bölgədə yaşayarkən qınıq boyu da bu yerləri özünə məskən seçmişdi. XI əsrdə Oğuzların Ön Asiyaya axın etməsi sərkərdə Səlcuqun adıyla bağlıdır. C. E. Bosfort Səlcuqlar haqqında belə bir məlumat yazır: “Səlcuqlar, Oğuz türklərinə mənsub olub, tarixdə doqquz qəbilədən və ya doqquz Oğuz adını daşıyan bir topluluq olaraq ortaya çıxıblar.»