**Саразм ќадимтарини маркази тамаддуни тоҷикон**

Халќи тољик аз шумули халќњои ќадимтарини Осиёи Марказї буда, дар тўли таърихи бисёрњазорсолаи хеш аз худ фарњангу тамаддуни бою ѓани ба мерос гузоштааст. Кашф ва ифшо гардидани ёдгорињои зиёди таърихї аз ќабили Тахти Сангин, ќалъаи Њулбук, ќалъаи Њисор, ќалъаи Муѓ, ќалъаи Сангин, Чилдухтарон, Саразм ва амсоли инњо далели ин гуфтањоянд.

Ангора ва бозёфтњое, ки аз ин ёдгорињо кашф гардида, тўли чандин њазорсолањо асрори муњимро дар худ нињон доштаанд, имрўз забони гўёи таъриху фарњанги аљдодони халќи тољик гардидаанд. Саразми бостонї аз ќабили чунин ёдгорињост, ки таърихи беш аз 5500 сола дорад ва асрњои IV-III пеш аз мелод арзи њастї карда, рушди он ба даврањои энеолити замони дер ва асри биринљии замони барваќт рост меояд. Ёдгории ќадимаи Саразм дар 15 километраи ќисмати ѓарбии шањри Панљакент ва 45 километр дуртар аз шањри Самарќанд љойгир шудааст. Шањраки Саразм дар масоњати беш аз 90 гектар доман густурда, яке аз шањрњои тараќќикардаи замони худ ба њисоб мерафт ва мувофиќи фарзияњо Саразм пойтахти хамон ваќтаи Суѓди ќадим будааст.

Саразм аввалин ёдгории мардуми зироаткори Осиёи Марказї, дар худ робитањои гуногуни фањангї ва муносибатњои халќи тољикро таљассум намуда, ёдгории беназир њисобида шудааст. Бояд ќайд кард, ки алњол ин ягона ёдгории бисёртабаќаи замони энеолит ва биринљ аст, ки дар њудуди Тољикистон кашф шудааст. Инчунин ёдгории Саразм намунаи бењтарини тамаддуни ориёї дар Суѓд мебошад.

Шањраки Саразм 13-сентябри соли 1976 аз ҷониби бостоншинос Абдуллоҷон Исҳоқов кашф гардида, таваљљўњи зиёди бостоншиносони дохил ва хориљро ба худ љалб кардааст.

Кофтуковҳои бостоншиносӣ дар Саразм самари хуб доданд ва тақвияти он навиштаи зери бостоншинос Абдуллоҷон Исҳоқов мебошад: "То имрӯз мо аз қаъри замин чиҳоро кашф намудаем, кадом бозёфтҳои нодири фарҳангро дарёфтем. Пеш аз ҳама, аз қаъри замин зиёда аз 150 хонаи истиқоматӣ, 4 оташкадаи оташпарастон, як анбори ғалланигоҳдории ҷамъиятӣ, бӯстонсаро бароварда шуданд. Маълум шуд, ки сокинони Саразм бо ҳавлиҳои кушод, кӯчаву тангкӯчаҳо байни худ рафтуо доштанд. Ҳоло мо дар даҳҳо ҳавлию 3 кӯчаи аробагард ва 2 тангкӯчаи пиёдагарди шаҳраки Саразм роҳ гашта, аз завқи баланди маданияти шаҳрсозии ниёгонамон ҳаловат мебарем. Бозёфтҳо асосан аз анҷоми рӯзгор, зебу зиннати тиллоӣ, нуқрагӣ, мисӣ, биринҷӣ, сангҳои гуногун ва устухонҳои ҳайвоноту паррандаҳо иборатанд. Зарфҳои сафолини мунаққашу сангини суфташуда ва порчаҳои нақшҳои деворнигорҳо аз санъати баланди ҳунармандии гузаштагонамон шаҳодат медиҳанд". Дар ибтидо бостоншиносон пас аз кофтукови хандақҳои аввалин давраҳои таърихӣ ва ғафсии қабатҳои маданиро муайян карданд. Дар солҳои 1976-1996 кормандони Маркази бостоншиносии Панҷакент дар шаҳраки Саразм 12 хандақ ва 11 ҳафриётҳоро таҳқиқ намудаанд, ки дар ин кори пурмашаққату масъулиятнок бостоншиносон Усмонҷон Эшонқулов, Абдурауф Раҳимӣ, Шарофиддин Файзулло, Саидмуроди Бостонгуҳар, Ҷамшеди Абдулло саҳми арзанда гузошта буданд.

Шаҳраки Саразм ҳамасола таваҷҷуҳи олимони варзидаи бостоншиносро аз мамлакатҳои хориҷӣ, хусусан амрикову фаронса ба худ ҷалб мекард. Ин буд, ки соли 1984 бостоншиносони Фаронса Анри Пол Франкфорт ва Роланд Безенвал баҳри кашфиёти Саразм корро оғоз карданд. Бостоншиносони Донишгоҳи Гарварди штати Массачусетси Амрико К.К.Ламберг-Карловский ва Филипп Колл бошанд, соли 1985 ба Панҷакент омада, дар шаҳраки Саразм ду хандақи санҷишӣ кофтанд. Дар натиҷа онҳо хулосаи муҳаққиқи ин мамнӯъгоҳ Абдуллоҷон Исҳоқовро оид ба таърихи 5000-5500 - солаи тамаддуни Саразм ҷонибдорӣ намуданд ва сатрҳои зерин таълифоти якҷояи онҳост:

"Саразм на фақат яке аз марказҳои қадимтарини тамаддуни кишоварзӣ, чорводорӣ, ҳунармандии Мовароуннаҳри Осиёи Миёна, балки тамоми Шарқи Наздик - Эрон, Балуҷистон, Афғонистону Ҳиндустон низ ба шумор меравад". Шурўъ аз солњои дуњазорум таҳқиқоти шаҳраки Саразм ба марҳилаи нав ворид гардид. Љињати њифз ва нигањдошти ин мероси фарњангии ниёгонамон њамасола аз љониби Њукумати љумњурї тадбирњои мушаххас роњандозї мегарданд. Бо Фармони Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон 21-уми сентябри соли 2000 Ёдгории 5500-солаи Саразм маркази ташаккули маданияти кишоварзӣ, ҳунар ва шаҳрсозии тоҷикон, мамнӯъгоҳи таърихию бостоншиносӣ эълон гардида, 31-уми июли соли 2010 бо пешнињоди Президенти мамлакат аз љониби ЮНЕСКО ба Фењристи мероси фањангии умумибашарї ворид карда шуд.

Ба аќидаи мудири дафтари Осиё ва Уќёнусия дар Кумитаи фењристи мероси љањонии омўзиш ва фарњангии Созмони Милали Муттањид Љаванї Бокардо, ёдгории Саразм бар асоси ду меъёр ба Феҳрасти мероси фарњангии ҷаҳонӣ шомил карда шуд. Аввал он, ки Саразм дар давраи муайяни таърихї арзи њастї кардааст ва инчунин муҳимтарин маркази тиҷоратї ва фарњангии аҳди худ дар Осиёи Марказї ба шумор мерафт. Омили дигар, хосиятњои он ба њайси як мањали маскунї беназир аст ва аввалин нишонањои маданияти шањрнишинї дар ин макон дида мешавад. Соли 2020 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 5500-солагии Саразми бостонӣ дар шањри Панљакент дар сатҳи байналмилалї таҷлил карда мешавад.  
 Айни он дар ин ёдгории қадима се гурӯҳи калони бостоншиносон, антропологњо ва меъморон аз Тољикистон, Фаронса ва Руссия кор карда истодаанд. Онҳо ба омодасозии ҳафриётҳо ва муайян кардани тарҳи шаҳри Саразм-нахустин шаҳри Вароруд машғул ҳастанд. Дар назар аст, то ҷашн бояд пурра тарҳи он қисмати муайяни шаҳре, ки унсурҳои шаҳрро нишон медиҳад, ошкор созанд. Корҳои илмї-татќиќотї то моњи августи соли 2020 идома меёбанд.

Ин расм бар асоси тарҳи биноҳои Саразми бостонӣ кашида шудааст

Дар назар аст, ки ду конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯъҳои «Саразм ҳамчун ибтидои маданияти кишоварзӣ» ва «Саразм ҳамчун ибтидои маданияти шаҳрсозӣ» дар Панҷакент доир карда мешаванд. Инчунин, доир ба нақш ва тамаддуни Саразм дар ташаккулу рушди тамаддуни Осиёи Марказӣ симпозиуми байналмилалӣ ба нақша гирифта шудааст. Интизор меравад, ки ин симпозиум 10 сентябри соли 2020 дар Душанбе оғоз гардида, 11 сентябри ҳамон сол дар Панҷакент идома ёбад.  
Аллакай донишмандони Олмон, Голландия, Франсия, Россия, Америка ҳавасмандии худро барои иштирок дар ҷашни 5500-солагии Саразм иброз намудаанд.

Чуноне ки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ќайд намуданд, «сарчашмањои таърихї гувоҳӣ медиҳанд, ки бозёфтҳои маданияти қадимаи халқи тоҷик ба ҳазорсолаи чоруми то мелод мансуб буда, аввалин шаҳрҳову нахустин давлатҳои таърихии мо дар ҳамин сарзамин ба вуҷуд омадаанд, ки намунаи баҳтаринашон шаҳраки қадимаи Саразм мебошад».

Мояи ифтихор ва сарбаландии мо тољикон аст, ки ёдгории таърихї 5500-солагии шањри бостонии Саразм дар сатњи баланди љањонї таљлил мегардад ва ин љашн ба мо бори дигар имкон медињад, ки маданияти баланд, таърихи пурѓановати ниёгонамонро ба таври шоиста ба љањониён муаррифї намоем.