**Амантур Акматалиев. Баба салты, эне адеби.Бишкек,1993-жыл**

**МЕЙМАНДЫН АТЫН АЛУУ**

Адамды урматтоонун эң эски нарктуу жолунун бири – меймандардын алдынан тосо чыгып, салам айтышып, алик алышып, аттан түшүрүү. Тагыраак айтканда, мейман келе жатканда алдынан тосоттоп чыгып, окчунураак жерге чейин барып, учурашып, шаан-шөкөттүү аттан түшүрүү. Атынын чылбырын тизгин менен суулуктай кармап, сол колтугунан кармаганда мейман оң бутун үзөңгүдөн бошотот. Ат алуучуну карай оой, оң буту жерге такалаары менен сол буту үзөңгүдөн чыгып, жеңил түшөт.

 Ардактуу коноктордун (эл мыктысын, журт жакшысын, журт карысын) мартабасын көтөргөн. Анын жан-жөкөрлөрүнүн аттарын ошол эле мезгилде жапырт ар бирин өз-өзүнчө кишилер алган...

 Арбын коноктордун аттары кермеге күрмөп байланган, мамыга казык бош чалынган. Бийик түркүккө керилген кыл аркан, керме, “Күлүктү байлап кермеге, күрпөңдү союп шернеге” (Казыбек). Аттарды “сартбайлоо” (Эки аттты каршы коюп, куюшкандарына чылбырды “казык бош” чалуу) кылып койгон.

 Азыр аң-сезим тарып, жүрүм-турумдун нормаларына дейре бирөөлөрдү туурап, таасирине түп көтөрө ооп кеткен цивилизацияланган шартта кудай уруп, өзүбүздүн элдик баалуулугубузду жоготтук.