**SALAR TÜRKLERİ VE SALAR TÜRKÇESİ**

Salarlar, XIII. yüzyılda Moğol istilası nedeniyle Semerkant bölgesinden bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzeydoğu bölgesine göç etmiş olan Oğuz boyuna mensup Türk topluluğudur. Salar Türkçesi, Salar Türkleri tarafından konuşulan Türk lehçesidir. Henüz yazı dili hâline gelmemiştir. Salar Türkçesinin konuşur sayısı 142.000 olarak verilmektedir. Ancak genel olarak günümüzde Salar Türklerinin nüfusu 100.000’in üzerindedir.

Salar Türklerinin yaşadıkları bölgeler Çin, Dungan, Tibet ve Moğol halklarının yaşadıkları bölgeler ile çevrilidir. Bu nedenle Salar Türkleri uzun yıllar bu halklar ile sıkı bir temas içerisinde olmuşlardır. Salar Türkleri birkaç dil bilirler. Aile içerisinde ana dillerini, resmî işlemlerde ise Çinceyi kullanırlar. Salar Türklerinin % 30’u ana dillerini aktif olarak kullanmaktadırlar. 60 yaşın üstü kadınlar ana dillerini iyi derecede bildiklerinden sözlü geleneğe de hâkim durumdadırlar. 35 yaşın üstünde olanlar akıcı konuşmaya yakın seviyede ana dillerini bilmektedirler. Bu grupta olanlar genellikle çok dillidirler ve sözlü kültürde aktif rol oynamazlar. Çocuklar ise yöredeki baskın dillerden biriyle yetişebilmektedir.

Salar Türkçesi iki ana ağız bölgesinden oluşmaktadır:

1. Salar Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Hunhua, Hualong ve Gansu’da konuşulan Doğu (Çinghai) ağzı

2. İli ve Şincian’da konuşulan Batı (Şincian) ağzı

Salar Türkçesinin Batı ağzı Uygur ve Kazak Türkçelerinden etkilenmiştir. Doğu ağzı ise daha çok Çince ve Tibetçeden etkilenmiştir.

Her iki ana ağız grubunu da konuşanların sayısının gün geçtikçe azalması ve Salar Türkçesinin yazı dili olmamasının dilin geleceğini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Salarlar günümüzde Latin alfabesi kullanma eğilimindedirler.

**Yararlanılan Kaynaklar**

Teres, Ersin (2012). “Salır Türkçesinin Kaynakları ve Salır Türkçesi Üzerine Notlar”, *Türkiyat Mecmuası*, 22/2: 103-126.