**AN.TAH.ŠUMSAR Bayramı**

İlkbaharda kutlanan ve 38 gün süren bayram, Hititlerin en önemli bayramlarından biridir. Kral ve erkânının başkent Hattuša’nın çevresindeki önemli dini merkezlere kült gezileri gerçekleştirdiği bayramın kült takvimi hemen hemen eksiksiz bir şekilde Boğazköy çivi yazılı arşivinde ele geçmiştir. AN.TAH.ŠUMSAR bayramı ilk defa I. Šuppiluliuma zamanında karşımıza çıkmaktadır. I.Šuppiluliuma’nın oğlu II. Muršili tarafından kaleme alınan ve babasının kahramanlıklarının anlatıldığı metinlerde geçmektedir. AN.TAH.ŠUMSAR bayramı adını bir bitkiden almaktadır. Bu bitkinin ne olduğuna dair birçok araştırma yapılmış ve farklı öneriler ortaya atılmıştır. Bazı metinlerde bitki SAR determinatifi olmadan da geçmektedir. Erkut’a göre; Arinna (Alacahöyük) kenti ortostatları üzerindeki tasvirler İlkbahar Bayramı’nı yani Hititlerin en önemli bayramlarından biri olan AN.TAH.ŠUMSAR bitkisi bayramını anlatır. Arinna kenti ortostatlarında geyiklerin önünde görülen ve oturan tanrıçanın elinde tuttuğu bitki ise AN.TAH.ŠUMSAR bitkisidir. Bayramda adı geçen bitki, zambakgillerden soğanlı bir bitkidir. Fakat bu familyada birçok bitki adı geçmektedir. Bayramda geyik kültünün önemli bir yer tutması ve geyik ile Arinna’nın Güneş Tanrıçası ve Arinna Kenti’nin ilişkisinin metinlerle de kanıtlanması, bu bitkinin “geyik sarımsağı” ya da “geyik körmeni” olarak bilinen bitki olabileceğini göstermektedir[[1]](#footnote-1). Öte yandan Ünal, AN.TAH.ŠUM SAR bitkisinin “safran, çiğdem, crocus” olduğuna işaret etmektedir[[2]](#footnote-2).

1. Erkut, 1998: 194-195. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ünal, 2003: 92. ; Ünal, 2007a: 25. [↑](#footnote-ref-2)