Кем ул Ҡаһым түрә? Башҡорттар боронғо заманда иң мөһим кешене, етәксене, башлыҡты «туря» тип йөрөткән. «Тури булыу», «ҙур тур» тип әйттеләр. Тимәк, ҡаһым түрә бик мөһим кеше булған.Нишәп ул яҡшы булған һуң?

 Баҡһаң, башҡорт частарының береһендә Ҡаһым түрә булған икән. Француздарға ҡаршы һуғыш башланғас, Александр батша, ғәскәрҙәрҙе саҡырған: «Француздарға барайыҡ, уларға үҙ геройлығыбыҙҙы күрһәтәйек», - тип яуапланы. Аҡыллы, дәртле һалдаттарға етәкселек итеүсе ҡаһым түрә була. Француздар менән һуғыш бөтә, Рәсәй өсөн ауыр һынау булды, башҡорт һәм рус халыҡтарының дуҫлығын нығытты. Башҡорт халыҡ йырҙарында Наполеон армияһы менән һуғыш тураһында, тыуған ил өсөн ғорурлыҡ яңғырай. Улар геройҙарының данын һәм ҡаһарманлыҡтарын данлай. Парижға, Ҡаһым түрәнең килеп инеүе һөйләй, бер өйгә туҡтап ҡалған. Яланғас ҡылыс тотоп өйгә ингәс, үҙ күҙҙәренә ышанманы: унда француз батшаһы ултыра ине. ҡаһым түрә уны Рәсәй батшаһы Александрға тапшырҙы. Батша быға бик ҡыуанды. Еңеүҙе байрам итеп, рус һәм башҡорт һалдаттары Мәскәүгә ҡайтты. Александр батша бөтәһенә лә былай тигән: «Һеҙ нимә теләйһегеҙ? Башҡа халыҡтарҙың командирҙары, һалдаттары уларҙы миҙалдар менән бүләкләүҙе, ҡиммәтле бүләктәр биреүҙе һораған. Шунан Ҡаһым: «Беҙ бер ни ҙә һорамайбыҙ, беҙ ярҙамға ғына килдек», – тип әйткән. Ул саҡта Александр батша: «Мин һеҙҙең теләктәрегеҙҙе ишетмәнем, мин һеҙгә үҙегеҙ теләгән ерҙе,генерал дәрәжәһен бирәм», - тип әйткән. Бынан һуң урыҫ генералдары ҡаһым түрәгә ағыу бирҙеләр, һәм ул өйҙәренә ҡайтышлай Владимир губернаһында Вафат булды.

 Халыҡ риүәйәтендә шулай һөйләйҙәр. Яугирҙәр командирҙарын яратҡан, шуға күрә «өс йөҙ кеше илай, һәм ҡайғыларында сит кешенең ерендә ҡаҙырға көсө юҡ». «Ат хужаһы – ат батыр» - тип әйтәләр, ысынлап та бит..