**T.C.**

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

**ORTADOĞU TARİHİ I, FİNAL SINAVI**

 **06.01.2020**

1. Fâtımîlerin mensubu oldukları mezhep hakkında bilgi veriniz. (**50 Puan**)
2. Selahaddin Eyyûbî’nin Mısır’da bağımsızlığını ilan etmesi sürecini anlatınız. (**50 Puan**)
3. Fâtımî Devleti’nde kumandan Cevher’in faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. (**50 Puan**)

**Not:** Birinci **(1.)** soru zorunludur. **Toplamda iki** soru yapılacaktır. **Süre 40 dk.**

 **Başarılar**

 Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERKEN

**Cevap 1:** Fâtımîler *İsmaili* Mezhebi’ne mensupturlar.

-Hanedan adını Hz. Fâtıma’dan alır. Kurucuları Hz. Fatıma ve Hz. Ali yoluyla Peygamber soyundan geldiklerini iddia ederler. Bu iddianın aslı ise *tartışmalıdır*.

*-Ifrîkı’ye* de ortaya çıkan Fatımi devletinin temeli ***İsmâilîlik*** hareketine dayanır. Bu hareket ise ***İmam Ca’fer es Sadık’ın*** *çevresindeki tartışmalardan* doğmuştur. *İsmaililer* Cafer es Sadık’ın oğlu İsmail’i nas yoluyla halef tayin ettiğini kabul ederler. İsmail 762 yılında daha ***babası hayattayken*** vefat edince sonradan ***İmamiyye Şia’sı (İsnâaşerriyye****)* diye bilinen grup ***Ca’fer es Sadık’ın ikinci oğlu Musa el-kazım’ı***yedinci imam olarak kabul etti. İsmail’in imametini kabul edenler ise ikiye ayrıldı. Bunlar İsmail’in ölümü üzerine ve Cafer es-Sadık’ın da 765’de ölümü ardından *İmamiyye’den*ayrılmıştır**. *El-İsmailiyyetü’l-halisa* ve *el-İsmailiyyetü’l-vakıfe*** adlarıyla tanınan *birinci grup İsmail’in* babası hayatta iken öldüğünü ***inkar etmekte***, onun ***Cafer es-Sadık’tan sonra yedinci imam*** *olduğuna*, bir gün ***mehdi veya kaim*** olarak döneceğine, babasının onu korumak adına öldüğünü söylediğine ve bunun takıyye olduğuna inanmaktadırlar. ***İkinci grup* ise** İsmail’in babasının hayatta iken vefat ettiğini kabul edip ***İsmail’in oğlu Muhammed’in imametini tanımakt****a* ve onu ***İsmail’in halifesi*** olmaya layık görmektedirler. Bu grup aynı zamanda Muhammed’i ***Cafer es-Sadık’ın ölmeden evvel İsmail’in yerine tayin ettiğin****e* de inanırlar. Bu gruba göre Hz. Hasan’dan kardeşi Hüseyin’e intikalden sonra imametin kardeşten kardeşe geçmesi caiz olmayıp ileriki nesillere intikali gerekmekteydi.

**Cevap 2:** Eyyübiler’in tarihteki önemli rolleri 1164-1169 yıllarındaki Mısır seferleri ile artar. Bu dönemde **Fatımi Veziri Şaver b. Mucir**, ***Nureddin Mahmud b. Zengi’den*** yardım talebiyle 1163’te Dımaşk’a gelir. Yapılan müzakere ile ***Zengi’nin Şaver’e yardım karşılığında Mısır’da söz sahibi olması*** kararlaştırılır. ***Nureddin Zengi 1164 yılında Şikruh liderliğinde Mısır’a*** gönderdiği birlikler içinde ona yardımcı olarak ***yeğeni Selahaddin’de*** gider. Şikruh, 3 yıl sonra Mısır’a bir sefer daha yapar. Ama başarısız olur. Haçlılar Mısır’ı işgale teşebbüs edince *1168-69 Fatımi halifesi Adıd-Lidinillah* ve veziri *Şave*r, Nureddin Zengi ile ***Halep hâkimi Şikruh’tan*** yardım isterler. Büyük kısmı Türklerden ibaret 7.000 süvari Mısır’ın yardımına gider. Mısır’ın idaresi bu şekilde ***Musul hakimi Şikruh’un eline*** geçer. 18 Ocak 1169’da *Şikruh Fatımi halifesi Adıd-Lidinillah tarafından vezir tayin* edilir. İki ay sonra da ölür. Bunun üzerine ***yeğeni Selahaddin*** ordu kumandanları tarafından başkumandan seçilir. Halife de onu amcası (Şikruh) yerine vezir tayin eder. Selahaddin bu şekilde ***26 Mart 1169’da hem Fatımi veziri hem de Nureddin Zengi’nin Mısır ordusunun başkumandanı*** olur. Ancak asıl hükümdar bu dönemde Nureddin Zengi’dir.

-Selahaddin kısa dönemde ordu ve devlet işlerinde ilerleme kaydeder. Fatımi ordusunu ve taraftarlarını devlet idaresinden uzaklaştırır. 1169 yılı sonlarında Dimyat’ı kuşatan Bizans-Haçlı kuvvetlerini etkisiz bırakır. Bu esnada en büyük yardımcısı ise ***Mısır’ın Sünni halkı ile Nureddin Zengi’nin desteği ve ailesiydi***. Mısır’da 2 asırdır devam eden *Şii-Fatımi* idaresine rağmen *Sünni kalan Mısır halkı* bu dönemde Eyyubileri destekler Selahaddin Eyyubi de bunun üzerine Nureddin Zengi’nin desteği ile Mısır’daki Fatımi etkisini yavaş yavaş azaltmak üzere faaliyetlerini hızlandırdı. ***13 Eylül 1171’de Fatımi hilafetini ortadan kaldırarak Abbasi Halifesi adına hutbe*** okuttu. Bu sırada Haçlılar üzerine başarılı seferler yapan Selahaddin Eyyubi ardından Kuzey Sudan ve Yemen ile Libya’ya seferler düzenler. ***Bu ülkeleri de Nureddin Zengi’nin devletine bağlar***. Yine Bizans ve İtalyan Şehir Devletleri ile ikili antlaşmalar yaparak *dış ilişkilerini iyileştirir*. Böylelikle Mısır’ın ekonomik ve ticari bakımdan toparlanmasını sağlar. *Donamaya* verilen önem ile Mısır’da az bulunan *demir, kereste ve zift* gibi stratejik maddeleri temine çalıştı. Kimi kaynaklarda Nureddin’in Mısır naibi olarak Yemen Hicaz Libya ve Nube’de hüküm süren Selahaddin’le arasının açıldığı iddia edilir. Ancak bu doğru değildir. Bu dönemde Selahaddin Nureddin’e danışmadan hiçbir işe girişmemiştir.

-Nureddin Zengi’nin 1174 yılında Dımaşk’ta ölmesi üzerine yerine 1***0 yaşındaki oğlu Salih Nureddin İsmail*** geçer. Bunu fırsat gören ***Musullular*** bağımsızlık ilan ederek El Cezire’yi istila ederler. *Nureddin’in Dımaşk ve Halep emirleri İsmail’in atabeyliğini ele geçirmek üzere birbirlerine düşerler.* Atabeyliği ele alan Halep kumandanı Dımaşk’ta ki emirleri telaşa sokar ve bunlar da ***Selahaddin’i Suriye’ye davet*** ederler. Selahaddin bu esnada bir yandan Fatımi taraftarlarının komplosu, Sicilya donanmasının İskenderiye’ye saldırması (Temmuz 1174) ardından Yukarı Mısır’daki isyan ile uğraşırken bir de Suriye’den bu şekilde çağrılması peş peşe gelir. Ayrıca Selahaddin Nureddin’in oğlu İsmail’in atabegliği hak ettiğini düşünüyor ve ***onun adına hutbe okutmuştur***. Ama Dımaşk’tan gelen çağrı ardından 12 Ekim 1174’de Suriye’ye hareket eder. Buradaki önemli merkezleri kolaylıkla ele geçirir. Ancak Musullular ile işbirliği yapan Halepliler Selahaddin Eyyübi ile anlaşmayarak Haçlılar ve Haşhaşiler ile işbirliği yaparak Selahaddin’i Suriye’den atmak üzere onunla savaşırlar. Ama bu ***savaşın galibi Selahaddin*** olur. Selahaddin galibiyeti ardından ***Halep’i kuşatır***. Abbasi Halifesi Müstazi-Biemrillah’ın yardımı ile iki taraf arasında anlaşma yapılır. Buna göre o esnada taraflar ellerindeki yerleri tutmaya devam ederler. Ayrıca anlaşmanın ardından ***6 Mayıs 1175’te Abbasi halifesi Mısır, Suriye, El Cezire üzerindeki Selahaddin Eyyubi hakimiyetini tanır***. Böylece *Selahaddin Eyyubi bağımsızlığını ilan* eder. *Kendi adına da hutbe* okutur.

**Cevap 3:** -Fatımiler Ifrıkiyye’de Sünni halkın ve ulemanın desteğini alamayınca doğuya doğru genişlemek zaruretini hissettiler. Doğuya genişledikleri bu faaliyetlerin temelinde ise ***Fatımi halifesi Muizlidinillah***vardır. Fatımi kumandanı ***Cevher es-Sıkılli’nin*** *başarılı fetihleri* 968 halifenin dikkatini çeker. Mısır’ı onun askeri başarıları ile fethedebileceğine kanaat getirir. Ihşidiler’in son valisi *Kafur’un* ölümü ardından 963 yılında Mısır’da görülen karışıklıklar ve ekonomik kriz uygun bir ortam hazırlamıştı. Halife Muiz-Lidinillah Kasım-Aralık 968’de çoğu ***Berberi kabileleri ve Saklebiler’den oluşan 100.000 süvari*** topladı. Askerlere maaşlarını dağıttı ve teftiş edildi. ***Kumandan Cevher bu şekilde Mısır’ı fetih için görevlendirildi***. Nitekim Temmuz 969’da Mısır ele geçirildi. Fetih esnasında ise bir direnişle karşılaşılmadı. Mısır halkı, *İskender’in ordusundan sonra Mısır’a bu büyüklükte bir ordunun girmediğini* söyleyerek kumandan Cevher’den aman diler.

-Fatımiler Mısır’ı ele geçirince *sadece hükümet değişikliği* yaşanmadı. Nitekim Mısır’da *sonradan siyasi, dini ve içtimai* neticelere de sebep oldu. İslam tarihinde ilk defa *ismen de olsa Bağdat’a-Abbasiler’e* bağlı olmayan bir hükümet *Mısır’a hâkim* olmuştu. Bu dönemin ardından Fatımiler İslam dünyasında *dini, felsefi ve içtimai* hareketlere liderlik ettiler. Fatımiler Mısır’ı fetih ile ayrı bir halifelik tesis etmelerine rağmen bütün İslam alemi üzerinde hakimiyetlerini hiçbir zaman tesis edemediler. Öyle ki kendilerini de İslam âleminin kalan kısmından hep ayrı tuttular. İslam dünyasına hükmetmek üzere merkez kabul ettikleri Kahire, Haçlı Seferleri ve Moğol istilası sırasında olduğu üzere sonraki dönemlerde de rol oynadı.

-Kumandan Cevher Mısır’ı fethinden sonra halife Muiz-Lidinillah talimatı ile Fustat’ın kuzeydoğusunda ***yeni bir şehir kurdu***. Burada büyük ***saray ve cami*** inşa ettirdi. Cevher halifenin naibi olarak Mısır’a hükmettiği 969-973 yıllarında Fatımi tarihinin en önemli evrelerinden biri yaşar. ***Hutbelerden ve sikkelerden*** *Abbasi halifesinin isimi* çıkarılarak ***yerine Fatımi halifesi Muiz-Lidinillah’ın adı*** getirilir. Abbasilerin kullandığı ***siyah renk kaldırılarak*** mescitlerdeki hatiplere ***Fatımilerin şiarı beyaz renk*** giydirilir. Cevher bu dönemde dini olarak ***Ramazan ayının ve bayramının tespitinin hilale bakılmaksızın*** yapılması, müezzinlerin ***ezanda “hayye ala hayri’l-amel”*** amellerin en hayırlısına koşun ibaresini de söylemeleri, imamların ***namazda besmeleyi açıktan okumaları***, ***Cuma namazı*** ikinci rekatta kunut dualarının okunması şeklinde değişiklikler yapmıştır. ***Ekonomik alanda*** Cevher bütün gücünü bozulan köprülerin onarımı için harcar. ***Haraç vergisi*** olarak feddan(4200 metre kare)başına alınan 3.5 dinarı 7 dinara çıkarır. Toprak sahiplerinden arazilerine karşılık alınan ücretleri de arttırır. Mısır ***para birimini ıslah*** eder Fatımilerin İfrikiye’de kullandıkları ayar seviyesine çıkarır ve yüksek değerli dinarlar basar. Eski dinarları da iptal ettirir.

-Fatımilerin Mısır’ın ardından Suriye’yi fetihleri birbirinin doğal bir sonucu idi. Burası Fatımileri Bağdat’a götürerek *Büveyhi idaresine ve Abbasi Hilafeti’ne* son verdirecek seferin hareket noktasıydı. Ancak Dımaşk’ta Karmatiler’le yapılan savaşta Fatımiler’in suriye bölgesi emiri Ca’fer b. Felah’ın 31 Ağustos 971 tarihinde öldürülmesi ile bu emelleri yarıda kalır. Hatta bu savaş ardından Karmatiler Mısır’a ilerleyerek Kahire’yi-Başşehri tehdit ettiler. Cevher ise ilk fırsatta halife Muiz-Lidinillah’ı Mısır’a davet eder. ***Mısr’a varınca ilk iş Cevher’i görevden alır***. Ama onun Fatımi halifeliğine yaptığı hizmetlerinden sebeple övgü ile bahseder.