**T.C.**

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

**YENİ VE YAKINÇAĞDA TÜRK DÜNYASI I, FİNAL SINAVI**

**CEVAP ANAHTARI**

**06.01.2020**

1. Safevi Devleti’nin kuruluşunda tesiri bulunan Anadolu menşeli oymakların isimlerini yazarak kısaca bilgi veriniz. **(60 Puan)**
2. Karakoyunlu Devleti hakkında yapılacak çalışmalarda yararlanılacak kaynaklar hakkında bilgi veriniz. **(40 Puan)**
3. Safeviyye Tarikatı hakkında bilgi veriniz. **(40 Puan)**

**Not: Birinci (1.)** soru zorunludur. Toplamda **iki (2)** soru cevaplanacaktır. **Süre 40 dk.**

**Başarılar**

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERKEN

**Cevap 1**: Safevi devletinin kuruluşunda etkili Anadolu menşeli büyük oymaklar:

***Rumlu:*** Temel olarak Sivas’ın Koyulhisar ve Karahisar (Şebin) kazaları ile Sivas çevresi ile Tokat-Amasya bölgelerindeki köylü *kızılbaşlar* tarafından meydana gelmekteydiler.

***Ustacalu (Ustaclu):*** *Sivas-Amasya-Tokat* bölgelerinde yaşayan bazı oymakaların Kırşehir’e kadar yayılan *Ulu Yörük* adlı büyük topluluğa mensuptur.

***Tekelü****:* Bu oymak esas olarak Teke İli ya da sadece Teke denilen *Antalya Bölgesi* Türklerindedir. Tekelüler Safevilerin kuruluşunda önemli rol almıştır. Şah Kulu Baba isyanında 1500-1511 yıllarında 15.000 kişi İran’a gelerek daha da büyük katkı sunarlar.

***Şamlu:*** Yazın Sivas’ın güneyindeki Uzun-Yayla’da kışın Halep-Gaziantep arasında yaşamış ve Osmanlı Devri’nde *Halep Türkmenleri* denilen oymakların genel adıydı. Şamlular Şehy Cüneyd’ten itibaren Erdebil tarikatının eski müritleri arasındadır.

***Dulkadır****:* Bu oymak Safevi kaynaklarında 80.000 ev olarak geçen Maraş, Boz Ok (Yozgat) bölgesindeki *Dulkadır Elinin* daha ziyade *Boz Ok* da yaşayan oymaklarından bazılarının kollarındandı.

**Bu büyük Oymakların yanında daha küçük oymaklar da Safevi Devleti’nin kuruluşunda etkili olmuştur.**

***-Varsak:*** Tarsus Bölgesi’ndeki Türkmen oymaklarıdır. ***-Çepni:*** 24 Oğuz boyundan biridir. Çepniler Anadolu’nun fetih ve iskânında önemlidirler. Eskiden beri Şii ve Şiiliye yatkındırlar. 16. yy da bir kısmı Halep Türkmenleri, önemli bir kısmı da Sivas, Tokat, Amasya bölgesindeki Ulu Yörük arasında yaşardı. Yine bu boya mensup büyük bir kısım Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane Giresun Canik bölgesinde de vardır. *-****Arabgirlü:*** Arabgir bugünkü Malatya’ya bağlı kazadır. Bu kaza halkından bir miktar Kızılbaş İran’a gitmiştir. Bunlar daha sonradan Şamlu ya dahil olmuşlardır. *-****Turgudlu:*** 1500-1501 yılında Erzincan’da Şeyh İsmail’in katına gelenler arasında Karaman İli halkından müritlerin olduğu nakledilir. ***-Bozcalu****:* Halep Türkmenlerine bağlı bir oymak. ;***Acirlü:*** Bunlar da Halep Türkmenlerine mensuptur. *-****Hınıslu:*** Şeyh Haydar’ın ileri gelen emirlerinden Aytuğ Oğlu İlyas Bey bu oymağa mensup idi. Bu oymağın Kürt menşeli olduğu nakledilir. Ama beylerinin isimleri Türkçedir. Bu yüzden Türk olmasalar bile Türkleşmiş olmaları muhtemeldir. *-****Çemizkezeklu:*** Mensupları Tunceli’ye başlı Çemişkezek kazası ahalisinden olan bu oymak kaynaklarda Kürt olarak geçer. Bu oymak Safevi Devleti’nin kuruluşunda önemsiz derecede etkilidir.

**Cevap 2:** Karakoyunlu Tarihinin bazı kaynakları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

***-Kitabeler*:** Karakoyunlulardan sadece Cihan Şah’a ait Tebriz’de bazı kitabeler vardır.

***-Meskukat****:* Kara Yusuf ve halefleri adına bastırılan paralar Türkiye ve Avrupa’da müzelerdedir.

-***Resmi vesikalar:*** Karakoyunluların diğer hükümdarlara yolladıkları mektupların bazı suretleri mevcuttur. Osmanlı Padişahları ile yapılan münasebetler de kayıt altındadır.

**-*Vakfiyeler****:* Cihan Şah’ın Tebriz’deki hayratına ait vakfiyeler vardır. Bu hükümdarın bir mülknamesi Topkapı sarayı arşivindedir.

-***Tarihi eserler*:** Karakoyunlular zamanında yazılan hususi vekayinameler elde yoktur. Bunun neden ani yıkılışları olabilir.

Ancak döneme ait **Farsça eserler** vardır. *Nizam ud-din-i Şami, Zafername’de* Timur istilasına mukavemet eden Mehmet Bey den bahseder. **Arapça tarihler**: *İbn ul Furat (1334-1405), İbn Dokmak (1407), Ayni (1360-1451), Makrizi (1364-1441), İbn-Hacer (1372-1449)* gibi örnekler verilebilir. **Türkçe eserler:** Osmanlı müverrihlerinden *Şükrullah, Aşık Paşazade, Neşri ve İdris-i Bidlisi* Osmanlı Karakoyunlu münasebetlerine temas eder. Ancak Türkçe kaynaklar oldukça azdır ve sınırlı bilgiler içerir. Ayrıca Karakoyunlular hakkında **Ermeni** müverrihlerinden *Medzoplu Toma* tarihi zikredilebilir.

***Tedkik eserler*: İsmail Hakıı Uzunçarşılı**, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, Türk Tarih Kurumuı Basımevi, Ankara 1988. **;İsmail Aka,** “Karakoyunlular”, *Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi*, C. 8, s. 407-439, İstanbul 1988**. ;İsmail Aka**, *İran’da Türkmen Hakimiyeti Karakoyunlular*, Ankara 2001. ;**İsmail Aka,** “Şahruh’un Karakoyunlular Üzerine Seferleri”, *Tarih İncelemeleri Dergisi*, c. IV, s. 1-20, İzmir 1989. ;**Faruk Sümer**, *Karakoyunlular (Başlangıçtan Cihan Şah’a Kadar),* C. I. , Ankara 1984. ;**Viladimir Minorsky**, “Karakoyunlu Cihan Şah ve Şiirleri”, Çev: Mine Erol, *Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, II*, Ankara 1970. **; Yaşar Yücel**, *Timur’un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393-1402*), Ankara 1998.

**Cevap 3: Safeviyye Tarikatı**

***Safiyyüddin-i Erdebîlî*** tarafından (ö. 1334) kurulan ve 16. Yy başında İran’da Safevî Devleti’ne dönüşen tarikat. Kurucusunun adından sebeple *Safeviyye* şeklinde anıldığı gibi Erdebili’den sebeple *Erdebiliyye* şeklinde de anılmıştır. Erdebil şehrinde kurulmuş ve buradan yayılmıştır. Bu gerekçe ile mensupları da *Erdebili sufileri* olarak bilinmiştir.

-Safiyyyüddin-i Erdebili’nin şeyhi ***Zahid-i Geylani***, *Zahidiyye Tarikatı* olduğundan İbrahim Zahid hayatta iken Zahidiyye’nin bir temsilcisi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Ancak sonradan Zahidiyye adı kalıcı olmayarak İbrahim Zahid’den sonra bunun mensupları ***Halvetiyye ve Safeviyye*** şeklinde ikiye ayrılarak ayrı tarikatlara dönüşmüşlerdir. Safeviyye tarikatının silsilesi Safiyyüddin-i Erdebili’den itibaren Hz. Ali’ye kadar uzanmaktadır.

Safiyyüddin-i Erdebili Erdebil şehrinde merkez tekkede bulunduğu sırada bütün ahaliyi kendi müridi haline getirir. Bu dönemde İlhanlı idarecilerin de beğenisini kazanır. Şehrin manevi hayatına yön veren bu dergâhın faaliyetlerine *İlhanlı Hükümdarı Gazan Han* ile veziri de destek verir. Vezirin Erdebil valisi bulunan oğlunun babasının nasihatleri üzerine şeyhe itibar göstermesi ve İlhanlı Hükümdarı Ebu Said Bahadır Han’ın şeyhin müritleri arasına katılması tarikatın daha kuruluş dönemindeki gücünü gösterir. Bu dönemdeki faaliyetlerini Deşt-i Kıpçak ve Kırım bölgelerinde de sürdüren Safiyyüddin ile Safeviyye tarikatı büyük bir alana yayılmıştır: Azerbaycan merkez olmak üzere, Gilan, Taberistan, Horasan, Buhara, Türkmenistan, Türkistan, Karahitay, Çin Türkistan’ı, Hindistan, Seylan, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Hicaz, Anadolu ve Rumeli bölgelerinde çok sayıda müride sahip olur. Bu coğrafyadaki tekkelerin merkezi ise Erdebil’deki merkez tekke olmuştur.

Safiyyüddin’in vasiyeti üzerine öldüğünde yerine *oğlu* ***Sadreddin-i Erdebili*** geçer. Ancak babasının müritlerinden İlhanlı hükümdarı *Ebu Said Bahadır Han’ın* 1335 yılında ölmesi üzerine yaşanan iç karışıklıklardan tarikat olumsuz etkilenir. Azerbaycan’da hâkimiyeti ele alan *Melik Eşref Çobani* kendisine karşı halkı isyana teşvik ettiği gerekçesi ile Şeyh Sadrettin’i Tebriz’de tutuklatır. Ama 3 ay sonra serbest bırakmak durumunda kalır. Sadreddin tekrar tutuklanacağını haber alınca 1354 yılında halifeleriyle beraber Gilan’a geçer. Burada *Altın Orda Hanı* Canbeg onu himayesine alır. Canbeg Tebriz’de 1356 yılında Eşref Çobani’yi öldürünce Sadreddin’de Erdebil’e geri döner. Sadreddin kendi ailesine, tekkesine ve müridlerine ait Erdebil’deki köyleri de içine alan mülklerin bir envanterinin çıkarılması ve tesciline dair söz aldığı *Altın Orda Hanı Canbeg* bir yıl sonra ölür. Bu dönemde Erdebil valisi bulunan *Celayirli Ahmed b. Uveys* tarafından 1372 tarihli bir ferman ile tarikatın mal varlığını ve tekkeye yapılan bağışlar vergiden muaf tutuldu. Bu fermanda Sadrettin için *şeyhülislam, alimlerin ve şeyhlerin* en büyüğü ifadeleri yer almıştır. Tarikatın etkisinin daha da arttığına işaret eder. Sadrettin halifelerini Gürcistan ve Horasan içlerine kadar göndererek Safeviyye Tarikatı’nın daha da gelişmesini sağlar. Kaynaklarda bu dönemde Timur’un *Sadreddin-i Erdebili’ye* itibarından bahsedilir. Sadreddin-i Erdebili 90 yaşında 1392 yılında ölür. Yerine oğlu ***Alaeddin-i Erdebili*** geçer ki unvanı ***Hace Ali’dir****.* Bazı kaynaklara göre Ankara Savaşı’ndan dönen Timur 1402 yılında ziyaret ettiği Hace Ali’den çok etkilenerek Erdebil’i köyleri ile birlikte tarikata bağışladığı nakledilir. Hace Ali’nin Anadolu’daki halifelerinden birisi Hacı Bayram Veli’nin mürşidi **Bayramiyye** tarikatının piri *Somuncu Baba’dır*. Nitekim Bayramiyye Tarikatı silsileleri *Hacı Bayram-ı Veli-Somuncu Baba, Hâce Ali vasıtası ile Safeviyye Tarikatı’na* ulaşır. Hace Ali ardından ***Şeyh Şah*** adıyla bilinen oğlu **İbrahim** Erdebil’deki tekkenin başına geçer. İbrahim’in ardından yerine oğlu **Şeyh Cüneyd** geçtiğinde Safeviyye Tarikatı’nın siyasi yönü ağır basar. Şirvanşahlar ile yaptığı mücadelede ölür. Ardından Şeyh Haydar ve onun oğlu Ali posta oturur. Onun öldürülmesi üzerine diğer oğlu ***Şeyh İsmail*** tarikat postuna oturarak faaliyetlerini yürütür. Bu süreç içerisinde Şeyh Cüneyd ve ardından tarikatın Anadolu ile irtibatı giderek artmıştır. Nitekim Safevi Devleti’nin kurulması aşamasında bu etki açıkça görülür.

-Tarikatın dikkat çeken önemli bir özelliği ise kuruluşu itibariyle **Sünni olmasına rağmen zaman içerisinde Şiileşmesidir**.