**TÜRK – İSLÂM DEVLETLERİ  (10–13.Yüzyıllar)**

**TÜRKLERİN İSLÂMİYETİ KABULÜ**

**KAVRAM BİLGİSİ            :**

**Maveraünnehir:**“İki nehir arası” anlamına gelen bir coğrafya terimidir. Orta Asya’da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) arasında tarihi bölgedir. Bugün Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür. Maveraünnehir’deki Semerkant ve Buhara kentleri önemli kültür merkezleridir.

**Gök Tanrı:**Türkler arasında İslamiyet’ten önce yaygın olarak görülen dini inanç. Bu inanç sisteminde Tanrı insan yaşamına doğrudan karışır, buyruklar verir, iradesine boyun eğmeyenleri cezalandırır, insanlara bağışladığı iktidarı (kut) değerini bilmeyenlerden geri alır. Yaşam verici ve yaratıcıdır, ölüm de Tanrı’nın iradesine bağlıdır. Gök Tanrı inancı İslamiyet’e çok yakın olup semavi dinlerin izlerini taşımaktadır. Bu durum Türklerin İslamiyet’e girişini kolaylaştırmıştır.

**Uçmağ:**İslamiyet’ten önce Türklerin inancında öldükten sonra insanların yaptıkları iyiliklerden dolayı ruhlarının gittikleri yer, cennet.

**Tamu:** İslamiyet’ten önce Türklerde öldükten sonra kötülerin cezalandırıldığına inanılan yer, cehennem.

**Divan-ı Lügati’t-Türk:** Karahanlı Türklerinden dil bilgini Kaşgarlı Mahmut tarafından Türkçe’nin Arapça’dan üstün olduğunu ortaya koymak ve Araplara Türkçe öğretmek için yazılan sözlük.

**Kutadgu Bilig:** Karahanlılar Dönemi’nde Yusuf Has Hacib’in ideal devlet yönetimini anlattığı “mutluluk veren bilgi” adındaki eseri.

**Sultan:** İlk kez Gazneli Mahmut tarafından kullanılan unvan. “Padişah, hakan, han, hükümdar” anlamlarına gelmektedir. Hilafet, Abbas sultanlarında bulunduğundan, bunlara mecazen halife, diğer büyük İslâm Devletlerinin emirlerine, hükümdarlarına sultan denilmiştir.

**Türklerin Müslümanlarla İlk Karşılaşmaları:**

                İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemlerde Orta Asya’da Kök Türk Devleti yıkılmış, yerine birçok yeni Türk devleti kurulmuştu. Bu devletlerin büyük çoğunluğu, Gök Tanrı, Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinleri benimsemişlerdi.

Hz. Ömer döneminde İran’da ki Sasani Devleti’nin fethedilmeye başlanmasıyla İslâm orduları Türklerin yaşadığı Horasan bölgesine kadar geldiler. Böylece **ilk defa Türklerle Müslümanlar komşu** oldular.

                Hz. Osman döneminde de İslâm orduları Türklerin yoğun olarak yaşadığı Maveraünnehir’e ulaştılar. Böylece **İlk Türk – Arap mücadelesi yani savaşları**başlamış oldu.

                Türklerle Müslümanlar arasında ki en yoğun ilişkiler Emeviler döneminde oldu. Emevilerin Orta Asya’ya girmek istedikleri dönem 2.Göktürk Devleti’nin kuruluş yıllarıydı.

                Emeviler bölgede İslâmiyet'i yaymaktan çok, yeni zaferler peşinde koşmuşlar; Müslüman olmalarına rağmen yerli halka ağır vergiler yüklemişlerdi. Bu sebeple ilk karşılaşma pek dostça olmamış ve Türklerle Araplar arasında küçük çapta çarpışmalar cereyan etmiştir. Özellikle Kuteybe bin Müslim'in Horasan valiliğine getirilmesiyle mücadele iyice kızışmıştır (705).  **Emevilerin uyguladıkları Arap Milliyetçiliği Politikası Türklerin İslâmiyet’ten uzak durmalarına sebep olmuştur.**

        Kuteybe bin Müslim'in Maverâünnehir 'in doğusuna düzenlediği akınlara karşı Türgeş Beyleri güçlü bir direnme göstermiştir. Göktürklerin batı kanadında yer alan Türgeşler, Arapları savunmaya çekilmeye zorlamış ve bu mücadele Göktürklerin yıkılmasına kadar devam etmiştir (745 ).

        Göktürk hâkimiyetinin sona ermesiyle Türk toprakları doğudan Çinliler, batıdan Arapların ilerlemesine maruz kalmıştır. Bu dönemde Maverâünnehir bölgesinin savunmasını, Türgeşlerden sonra Karluk Türkleri üstlenmiştir.

        Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara karşı âdil ve eşit davranmamaları huzursuzluğu arttırmıştı. Emevi iktidarını yıkmak isteyenlere Farslar ve Türkler destek verdiler ve böylece Emevi Arap Devleti yerine Abbasi Arap Devleti kuruldu (750). Türkler, adil yönetim gösteren Abbasi Devleti'ni daha çok benimsemişler, yeni yönetime daha sıcak bakmışlardır.

**TALAS SAVAŞI – 751 - : Abbasi İslâm Ordusu+Türkler X Çin**

**Sebep:** 1- Göktürk Devleti’nin yıkılmasını fırsat bilen Çin ile İpek Yolundan daha fazla yararlanmak isteyen Abbasilerin Orta Asya’da ki güç mücadelesi ,

                2- Çin karşısında zor durumda kalan Karluk Türklerinin Abbasi Devleti’nden yardım istemesi,

Abbasilerin Horasan valisi olan Ebû Müslim, komutanlarından Ziyad ibni Salih'i bölgeye gönderdi. Arap ordusu ile batı bölgesinin genel valisi komutasındaki Çin ordusu **Talas**ırmağı boylarında karşılaşırlar. Türklerin de İslâm ordusu yanında hücuma geçmesi sonucunda Çinliler büyük bir yenilgiye uğratıldı ( 751).

**Sonuçları:**

1- Orta Asya üzerinden Çin tehlikesi kalktı.

2- İslâmiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başladı.

**Yorum:**Türkler arasında İslamiyet’in yayılması Orta Asya ve Horasan bölgesinde İslam kültürüne dayanan yeni bir uygarlık ortamının oluşmasını sağlamıştır. Bu nedenle **Talas Savaşı Türk İslam tarihinin başlangıcı kabul edilmektedir.**

3- İslâm Dünyası Türklerle dostluğu sayesinde kâğıt yapımını öğrendiler.

**Yorum:** Kağıt, insanlık tarihinde medeniyetin gelişmesini hızlandıran en önemli buluşlardan biri olmuştur. Kağıdın kullanılmaya başlamasıyla bilginin muhafaza edilmesi kolaylaşmıştır. Böylece bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumlar arasında yayılması sağlanmıştır.

Kağıt, Talas Savaşından sonra Çin dışında ilk defa Araplar tarafından Semerkant’ta üretilmeye başlanmıştır. Haçlı Seferleri sırasında da Avrupalılar, Müslümanlar aracılığıyla kağıdı öğrenmişlerdir. Kağıt kullanımının artması medeniyetin bütün dünyada hızla yayılmasına katkı yapmıştır. Bu durum Talas Savaşı’nın kültür tarihi bakımından da önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Talas Savaşı, Türklerle Müslümanların birbirlerini daha yakından tanımalarını, dostane ilişkiler kurulmasını sağladı.  Bu sebeple Talas Savaşı hem Türkler hem Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Bu savaş neticesinde İslâmiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır. Abbasi ordusunda çok sayıda Türk görev aldı. Zamanla Türk askerleri, ordunun ve yönetimin denetimini ele geçirdiler. Hatta bazı Türk komutanları, Abbasi Devleti sınırları içerisinde kendi devletlerini bile kurmuşlardır.

Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olmaları özellikle 10. yüzyılda hız kazanmıştır. Henüz 900 tarihlerinde İtil ( Volga) çevresinde bulunan Bulgar Türkleri arasında Müslümanlığa çok büyük ilgi vardı. Nitekim İtil Bulgarları hükümdarı Almış Han, 920 'de Abbasi halifesine müracaat ederek din âlimleri ve mimarlar göndermesini rica etmişti.

Aynı tarihlerde Önce Karluk, Yağma ve Çiğil boyları, ardından Oğuzlar arasında İslâmiyet yayıldı. Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti'ni, Oğuzlar ise Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır.

**TÜRKLERİN İSLÂMİYET’İ KABUL ETMELERİ**

Türkler İslâmiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinde çok önemli sebepler bulunmaktadır:

1-İslâm’ın bir Kitap ve bir Peygambere sahip olması Türkleri kendine çekmiştir,

2-İslâmiyet’in hoşgörülü ve mantığa uygun bir din olması,

3- Abbasilerin İslâm’ı yayarken Türklere dostça yaklaşmaları ve baskı yapmamaları,

4- Göktanrı dini ile İslâmiyet’in benzer özellikler taşıması da Türklerin İslam’ı daha kolay kabul etmelerine sebep olmuştur.

**Türklerin İslâmiyet’i kabul etmelerini kolaylaştıran benzer özellikler şunlardır:**

1-Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı.

                2-Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.

                3-İslâmiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu .

                4-İslâmiyet'teki “gaza ve cihat” ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak “Türk Cihan Hâkimiyeti” için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir.

                5-İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.

**TÜRKLERİN İSLÂM DÜNYASINA YAPMIŞ OLDUKLARI HİZMETLER**

                1-İslâm dünyası içindeki iç çekişmeleri sona erdirerek, durmuş olan İslâm adına fetih hareketlerinin tekrar başlamasını sağladılar. Yaptıkları fetihlerle İslâmiyet’in Anadolu, Pakistan, Hindistan, Bosna ve Arnavutluk’ta yayılmasını sağlamışlardır.

                2-Selçuklularla birlikte Müslümanların siyasi koruyuculuğunu üstlenerek,**İslamiyet ' in yayılmasına ve bir dünya dini olmasına katkıda bulunmuşlardır.**

**3-**Batıda Bizans ve Haçlı Seferleri'ne, doğuda da Moğol akınlarına karşı Türkler tarafından set oluşturuldu. Böylece İslâm dünyası dağılmaktan kurtulmuştur.

                4- **İslam Dünyasına önemli devlet, bilim ve sanat adamları kazandırmışlardır.** İslâm medeniyetinin öncüleri durumunda olan Türk bilginler bütün dünya tarafından tanınmış ve eserleri yüzyıllarca bilime rehberlik etmiştir. Bu Türk bilginlerinin en ünlüleri Farabi, Birunî ve İbni Sina'dır.

**1.** **TOLUNOĞULLARI                    ( 868 - 905 )**

Abbasiler Dönemi’nde Türkler valilik, ordu komutanlığı gibi üst düzey devlet görevlerine getiriliyorlardı. Bunlardan biri olan Tolunoğlu Ahmet üvey babasının yerine Mısır’a naip olarak gönderildi.

Abbasilerin güçsüzlüğünden yararlanarak 868’de bağımsızlığını ilan etti ve devletini kurdu. Tolunoğulları güçlü bir ordu ve donanma kurarak Suriye ve Filistin’e hâkim olmuşlardır.**Böylece Mısır’da bin yıldan fazla sürecek Türk egemenliğinin öncüsü olmuşlardır.  Tolunoğulları; Mısır'da kurulan** **ilk Müslüman-Türk devletidir.**

**Uyarı:** Başkenti Fustat (Kahire) olan Tolunoğulları’nın en önemli özelliklerinden biri de**halkının Arap, yöneticilerin ve askerlerin ise Türk**olmasıdır.

**Mısır’ı dini ve sosyal tesislerle donatarak bayındır ve yaşanabilir hale getirmişlerdir. Nil Nehri üzerine bentler ve su kanalları yaparak Mısır tarımını geliştirmişlerdir. Tolunoğlu Ahmet Camii’nin yanına kurdukları eczane ile dinine bakılmaksızın herkese ilaç verilmiştir. Maristan adı verilen hastanelerde de herkese sağlık hizmeti verilmiştir.**

                Ülkede yaşanan taht kavgalarından yararlanan Abbasiler  905 yılında Tolunoğulları’nı yıkarak Mısır’ı tekrar ele geçirdiler.

**2.** **İHŞİDİLER  ( AKŞİTLER )       ( 935 - 969 )**

**Mısır ve Suriye'de hüküm süren ikinci Türk hanedanıdır**. Kurucusu Ferganalı Ebu Bekir Mehmet (Muhammed bin  Togaç) dır. Başkenti Fustat (Kahire) şehriydi. Abbasi halifeleri ile İhşidilerin arası dostaneydi. Çünkü İhşidiler Abbasileri Fatımi saldırılarından korumaktaydı.

Muhammed Bin Togaç, Halife Râzî'den İhşid unvanını aldı (939) ve bu yüzden de kurmuş olduğu devlet İhşidiler adıyla anıldı.

**Uyarı:** **İhşid,** “ak” ve “şit” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. “Beyaz Güneş” anlamına gelmektedir. Fergana hükümdarları tarafından **“Sultanların Sultanı ”** ifadesi karşılığında kullanılmıştır.

İhşidiler’de de **halkın Arap, yönetici ve askerlerin Türk olması** bölgede tutunmasını zorlaştırdı. Fatımîler, taht kavgaları ve iç karışıklıklardan yararlanarak Mısır'ı işgal ettiler ve İhşidî Devleti'ne son verdiler (969).

**Yorum:Yönetim ve ordunun Türklerden oluştuğu Tolunoğulları ve İhşidilerin kısa sürede yıkılmalarında halkın Arap olması önemli rol oynamıştır.**

**İLK TÜRK İSLÂM DEVLETLERİ**

**1. KARAHANLILAR                       ( 840 - 1212 )**

Karahanlılar, daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak, hükümdarların ve halkının çoğunluğunun Müslümanlığı seçtiği **ilk Türk-İslâm devletidir. İslâmiyet’in Orta Asya’da yayılmasını sağlamışlardır.**

Hâkaniye ve İlig-Hanlar adlarıyla da anılan Karahanlı Devleti, başta **Karluklar olmak üzere Çiğil, Yağma ve Tuhsi** gibi Türk Boylarına dayanıyordu. Karluk yabgusu, bağlı bulunduğu Uygur Devleti’nin 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılması üzerine bağımsızlığını  ilân etti. Kendisini Türk hükümdarlarının yasal mirasçısı sayan yabgu Karahan unvanını aldı.

Karahanlıların **ilk hükümdarı** olarak Bilinen **Bilge Kül Kadir Han**, Maverâünnehir'deki Sâmanoğulları  Devleti ile mücadelelerde bulundu. Bilge Kül Kadir Han 893'te başkenti Balasagun’dan Kaşgar'a nakletti.

**Karahanlıların İslâmiyet’i kabul etmesi:**

**Satuk Buğra Han** şehzadeliği sırasında Müslümanlarla temas kurmuş ve Abdülkerim adını alarak Müslüman olmuştu. Bu tarihten sonra **Abdülkerim Satuk Buğra han** adıyla anıldı Karahanlı Devleti'nin başına geçince de İslâmiyet'i resmî din olarak kabul etti (920). Böylece**İlk Müslüman Türk Hükümdarı** oldu. Bu olay Türk ve İslâm tarihinin dönüm noktası olmuştur.

Karahanlılar Gaznelilerle birlikte Samanoğulları devletine son verdiler (999). Maveraünnehir’e egemen oldular. Karahanlılar, Güneyde ki komşuları Gazneliler ile de mücadele ettiler. Yusuf kadir han dönemi en parlak dönemleri oldu. Bu dönemde sınırlarını çok genişlettiler. Ancak, Yusuf Kadir Han’ın ölümünden sonra alınan yenilgiler sonrası hanedan arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde devlet Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (1042).

**Doğu Karahanlı Devleti (1042-1211):**

Doğu Karahanlı Devleti'nin sınırları Kaşgar, Fergana, Balkaş gölü civarına kadar uzanmaktaydı.

Doğu Karahanlı Devleti 1090 yılında Selçuklulara bağlandı. Devlet 1133 yılında Moğol asıllı Karahıtayların hâkimiyetine girdi. Bu durum 1211'e kadar devam etti. Bölgenin tamamı Cengiz Han tarafından istilâ edildi.

**Batı Karahanlı Devleti (1042-1212):**

Batı Karahanlıların kurulduğu bölge de Maveraünnehir ve Fergana bölgesinde kurulmuştur.1074 yılında Büyük Selçuklular’a bağlandı. Selçukluların Katvan Savaşı'nda yenilmesiyle beraber Batı Karahanlılar da Karahıtay hâkimiyetine girmişti (1141). Harzemşahlar bölgedeki Moğol hâkimiyetine son vermiş, son Karahanlı hükümdarı Osman Han'ı da ortadan kaldırarak, bu devleti yıkmışlardır (1212).

**Karahanlılar saray, merkez, taşra teşkilatı ve askerlik gibi alanlarda eski devlet anlayışlarını sürdürmüşlerdir, Türk töresini uygulamışlardır.**

**Karahanlıların Türk Tarihindeki Yeri**

1-Karahanlılar, Orta Asya’da kurulan İlk Müslüman Türk devletidir. İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasını sağlamışlardır.

2-Karahanlılar Devleti, İslam öncesi Türk devletlerinde görülen ikili yönetim anlayışını devam ettirmiştir.

**Uyarı:** İkili devlet anlayışında devlet doğu - batı veya sağ - sol şeklinde iki idari bölüme ayrılarak yönetilirdi. Karahanlılarda iki bölümün başında da kara han unvanını taşıyan birer hükümdar bulunuyordu. Doğu bölümünü yöneten büyük kağan sayılıyordu. Ancak batı bölümündeki kağan da geniş yetkilere sahipti. Bu yönetim anlayışı güçlü bir merkezi otorite kurulmasını engellemiş, devletin ikiye bölünmesine yol açmıştır.

3-Karahanlı Devleti’nde, diğer Türk İslam devletlerinden farklı olarak halkın tamamına yakını Türk’tür. Halkın çoğunluğunun Türk olması resmi dilin, eğitim ve edebiyat dilinin Türkçe olması sonucunu ortaya çıkarmıştır.

4-Türklere ait ilk İslami eserler bu dönemde meydana getirilmiş, böylece Türk İslam kültürünün temeli atılmıştır.

Bu eserlerin en önemlileri şunlardır:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESER | YAZAR | ÖZELLİĞİ |
| Kutadgu Bilig | Yusuf Has Hacip | İdeal devlet yönetiminin anlatıldığı ilk siyasetname |
| Divan-ı Lûgati’t Türk | Kaşgarlı Mahmut | Türkçeye ait bütün lehçelerin yer aldığı ilk sözlük |
| Atabetü’l Hakayık | Yüknekli Edip Ahmet | Ahlaki öğütlerin yer aldığı bir  eser |
| Divan-ı Hikmet | Ahmet Yesevi | İslamiyet’i tasavvuf yoluyla anlatan eser |

**Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig** Yusuf Has Hacip 1017 yılında Balasagun’da doğmuştur. Elli yaşlarında yazdığı Kutadgu Bilig adlı eseriyle ölümsüzleşmiştir. 1077’de vefat eden Yusuf Has Hacip’in mezarı Kaşgar’dadır.

Kutadgu Bilig **“mutluluk veren bilgi”** anlamına gelmektedir. Eserde birey, toplum ve devlet yaşamının en iyi şekilde düzenlenmesinde gerekli olacak bilgi, düşünce, anlayış ve erdemlerin neler olması gerektiği, bunların hangi yolla elde edilebileceği anlatılmaktadır.

Kutadgu Bilig, Uygur alfabesi ile yazılmıştır. Türklerin İslâmi dönemdeki ilk edebi ürünüdür. Hükümdarlara öğüt veren ilk “Siyasetname” özelliği de taşımaktadır.

**Kaşgarlı Mahmut ve Divan-ı Lügati’t-Türk**

Kaşgarlı Mahmut, 11. yüzyılda yaşamış Türk dil bilginidir. En ünlü eseri Divan-ı Lügati’t-Türk’tür. 1090 yılında vefat eden Kaşgarlı Mahmut’un mezarı Kaşgar’dadır.

Divan-ı Lügati’t-Türk, Türkçe’nin Arapça’dan üstün olduğunu göstermek ve Araplara Türkçe öğretmek için yazılmıştır. Bu nedenle, eser, Arapça yazılmış bir Türkçe sözlüktür.

Divan-ı Lügati’t-Türk’ün bir başka önemi de daha önceki yüzyıllara ait sözlü edebiyat örnekleri hakkında bilgi vermesidir. Bu bakımdan Divan-ı Lügati’t-Türk dil, edebiyat, toplum ve sosyoloji tarihimize ait çok önemli belgeleri toplayan bir kaynaktır.

**Karahanhılarda Ekonomik Hayat**

Karahanlılarda halkın temel geçim kaynağı tarımdı. Tarımın yanı sıra dokumacılık, el sanatları, mimari ve maden işlemeciliği de gelişmişti. Karahanlılarda yetiştirilen tarım ürünleri başta Bağdat olmak üzere çeşitli şehirlerde satılırdı.

Türkler arasında İslamiyet’in kabulüyle birlikte yerleşik hayata geçiş de yaygınlaşmıştır. Bu durum Karahanlılardan itibaren şehir kültürünün gelişmesine ortam hazırlamıştır.

Buhara ve Semerkant gibi şehirler Türk İslam kültürünün etkisiyle yeniden şekillenmiş ve Karahanlılardan sonra da canlılığını koruyan kültür, eğitim ve ticaret şehirleri haline gelmişlerdir.

**UYARI:**Bu dönemde Orta Çağ Avrupası’nda ise etrafı aşılmaz surlarla çevrili şehirler feodalitenin güçlenmesine ortam hazırlamıştır. Avrupa şehirleri doğu medeniyetlerindeki şehirleşmenin aksine içe kapanık ve soğuk bir görüntü ye sahipti. İlerleyen yıllarda doğu şehirleri Avrupa şehirleşmesinin de örneği olmuştur.

**Karahanlılarda Sosyal Hayat**

Karahanlılarda hükümdar ve halkın birbirlerine karşı birtakım görev ve sorumlulukları vardı. Kutadgu Bilig’de bu durum şu şekilde ifade edilmiştir:

**Hükümdarın halkına karşı sorumlulukları**

• Paranın istikrarını, daha doğrusu ekonomik istikrarı sağlamak ve geçim sıkıntısını önlemek

• Kanunları adalete uygun olarak belirleyip uygulayarak, zorbalık ve kargaşaya engel olmak

• Ülke içinde dirlik ve düzeni temin ederek huzur ve güven içinde yaşanmasını sağlamak.

**Halkın hükümdara karşı sorumlulukları**

• Hükümdarın emir ve fermanlarına mutlak itaat etmek

• Hazine hakkı olan vergiyi zamanında ödemek

• Hükümdarın dostunu dost, düşmanını düşman bilmek

**YORUM:**Karahanlılar, monarşi (mutlakiyet) ile yönetilen bir devletti. Ancak Karahanlılardaki toplumsal düzen, monarşi rejiminin Avrupa ülkelerinde olduğu gibi halk üzerinde baskı kurma aracı olarak kullanılmadığını göstermektedir.

Karahanlılarda hükümdarın ekonomik refahın sağlanmasıyla görevli sayılması **“SOSYAL DEVLET”**anlayışının benimsendiğinin bir kanıtıdır.

Halkın hükümdara itaat etmek, zamanında vergisini vermek ve düşmanlarına karşı hükümdarın yanında yer almakla yükümlü olması devlet otoritesinin sağlanmasına, devletin güçlü tutulmasına ve devlet - halk kaynaşmasına önem verildiğini gösterir.

**4. GAZNELİLER                                             ( 963 – 1187 )**

Samanoğulları Devleti’nin dağılmaya başladığı bir dönemde Samanoğulları komutanlarından Alp Tigin Doğu Afganistan'daki Gazne şehrini ele geçirerek, Gazneli Devleti'nin ilk temellerini atmıştır  - 963.

**UYARI: Gazneliler Devleti adını**, Doğu Afganistan'da bulunan başkentleri **Gazne şehrinden** almaktadır. Ayrıca hükümdarlık hanedanının kurucusundan dolayı **Sebük-teginliler**veya lâkaplarından dolayı **Yemînîler**diye de anılırlar.

Alp Tigin'in ölümünden sonra yerine geçen oğulları aynı başarıyı gösteremeyince, Türkler Alp Tigin'in komutanlarından Sebük  Tigin'i başa geçirdiler (977). Bu döneme kadar Samanoğullarına bağlı yaşayan Gazneliler Sebük Tegin 'in başa geçmesiyle, Gazneliler Devleti hükümdarlığın babadan oğla geçtiği bir hanedanın idaresine girmiştir. Nitekim Sebük-tegin'in ölümüyle birlikte tahta oğlu Mahmut geçti.

**Sultan Mahmut Dönemi**

**Gazneli Mahmut zamanında, devlet en parlak devrini yaşadı.** Sultan Mahmut Karahanlılarla birlikte samanoğulları Devleti’ne son vererek sınırlarını çok genişletmiştir.

**Abbasi Halifeliğinin Himaye Altına Alınması:**

Gazneli Mahmut, Büveyhoğullarını mağlup ederek Abbasi halifesini baskıdan kurtarmıştır. Bu hizmetine karşılık olarak halife, Gazneli Mahmut’a sultan unvanını vermiştir.

**UYARI: Türk tarihinde sultan unvanını ilk defa Gazneli Mahmut kullanmıştır**. Gaznelilerin Abbasi halifesinin koruyuculuğunu üstlenmeleri İslâm dünyasında saygınlıklarını artırmıştır.

Sultan Mahmut, bu olaydan sonra Abbasi halifeleri adına para bastırarak hutbe okutmaya başladı.Böylece Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde de sürdürülecek olan İslam dünyasının lideri ve koruyuculuğu politikasının temeli atılmıştır.

**Hindistan Seferleri:**

Gazneli Mahmut, sultan unvanını aldıktan sonra Abbasi halifesine İslamiyet’i yayma ve her yıl Hindistan’a sefer düzenleme sözü vermişti. Bu sefenlerden önce İran ve İrak taraflarında fetihler yaparak ülkesinin kuzeyini emniyet altına aldı. Ardından Gazneli Mahmut 1001–1027 tarihleri arasında Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek, Kuzey Hindistan'ı topraklarına kattı.

**Hindistan Seferlerinin Sonuçları**

1-Kuzey Hindistan fethedilerek Türklerin uzun süre hüküm sürdükten bölgelerden biri haline gelmiştir.

2-Sultan Mahmut ve daha sonra Hindistan’da kurulan Müslüman Türk Sultanlıklarının çalışmaları sonucunda **İslamiyet, Hindistan’da** geniş bir alana yayılarak günümüzde**Pakistan, Afganistan, Bangladeş devletlerinin** ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Hindistan’a bağlı Keşmir Bölgesi’nde de önemli oranda Müslüman nüfus bulunmaktadır.

3-Bu seferler sırasında ele geçirilen ganimetlerle Gazne şehri; parklar, bahçeler, zafer abideleri, camiler gibi mimari eserlerle süslenmiştir. Belh, Nişabur gibi büyük şehirler de o devrin en güzel ve bakımlı beldeleri olmuştur.

**Sultan Mesut Dönemi**

Sultan Mahmut ölünce yerine oğlu Mesut geçti (1030). Sultan Mesut, babası gibi devlet tecrübesine sahip değildi. Selçuklu tehlikesinin artmasına rağmen, O Kuzey Hindistan'a sefer düzenlemesi bunun bir kanıtıdır.

**Dandanakan Savaşı (1040)**

Sultan Mesut, Selçukluların Horasan’a yerleşmeleri ve Tuğrul Bey’in Nişabur’da adına hutbe okutup bağımsızlığını ilan etmesi üzerine büyük bir ordu ile Selçuklular üzerine yürüdü.

Gazneli ordusunun gücü karşısında Selçuklular, meydan savaşından kaçındılar ancak ani baskınlarla, kendilerini takip eden Gazneli ordusunu yıprattılar. Gazne ordusu iyice yıpratıldıktan sonra, Selçuklu ve Gazneli orduları Dandanakan denilen yerde karşı karşıya geldiler. Üç gün süren savaş sonunda Gazneliler yenildiler.

**Dandanakan Savaşı’nın Sonuçları**

1-Gazne ordusunun bütün hazinesi, silahları ve malları Selçukluların eline geçmiştir.

2-Gazneliler Devleti zayıflayarak yıkılış sürecine girmiştir.

3-Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.

4-Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerleyişleri hızlanmıştır.

Gazneliler, Dandanakan Savaşı’ndan sonra topraklarını kaybederek Hindistan’a çekilmeye mecbur kaldılar. Siyasi gücünü kaybeden Gazne Devletine Afgan asıllı Gurlular son vermiştir (1187).

**DANDANAKAN SAVAŞI’NDA FİLLERE ÖKÜZLER**

Dandanakan Savaşı’ndan önce Gazne hükümdarı Selçuklular üzerine güçlü bir ordu ile sefere çıkınca Tuğrul Bey batıya çekilmeyi önermişti. Çünkü henüz Gaznelilerle meydan savaşı yapacak güçte değillerdi. Çağrı Bey ise Gazneliler ile savaşmaktan yanaydı. Ağır Gazne ordusunu çöle çekip yıpratmayı ve küçük gruplar halinde sık sık Gazne ordusuna saldırmayı planlıyordu. Sonunda Çağrı Bey’in görüşünü kabul ettiler.

Selçuklular, Gazne ordusu yaklaştıkça köylerini boşaltıp yakıyorlar, su kuyularını kullanılmaz hale getiriyorlardı. Bir süre sonra Gazne ordusunda erzak ve su sıkıntısı başladı. Bu arada Selçuklular küçük gruplar halinde vur - kaç taktiği ile Gazne ordusuna saldırıyorlardı. Sonunda Gazne ordusunda birlik bozuldu.

Artık Gazne ordusuna son darbeyi vurma zamanı gelmişti. Ancak atlar fillerden ürktükleri için bir türlü etkili bir hücum yapılamıyordu. Bunun üzerine Selçuklular, öküzlerin kuyruklarına odun parçaları ve ağaç dalları bağlayarak bunları ateşe verdiler ve bu öküz sürüsünü Gazne ordusu üzerine sürdüler. Arkalarındaki yangından kaçan gözü dönmüş öküz sürüsü fillerin içine dalınca Gazne ordusunun da savunma düzeni bozuldu. Böylece Selçuklular ummadıkları ölçüde büyük bir zafer kazandılar.

**Gaznelilerde Toplum Yapısı.**

Gazne halkının çoğunluğunu Afgan, Hint, Fars ve çeşitli Türk boyları oluşturuyordu. Çok geniş bir sahada halkı idare eden Gazne Devleti az sayıdaki Türklerden oluşan merkezi  kuvvete dayanıyordu. Bu durum Gazne ordusunun da farklı topluluklardan oluşmasını zorunlu hale getirmiştir.

Gazneliler Devleti’nin yönetim anlayışı, bir grup ayaklanırsa diğer toplulukları ayaklananların üzerine göndererek düzeni sağlamak şeklindeydi. Bu durum Gaznelilerin çeşitli toplulukları birbirine karşı denge unsuru olarak kullandığını göstermektedir.

**YORUM:**Gaznelilerin siyasal güçlerini uzun süre koruyamamalarında ve kısa sürede yıkılmalarında; egemenlikleri altındaki topraklarda çok farklı milletlerin yaşaması ve Türk nüfusun az olması etkili olmuştur.

**Büyük Selçuklu Devleti ( 1040 - 1157 )**

Türk tarihinin en büyük devletlerinden biri olan Büyük Selçuklular Oğuz Türkleri tarafından kurulmuştur.

Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuz Han ilk üç oğluna Üçok, diğer üç oğluna Bozok unvanlarını vererek Oğuzları iki kola ayırmıştır. Bu iki koldan 24 Oğuz boyu türemiştir.

Selçuklular, Üçok kolundan Kınık boyuna mensuptur. İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türkmen olarak adlandırılan Oğuzlara Bizans ve Macar tarihçileri Uz demişlerdir.

Oğuzlar, Uygur Devleti kurulunca Uygur egemenliğine girdiler. Uygur Devleti yıkıldıktan sonra Seyhun Nehri çevresine yerleştiler. Burada, Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular.

**Uyarı:**Oğuzlar; Xl. yüzyıldan başlayarak değişik bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır. Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Anadolu’da kurulan beylikler, Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar bu devletlere örnek olarak gösterilebilir.

**Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu**

10.y.y.da Oğuzlar Aral gölü etrafında Oğuz Yabgu Devleti’ni kurmuşlardı. Bu devlette, Selçuk bey babası Dukak gibi subaşı yani ordu komutanı idi. Selçuk Bey Oğuz Yabgusu’nu başarısız görerek yerine geçmeye kalkınca Kağanla arası bozuldu.  Selçuk Bey kendine bağlı Oğuzları yanına alarak  merkeze uzak olan “Cend” şehrine gelerek bağımsızlığını ilan etti.

Cend’e gelene kadar atalarının dinine inanan Selçuk Bey buradaki Müslümanlardan etkilenip din değiştirdi ve Müslüman oldu. Vergi almaya gelen Oğuz Yabgu Devleti’nin vergi memurlarına “kâfirlere vergi vermem” diyerek meydan okudu.

Bu dönemde, aynı bölgede Oğuz Yabgu Devleti’nden başka, Samanoğulları, Karahanlılar ve Gazneliler de vardı.

Karahanlılar – Samanoğulları arasındaki mücadelede Selçuklular Samanoğulları’na destek verdi. Bu desteğe rağmen Karahanlılar, Samanoğulları yendi ve toprakları Karahanlılar ile Gazneliler arasında paylaşıldı.

Selçuk Bey 1007 yılında 100 yaşlarında iken vefat etmiştir.

**Arslan Yabgu:**

Selçuk bey’in ölümünden sonra yerine oğlu Arslan yabgu geçti. Arslan yabgu, Karahanlı hükümdarı olmak isteyen Ali Tigin’e yardım ediyordu. Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han’da Gazneli Mahmut’tan bu konuda yardım istemişti.

Gazneli Mahmut, Arslan yabgu’yu Hindistan’a yapacağı sefere destek vermesi için çağırdı. Arslan Yabgu gelince de tutuklattı.  1025’te Kalıncar kalesi’ne hapsedilen Arslan yabgu 7 yıl hapiste kaldıktan sonra 1032’de öldü.

**Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi:**

Arslan Yabgu’nun hapiste olduğu dönemde ülkeyi Musa yabgu ile yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Bey’ler yönetti. Tuğrul ve Çağrı Bey’ler Selçuk bey’in ölen oğlu Mikail’in çocukları idi. Babaları öldüğü için dedelerinin yanında yetişmişlerdir. Dedeleri ölünce önce büyük amcaları Arslan Bey’in daha sonrada Musa yabgu’nun emrinde çalışmışlardır.

Bilgi ve çalışmalarıyla kısa sürede ülkenin yönetimini iki kardeş ele geçirdiler. Ama uzun süre amcaları Arslan Bey’in oğulları ile taht mücadelesi yapmak zorunda kaldılar.

Bu dönemde Selçuklular Karahanlıların ve Gaznelilerin baskısı altındaydılar. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey bu baskılar yüzünden Arslan Yabgu idaresinde iken ve daha sonra kendi kuvvetleri ile de Anadolu’ya 1015 - 1021’de akınlar düzenlemişlerdi.

Selçuklular kendileri için toprak sorununu çözmek amacıyla Gaznelilerden Horasan Bölgesinde Nesa ve Ferave şehirlerini yurtluk olarak istediler. Selçukluların Horasan’da güçlenmesi Gazneli Sultanı Mesut’u endişelendirdi. Selçukluları buradan atmak için harekete geçti. İki taraf arasında 1035’te Nesa’da, 1038’de Serahs’ta ve 1040’da Dandanakan’da yapılan savaşları Selçuklular kazandı ve devlet haline geldiler.

**1040 - Dandanakan savaşı :**1035 ve 1038’de ki yenilgilerin öcünü almak isteyen Gazneli Sultan Mesut büyük bir orduyla Selçuklular üzerine yürüdü.Tuğrul ve Çağrı Beyler’in üstün çabası ile Dandanakan savaşını Selçuklular kazandı.

**Dandanakan savaşının Türk tarihindeki önemi**

1-Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.

2-Gazneliler yıkılma dönemine girmişlerdir.

3-Horasan kesin olarak Selçukluların eline geçmiştir.

**Tuğrul bey dönemi (1040 – 1063)**

Tuğrul Bey, Dandanakan zaferi sonrasında toplanan kurultay’da Selçuklu sultanı ilan edildi. Çağrı bey ise hem Horasan’ın yönetimini hem de ordunun idaresini aldı. Merv, başkent yapıldı. Tuğrul Bey, kurultay’da eski Türk geleneklerine uygun olarak ülke topraklarını hanedan üyeleri arasında paylaştırdı. Ayrıca hanedan üyelerini belirli toprakların fethedilmesiyle görevlendirdi.

Musa Yabgu Herat’a, Kavurd Kirman’a, İbrahim Yınal, Yakuti ve Kutalmış Irak’a gönderildi.

Savaştan kısa süre sonra Selçuklu sınırları çok gelişti. Anadolu’ya ulaştı. Musa yabgu’nun oğlu Hasan’ın Anadolu seferinde şehit olması üzerine Kutalmış ve İbrahim Yınal’a Anadolu’yu fetih emri verildi.

**Pasinler Savaşı (1048)**

Çagrı Bey komutasındakı bır Selçuklu ordusu, daha devlet kurulmadan önce Anadolu’ya keşif seferleri düzenlemişti. Büyük Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Anadolu’ya yapılan akınlar da arttı.

**UYARI:** Selçukluların, kalabalık hayvan sürüleri ve atları için, bol otlaklı, geniş yaylalar aramaları Karahanlılar ve Gaznelilerin tepkisini ve düşmanlığını çekince Çağrı Bey, Selçuklulardan üç bin kişilik bir süvari kuvvetiyle Doğu Anadolu sınırlarına kadar gitmiş, Van Gölü havzasından, kuzeyde Tiflis’e kadar uzanan bölgede keşif harekatı yapmıştı. Bu sefer sonucunda, Anadolu’nun Selçukluların yerleşmesine uygun olduğunu Tuğrul Bey’e bildirmişti.

Anadolu’ya gönderilen bir Selçuklu ordusu Pasinler Ovası’nda Gürcü kuvvetleriyle desteklenmiş Bizans ordusu ile karşılaştı. Savaş, Selçukluların zaferiyle sonuçlandı (1048). Bu savaşta Gürcü Kralı da esir alınmıştır.

Bu galibiyet sonrasında yapılan antlaşma ile Bizans, İstanbul’daki caminin onarılmasını, bu camide hutbenin Abbasi halifesi ve Tuğrul Bey adına okunmasını kabul etmiştir.

**Pasinler savaşının önemi:**1-Pasinler Selçuklular ile Bizans arasında yapılan ilk önemli savaştır.

**Türklerin İslâm dünyasının koruyucusu ve siyasi lideri olmaları**

Büyük Selçuklu Devleti’nin hızla genişlemeye başladığı sırada Abbasi Halifeliği Şii Büveyhoğullarının baskısı altındaydı. Büveyhoğulları tarafından Bağdat’ta sıkıştırılan Abbasi halifesi Tuğrul bey’den yardım istedi.

Mısır’dan Fatımiler ile Anadolu’dan Bizans’ta halifeyi tehdit etmekteydi. 1055 ve 1058’de Tuğrul Bey Büveyhoğullarını yenerek halifeliği kurtardı. Halifede kızını Tuğrul Bey’le evlendirerek akrabalık kurdu. Ayrıca; halife Tuğrul Bey’i **“doğunun ve batının sultanı”** ilan etti.

**Yorum:**Bu olayın sonucunda halife, dünyevi yetkilerini (devlet yönetme) Tuğrul Bey’e devretmiş, halifelik siyasi bir makam olmaktan çıkarak, dini bir makam haline gelmiştir. Artık Abbasi Halifesi siyasi bakımdan Selçuklu Sultanlarına, Selçuklu Sultanları dini bakımdan Halifeye bağlı hale gelmişlerdir.

Böylece İslâm Dünyasında siyasi otorite ile Dini otorite birbirinden ayrılmıştır. İslâm dünyasının siyasi gücünü Selçuklular temsil etmeye başlamışlardır.

**Alparslan Dönemi 1064 - 1072**

1061’de Çağrı Bey, 1063’de Tuğrul Bey vefat etti. Tuğrul beyin oğlu olmadığından, Çağrı beyin oğlu [Muhammed Alparslan](http://www.dallog.com/tdsa/hukumdarlar/alparslan.htm), Selçuklu sultanı oldu.  Başa geçer geçmez, amcası Tuğrul Bey’in vezirini görevden alarak, yerine Nizamülmülk'ü tayin etti.  Sultan Alparslan, tahta geçmek iddiasında bulunan diğer rakiplerini bertaraf ettikten sonra, batıya yönelerek fetihlere başladı.

Kafkaslardan dolaşıp küçük krallıkları itaati altına aldı. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu ucundaki meşhur Ani Kalesini 1064'te fethederek, 16 ağustos 1064'te Kars’a girdi.

**Yorum:** Ani Kalesi, Hıristiyan âleminin kutsal yerlerinden biriydi. Bu fetihler İslam dünyasında büyük sevinç kaynağı oldu ve halife Kaim bi-emrillah, Alparslan’a, "fetihler babası", yani çok fetheden anlamına gelen "ebü'l-feth" lakabını verdi.

**26 Ağustos 1071 -  Malazgirt Savaşı** Selçuklular x Bizans

Öncelikle Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasını arzu eden Alparslan,  Bahreyn taraflarındaki Karmatîleri ve Mısır'daki Şiî-Fatımî kalıntılarını temizlemek için harekete geçti.

Selçukluların Anadolu’da çok serbestçe hareket etmelerinden ve Kayseri’yi ele geçirmelerinden rahatsız olan Bizans İmparatoru Romen Diyojen, 13 Mart 1071’de İstanbul’dan 200 000’den ziyade frank, norman, slav, gürcü, abhaza, ermeni ve Rumeli’de yaşayan İslâm dinini henüz kabul etmemiş Peçenek ve Uz (Oğuz)Türklerinden de ücretli asker alarak Anadolu’ya geçti. Romen Diyojen’in Doğu Anadolu’ya gelmekte olduğunu haber alan Alparslan, geri çekilerek Malazgirt Ovasında  büyük savaş için hazırlık yaptı.

İmparator, yalnız Anadolu’yu elinde bulundurmak ve Türkleri yok etmek değil, bütün İslâm ülkelerini de almaya karar vermişti. Kendisine gönderilen elçileri reddederek barışı kabul etmedi.

**yorum:** Alp Arslan, savaş öncesinde Bizans’a bir heyet göndererek kan dökülmemesi için barış teklif etmiştir. Alp Arslan’ın bu tutumu, Hz. Muhammed’in, düşmana önce barışın, sonra İslamiyet’in teklif edilmesini istemesi, iki tekliften birinin kabul edilmesi durumunda savaştan vazgeçilmesi gerektiğini belirtmesinden kaynaklanmaktadır.

**Malazgirt savaşının Türk tarihindeki önemi**

1-Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Türkler yeni bir yurt bulmuş oldu.

2-1071 tarihi ve Malazgirt Savaşı Anadolu Türk tarihinin (Türkiye Tarihinin) başlangıcı olmuştur.

3-İslâm dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir.

4-Türklerin ilerlemesini durduramayan Bizans’ın yardım istemesiyle Haçlı Seferleri başladı.

**UYARI:** Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun bütünüyle bir Türk toprağına dönüştürülme fırsatı doğmuştu. Bu yüzden sultan Alp Arslan, diyerek komutan ve beyleri Anadolu’ya akınlar düzenlemeleri için teşvik etmiştir. Alp Arslan bu tutumuyla Anadolu’da Türk beyliklerinin oluşumuna zemin hazırlayarak Türk tarihinde yeni bir dönem başlatmıştır.

Sultan Alparslan, çıktığı Maveraünnehir seferinde, esir alınan bir kale kumandanı tarafından şehit edildi 1072.  [Türk tarihi](http://www.dallog.com/gtt/gtt.htm)nin büyük sultanlarından olan Alparslan, enerjisi, disiplini, yiğitliği ve adaletiyle tanınmıştı.

**ALP ARSLAN’IN MEZAR TAŞI**

Alp Arslan, İslam adaletini dünyada yaygınlaştırmayı görev olarak kabul ediyordu. O, iktidar gücünün çekiciliğine kapılıp büyüklenmekten çekinirdi. Bir kale komutanı tarafından öldürücü bir şekilde yaralandığında Merv’deki mezarına şu sözlerini kazımalarını emretmiştir: **“Alp Arslan’ın şanının göklere vardığını gören siz insanlar, onu toprağın altında gömülü görebilmeniz için Merv’e geliniz.”**

**Melikşah dönemi - 1072 – 1092**

Maveraünnehir seferinde şehit olan sultan Alparslan’ın yerine, devletin ileri gelenleri tarafından on sekiz yaşında sultan ilân edildi. Alp Arslan oğlu Melikşah’a büyük bir imparatorluk ve Nizamülmülk gibi seçkin bir devlet adamını miras bırakmıştı. Genç yaşta sultan olan Melikşah, iç karışıklıkları ve taht kavgalarını önledikten sonra fetih hareketlerine ağırlık verdi. Melikşah’ın görevlendirdiği hanedan üyeleri ve komutanlar İzmit’e kadar bütün Anadolu’yu fethettiler. Selçuklu meliki Süleyman Şah, İznik’i alarak Büyük Selçuklu Devleti’ne Bağlı olmak şartıyla Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu (1077).

Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırları, Orta Asya’dan İstanbul Boğazına; Umman Denizi’nden Aral Gölü’nün kuzeyine kadar genişlemiştir.

**UYARI:**  Melikşah dönemi Selçukluların en parlak dönemi olarak kabul edilmektedir.

**Batınilik faaliyetleri**

Melikşah’ın İslam dünyasını tek bayrak altında birleştirme amacı taşıyan fetihleri Fatımiler Devletini rahatsız etti. Fatımiler Selçukluları yıpratmak için Batınileri desteklediler. Batıniler üzerine gönderilen ordulara rağmen yok edilemedi ve Bâtıniler vezir Nizamülmülk’ü katlettiler. Aynı yıl Melikşah’ın da bir av sırasında ölmesi Bâtıniliğin yok edilememesine sebep oldu. Bâtıniler İslam dünyasını ayırdığı gibi, Selçukluların da yıkılmasında rol oynadı.

**UYARI:**Batınilik;Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumlayan ve ayetlerin gizli (batıni) manaları olduğunu iddia eden bir harekettir. Liderleri olan Hasan Sabbah’ın amacı; Selçukluları içten çökertmek ve Sünni Selçuklular arasında Bâtıniliği yaymaktı.

**Hasan Sabbah (1049 - 1134)**

1049’da İran’ın Rey şehrinde doğmuş, 1134’te Kazvin dolaylarındaki Alamut Kalesi’nde ölmüştür. 14 yaşına kadar babasının gözetimi altında din bilgileri edinmiş, daha sonra dönemin ünlü İslam bilginlerinden İmam Muvaffak Nişaburi‘nin bulunduğu medresede gökbilim ve matematik öğrenimi görmüştür. Daha sonra çalışmalarını Batınilik üzerinde yoğunlaştırmış, bütün yetkileri özel olarak Tanrı’dan aldığını etkileyici bir dille anlatarak etrafında birçok kişinin toplanmasını sağlamıştır.

Hasan Sabbah, kendine bağladığı insanların sayısı Kazvin, Rey yörelerini etki altına alacak bir güç oluşturunca, saldırılar düzenledi. Ülkenin dört yanına yayılan fedaileri aracılığıyla içlerinde Nizamülmülk’ün de bulunduğu kendisine karşı olan birçok devlet adamını gizlice öldürttü.

Melikşah Alamut Kalesi’ne yerleşen Hasan Sabbah ve adamları üzerine ordu gönderdi. Kuşatma devam ederken Melikşah’ın ölmesi üzerine kale alınamadı. Hasan sabah, öldüğü 1134 yılına kadar saldırılarını devam ettirdi.

**UYARI:** 1256’da Moğol hükümdarı Hülagu Han, Alamut Kalesi’ni yıkarak bütün Batınileri ortadan kaldırmıştır.

**Büyük Selçuklu Devleti’nin Dağılması**

Melikşah’ın hanımı Terken Hatun dört yaşındaki oğlu Mahmut’u veliaht tayin ettirmek istemiş, Nizamülmülk’ün bu duruma karşı çıkması Melikşah ile arasının açılmasına neden olmuştu. Önce Nizamülmülk’ün, ardından da Melikşah’ın ölümü Terken Hatun için fırsat oldu.

Terken Hatun’un, Melikşah’ın ölümünü gizleyerek devlet hazinesini oğlu Mahmut’u tahta geçireceklerini ümit ettiği askerlere dağıtması ve dört yaşındaki oğlu Mahmut adına hutbe okutup onu sultan ilan etmesi hanedanın diğer üyelerini harekete geçirdi.

**UYARI:**İslam öncesi Türk devletlerinde görülen yönetim anlayışı Büyük Selçuklu Devleti’nde de geçerliydi. Bu anlayışa göre Tanrı tarafından hükümdara verilen yönetme yetkisinin hükümdar ailesinin erkek çocuklarına geçtiği düşünülüyordu. Bu nedenle hükümdarın tahttan ayrılması durumunda, ülke hükümdar ailesinin erkek üyeleri arasında paylaşılıyor ve bütün üyeler hükümdar olma hakkını elde ediyordu. Yapılan taht mücadelesi sonucunda mücadeleyi kazananın, Tanrı’dan yönetme yetkisini aldığı kabul ediliyordu.

Ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaşılması ve sonu gelmez taht mücadeleleri ilk Türk devletlerinde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti’nin de yıkılışında etkili olmuştur.

**Fetret Dönemi**

Büyük Selçuklu Devleti bu olayla birlikte taht kavgaları ve karışıklık içerisine düştü. Fetret Dönemi adı verilen bu dönem, 1091 ile 1118 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönem Mahmut, Berkyaruk, Mehmet Tapar ve Sencer arasındaki taht kavgalarıyla geçmiştir. Bu taht kavgaları Büyük Selçuklu Devleti’nin eski gücünü kaybetmesine ve parçalanmasına neden olmuştur.

**Uyarı :**Böyle bir dönemde başlayan Haçlı Seferleri İslam dünyasının daha büyük kayıplara uğramasına yol açmıştır.

**Sultan Sencer Dönemi**

Melikşah’ın ölümü üzerine başlayan Fetret Devri’ne Sultan Sencer son verdi. Sencer, Melikşah’ın oğullarından biri idi. Daha önce Horasan valiliği yaparak devlet işlerinde tecrübe kazanmıştı. Sencer dönemi Selçukluların son parlak devridir.

**Katvan Savaşı**

Sultan Sencer döneminde iki tehlike ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi, batıdan Anadolu ve Suriye’ye saldırmakta olan Haçlılar, diğeri doğudan gelen ve devletin doğu sınırlarını zorlayan Karahitaylardı.

Sencer, ikinci tehlikeye öncelik verdi. Ancak 1141 yılında Karahitaylarla gerçekleştirdiği Katvan Meydan Savaşı’nı kaybetti. Bu savaştan sonra, Seyhun Nehri’ne kadar olan topraklar Karahitayların eline geçti. Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti tarihinde yeni bir devir başlamış ve Selçuklu ülkesi, Müslüman olmayan Türk ve Moğol birliklerinin istilasına uğramıştır.

**Katvan savaşı’nın sonuçları**

1-Sultan Sencer hayatının ilk yenilgisini burada aldı, ordusu tamamıyla dağıldı ve eşi Terken Hâtûn esir düştü.

2-Bu mağlûbiyet Selçuklu Devleti ve İslâm dünyası için ağır bir darbe oldu. Sultan Sencer, Ceyhun nehri ötesinde kalan arazisini kaybetti.

**UYARI:** Sultan Sencer’in bu yenilgisinden faydalanmak isteyen Gur hükümdarı Alaeddin Hüseyin, yıllık vergiyi vermemek için Sencer’e olan bağlılığından kurtulmak istedi. Ancak büyük kuvvetlere sahip olan Gurlular üzerine yürüyen Sultan Sencer, 11 52’de yaptığı savaşta Gur ordusunu yenerek Katvan’da kaybedilen itibarı yeniden sağlamıştır.

**Oğuz isyanı ve devletin yıkılışı**

Selçuklular, Türkmen (Oğuz) kökenli bir devlet olmalarına rağmen Türkmenleri ikinci plana itmişler ve devlet yönetiminde İranlılara, Karluk, Kıpçak ve Çiğil Türklerine görev vermişlerdi. Yarı göçebe hareket eden Türkmenlere karşı sert tedbirler almışlardı.

Vergi tahsili sırasında yapılan haksızlık yüzünden, kendi soyundan olan [Oğuzlar](http://www.dallog.com/boylar/oguz.htm)la bazı emîrler arasındaki ihtilaflar gittikçe büyüdü.  Sultan Sencer, bir kısım emîrlerin ısrarı ile, göçebe oğuzların üzerine yürümek zorunda kaldı.

1153 yılı Mart ayında Belh civarında, Oğuzlarla yapılan savaşı Selçuklular kaybettiler. Bu ağır yenilginin sonunda sultan Sencer esir düştü. Sultan Sencer esaretten kurtulduysa da çok fazla yaşamadı ve öldü. Sultan Sencer’in ölümüyle de Büyük Selçuklu devleti yıkıldı 1157.

**Büyük Selçuklu Devletinin yıkılmasının nedenlerini**

1-Çok sık çıkan şiddetli taht kavgaları ve bunun merkezi otoriteyi zayıflatması

2-Atabeyliklerin ve merkeze bağlı beylerin bağımsızlık için çalışması.

3-Devletin temeli olan Türkmenlerin (Müslüman Oğuzlar) küstürülmesi.

4-Haçlı seferlerinin ve Hasan Sabbah’ın Batınilik çalışmalarının devleti yıpratması

5-Abbasi halifelerinin Selçuklu idaresinden kurtulmak için yaptıkları çalışmalar.

**BÜYÜK SELÇUKLULARA BAĞLI DEVLETLER**

                Selçuklu Devleti’nde merkeziyetçi devlet anlayışının benimsenmemesi, ülkenin hanedanın malı sayılması ve fethedilen yerlerin fethedenin malı sayılması anlayışları nedeniyle devletin zayıflamasıyla birlikte çok sayıda hanedana ait devletler ve atabeylikler ortaya çıkmıştır.

**Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması ile bağımsız olan Selçuklu devletleri**

1-Irak Selçuklu ve Horasan Selçukluları

2-Kirman Selçuklu

3-Suriye Selçuklu  
4-Anadolu Selçuklu

**Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması ile bağımsız olan atabeylikler**

**Atabey;**İllere yönetici olarak gönderilen şehzadelerin yanına verilen tecrübeli devlet adamlarına denir.

1-Fars atabeyliği (salgurlular)  
2-Azerbaycan atabeyliği (ildenizliler)

3-Erbil atabeyliği (beğ teginoğulları)

                4-Şam atabeyliği (böriler)

5-Musul ve Halep atabeyliği (zengiler)