1. **Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve İsmail Bahadır Han (1501-1524)**

Ak Koyunlu takibinden kaçan İsmail’i Erdebil’de Mahalle-i Rûmiyân’da (Anadolulular Mahallesi) oturan Aba veya Ebe adlı bir kadın saklamış, daha sonra Şamlu boyundan Lala Hüseyin Bey, Dulkadirli boyundan Dede Abdal Bey ve Anadolulu Gök Ali’nin yardımı ile Gilân’a kaçırmışlardır.[[1]](#footnote-1) 1494-1499 tarihleri arasında Gilân eyaletinde kalan İsmail, bu sürenin çoğunu Lahican şehrinde geçirmiştir.[[2]](#footnote-2) Lahican’da iken İsmail, Şemseddin Lâhicî’den dini eğitim aldı. Şeyh İsmail, Lahican şehrinde saklı olarak kalmasına rağmen Anadolu’daki müritleriyle temas halinde olmuştu.

Ak Koyunlu hükümdarı Rüstem’in 1497’de öldürülmesinden iki yıl sonra müsait ortam oluşunca, henüz 12 yaşındayken büyük babası Uzun Hasan’ın bıraktığı devletin başına geçmek üzere yedi seçilmiş adamı (Hüseyin Bek Lala, Dede Bek Taliş, Hadim Bek Halife, Rüstem Bek Karamanî, Bayram Bek Karamanî, İlyas Bek ve Kara Piri Bek Kaçar) ile Lahican’dan ayrılan İsmail, Erdebil’e doğru hareket etmiştir (22 Ağustos 1499).[[3]](#footnote-3) O, Erdebil’e varıncaya kadar Suriye’den ve Anadolu’dan taraftarları gelip ona katıldılar.[[4]](#footnote-4) İsmail’in harekete geçmesinde siyasi konjonktürün uygun olmasının büyük katkısı olmuştur. Zira Ak Koyunlular kendi iç düşmanlıkları ile uğraşırken Safevîler ve müritleri serbest olarak faaliyetlerini yürütmüşlerdir.

Erdebil’de yapılan gizli hazırlıklardan sonra İsmail bir gece buradan ayrılarak Erivan üzerinden Çukur Sa’ad bölgesine gelmiştir. Burada onun birliklerine Karaca İlyas’ın buyruğundaki Anadolu Sûfileri de katılmıştır. Daha sonra Kağızman ve Erzurum’dan geçip Tercan’a ve nihayet Saru Kaya’ya ulaşan İsmail, burada iki ay kaldıktan sonra Erzincan’a vasıl olarak müritlerini toplamıştır. Tabii olarak Şeyh İsmail’in Anadolu’ya gelişi buradaki müritleri arasında derin bir sevinç yaratmıştır.

Şeyh İsmail, 1500 yılı yazında Ak Koyunlu ülkesindeki saltanat kavgalarından, dâhili karışıklıklardan ve Osmanlı Sultan’ı II Bayezid’in Modon ve Koron’un fethiyle uğraşmasından faydalanarak öteden beri Safevî ailesine bağlılıkları bilinen ve çoğu Anadolu’da sâkin olan Ustacalu, Şamlu, Rumlu, Musullu, Hindli, Tekeli, Bayburtlu, Çapanlı, Kara Dağlı, Karamanlı, Dulkadirli, Varsak, Avşar ve Kaçar gibi Türk oymaklarını etrafına topladıktan sonra kuvvetli bir ordu ile tekrar Erdebil’e geri dönmüş, burada ecdadının mezarlarını ziyaret ettikten sonra ilk iş olarak babasını ve dedesini öldüren Şirvan hâkimi Ferruh Yesar’a saldırmış ve onu mağlup edip cesedini yaktırmıştır (1501). Böylece Şirvanşahların zengin hazinesini de eline geçiren İsmail, elindeki kuvvetleri yeterli görerek Azerbaycan üzerine yürümüş ve Bakü’yü aldıktan sonra Mahmudabad’da kışı geçirmiştir. Bakü, Şirvanşahların ikinci payitahtı olup Şeyh İsmail buradaki hazineleri de almıştır. Böylece Şirvanşahlar artık Safevîlere bağımlı olmuşlardı. Sıra artık Ak Koyunlu Elvend Mirza’ya gelmişti. Elvend Mirza’nın ordusu da Nahcivan yakınlarındaki Şerûr’da yenilmiş (1501) ve böylece Ak Koyunlu Elvend Mirza, Diyarbakır’a kaçmaya mecbur olmuştur. Bu savaş hem alınan ganimet açısından hem de Tebriz yolunu Safevîlere açması bakımından önemlidir.

Zaferden sonra Şeyh İsmail, 1501 yılının ortalarında Ak Koyunlu başkenti Tebriz’de Heşt Beheşt Sarayı’nda tahta oturmuştur. Böylece Safevî Devleti resmen kurulmuş oluyordu. “*Şah*” unvanını alan Şeyh İsmail, On İki İmam Şiiliğini resmi mezhep ilan etmiş, ezana “*Eşhedu enne Aliyyen veliyyullah*” ve “*Hayy a’la Hayri’l Amel*” ifadelerini ekletmiş, sikke bastırmış ve devletin kuruluşuna destek veren Türkmen beylerine önemli görevler vermiştir.[[5]](#footnote-5)

Şah İsmail’in Şiiliği resmi mezhep olarak ilan etmesi ile On İki İmam Şii doktrini İran’da devlet dini olarak benimsenmiştir. On İki İmam Şiiliği’nin tesis edilmesi Safevi çağının toplumsal, dinî ve kültürel tarihine damga vurmuştur.

İsmail Bahadır Han, devletini ilan ettikten sonra kendisini destekleyen Türkmen emirlerine[[6]](#footnote-6) devlet kademesinde önemli görevler vermiştir. Şamlu Lala Hüseyin Bey “Beylerbeyi”, Dulkadir Dede Abdal Bey “Korucu başı”, Tekeli Sarı Ali Bey “Mühürdar”, Şamlu Abdi Ali Bey “Tavacı başı”, Helvacıoğlu İlyas Bey “Avcıbaşı”, Rumlu Pir Ali Bey ve diğer birçokları da taşra valiliklerine tayin edilmişlerdir.[[7]](#footnote-7) Bu yeni yapılanmadan sonra Şah İsmail, Safevî hâkimiyetini İran’ın diğer bölgelerini de içine alacak şekilde genişletmiştir.

 Şah İsmail, 1503 yılının sonlarına kadar Azerbaycan, Fars ve Irak-ı Acem’in çoğu üzerinde hâkimiyet kurmuştur. 1504 yılında Mazenderan bölgesini zapt ettikten sonra bunu takip eden iki yıl içinde Diyarbakır üzerine yoğunlaşmış ve 1507 yılında Dulkadiroğlu Alâüddevle üzerine yürüyerek Elbistan yakınlarında bozguna uğratmıştır. Şah’ın bu seferi Dulkadirlilerin Ak Koyunlu mirzalarına destek vermeleri idi. Şah, bu seferi sırasında Osmanlı topraklarından da geçmiş ama herhangi bir tahribatta bulunmamıştır.[[8]](#footnote-8)

Dulkadirliler üzerine yapılan sefer neticesinde stratejik Diyarbakır bölgesini topraklarına katmakla Safevîler, Anadolu ve Suriye’deki taraftarları ile yakın ilişki kurmuş oluyordu. Ayrıca ertesi yıl Bağdat da dahil olmak üzere Irak-ı Arap bölgesini zapt eden Şah İsmail, Fırat Havzası’na kadar bütün toprakları hakimiyeti altına almış oluyordu.[[9]](#footnote-9)

 Şah İsmail, 1510 yılına gelindiğinde Horasan hariç sırası ile Irak-ı Acem, Irak-ı Arap ile Diyarbakır’ı zaptetmiş ve bu arada Ak Koyunlu hanedanından kimi gördüyse öldürtmüştü. Hemedan yakınlarında Ak Koyunlu hükümdarı Murat’ın ordusunu yok eden Şah İsmail, hem Ak Koyunlu Devletini ortadan kaldırmış oluyor hem de Şiraz’a kadar olan bölgeyi hâkimiyeti altına almaya muvaffak oluyordu. İran’da sükûneti ve birliği sağlayan Şah İsmail, daha sonra Şirvan üzerine yürüyerek Ferruh Yesar’ın oğlunun topladığı orduyu mağlup etmiştir (1509/1510).[[10]](#footnote-10) Şah İsmail, Şirvan seferi sırasında babasının mezarını buldurmuş ve Şeyh Haydar’ın naaşını Erdebil’e naklettirmiştir.[[11]](#footnote-11)

 Batı bölgesindeki yakın tehditleri bir bir ortadan kaldıran Şah İsmail, Hicri 916 (M.1510/11) yılında doğuya -Horasan’da askerî faaliyetlerini artıran- Özbekler üzerine bir sefer düzenlemiştir. Bu bağlamda Özbek hanına gönderilen mektupta “*idare yolu senin tarafından gözetilsin ve bu tarafta da karşılıklı ilişki bağları kurulacaktır*” denmiş ama Özbekler cevap olarak gönderdikleri nâmede Şah İsmail’e “*oğul babasının işini yapsın, kız anasının*” şeklinde mukabelede bulunmuşlardır.[[12]](#footnote-12)

1. İsmail Aka, 2003, s. 60. [↑](#footnote-ref-1)
2. Faruk Sümer, 1999, s. 15. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kazım Paydaş, **a.g.m.**, s. 127. [↑](#footnote-ref-3)
4. Roger M. Savory, “The Consolidation of Safawid Power in Persia”, **Studies on The History of Safawid Iran,** Variorum Reprints, London, 1987, s. 85. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tufan Gündüz, **Son Kızılbaş Şah İsmail**, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 45-73; Tahsin Yazıcı, 1967, s. 54; Hasan Onat, “Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine”, **İslâm Mezhepleri Tarihi**, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012, s. 564; Mustafa Ekinci, **Anadolu Aleviliği’nin Tarihsel Arka Planı**, Beyan Yayınları, İstanbul, 2010, s. 232; Doğan Kaplan, **Safeviler ve Kızılbaşlık**, Gece Kitaplığı, Ankara, 2014, s. 115. [↑](#footnote-ref-5)
6. Şah İsmail’i ve ardıllarını destekleyen Türkmen aşiretleri ve bu aşiretlere mensup emirler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. **Kızılbaşlığın Tarihi (Târîh-i Kızılbâşiyye)**, Tercüme, Notlar ve Tıpkıbasım: Şefaattin Deniz-Hasan Asadi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. İsmail Aka, 2003, s. 61; Faruk Sümer, 1999, s. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rumlu Hasan, **a.g.e.**, s. 115. [↑](#footnote-ref-8)
9. H. Mustafa Eravcı, 2002, s. 885. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nesib Nesibli, “Osmanlı-Safevî Savaşları, Mezhep Meselesi ve Azerbaycan”, **Türkler**, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, c. 6, s. 893. [↑](#footnote-ref-10)
11. Roger M. Savory, 1987, s. 77. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mirza Haydar Duğlat, **Tarih-i Reşidî**, İngilizceye Çeviri: E. D. Ross, Türkçe Çeviri: O. Karatay, Selenge Yayınları, İstanbul, 2006, s. 405. [↑](#footnote-ref-12)