**Çaldıran döyüşündən Ərdəbİlə: Azərbaycanın Qırmızı xətti**

 1514-cü il Azərbaycan tarixində ən ağır hadisələrdən biridir. Təkcə ona görə yox ki, Səfəvilər Osmanlılara məğlub oldu. Ən əsas məsələ Sultan Səlimin Səfəvilərə qarşı başladığı yürüş nəticəsində Şərqi Anadolunun kürdləşdirilməsi oldu. İki dövlət arasındakı etnik bağlar qoparıldı. Səfəvilərin türk olmasına şübhə yoxdur. Hətta Osmanlılar özlərinə fəxrlə "biz Osmanlıyıq" deyib türkləri "idraksız türk" adlandıranda belə Səfəviləri türk olaraq nəzərdə tuturdu. Baxmayaraq ki, Sivaslı şair Pir Sultan Abdalın (Bəktaşi ocağının Piri) şeiri ilə ifadə edəsi olsaq ***"açılın qapılar şaha gedəlim"* deyib Qızılbaşlara qoşulan xeyli sayda Anadolu türkü var idi.** Fars tarixçisi Nəsrullah Fəlsəfi "Şah Abbasın həyatının tarixi" əsərinin girişində belə qeyd edirdi: ***"Şirin fars dili Osmanlı imperiyasında və Hindistanda siyasət və ədəbiyyat dili olduğu bir dövrdə o (Şah İsmayıl Xətai), türk dilini İran sarayının rəsmi dili etmişdi... vahid dövlət yaradan I Şah İsmayılın İranın milli və siyasi birliyini bərpa etməyi qarşısına qoymaması şübhəsizdir”***.

**Bugün Səfəvi irsini əsasını qoyanların məzarı Azərbaycan torpağındadır.** Bunu necə unutmaq olar?! İstər Şeyx Zahid Gilaninin müəllimi Zərrinkulah, istər Şeyx Zahid Gilani, istər Şeyx Səfiəddin, istər Şeyx Cüneyd, İstər Şeyx Heydər, istərsə də Şah İsmayıl Xətai... **Qusardan Ərdəbilə qədər Azərbaycan torpağında dəfn olunub Səfəvi ideologiyasını qurub yaşadanlar.** Bunu necə görməzdən gəlmək olar?!

Səfəvilərə söz deyəndə unutmaq olmaz ki, bu dövlət barədə mənbələr məlumat verəndə demirdi ki, Şah İsmayıl Təbrizə daxil olub İran taxtına əyləşdi. Budaq Münşi Qəzvini, İsgəndər bəy Münşi kimi Səfəvi dövrü tarixçiləri Şah İsmayılın Təbrizdə Azərbaycan səltənətinin taxtına əyləşdiyini yazırdı. Məsələn XVI əsr Səfəvi tarixçisi, vəzir Budaq Münşi Qəzvini “Cəvahirül-əxbar” əsərində yazırdı: ***“Aləmin pənahı olan şah Təbrizə yollandı və Azərbaycan səltənətinin taxtına əyləşdi”.*** Bunu ki yazan Səfəvi vəziridir.

Hətta 1514-cü il Çaldıran döyüşü və Sultan Süleyman Qanuninin Azərbaycan yürüşlərindən sonra Şərqi Anadolunun tutan Osmanlılar oranı inzibati ərazi vahidi olaraq **Azərbaycan bəylərbəyliyi** adlandırmışdı. Məsələn Sultan Süleyman Qanuninin tarixçisi Nişancı Cəlalzadə Mustafa Çələbi Osmanlıların Səfəvi sərhədində yerləşən hakimlərinə ünvanlanan hökmdə *“****Azərbaycan hakimliyini (Qars və Ərzurumu)”*** qeyd edir. Yaxud da Qanuni dövrünə işıq tutan "Münşəatüs-Səlatin"də, "Bəşarətnameyi Humayun"da ***"Azərbaycanın ən sağlam qalalarından "Van" bütün ətrafı ilə fəth edilib bəylərbəyliyə çevrildi"*** deyə qeyd olunur. ***Van həm də Cəlalzadə tərəfindən "Azərbaycanın açarı" adlandırılır.*** Bu kimi faktlar çoxdur. Sadəcə tarixi məsələlərə münasibət bildirəndə bunları da diqqətdə saxlamaq lazımdır.

Çaldıran döyüşü nəticəsində Osmanlılar Şərqi Anadolunu Səfəvilərdən alanda, istərsə də fasilələrlə XVII əsrin 30-cu illərinə qədər davam edən müharibələrin gedişində nəzarəti altına düşən əraziləri dərhal kürdlərlə məskunlaşdırır və həmin ərazilərin idarəsini də onlara bağışlayırdılar. Bu barədə Solakzadə Mehmet Həmdəmi Çələbi və İdris Bitlisidən dolğun məlumat əldə edirik. Solakzadə əsərində Sultan I Səlim tərəfindən kürdlərə və İdris Bitlisiyə **Çaldıran döyüşündən sonra kürd bəylərinə qızılbaşlardan təmizlənmiş “25 vilayətin idarəçiliyinin hədiyyə olunmasına dair məktublar göndərilməsi” barədə məlumat verir.** Eynilə İdris Bitlisi də hadisələrin birbaşa şahidi kimi bunu təsdiqləyir. **O, yazır ki, “Diyarbəkir bəylərinin könüllərini oxşamaq və onları mükafatlandırmaq üçün 25 yük qızıl ilə rəhbərlərə layiq qızılla işlənmiş 500 hilat (üst geyim), döyüşçü igidlərin adına da aləmi bəzəyən 17 sancaq xəzinədən bağışlanaraq göndərildi”.** Eyni məlumatı təsdiqləyən dövrün başqa mənbələri də var. Xoca Sadəddin və Münəccimbaşının əsərlərində də eyni məlumat təsdiqini tapır.

Səfəvilər Azərbaycan dövlətçiliyinin qırmızı xəttidir. Bu xətti keçməmək tövsiyə olunur. Azərbaycan mərkəzli bir dövlət idi və bunu təsdiq edən çoxlu sayda dəlili say-say bitməz.

**T.ü.f.d. Elnur Nəciyev**

**From the Battle of Chaldiran to Ardabil: Azerbaijan’s Red Line**

The year 1514 is one of the most tragic events in the history of Azerbaijan. Not only because the Safavids were defeated by the Ottomans, but more importantly, because the campaign initiated by Sultan Selim I against the Safavids led to the Kurdification of Eastern Anatolia. The ethnic ties between the two states were severed. There is no doubt that the Safavids were Turks. Even when the Ottomans proudly called themselves “Ottomans” and referred to other Turks as “ignorant Turks”, they still meant the Safavids when referring to Turks. **As the poet Pir Sultan Abdal (The Pir (Spiritual Leader) of the Bektashi Order) from Sivas said in his poem, "Open the doors, let’s go to the Shah", many Anatolian Turks joined the Qizilbash.** Iranian historian Nasrullah Falsafi wrote in the introduction to his work "The Historical Life of Shah Abbas" that, ***“In a time when the sweet Persian language was the language of politics and literature in the Ottoman Empire and India, he (Shah Ismail Khatai) made the Turkish language the official language of the Iranian court... It is undeniable that Shah Ismail I, who founded a unified state, did not intend to restore the national and political unity of Iran.”***

**Today, the graves of those who laid the foundation of the Safavid heritage are on the land of Azerbaijan**. How can this be forgotten? Whether it is Zarrinkulah, the teacher of Sheikh Zahid Gilani, or Sheikh Zahid Gilani himself, Sheikh Safi al-Din, Sheikh Junayd, Sheikh Heydar, or Shah Ismail Khatai... **Those who established and upheld the Safavid ideology are buried across the Azerbaijani land from Qusar to Ardabil**. How can this be ignored?

When speaking about the Safavids, one must remember that historical sources never stated that Shah Ismail entered Tabriz and ascended to the throne of Iran. Safavid-era historians such as Budagh Munshi Qazvini and Iskandar Beg Munshi wrote that Shah Ismail ascended the throne of the Azerbaijani kingdom in Tabriz. For example, the 16th-century Safavid historian and vizier Budagh Munshi Qazvini wrote in his work “Jawahir al-Akhbar”: **“The Shah, the refuge of the world, went to Tabriz and ascended the throne of the Azerbaijani kingdom.”** This was written by a Safavid vizier himself.

Even after the 1514 Battle of Chaldiran and the campaigns of Sultan Suleiman the Magnificent in Azerbaijan, the Ottomans, who occupied Eastern Anatolia, designated the region as the “Azerbaijan Beglerbeglik” as an administrative territory. For instance, the historian of Sultan Suleiman the Magnificent, Nishancı Jelalzade Mustafa Chelebi, in a decree addressed to Ottoman governors near the Safavid border, referred to the “Azerbaijan governorship (Qars and Erzurum)”. Similarly, in “Münsheatu’s-Selatin” and “Besharatname-i Humayun”, which reflect Sultan Suleiman Kanuni era, it is noted that “**Van, one of the strongest fortresses of Azerbaijan, was conquered along with its surroundings and turned into a beglerbeglik.”** **Van was also referred to as the “Key to Azerbaijan” by Jelalzade.** There are many such facts. When expressing opinions on historical issues, these should also be taken into account.

As a result of the Battle of Chaldiran, when the Ottomans took Eastern Anatolia from the Safavids, and during the wars that continued intermittently until the 1630s, the areas that came under their control were immediately populated with Kurds and handed over to them administratively. Detailed information about this is found in Solakzade Mehmed Hemdemi Chelebi and Idris Bitlisi. Solakzade reports that Sultan Selim I sent letters to Kurdish begs and Idris Bitlisi after the Battle of Chaldiran, granting them the administration of 25 provinces cleansed of the Qizilbash. Idris Bitlisi, as a direct eyewitness, confirms this, writing that ***“to please and reward the governors of Diyarbakir, 25 loads of gold and 500 hilats (robes) adorned with gold fit for leaders, as well as 17 standards were gifted from the treasury in the names of brave warriors.”*** The same information is confirmed by other sources of the time, such as Khoja Sadeddin and Münejjimbashi.

The Safavids are the red line of Azerbaijani statehood. It is recommended not to cross this line. It was a state centered in Azerbaijan, and the number of proofs confirming this is countless.

**PhD in History Elnur Najiyev**