ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

ÇTR 104 Genel Türk Tarihi II

Kansu Uygur Devleti ve Doğu Türkistan Uygur Devleti

2. Hafta

1. Kansu Uygur Devleti ve Doğu Türkistan Uygur Devleti

Kansu Uygur Devleti

Uygur hakanlığının dağılmasının ardından yaşanan iki yönlü göç hareketinin birisi Çin’in kuzeybatısına yani Kansu bölgesine olmuştur. Bu bölgede Türk soyundan olan ve yaklaşık 150 yıldır burada sakin olan halkların yanına yerleşmişlerdir (847). Çin ile ticari faaliyetlerin evlilik bağıyla perçinlendiği bir düzen söz konusudur. Bulundukları bölge Çin’in ticaret yolunun başlangıcı konumundaydı. Bu sebeple doğu-batı ticaretinde önemli rol oynamışlardır. Çin’e sattıkları başlıca mallar yeşim taşı ve at idi. Ancak zaman ilerliyor ve 907 yılında şartlar değişiyordu.

Bu dönemde Tang Hanedanı’nın Çin’de hakimiyeti kaybetmesiyle Kansu bölgesinin batısında Çinli bir komutan kendi hakimiyetini kurmuş ve buradaki Uygurları da kendisine katılmaya zorlamıştır. Ancak Uygurlar 911’de bu devletçik üzerine sefer düzenleyerek onu ortadan kaldırmıştır. Bu hareket Kansu Uygurlarına birkaç yönden avantaj sağlamıştır:

1. Batıdaki kardeşleri Turfan Uygurlarıyla komşu oldular.

2. kesilmiş olan ticaretlerini yeniden canlandırdılar.

3. Çin merkezinde yeni kurulmuş olan sülale nezdinde itibarlarını arttırdılar ve sonrasında bölgedeki diğer sülalelerle de sürekli elçi alışverişinde bulunarak iyi geçindiler.

Çin’de doğan yeni güçlerden birisi doğuda güçlenen Kitanlardı. 924’te Kansu Uygurları onlara elçi gönderdi. Aynı yıl Kitanlar Kırgızları alt ederek güçlerini daha da arttırmışlardır. Aynı dönemde Kansu yakınlarına Tangutlar göç etmiş ve Uygurlarla savaşa başlamışlardır. 940’ta Kansu Uygurları Kitanlara tabi oldu ve Tangutlarla bu şekilde savaştılar. Daha sonra Kitanlar zayıfladı ve Tangutlar bölgenin hakimi oldular. Uygurlar da 1028’de Tangutlara bağlandı ve bu durum 1226’ya kadar devam etti. Bu sene içerisinde Cengiz Han buradaki Tangut hakimiyetini yıkınca Uygurlar da Cengiz İmparatorluğuna tabi oldu. Bu Uygurlar eski devirlerine göre daha yerleşik bir hayat yaşamışlar ancak 900’lü yıllarda dahi çadırdan ordugahları bulunmaktaydı. İnanç olarak ise Mani dini hemen yok olmadı. Ancak bölgede yaygın olan Budizm daha fazla etkisini göstermekteydi. Günümüzde bunların torunları aynı bölgede sarı uygurlar adı altında yaşamaktadır.

Doğu Türkistan (Turfan-Beş Balık-Koço) Uygurları

856 yılı başlarında kağan adlı başbuğlarıyla tarih sahnesinde görünürler. Bunlar da Kansu Uygurları gibi başlangıçta Çin’in vassalı statüsünde idi ve Çin onları Tibet’e karşı müttefik olarak görmekteydi. Bu bölgedeki Uygur hakimiyeti Kaşgar’a kadar uzanmıştı ancak bu durum uzun sürmedi. 893 yılında Kaşgar Karahanlıların elinde idi. 950’li yıllarda Müslümanlığı kabul eden Karahanlılar ile Uygurlar arasında din savaşları cereyan etti.

Turfan Uygurları, Çin’in kuzey batısında yer alan Kansu Uygurları ile komşu durumundaydılar. Bu sebeple bu iki Uygur devleti de önemli ticari gelişim göstermiştir. Tang sülalesinin yıkılmasının ardından Kansu Uygurlarına zarar veren Çinli kumandan Turfan Uygurlarına da zarar veriyordu. Kansu Uygurları bu devleti kaldırınca iki uygur devleti yeniden komşu oldular. Diğer yandan Turfan Uygurları Çin’in tabiyetinden çıkmıştı. Bunun sebebi Çin’deki kısa süreli iktidarsız hanedanlardı.

Bir süre sonra buradaki Uygur başbuğlarının kağan yerine idikut (kut sahibi) unvanı kullandıklarını görüyoruz. Bu sebeğle bu kola İdikut Uygurları da denmiştir. Kışlık başkentleri Koço ismi ile de anılmışlardır.

Çin, Kitan ve diğer devletlerle iyi ilişkilerini devam ettirdiler. 1125’te Kitan Devleti, Cürcenler tarafından yıkıldı. Göç eden Kitanlar, Türkistanda Kara Kıtay/Karahıtay Devleti’ni kurdular ve Turfan Uygurlarını kendi vassalları yaptılar. Bu durum 1206’ya kadar devam etti.

1206’da Turfan Uygurlarının İdikutu Barçuk Art Tigin, bozkırda gerçekleşen kurultaya büyük ilgi duymaktaydı. Bu kurultayda Cengiz Han hükümdar olarak ortaya çıkmıştı. 1209’da Barçuk Art Tigin Cengiz’e elçi yollayarak ona itaat edeceğini bildirdi. 1211’de Cengiz Han’ın huzuruna çıkarak ona biat etti. Cengiz onu kızıyla evlendirerek beşinci oğlu ilan etti. Barçuk Alp Tigin Cengiz ordusuyla savaşlara da katılım göstermiştir.

Cengiz imparatorluğunda Uygurların etkisi sadece Turfan Uygurlarından ileri gelmez. 840 sonrasında yaşanan göç olayı ile birlikte çok sayıda Türk Moğollarla iç içe yaşamaya başlamıştır. Yani Barçuk öncesinde de Moğol kademelerinde Uygurlar ve Türkler bulunuyordu.

Turfan Uygurlarının kültürlerine bakıldığında ticaret ve şehirleşmenin önemli olduğunu görüyoruz. Askeri yönden çok güzlü olmasalar bile ticari, zirai ve sanatta gelişme göstermişler. Böylece kağıt ve matbaa kullanarak bir çok yazılı eser bırakmılardır.

Başlangıçta Mani dini baskın olmakla birlikte sonrasında Türklerin Burkancılık olarak adlandırdıkları Budizm’e yatkınlık gösterdiği bilinmektedir. Yer yer İncil çevirileri ve Mani dinine ait metinlerinde tarihi kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Ayrıca 13. yüzyılda Müslümanlığın da etkili olmaya başladığı söylenebilir.