ÖZET


Anahtar Kelimeler: Nizari Ismaililer, Haşişiler, Haçlılar, Selahaddin, Resîdeddin Sinan

I. Haçlı Seferi'nin ardından Haçlıların Suriye ve Ortadoğu'ya yerleşmeleriyle başlayan Müslüman-Haçlı mücadele, sonraki iki yüzyıllık periyot içinde çeşitli iç ve dış etilerle başlı olarak kim zaman şiddetlenen kim zaman ise duyarlanan bir tempoda devam etmiştir. Bölgedeki Müslüman emirlerin kendi aralarındaki mücadelelerin yanında Haçlıların arasında zaman içinde baş gösteren geçmişlikleri de bunda önemli rolü olmuştur. Özellikle Avrupa'da başlatılan yeni Haçlı seferlerinin gerçekleştikleri dönem içerisinde, taraflar arasındaki mücadeleden şiddetlendiği görülmektedir.

Siyasî manevralar ve savaşlarla şekillenen Ortadoğu'nun bu dönemdeki yapısı içerisinde, Haçlı Seferlerinin hemen öncesinde dahil olan yeni bir unsur

* Öğretim Görevlisi Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü.
suikastçı, haince adam öldüren kimse olarak geçirilmiş. Biz de çalıştığımızda, Suriye’deki Batınileri ifade etmek üzere Haşişler tabirini kullanacağız.


---

7 Daftary, s. 93; Lewis, a.g.e., s. 3. Öz bu kullanımın yanında (s. 419), Haşiş kelimesinin ilk dönemlerde Avrupa’da bunların şehirlerinde duyulukları sadakat ve güvenlerine olan bağlıklarını dolayısıyla bir çok şair tarafından “gayretli ve fedakar” anlamında kullanılmıştır yazılar. Ancak, burada kelimenin direkt kullanımı ve buna özel bir anlam yüklemek değil, bu kelime üzerinden yapılan bir benzetme vardır.

---

9 Haşîsîler, s. 140.
soyundan gelen birini Mısır’da iktidara getirmeyi temin etmek için bir adım olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.


Haşışilerin Suriye’deki faaliyetlerine bakıldığında, Dımaşık hakimi Tuğtekin’in Kudüs Haçlı Kralliğini karşı kullandığı bir Haşış birliği ve Haşış

11 Sevim, s. 222.
12 Lewis, s.145.


15 Ibn el-Adim, Zübde, s. 145.
Cenâhüddevle, ıktası Hıms’a çekildi. el-Hakim el-Müneccim, onun gidişiyle birlikte en büyük desteğinden mahrum kalan Rıdvan üzerinde büyük bir nüfuz kurmayı başarmıştı. Öyle ki, bu durumun da tesiriyle kaynaktan, Rıdvan’ın onların mezhebine meylettiği konusunda kayıtlar bulunmaktadır. Ancak, bu doğru değildir.


16 Ibn el-Adim, aynı yer.
17 Ibn el-Adim, aynı yer.
18 Ibn el-Adim, II, 146; aynı mlf, Bugye, aynı yer; Ibn el-Esir, a.g.e., aynı yer; Azim, a.g.e., aynı yer. Krış, Lewis, s. 144; Runciman, II, 49; Ali Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarhı, s. 222, 223.


Haşşi reisi el-Hakim el-Müneccim de, Cenahüdddevle'nin katıldığı bir iki hafta sonra öldü. Yerine bir kuyumcu olan Ebû Tahir el-Saïğ geçti. Onun liderliği üstlenmesinin hemen ardından Haşşilere Halep yakınılarındaki stratejik Efamiye şehrini ele geçirmek için hazırlıklara başladılar. Şehir o sıradada Halef b.

19 Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara 1995, 384; Sevim, a.g.e.c., s.195.
20 Runciman, aynı yer.


22 İbn el-Adim, Züde, II, 151. Bu şahsın adı İbn el-Adim'in bir diğer eserinde (Bugye, s. 83) ve İbn Kalanisi'de (Tarihi Dumaş, thk. Süheyl Zekkar, Dumaş, 1983, s.242) İbn Kmic (İbnü'l-Kmic) olarak geçerken İbn el-Adir'de (X, 409) sadece kadi olarak verilmektedir.


25 el-Kâmil fi'l-tarih, X, aynı yer.


26 Runciman, aynı yer.
27 Ibn el-Adim, aynı yer. İbn el-Esir (aynı yer) ise, Ebu Tahir'in Haleb'e dönelbildiğini söylemekle birlikte, onun Efamiye'de öldürülüğune dair bir rivayeti de aktaran. Krş. Ali Sevim, s. 204; Lewis, Haşışiler, s. 147; aynı mlf., "The Isma'ilites and the Assassins", s. 112.
28 Runciman, II, 56-57; Lewis, aynı yer.

29 Coşkun Alptekin, Dımaşk Atabegliği (Tog-Teginililer), İstanbul 1985, s. 47-49: Runciman, H., II, 104.
31 Ibn Kalanisi, s. 282-284; Ibn el-Esir, X, 487; Sibt ibn el-Cevzii, a.e., VIII, 50-51. Abu'l-Farac (s.351). Rıdvan'ın Halebe'in kapaşının kapamasını sonrasında Mevud'un Şam'a yöndeliğini ve Tuğtekin tarafından iyi bir şekilde karşılandıgıını belirler. Ona göre, sonradan Mevud'un bir hile ile şehri ele geçirmesinden korkan Tuğtekin, Haçlılarla anlaşarak Mevud'dan yüz çevirmiştir.
göndermiş olduğunu sanyorlarsa da şeklinde bir not bulunmamaktadır. Muhtemelen Ridvan, Taberiyye'de Haçlılara karşı kazanılan başarısının sonrasında Mevud'un 1111 senesindeki olayların karşılığını vermek üzere yeniden ve daha güçlü bir şekilde Haleb üzerine yürümesomeşinden çekinmiş olmalıdır.


---

32 Abu'l-Farac Tarihi, aynı yer.
33 Muhammed Tapar döneminde bunlarla mücadele konusunda bkz. Özaydin, a.g.e., s. 71-89.
34 İbn Kalanisi, s. 302; İbn el-Adim, Zâbde, II, 128-129; aynı mlf., Bugye, s.99; Azimi, s. 39; İbn el-Esir, X, 499; Sibt b. el-Cezâz, VIII, 47-48. Kr., Lewis, Haşşîler, s. 148-149; aynı mlf. "The Ismailites and the Assassins", s.113-114; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti, s. 226-227; Mirza, s. 10.
35 İbn Kalanisi, s. 342; İbn el-Esir, X, 632; Sibt b. el-Cezâz, VIII, 118-119.
36 İbn Kalanisi, s. 339.


88 Ibn Kalanisi, s. 354-356; Azimî, s. 52; Sûryanî Mikhail, Sûryanî Patrik Mikhail’in Vekeynamesi, T.T.K. Kütüphanesi, s. 106-107; Willermus, II, 77; Ibn el-Esir, X, 656-657; Sibt b. el-Cevzî, VIII, 130-131. Anonim Sûryanî Vekeynamesi’nde (İng. trc., A.S. Triton, JRAS, 1933, s. 98-99), kalenin testimine de girmeden, Ismail’in 500 kadar adam toplayıp Frank hükümdarına yolladığını ve onunla ittifak yaptığını yazar. Kr. Coşkun Alptekin, a.g.e., s. 96-97; Lewis, Hz.şiler, 151-153; aynı mlf, “The Isma'ilites and the Assassins”, s. 117; Runciman, II, 147-148.; Stevenson, a.g.e., s. 127-128.


39 Haşisiler, s. 157.
40 Suryaṇi Mikhael, a.g.e., s. 153-154. Krş.; Lewis, a.g.m., s. 120 ; Runciman, II, 272-273; Cahen, a.g.e., s. 382-383.


---

43 Ramazan Şozen, Selahaddin Eyyubi ve Devri, İstanbul 2000, s. 64.
45 İbn el-Adim, III, 31-32.
birlikteliliğini sağlamasından sonra bölgedeki Haçılıların geleceklерinin pek de parlak olmadığını hissediğim eye başlanmıştı. Bunu gören ve kendi cemaatinin geleceğini garanti altında almak isteyen Reşideddin Sinan'ın, Selahaddin dolayısıyla Sünni idare ile ulaşmak istemesi de son derece doğaldır. Daftary'inde de Haşışileri Selahaddin ile barış yapmaya iten sebepler arasında özellikle bu ikincisi üzerinde durmaktadır.


46 Ismailis in Medieval Muslim Societies, Londra 2005, s. 157.
47 Tfs. İçin bkz., Runciman, III, 51-56; Şesen, s. 188-192
48 Ibn el-Esir, XII, 78-79; Ebû Şame, Kitabü'l-Ravzateyn fi ahbarî'l-Devleteyni'l-Nuriyye ve'l-Selahiyye, IV, thk. İbrahim el-Zeybek, Beyrut 1997, s. 298; Bahadiddin İbn Şeddad, el-Nevadar el-Sultanîyye, thk. Cemalettin Şeyyal, Kahire 1964, s. 206-208; İbn Vasil, Muferrici'l-Kurub fi Ahbarî Beni Eyüb, thk. Cemaadiddin Şeyyal-Hasaneyn Muhammed Rebi, Kahire 1972, s. 381-382. Kır. Runciman, III, 56-57; Lewis, Haşışiler, s.167-169; ayn mlf, "The Ismailites and the Assassins", 125-126; Farhad Daftary, Ismailis in Medieval Muslim Societies, s. 156 ; Şesen, a.g.e., s. 196-197; Mirza, s. 36-37.
49 Runciman, III, 57-58.

İbn Vasıl’a göre⁵¹; cinayet sonrasında yakalanan Haşışilerden biri Conrad’ı öldürmek için kendilerini İngiltere Kralı Richard’in tuttuğunu itiraf etmişti. Cinayet ile ilgili bir diğer rivayete göre ise; Conrad, Haşışilerle ait bir ticaret gemisinin mallarına el koyup içindekileri öldürmüştü. Durumu öğrenen Reşideddin Sinan, taşminat talep etmişse de isteği Conrad tarafından dikkate alınmamıştı Bundun üzerine Haşışi reisi, fedaierini Sur’a göndererek Conrad’ı öldürmüştü⁵².

Conrad’ın öldürülmesi, onun yerli frank sınıfnın hayranlığını kazanmış güçlü ve hilekar bir olacağını düşünsesine sahip Runciman’a göre ağır bir darbeydi. Ancak, yazar bunun hemen ardından, yerinin İngiltere Kralının yeğeni Henri tarafından doldurulduğu eklemişti.⁵³ Conrad’ın öldürülmesinden sonra taraflar arasında hızlanan barış görüşmeleri 2 Eylül 1192’dede yapılan üç yıl, sekiz aylık bir barış anlaşmasıyla neticelenmiştir. Haşışiler de, Müslümanlar tarafında barışa dahil edilmişlerdi⁵⁴. Bu Selahaddin ile Reşideddin Sinan arasında Masyaf’ta varılan mutabakatın bir anlamda resmileşmiş, yazıya

⁵⁰ el-Kamil fi’l-tarih, aynı yer. Bu rivayette Zengiler Devleti’nin taraftarlarından biri olarak bilinen ve el-Tarih el-Bahir adlı eserini bunların Musul koluta ihaf etmiş olan İbn el-Esir’in, onlara tabii haline getiren Selahaddin’e karşı olan ifke ve düşmanlığının izlerini açığa görmek mümkündür.
⁵¹ Müferricî’l-Kurub, aynı yer.
⁵³ Haşçî Seferleri Tarihi, III, 58.
⁵⁴ İbn Vasıl, II, 403.


Diğer yandan Haşışi-Sünü ilişkileri Reşideddin Sinan döneminde düzelmişti. Haşışi-Haçlı ilişkileri de eskiye nispeten daha soğuk bir seyr izlese de Haşıçilardan bilba bir düzene sokmak çabası içindeydiler. Bu amaçla 1193 yılında ölen Reşideddin Sinan'ın yerini alan Haşışi reisinin davetiyile Akka

55 Cahen, s. 620-621; Runciman, III, 122; Lewis, "The Isma'ilites and the Assassins", s. 128; Mirza, s. 46-47.
56 Ibn el-Adim, III, 166-167; Ibn Vasil, III, 224.
57 Runciman, aynı yer.


58 Runciman, III, 77-78.
61 Joinville, a.g.e., aynı yer.
62 Runciman, III, 217.


64 Runciman, III, 283; Lewis, Haşişler, s. 175; aynı yer., “The Isma'ilites and the Assassins”, s. 131; Payne, a.g.e., s. 372.
65 Runciman, III, 284.
Gelecekte olası bir tehdidi bu şekilde bertaraf eden Baybars için artık Haşışilerin yapabileceği fazla bir şey kalmamıştı. Nihayetinde 1273 yılında Suriye’deki son Haşşi kalelerini de ele geçiren Baybars, onları buradaki varlıklarına son verdi.


Ancak her şeye rağmen Haşışiler bölgedeki siyasi gelişmelere göre izledikleri politikalar sayesinde bütün Haçlı Seferleri süresince varlıklarını hissettirmeyi başarmışlardır. İşledikleri siyasi cinayetlerle gerek Müslümanlar tarafında ve gerekse Haçlılar tarafında siyasi dengelerin değişmesine neden olmuşlardır. Mevcutiyetleri her ne olursa olsun bölgede birbirleriyle çarpışan Haçlı ve Müslümanların siyası faaliyetleri sırasında her zaman hesaba katmak zorunda olduklarını bir unsur olmuştur.

**ABSTRACT**

**THE ASSASSINS IN MUSLIM-CRUSADE STRUGGLE**

Assassins was one of the political actors in the Crusade Period. They had first came to Aleppo which sovereignty of Syria Seljuk Prince Rudwan, in this city and its surroundings was lived intensive Shia population and they strived to winning followers in this region. But whether Aleppo or Damascus which they settled letter, Assassins failed because of political reactions arose against them. Finally they settled down to mountainous Jabalu Bahra region in accordance with Alamut example. At the beginning they were acting completely Sunni hostility and they famed by murders of Aitbegs of Musul Mawdud and Aksungur al-Porsuki. But in the course of time political conditions of this region forced them to changed for their first goals. They too digressed slowly their first goals made peace with Sunnis in time of Saladin. But everything all the assassins managed to feeling their existence owing to their politics which they chanced in accordance with political changes of Syria region in Crusade Period. With the political murders which they acted, they caused balance changing both Muslim and Crusaders sides.

**Key Words:** Nizari Isma'ilites, Assassins, Crusades, Saladin, Raşid al-Din Sinan