**XVII əsrdə Qafqaz xalqları beynəlxalq münasibətlər sistemində**

 **Plan:**

1.Qafqaz uğrunda Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin yeni mərhələsi.

2.Qafqaz ölkələrinin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi.

 **Ədəbiyyat:**

1.Azərbaycan tarixi.VII cilddə, III cild, Bakı, 1999, səh 182-346

2.Qurbanov R.Qafqaz tarixi.B.2001.

3.Mahmudov Y.A.Odlar yurduna səyahət.Bakı,1980,səh.9-62.

4.Межкавказские политические и торговые связи Восточной Грузии (конец

 60-х-начало 90-х гг.ХVII вв.Тбилиси,1980.

5.Смирнов Н.А.Политика России из Кавказе в XVI-XIX вв.М.,1958.

XVII əsrin əvvəllərindən başlayaraq Səfəvi-Türkiyə müharibələri yenidən qızışdı. Hərbi əməliyyatlar fasiləəlrlə 1602-ci ildən 1639-cu ilə qədər davam etmiş- dir. 1603-cü ilin yayında Şah Abbas 15 minlik qoşunla Təbrizə tərəf hərəkətə baş-layır.Təbrizdən bir qədər aralı Sufiyan adlanan yerdə baş verən döyüşdə Şah Abbas Osmanlılar üzərində ilk qələbəsini əldə edərək Təbrizi onlardan təmizləyir. 1603-cü ilin payızında Şah Abbasın qoşunları Naxçıvan və İrəvanı ələ keçirir. O, bu yer- lərin əhalisini İsfahana köçürür. Bununla onun məsədi türkələri ərzaq təminatın- dan məhrum etmək idi. 1606-cı ilin qışında İran qoşunları Qarabağ, Gəncə, və Tiflisi işğal etmək üçün yürüşə başlayır. Şahın qoçunları Gəncəni iki aya qədər mühasirədə saxlayırlar. Şəhərdə yarləşən Türk qarnizonu müqavimət göstərsə də qala divarları lağım və top atəşləri nəticəsində dağılır və qoşun şəhərə daxil olaraq oranı talan edirlər. Hətta Şah Abbasın əmri ilə şəhər əhalisi 1606-cı ildə Gəncə çayının sol sahilinə köçürülür. Az sonra Tiflis işğal olunur. Bakı və Dərbənddə isə

əhali türk qarnizonuna qarşı üsyan qaldıraraq onları qovdular. İran qoşunıları

Şamaxını da ələ keçirərək 2000-dən arrıq türk qoşununu məhv etdilər. (1607-ci il)

Səfəvilərlə Türkiyə arasında baş verən 4 illik müharibə (1603-1607) Azər-

baycanın Səfəvilər tərəfindən tutulmasına, bir zülmün digər zülmlə əvəz olunma-

sına gətirib çıxardır.

Lakin, Osmanlılar hər vasitə ilə yenidən bu torpaqları tutmağa çalışırdılar.

Onlar 1611-1612-ci illərdə yenidən Azərbaycana hücum etdilər və Təbrizi tutdular. Lakin, tezliklə ehtiyat edən türk qoşunu Van tərəfə çəkildi. Nəhayət, 1612-ci ildə iki dövlət arasında sülh müqaviləsi bağlansa da, bu müqavilə uzun sürmədi, yeni- dən Səfəvi-Osmanlı müharibələri qızışdı. Şah Abbasın nəvəsi I Səfinin dövründə (1629-1642) müharibə hər iki tərəfdən tez-tez davam etdirilirdi. Nəhayət, 1639-cu ilin mayın 17-də Qəsri-Şirində Türkiyə-Səfəvi sülh müqaviləsi imzalandı. Bundan sonra bir müddət nisbi sakitlik yaranır.Təsərrüffatda, şəhərlərin həyatında dirçəliş meydana gəlir, bir sıra şəhərlər bərpa olunurlar (Gəncə). Azərbaycan ərazisinin inzibati bölgüsü yaradılır və 4 bəylərbəyliyinə bölünür. Bunlar Təbriz, Çuxur-Sədd (Ermənistan), Qarabağ, və Şirvan bəylərbəylikləri idilər. Ölkənin cənub vilayətləri- nin çoxu Təbrizə aid idi və Azərbaycan bəylərbəyliyi adlanırdı.

I Şah Abbas özünə arxa yaratmaq məqsədilə Azərbaycanın şimal bölgələrinə yarım köçəri tayfaları köçürürdü. Məsələn, Muğanda çoxlu Şahsevən ailəsi yerləş- dirilmişdi. Türk soylu Padarların İranadan Azərbaycana köçürülməsidə həmin dövrə təsadüf edir. Onlar Şamaxı, Şəki və Dəvəçi rayonlarında indi də yaşayırlar.

Türkiyə işğalçılarının Azərbaycandan qovulması yalnız Şah Abbasın hərbi əməliyyətlarının nəticəsi deyil, eyni zamanda yerli əhalinin onlara qarşı azadlıq mübarizəsinin genişlənməsinin də böyük rolu olmuşdur.

XVII əsrin II yarısında Gürcüstan-Rusiya münasibətləri diqqəti cəlb edir. 1658-ci ildə rus çarı ilə görüşmək və gürcü dövlətlərinin azad edilməsindən ötrü ondan 30 min nəfərlik ordu istəmək üçün çar Teymuraz Rusiyaya getdi. Ancaq, Rusiya dövləti bu köməyi verə bilmədi.Ümidsiz qalan Teymuraz Səfəvilərə qarşı 50 illik mübarizədən sonra şahın yalançı vədlərinə aladanaraq İrana getdi və 1663-cü ildə orada vəfat edir.

XVII əsrin 50-60-cı illərində də Osmanlı imperiyası Qafqazı işğal etmək fik-

rindən dönmədi. Mərkəzi, Şimali Qafqazı, xüsusilə, Kabardanı tutmağa fasiləlsiz

olaraq çalışdı.Ancaq, bu dövrdə onların Qafqazda əsas rəqibi Rusiya oldu.

Qeyd edək ki, Rusiya dövləti Qərbdə Polşa dövləti ilə mübarizə aparırdı.Buna görə də Qafqaza ciddi diqqət yetirə bilmirdi.Bununla Krım xanına imkan veril- mişdi ki, Kabardanın daxili işlərinə qarışsın.1671-ci ildə Krım xanı böyük bir ordu ilə Kabardaya hücum etdi.Bu mübarizə 8 aya qədər davam etdi.Krım xanına tabe olmaq istəməyən kabardalıların böyük bir hissəsi dağlara çəkilərək mübarizəni davam etdirdilər.

Bu dövrdə Osmanlı imperiyası ilə Rusiya arasında müharibə vəziyyəti yaran- dı.Belə ki, Türkiyə Rusiya hökumətindən Ukraynadan əl çəkməyi tələb etdi.Rədd cavabı alan sultan Rusiya ilə müharibəyə hazırlıq zamanı Qafqazda öz xidmətlərini artırdı.Eyni zamanda Rusiaya da Qafqasda öz mövqeyini artırmağa çalışırdı. Beləliklə, yenidən Kabarda Rusiya-Krım və Sultan ordusunun döyüş meydanına çevrildi.Bu zaman bir çox Kabarda knyazları və başqa Şimali Qafqaz sahibkarları Rusiyanın mövqeyini müdafiə etdilər.1670-ci ildə Rusiya Krım xanına qarşı yürüş etdi. Şimali Qafqaz xalqları kabardinlər, kazaklar və başqaları Rusiya tərəfindən hərbi əməliyyatlarda fəal iştirak etdilər.1672-1673-cü illərdə Kabardin knyazı Xasbulat kalmık öz ordusu ilə krım xanına qarşı çıxış etdi. 1674-1675-ci illərdə knyaz Xasbulatın rəhbərliyi ilə Kabardin ordusu Krım və Azova qarşı yürşlərdə fəal iştirak edərək Rusiya ordusuna böyük köməklik göstərmişdi.

1676-cı ildə Ruisya-Türkiyə müharibəsi başlandı.Bu müharibənin başlıca səbəbi Ukrayna ilə bilavasitə bağlı idi. Müharibə 1681-ci ildə Bağçasaray sülh mü- qaviləsi ilə başa çatdı.Sülh müqaviləsi 20 il müddətinə bağlandı və şərtə görə sər- hədlər Dnestr olmaqla müəyyən edildi. Sol sahil Ukrayna və Kiyev Rusiyaya ve- rildi.

XVII-ci əsrdə Qafqaz Rusiya, İran, Orta Asiya və Hindistanla iqtisadi və siya- si əlaqələrə mühüm yer verirdi. Rusiya Xəzər sahillərinə və Qafqaza çıxmaq və gələcəkdə İran-Türkiyə müharibələrinə təsir etmək istəyirdi. Rusiya, həmçinin, Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrə böyük maraq göstərirdi.

Azərbaycandan Moskvaya tacirlər gedir, eyni zamanda rus tacirləri də bu yer-

lərə gələrək ticarətlə məşğul olurdular.Ən çox Şamaxı, Dərbənd və Bakıda rusların ticarət kökləri var idi. İsgəndər Münşi farsdilli tarixşünaslıqda ilk dəfə kazakların Azərbaycana, Bakı şəhərinə basqınlarını qeyd edir və göstəriridi ki, bu, onların Bakıya birinci basqınları deyildi.Şübhəsiz, yerli əhali bu basqınlardan hədsiz zərər çəkir, onların əzabına düçür olurdular.

 İsgəndər Münşinin məlumatına görə, “ bu yürüşlərdə iştirak edən kazakların sayı 600-700 nəfər idi. Bu dəstələr dənizdə ticarət gəmiləri axatarırdılar. Lakin, bu vaxt güclü külək qalxdı və təsadüfi ləpələr onların 300 nəfərini Şirvanda olan Bad- kubə tərəfə apardı. Onlar burada odlu atəş vasitəsilə yerli əhalidən uzaqlaşmağa başladılar,ancaq,güclü yağışdan nəm çəkmiş barıtdan istifadə edə bilmədilər.Külək kazakları sahilə qovdu və orada hamısı qılıncdan keçirildi”

 Kazakların Xəzər dənizinə yürüşü sonrakı illərdə də davam etdi. Arxiv sənəd- lərinin birində göstərilir ki,1647-ci ildə Don kazaklarının bir dəstəsi neft üçün Bakıya gələn Fərəhabad taciri Hacı Bağırın üzərinə hücun etmiş, onun altı-yeddi yüz tümənlik malını əlindən almış, özünü isə yüz otiz tümənə satmışdılar.

 1650-ci ildə Xəzərdə kazaklara qarşı qəti tədbir görmək məqsədilə II Abbas Moskvaya xüsusi səfir-Məhəmmədqulu bəyi göndərdi.Çünki, kazakların Azərbay- cana və Xəzərin cənub vilayətlərinə basqınları daha təhlükəli vəziyyət alırdı.II Ab- basın məsləhəti ilə Dərbənddən Astrabada qədər nəzarət məntəqələri qoyuldu.Mir Seyid Hüseyn Şirvaninin başçılığı altında Mazandaran qarnizonu döyüşə hazır vəziyyətə gətirildi.Gilan rayonlarının mühafizəsi gücləndirildi.Şirvan, Astrabad, həmçinin, Astara,Qızılağac və Dərbənd bəylərbəyləri öz vilayətlərində mühafizəni gücləndirmək üçün əmr aldılar.

 Rusiya hökuməti Xəzər dənizində gəmilərin təhlükəsizliyinə böyük əhəmiyyət verirdi.Volqa-Xəzər su yolu bütün il boyu açıq idi və Rusiyanın Azərbaycan, İran və başqa ölkələrlə ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayırdı.Rus dövləti nəyin bahasına olursa-olsun bu su magistralını və onun sahillərini kazakların və Şimali Qafqaz dağlılarının basqınlarından qorumalı idi.Bu dövrdə Donda üsyançı kazak- lara rəhbərlik edən Stepan Razin Ön Qafqazda daha təhlükəli olmuşdu.Onun Azov dənizinə çıxmaq cəhdi baş tutmadığından əməliyyatı Volqa-Xəzərə keçirdi. S.Ra- zin 1667-ci ilin mayında Volqaya çatdı, həmin ilin iyunun əvvəllərində Xəzər dəni- zinə çıxdı.1688-ci ilin yayında Azərbaycana və digər bölgələrə hücum etdi. S.Ra- zin kazakların ataman Sergey Krivoyun başçılığı altında fəaliyyət göstərn digər dəgər dəstəsiilə birləşərək 40 qayıqda 2000 nəfərlə Dərbəndə, sonra isə Bakıya tərəf irəlilədi.

 Razinin başçılığı ilə kazaklar ilk dəfə Bakı sahilinə basqın edərək Maştağa kəndini taladılar. 150 nəfər əsir alındı, 7000 qoyun ələ keçirildi.Onlar qəniməti Ji- loy adasına apararaq böldülər.Bununla əlaqədar Streys yazırdı: “ Kazaklarla söhbətdə bizə dedilər ki, qurudakı basqınlardan əlavə, onlar İrandakı Niyazabad, Şabran,Mardov, Təkül kimi dənizsahili şəhərləri, məşhur Barmaq dağını zəbt et-mişlər”.Streysin sözləri ilə desək, Bakını tutanda kazakların döyüş qabiliyyətli adamlarının sayı 5-6 minə çatırdı.Kazaklar basqından sonra Xəzərin Cənub sahillərinə, Gilana, Rəştə basqın etmiş, xeyli qənimət ələ keçirmişlər.

 Razin Saritsını,Həştərxanı tutdu və Mordva, mari, çuvaş, tatar kəndliləri onunla birləşdilər.Saratov və Samara ona təslim oldu.1667-ci ilin sentyabrında Razin Simbriskə yaxınlaşdı.Lakin,onu ələ keçirə bilməyib məğlub oldular.

 1667-ci il iyunun 6-da Razinə elan edilmiş ölüm hökmündə deyilirdi: “Sən canisən...Xəzər dənizinə gələrək İran əhalisini talan etdin,tacirlərin mallarını əllərindən aldın, onları öldürdün.Həmçinin, sən İranın bir neçə şəhərini dağıtdın,iki çarlıq arasına böyük qırğın toxumu səpdin”.

 Nəzrədən keçirilən illərdə Azərbaycan mallarının tranzit yolla, İranın cənub limanı vasitəsilə Rusiya və Avropa ölkələrinə daşınması ticarət əlaqələrinin artmasına kömək edir və böyük iqtisadi səmərə verirdi.

 XVII əsrdə rus tacirləri Azərbaycan şəhərlərində geniş ticarət aparırdılar.Rus ticarət koloniyasının Şamaxıdakı ticarət əməliyyatı bütün əsr boyu səhhahların diqqətini cəlb etmişdi.XVII əstin əvvəllərində tranzit ticarətin mühüm mərkəzi olan Həştəraxana Azərbaycandan və digər Xəzərsahili vilayətlərdən xeyli tacir gəlirdi. Azərbaycan, İran və Yaxın Şərq tacirlərinin ticarət əməliyyatı Kazan, Nov- qorod, Yaroslavl, hətta, Arxangelskə qədər yayılırdı.Lakin, Moskva Azərbaycan malının daim ticarət yeri olaraq qalırdı.

 XVII əsrin ortalarından etibarən Qafqazın beynəlxalq əlaqələrində Osmanlı imperiyası, ,Qərbi Avropa ölkələri və Hindistan mühüm rol oynayırdı.Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində sülh dövrünün başlanması Türkiyə,Aralıq dənizi vasi- təsilə Qərb ölkələri,qismən Venesiya, Genuya və digər ticarət şəhərləri ilə ticarət aparmağa imkan verirdi.

 Osmanlılar Azərbaycanın ticarət rəqibi kimi bu zaman qoşqu və yük heyvan- larını almağa çox maraq göstərirdilər.Azərbaycan ilxılarında –Marağa, Mərənd, Qarabağ və Muğanda yetişdirilən əla yorğa və döyüş atlarına Türkiyədə böyük tələb vardı.Hər il Azərbaycandan Türkiyəyə xeyli dəvə göndərilirdi.Bundan əlavə Osmanlılar Azərbaycan ipəyini, boyaq maddələrini, toxuculuq məmulatlarını avro- palılara satmaqla xeyli gəlir götürürdülər.Azərbaycan tacirləri İtaliya, Fransa və s.ölkələrlə sıx iqtisadi əlaqələr yaratmaq məqsədilə türk tranzit yolndan istifadə edirdilər.

 XVII əsrdə Azərbaycanla Hindistan arasında geniş ticarət əlaqələri yaranmış- dı.Bir sıra tacirlərin Hindistanda güclü kapitalı vardı.Bu cəhətdən XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda məskən salan hind tacirləri daha çox fəallıq göstərirdilər. Kempferin məlumatına görə onlar Bakının ticarət həyatında mühüm mövqe tutur- dular.Bakıda Abşeronun Suraxanı kəndində hindlilərin xüsusi ataəşpərəstlik mə-bədləri vardı.

 Bu dövrdə Qafqazın aparıcı dövlətlərindən biri olan Azərbaycanın İranla ticarət əalqələri quru və dəniz yolu ilə aparılırdı: Quru yol Dərbənd və Şimali Qafqazadan, dəniz yolu isə Xəzər-Volqadan keçirdi.Kotov yazırdı ki, quru yol Dərbənd-Şabran-Muğan düzü-Ərdəbil-Xalxal-Zəncan-Sultaniyyə-Əbhər və İsfaha- na qədər uzanırdı.Bu yoldan Gəncə, Ərəş, Naxçıvan, Mərənd,Təbriz, Marağaya şaxələr ayrılırdı.Dəniz yolu isə Dərbənd-Bakı, Lənkəran, Astara, Gilan və İranın daxili rayonlarından keçirdi.

 Bu dövrün ticarətində mövcud olan ümumi çətinliklərlə yanaşı,başqa mənfi

cəhətlər də vardı.Quldurların basqını,dəniz piratlarının hücumları,susuzluq və s.

qeyd etmək olar.Ona görə də hər iki tərəfindən tacirləri silahlı keşikçilərlə hərəkət edən böyük karvanlar düzəldirdilər.Bəzən ticarət karvanını dövlətin siyasi nüma- yəndəsi müşayiət edirdi.Ona görə də onun keşiyinə xüsusi diqqət yetirilirdi.Buna baxmayaraq, karvanlar tez-tez basqınlara talanlara məruz qalırdı.

 Hələ XVI əsrin ortalarından etibarən Volqa-Xəzər yolu, həmçinin, Azərbay- candan keçən quru ticarət yolu beynəlxalq əhəmiyyət daşıyırdı.Bəzi Avropa ölkə- ləri bu yoldan istifadə etməyə çalışır və Rusiyada istifadə etməyə çalışırdı.Çünki, XVII əsrin sonunda bu yol rus tacirlərinin əlinə keçmişdi.Rus dövləti də Səfəvi hakimiyyəti Qərbi Avropa arasında yeganə vasitəçi olmağa çalışırdı.Bu cəhd 1667-ci ildə böyük uğurla başa çatdı. Ruisya Qızılbaş ipəyini Həştərxan vasitəsilə Moskvaya, daha sonra Mərkəzi və Qərbi Avropa ölkələrinə daşımaq inhisarı hüqu- qu almaq üçün Yeni Culfa mərkəz olmqla erməni kompaniyası ilə müqavilə imza- ladı.

 Beləliklə, nəzərdən keçirilən dövrdə Qafqaz beynəlxalq münasibətlərdə kifa- yət mühüm yer tuturdu.