**BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ**

Bu devlet 11–12.yüzyıllarda var olmuştur. İlk başlarda tek adam yönetiminde olan Selçuklu devleti daha sonra Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Anadolu Selçukluları gibi aynı sülalenin farklı kolları tarafından yönetilmiş.

Selçuklu devletinin sınırları Yakın Doğu (Ürdün, Suriye, Irak) ve Anadolu’dan Doğu Türkistan’a (Kaşgar) kadar uzamıştı. Oğuz Yabgu devleti komutanlarından olan Selçuk Bey Yabguyla anlaşamadığı için şahsına bağlı olan bir grupla merkezden ayrılıp Cent şehrine yerleşti. Yeni devletin kurucularıysa Selçuk Beyin torunları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey oldu. Babalarını çok erken kaybedince Tuğrul Beyle Çağrı Bey dedeleri Selçuk Beyin yanında yetiştiler ve dedelerinin ölümünden bir süre sonra Oğuzların başına geçerek devlet kurmaya başladılar. 1040 yılına kadar Selçuklular Horasan’da Gaznelilere karşı savaşlarda zafer kazanarak bağımsızlık kazandılar. Aynı yılda Dendenekan civarında yakınlığında yapılan savaş Selçukluların Horasan’a sahip olarak Anadolu’ya yürüyüşler etmesine temel oluşturdu.

Tuğrul ve Çağrı beylerin kurduğu devletin ilk başkenti Nişapur şehri, ilk sultanı da Tuğrul Bey oldu. Sonralar Selçuklu devletinin başkenti Rey ve İsfahan şehirleri oldu. Tuğrul Beyin yönetimi yıllarında İran, Yakın Doğu, Azerbaycan ve Güney Kafkasya’daki yerli sülalelerin varlığına son verilerek onların toprakları Selçuklu devletine katıldı. 1048 yılında ilde Erzurum yakınlığında Bizans – Gürcü ordusunu yenen Selçuklular Doğu Anadolu’ya yürüyüşler teşkil etmeye başladılar. İslam dünyasının dini lideri sayılan Abbasiler o dönemde Bağdadı fethetmiş Büveyhi sülalesinin siyasal baskısı altındaydı. 1055 yılında Tuğrul Bey Halife Kaim’in ricası üzerine Bağdat’a girip Büveyhileri hilafetin başkentinden çıkardı. Bu olay sonrası Selçukluların İslam dünyasında otoritesi epeyce arttı. 1063 yılında Tuğrul Beyin ölümünden sonra tahta onun kardeşi Çağrı Beyin oğlu Alp Arslan (1063–1072) çıktı. Alp Arslan kendi yönetimi döneminde Selçuklu devletinin sınırlarını daha da genişletti. O, Anadolu’da 1071 yılında Malazgirt Savaşında Bizans İmparatoru Romen Diyojen’i yenerek esir aldı. Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı için büyük tarihi önemi var. Anadolu’nun içerilerine doğru akınlarını sürdüren Selçuklu komutanları yeni topraklar fethederek yeni beylik ve devletler kurdular. Bunlardan bazıları aşağıdaki haritada yer almaktadır.

Alp Arslan 1072 yılında vefat ettikten sonra Selçuklu Devletinin başına oğlu Melikşah geçti (1072–1092). Melikşah’ın yönetim yılları Selçukluların en parlak dönemidir. Bu dönemde devletin sınırları doğu-batı hattında Merkezi Asya’dan Anadolu’ya, kuzey-güney hattındaysa Kafkasya’dan Hicaz’a (Mekke ve Medine şehirlerinin bulunduğu Arabistan bölgesi) kadar genişlenmişti. Melikşah’ın ölümünden sonra taht uğruna yapılan mücadele sonucu devlet güç kaybetmeye başladı. Melikşah’ın oğlu Sancar (1118–1157) tahta oturduktan sonra devleti yeniden kalkındırmaya çaba gösterse de savaş ve ayaklanmalar sonucu Selçuklu Devleti çöküş dönemine girmeye başladı. 1157 yılında Sultan Sancar’ın ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti çöktü. Selçuklu Devleti Malazgirt Zaferiyle Türklere yeni bir vatan kazandırmış, İslam dininin yayılmasına büyük katkıda bulunmuş ve haçlı yürüyüşlerine karşı mücadele yaparak İslam’ı koruma görevini üstlenmiştir. Selçuklular İran, Irak, Suriye ve Anadolu’da yönetimde olsalar da hiçbir zaman atalarının yaşadığı toprakları unutmamış, sürekli oralara giderek ilişkiler kurmaya çalışmışlar. Bunu Orta Çağda Anadolu ve Azerbaycan’da yeniden yazılan Oğuznamelerdeki Türkistan, Sayram, Kazıkurt, Cent, Taraz gibi kadim Türk şehir ve bölge adları da onaylamaktadır.