KAKAİYYE HAREKETİ

(Yüksek Lisan Tezi)

HAZIRLAYAN

Ali ZEYNEL

ANKARA 2004
KAKAIYYE HAREKETİ

(Yüksek Lisan Tezi)

HAZIRLAYAN

Ali ZEYNEL

DANİŞMAN
Prof. Dr. Hasan ONAT

ANKARA 2004
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL İLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM MEZHEPLER TARİHİ)
ANABİLİM DALI

KAKAŞIYE HAREKETİ

(Yüksek Lisan Tezi)

Tez Danışmanı:

Tez Jüri Üyeleri:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Adı, Soyadı</th>
<th>İmzası</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tez Sınavı Tarihi:
# İçindekiler

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................. 4
KISALTMLAR ........................................................................................................... 6
ÖNSÖZ ........................................................................................................................ 7
GİRİŞ .......................................................................................................................... 8
I. BÖLÜM ............................................................................................................... 10
KAKAIYYE ve KAKAILİNİN DOĞUŞU .................................................................... 10
A- KAKAIYYE VEYA KAKAILIK ........................................................................... 10
  1-Kakaiyye Kavramı ................................................................................. 10
  2- Kakailikle İrtibatlandırılan İsimler ................................................... 10
     a- Nusayrîlik: .................................................................................... 10
     b- Bektaşîlik ..................................................................................... 11
     c- Kızılbaşlık .................................................................................... 14
     d- Shebek ......................................................................................... 16
B. KAKAIYYE’NİN DOĞUŞU VE TEŞEKKÜLÜ .................................................. 20
  1. Kakaiyye’nin Doğusunda Etkili Olan Unsurlar .................................. 20
     a- Dini ve Batı Faktörler .................................................................. 20
     b- Sosyal-Kültürel Faktörler ............................................................ 21
  2- İlk Kakai Fikirlerinin Ortaya Çıkışı .................................................... 22
  3- Kakailinin Teşekküllü ......................................................................... 24
  4- Kakailinin Yayınlısı ........................................................................... 25
     a- Irak ............................................................................................... 26
     b- İran ve Diğer Ülkeler ................................................................... 27
II. BÖLÜM .............................................................................................................. 29
A- İNANÇLAR ...................................................................................................... 29
  1-Hulul ........................................................................................................ 29
  2-Tenasüh .................................................................................................. 29
  3-Kuran-ı Kerim ..................................................................................... 30
  4-Ahiret ..................................................................................................... 30
  5-Uluhiyet ................................................................................................. 30
B- İBADETLER .................................................................................................. 31
  1-Namaz .................................................................................................... 31
  2-Oruç ....................................................................................................... 31
  3-Zekat ....................................................................................................... 32
  4-Hac .......................................................................................................... 32
  5-Lain-Küfür ............................................................................................ 32
C-KAKAILERDE RUHANI MERTEBELER ...................................................... 32
D- KAKAILERİN DİNİ RÜTBELERİ ................................................................. 35
  1-Sultan ..................................................................................................... 35
  2-Seyîl (Pîr) ............................................................................................. 35
  3-Halife, Rehber (Mam) ........................................................................ 35
  4-Baba ...................................................................................................... 35
  5-Kelam Havan ...................................................................................... 35
  6-Dervişler .............................................................................................. 35
  7-Ammî ..................................................................................................... 35
E-GÖRENELER .................................................................................................. 36
  1-Adak ve Niyaz .............................................................. 36
     a- Kurban ......................................................................................... 36
     b- Niyaz ............................................................................................. 36
  2-Biyik ...................................................................................................... 37
3-Keşif Gecesi........................................................................................................ 37
4-Evlilik ve Boşanma............................................................................................ 38
5-Bayramları.........................................................................................................39
F- KAKAIİLERİN ÜNLÜ KUTSAL MEZARLARI .............................................39
SONUÇ ...................................................................................................................... 42
KAYNAKÇA ............................................................................................................43
ÖZET .......................................................................................................................... 45
ABSTRACT ............................................................................................................. 45
EK:.............................................................................................................................46
**KISALTMALAR**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Simgeler</th>
<th>Anlamı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>age</td>
<td>adı geçen eser</td>
</tr>
<tr>
<td>agm</td>
<td>adı geçen makale</td>
</tr>
<tr>
<td>Arp.</td>
<td>Arapça</td>
</tr>
<tr>
<td>b.</td>
<td>bin</td>
</tr>
<tr>
<td>Bkz.</td>
<td>Bakınız</td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td>Cilt</td>
</tr>
<tr>
<td>Çev.</td>
<td>Çeviren</td>
</tr>
<tr>
<td>s.</td>
<td>sayfa</td>
</tr>
<tr>
<td>trz.</td>
<td>tarihsiz</td>
</tr>
<tr>
<td>yrz.</td>
<td>yersiz</td>
</tr>
<tr>
<td>TDV</td>
<td>Türkiye Diyanet Vakfı</td>
</tr>
<tr>
<td>Haz.</td>
<td>Hazırlayan</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ÖNSÖZ


Araştırmamız öncelikle Kakailiğin ortaya çıktığı ve teşvik ettiği süreci ele almakta, bu süreçte etkili olan dini, siyasi ve sosyo-kültürel faktörleri incelemektedir. Daha sonrasında ise bu hareketin sahip olduğu temel inançlar, ibadetler, ritüeller ve farklı açılarından benzerlikler ve taşdıgı birtakım mezhep ya da sufi oluşumlar irdelenmektedir.

Böyle bir araştırmayı yapmam hususunda beni teşvik ederek yardımlarını esirgemeyen Hocam Prof. Dr. Hasan ONAT’a teşekkürü bir borç bilirim.
GİRİŞ


Kakailik hakkında yapılan çalışmaların başında Abbas el-Azzavî’nin el-Kakaiyye fi’i-Tarih adlı çalışması gelir. Bu çalışmada Kakailik hakkında kaydadeğer bilgiler verilmiş, tarihçesi, sahip oldukları temel görüşler, ibadet ve ritüelleri ele alınmışsa da buradaki bir takım bilgilerin ve ulaşılan sonuçların bilimsel olmaktan çok bir takım ön yargılardan hareketle ortaya konduğu görülmektedir.


Araştırmamız esnasında Kakailiğin içinde doğup geliştiği dini, siyasi, sosyo-kültürel bağlamlarının bütünlüğü içerisinde ele almayı çalıştık. Ayrıca fikirlerin hadiselerle olan ilişkilerini ortaya koyabilmek için “fikir-hadise irtibati” önem gösterdik.¹

Ayrıca Kakailiğin hangi şartlarada doğup geliştiği hususları ele almırken tam bir tartışzik içerisinde olaylar tespit edilerek deskriptif bir yöntem izlenecektir.

Araştırmamızda dikkat edeceğimiz bir diğer nokta da şahslar üzerinde derinleşmek olacaktır.

I. BÖLÜM
KAKAIYYE ve KAKAILİĞİN DOĞUŞU
A- KAKAIYYE VEYA KAKAILİK
1-Kakaiyye Kavramı:
Kakaiyye ifadesi, Kürtçe’de kardeş anlamına gelen kaka kelimesinden gelmektedir. Bu kelime hem saygı hem de sevgiyi ifade etmek için kullanılır.2


2- Kakailikle İrtibatlandırılan İsimler

a- Nusayrilik:


4 Rojbeyani-Muhammed Cemil, “Mendeli fi’r-Târîh Kadîmen ve Hadîsen”, Mecelletu’l-Mecma’ el-Kurdi min Edebi’ih, Kerkük 1967, s. 5.

5 el-Azzâvî, Abbâs, el-Kakaîyye fî’t-Târîh, Bahçet, 1949, s. 4-5.

6 El-Hüseyni, El-Cuzuru’t-Tarihiyye li’n-Nusayriyye el-Aleviyye, Kahire 1980, s. 36


5 el-Azzâvî, Abbâs, el-Kakaîyye fî’t-Târîh, Bahçet, 1949, s. 4-5.

6 El-Hüseyni, El-Cuzuru t-Tarihiyye li’n-Nusayriyye el-Aleviyye, Kahire 1980, s. 36
Gerek Nusayrilik gerekse Kakailikte hulul inancı önemli bir yere sahiptir. Her iki gruba göre de Allah Hz. Ali’ye hulul etmiştir.\(^7\)

**Tenasüh**

Her iki grup da tenasühe inanır. Onlara göre ruh bedeni terk eder ve başka bir şekilde ya da beden içerisinde ortaya çıkar. Kişinin dünyada yaptığı amellere göre tenasühe uğradıktan sonraaluğu biçim farklı farklı olabilir. Mesela onların inançlarına reddedip hakaret edenlerin alacağı yeni şekil inek, koyun, deve, kuş v.s. olabilir.\(^8\)

**Gizlilik**

Nuseyriye de Kakailerde olduğu gibi akidelerinin gizli tutulması çok önemli bir husustur. Öyleki bu gizlilik ahd ve misak alınana başkasına açıklanamaz. Her ikisinde de kendi inançlarının sırlarını açıklanması için özel toplantılar yapılır. Bu toplantı grubun şeyhlerinden ve iki kefilden ya da iki şahitten oluşur. Kakailerde ise SHAAD için kanuni vekil gerekir. Bu toplantılarda ŞAH bu sırrı ya da gizliliği kabul eder.\(^9\)

**Biyik**

Ortak noktalardan bir diğer de biyik bırakma meselesidir. Her iki grubun taraftarları da mutlaka biyik bırakırlar. Biyik kesmek bidattır.\(^10\)

Ayrıca Kakailer de Nusayriler gibi kendilerini Ehl-i Hak ve Ehl-i Tevhid olarak nitelerler.\(^11\)

Nusayriler ile Kakailer arasında her ne kadar çok sayıda benzer hususlar bulunsada onları tek bir grup kabul etmek doğru değildir. Çünkü bunların ortaya çıkıp gelişiminde rol alan önde gelen şahsiyetler, doğduları ve geliştirileri coğrafi ortamlar farklılıklarının yanımda Nusayrilik aşırı Şii bir mezhep iken, Kakailik, Şiilikten müteessir aşırı bir süfi harekkettir.\(^12\)

b- Bektaşilik


\(^7\) El-Hatib, Ahmet Muhammed, *El-Harekât u'l-Bâtoniyye fi l’-Aleml ’l-Islami*, Amman trz, s. 345
\(^8\) Abdullah, Muhammed Ramazan, *Akidetu Nusayriyye*, Bağdat 1986, s. 67
\(^9\) El-Askeri Abdulhüseyin, *el-Aleviyye ve’n-Nusayriyye*, yrz. 1980, s. 57
\(^10\) El-Azzavi, *Tarihu Irak Beyne’l-Ihtilaleyn*, Bağdat 1936, C.2, s. 183
\(^11\) El-Askeri, *a.g.e.*, s. 96
\(^12\) El-Azzavi, *el-Kakaiye fi l-Târîh*, s.100
Bektaşilik, 13.yy ‘da Kalenderilik içinde teşekkürle başlayıp 15.yy sonlarında


Ahmet Yaşar Ocağda Bektaşılığın Balm Sultan’la yeni bir döneme girdiğini şöyle ifade etmektedir: “Balm Sultan’ın faaliyet ve uygulamaları sonucunda Bektaşılığın Kalenderilikten tam anlamıyla ayrılarak iyice derlenip toparlandığı, tarikatın merkezi olan Hacı Bektaş zaviyesine bağlı sağlam bir taşa teşkilatının kuruluğu muhakkaktır.”

Baha Said da Anadolu’da Türkmenlerin Şah İsmail’e olan sevgilerini şöyle ifade ediyor: “Halk, akın akın Erdebile koşuyordu”, “Yahu bu denli çile çekip oraya varacağına Kabe’ye gitsenize...” diyenlere karşı,

13 Ocağ, Yaşar, *TDV İslam Ansiklopedisi, Bektaşilik md.*, İstanbul, 1989,c.5,s.373  
14 Fıglihalı, Ethem, Ruhı, *Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik*, İstanbul, 1991,c.52  
15 Köprüli, Fuat, *İlk Mutasavviflar*, Ankara, 1996,s.49  


İslam kültüründe onde gelen tarikatlardan biri olarak kabul edilen Bektaşılık ile Kakailik arasında da birkaç benzerlikler gözle çarpmaktadır. Bunların kısaça sıralamak gerekirse;

a) Bektaşılık de Kakailik gibi bir tarikattır.

b) Her ikisi de Hz. Ali’yi aşırı yüceltirler.

c) Namaz, Oruç, Hac ve Zekat gibi farzların edasında benzer uygulamalarla yer verirler.

ocak, Ahmet Yaşar, *TDV İslam Ansiklopedisi, Bektaşılık md.*, İstanbul, 1992,s.374,....

d) Evliya mezarlarını yükeltirler.

c-Kızılbaşlık

Kızılbaşlık, Türk tarihinin en önemli göç dalgalarından birisinin sonucu olarak ortaya çıkmış olan, temelinde Türk kültürü, vahdet-i vucud görüşünü benimseyen, fazla mezhap kaygısı taşımayan sufilikle yoğunlaşmış yüzeysel bir müslümanlık ve yoğun Ehl-i Beyt sevgisi olan, sosyo-politik bir farklılaşma hareketidir.19


Kızılbaşlık, Türk tarihinde, bir grubu, bir zümreyi ifade için ilk defa Safevi Devletinin kuruluşuna giden süreçte, Şah İsmail’ın babası olan Şeyh Haydar (1488) zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Türklerin zaman zaman kızıl renkli taç giydikleri bilinen bir husustur. Ancak, Şeyh Haydar, kendi tarafatarlarını diğer insanlardan ayırmak için, onların on iki dilimli kızıl taç (Tâc-i Haydarî) giymelerini istemiştir. Şah İsmail’le birlikte Kızılbaş

---

20 Onat, a.g.m. s. 112-113
kavramı, bir anlamda Şah İsmail’i ve Safevileri destekleyen Türklerin ortak adı hâline gelmiştir. 21


**Kakailik ile Kızılbaşlık arasındaki benzer noktalar**


b) Genel olarak ibadetler hususunda oldukça hassas davranışlara Kakaiilerle Kızılbaşların, Muhabrem aynın ilk on iki günü tutulan oruçta özel bir önem verdiğini görülmemekte birlikte, diğer bazı ibadetler hakkında zaman zaman farklı uygulamaları gittiklerle de ifade edilmektedir.

---

22 Figlaha, Ethem, Ruhi, *a.g.e.* s. 89., Onat, *a.g.m.* s. 125
23 Onat, Kızılbaşlık Farklılaşması, 125.
c) Din anlayışlarında görülen benzerliklerin yanı sıra Kakailerin, büyük ve sakallarını kesmekten sakınmaları ayrıca sosyal hayatlarında boşanma müessesesine fazlaca itibar etmemeleri gibi bir takım noktaldarda aralarındaki benzerliklerden sayılabilir. 24

d-Şebek

Şebek Türkmen kabilelerinden olup, Anadolu’dan göç edip inançlarını muhafaza ederek Irak’a yerleşmişlerdir. 25 Başka bir görüşe göre Şah İsmail’e karşı gelen Özbeklerdendirler. Şebek Han, Özbek Krali olup 303/916 yılında Horasan’da şehit edilmiştir. Ordusundan pek çok asker öldürülmüştür, dişleri de dağlılıp yayılmışlardır. Şebekler Türk olduklarını şu sebeplere dayanarak vurgularlar:

a) Şebek köylerinin adları çoğunlukla Türkçe’dir.


c) Dini törenlerinde okuduklarını bir sebeplere dayanarak vurgularlar: Şebekler Türk olduklarını şu sebeplere dayanarak vurgularlar:

a) Şebek köylerinin adları çoğunlukla Türkçe’dir.


d) Şebeklerin akidesi de Türk olduklarını gösterir zira Kızılbaş ve Bektaşilerle çok fazla ortak yanları vardır.

e) Köylerinde Türkmenlerin çoğunlukta yaşaması, aynı örf ve adetleri paylaşmaları, ortak folklörleri, kızlarına yalnızca Türkmen erkekleriyle evlendirmeleri, Türkmenlerden başkasına kız vermemeleri Türkmen olduklarının kanıtıdır.

f) Büyük birakmak sadece Türklerle ait bir adettir. Şebekler eskiden beri büyük bırakırlar.

g) Şebeklerde Hacı Bektaş Veli’yi kabul ediren ve önem verdikleri dikkatli Türklerdir. 26

Şebek Akidesi

Bugünkü Şebekler, Bektaşilerin isim değiştirmiş şeklidir. 13 Mezhebi açından Şii’dirler. Ancak şeriatın kurallarını tevil ederek gizli yaparlar. İbadeti, namazı, orucu, haccı ve zekatı terk ederler. İkiyüte düşkündürlar.


24 es-Sarraf, Ahmed Hamid, Şebek, Bağdat 1954, s.243-244.
25 Es-Sarraf, a.g.e., s.19
26 Seyid Abbas, Seyid Şemseddin, “eş-şebek”, Mecelletu’l-Eha, 1971, s.6
İnançlarından biri ise “Kırkların” (Abdalların) her Cuma ve Pazartesi Sincar’da bir mağarada toplanmalarıdır. Kırlar meclisinin başkanının Hz. Ali olduğuna inanırlar.29

Şebeklerin İbadetleri

a- Namaz


b- Oruç


c- Zekat

Zekat vermezler. Ancak ekinlerinin boş birine peygamberlerin soylarını geldiklerine inanlıklar bazı seyyidlerere verirler.

b- Hac

Şebekler Hacca gitmezler. Kerbela ve Necef’te bulunan imamlarını ziyaret ederler, Kerbela’ya yedi kez giden Hacca gitmiş sayılır.

Şebeklerin Özel Dini Günleri

27 Es-Sarraf, a.g.e., s.25
28 Seyid Abbas, Seyit Şemseddin, a.g.m., s.7
a- Yılbaşı Gecesi


b- Rızalık Alma


c- İtiraf Gecesi


Şebekler’in Tarikata Giriş Törenleri


Şebek ile Kakailik’te benzenen Yöner


---

b) Kakailer gibi namaz, oruç, hac gibi ibadetleri tevil ederek kendilerine göre uygularlar.

c) Zekat vermezler, Hac için Kabe’ye gitmezler. Ancak bazıları Necef ve Kerbela’da kutsal saydıkları yerleri ziyaret ederler. 

d) Sakal ve bıyık kesmekten sakınrlar. Zira büyük ve affedilmez günah olduğu kabul edilir.

e) Kakailikteki gibi Şebeklilerde de boşanmak nadiren görülür, Şebekli eşini çok zorunlu bir neden olmadıkça boşamaz.

f) Şebek ve Kakailerin en önemli özellikleri sırr tutmaktır. Akidelerinin sırrını hiçbir kimseye itiraf etmezler.

g) Pir, rehber, hizmetçi, kapıcı gibi dini mertebeleri vardır.

Şebek ve Kakailik arasında tüm bu benzerliklere rağmen birlikte olmadıkları da vardır. Örneğin;

a) Şebeklerde içki içilir ve bu akidelerinin bir parçasıdır. Tören ve namazları ibadette esastır. Tören ve namazlarından ibadette esastır. 

Kakailikte ise içki haramdır.

b) Şebeklik hatasını ya da günahını itiraf eder. Baba, Pir-Şeyh onu bu hatadan kurtarabilir.


d) Yılbaşı gecesi, onlarda da dini ve kutsal gecedir.

e) Haram saydıkları Muharrem aylının ilk on günü içinde matem ve ağtlar oluştururlar. Ağlarlar, ağlalar, dövünürler ve özel ezgilerini söylerler.

Şebek’ın Yerleşim Bölgeleri

Şebekliler, sınırları Hazar nehrinden batıda Telkif kasabasını, kuzeydeki Şeyhan kasabası, güneyde Musul arasındakı uzanan bölge üzerindeki köylerde yaşarlar. Ancak çoğu Suleymaniye ve Erbil illerine yerleşiler. Bir kısmı ise Suleymaniye illerine bağlı Bayıncan ve Tekiye toplu sitelerine yerleşti. Bu siteler
Kerkük-Süleymaniye yolu üzerinde dir. Diğer kısmı ise Erbil ilinin kuzeyindeki Harir bölgesinde bulunan sitelere, yine aynı ilin güneyindeki Kuveyr ilçesinin etrafında yerleşmişlerdir.  

22

B. KAKAIYYE’NİN DOĞUŞU VE TEŞEKKÜLÜ

1. Kakaiyye’nin Doğuşunda Etkili Olan Unsurlar

a- Dini ve Batı Faktörler


Sultan İshak Kakailiğin temelini oluşturan görüşlerini Serencam adlı hacimli bir eserde toplamıştır. Bu eserde Kakailiğin şartları, ibadet kaideleri, farizaları, öğretler, Kakailiğin önde gelen rehberleri ve geçirdiği

---


23 Serencam ; Bu kitap Sultan İshak ile tabilerinin en önemli eseridir. Doğu büyük yazar Minoriski bu dini kitapın bazı bölmlerini 1843 yılında Iran’a yaptığı seferlerinde bulmuş, daha sonra bunları Farsça olarak yayımlamıştır. Bu kitap, bu tarifin dinsel tarihimin içermektedir. Kitap altı bölümünden oluşmaktadır.

1. Yedi Melek Devresi  
2. Meleklerin kavlı
3. Kilim ve Güm  
4. Kırk Melek
5. Abidin Caf  
6. Serencamin Parçaları
tüm devreler anlatılıp açıklanmaktadır. Ayrıca, Allah’ın kainati ve insanoğlunu nasıl yarattığı hakkında bilgiler de yer almaktadır.\textsuperscript{24}

Sultan İshak kendisine bağlı olanlardan sahih oldukları akideyi gizli tutmalarını, kesinlike dışarya ifşa etmemelerini istemiştir. Çünkü insanlar ilahi gerçekü bilmediklerinden dolayı, bu akidenin mürteliflerin kalbinde bir şir olarak kalması gerekmektediydi.\textsuperscript{25} Din ve itikat surları söylemezler. Zira surları derin surlardır. Bu surları kendi kadınlardan bile söylemezler. Çünkü onlara göre kadınların aktı zayıftır. İradeleleri de öyle zayıf ki bu surlar onlara kesinlike emanet edilmez.\textsuperscript{26} Kakailer de şir tutmayı kendi akidelerinin bir şirgeri sayarlar. Bu da onların dini akidelelerinin en önemli unsuru olmuştur. Hiçbir şekilde bilgilerini vermezler, sır saklamakla tanınır.\textsuperscript{27} Kakailerin alimleri ile şeyhleri dini toplantılarında mensuplarını hiçbir sırrı ifşa ettirmeme hususunda öğütlerler ve onlara Kakailiğin akadinin sırrını yabancılarla ifşa ettikleri takdirde, Cenab-ı Hak tarafından cezalandırılacakları ve onun öfkesine maruz kalabileceklerini söyleyerek onları uyarırlar.

b-Sosyal-Kültürel Faktörler


\textsuperscript{24} Bu bilgiler Kakai aşiretinin başkan yardımcısı Avukat Casim Kakai’den 17.12.2003 tarihinde Tavuk ilçesinde ifahi olarak alınmıştır.

\textsuperscript{25} Kakailer göre “Bizim yolumuzda olmayanlara kitabıkmızı göstermek haramdır. Ancak ehlizmiden olanlar belki bakabilir, kelamımızı da sadece ona inanmaları talep etmeyiz. Sözlerimizi, inanmayan kişilerin aktaran kişiler cehennemヘルiktir. Bkz. Şuvani, Kerim Necim, Kakaiyya Usululah ve Tarihulah, Bağdat 1984, s.154

\textsuperscript{26} El-Askeri, Abdullahüseyin, el-Aleveysiye ve n-Nusayriyye, 1980, s.57-58

\textsuperscript{27} Rojbeyanı, agm., s. 43; ayrıca bzk. Azzavi, Kakaiyya fi’i-Tarih , s. 30.

\textsuperscript{28} Kakailerin başkan yardımcısı Avukat Casim Kakai ile yaptığımız röportajdan.

\textsuperscript{29} El-Azzavi, Abbas, “Mevlana Halit Halifeleri” Kürt Bilim Kurumu Dergisinde yayınlanan araştırmaları, 1974, II/1, s. 198.


Buna benzer göçler Kakailinin bir çok bölgeye yayılmasına imkan sağladı. Çok sayıda Kakak diğer aşiret ve kabilerle yakın ilişkiler kurarak insanların kendi saflarına çekmeyi başardı. 32

2- İlk Kakak Fikirlerinin Ortaya Çıkışı

Sultan Ishak henüz ortaya çıkmadan bu hareketi kurma fikrini ilk olarak ortaya atan Şah Hoşin ise 33 gerçek kurucusu Sultan Ishak'tır. 34

İlk Kakak fikirler Havraman ve Şehri Zor'a Şah Hoşin tarftarları kanalı ile ulaşmıştır. Şah Hoşin hayatta iken tarftarlarına Tanbur 35 sesi duyulduğu zaman, onun halifesinin ortaya çıkacağıni söylediğinden ötürü,

30 El-Azzavi, El-Kakaiyye fi’t-Tarih, s.71
31 El-Azzavi, a.g.e., s.39.
32 Şuvani, Kerim Necim, a.g.e., s. 27-29.
33 Şah Hoşin: Gerçek adı; Serençan adlı eserde Mübarek Şah b. Celale Hatun El-Loristani olarak geçer. Bu eser Kakailık'te mukaddestir. Rivayete göre Loristan hakimi Merza Aman'ın Celale Hanım adına bir kişi vardır. Çok güzel olan Celale hanım bir gün uyurken bedenine ilahi bir nur girmiş. Bu olaydan sonra mucizevi bir olaydan bu hareketi kurma fikrini ilk olarak ortaya atan Şahı Celale Hanım'a celal verilir. Ardından Hanekin gibi bağımsız halkı kurarak insanların kendi saflarına çekmeyi başardı. 32

34 Borek Siddik, Tarihu’l-Edebi’t-Kurdi, Iran 1982, C. 1, s. 79-80.
35 Borek Siddik, Ulema Yarsan, Tahran, 1982, s. 27.

Kakai kaynaklara göre Şeyh İsa’nın ilk evi Gazavi kabilesindenidir. İlk eşinden üç oğlu olmuştur. Oğulları Şeyh Abdülsettar, Seyit Abdülkerim ve Seyit Abdülkadırdır. Rivayete göre Şeyh İsa yaşılığında bir gün üç derviş tarafından ziyaret edilmiştir. Bu dervişler kendisinden tekrar evlenmesi konusunda ricada bulunurlar. Şeyh İsa çok yaşlı olduğu için tekrar evlenmeye uygun gormeyip dervişlerin ricasını nazikçe geri

---

36 Serket; Havraman bölgesinde bir köy adı olu Süleymanîye kentinin kuzeý batısında yer alır.
37 Bu konuına Irak’taki Kakai airesi başkan yardımcısı Casim Kakai ile 17. 12. 2003 tarihinde yapılmıştır.
38 Boreki Siddik, Ulema Yarsan, Tahran 1982, s. 37
40 Ağciler; Çemcemal ilçesine bağlı bir kasaba olup Çemcemal Kerkük şehrinin 30 km kuzeyindedir.


3- Kakaili’nin Teşekkülü


Seyit Ishak’ın bu mucizesi babası ve olayı gören herkes tarafından takdirle karşılannca ağabeyi ona kin tutmaya başlar ve kıskançlıkla yaklaştır. Gerçekleşen olaylar dervişler tarafından anlatılarak insanlar arasında yayılır.


41 Şuvani, a.g.e., s.17-19.
42 Edmonds, C. J., Kurd-Turk-Arab, Arp. çev.: Corçis Fethullah, Bağdat 1949, s. 170-172

4- Kakailiğin Yayılışı


Kara koyunlu devleti döneminde Kakailerin sayıları arttı. Bu gelişim sonucunda Kakailerin onde gelen adamları kara koyunlu devleti tarafından sempati gören merkeze çağrıldılar. Bu yakınlığın sonucunda Havraman ve Şehri Zor bölgesinde Havar, Davudan, Pirdivar, Şezhan, Şemiran, Serket, Kelbek, Mordin, Sazan, Arbet ve Horin Şeyhan köyleri inşa edildi.45 Atraf’taki sufilik akidesine inananlar tarafından kabad görmediği için Kakailik inancı başka bölgelerde kendisine taraftar bulma çabasına girdi. Buradaki Sufilerle Kakailər arasında görüş farklılığından doğan tartışma ve yaşanan gerilimler sonucunda Kakailer Havraman ve Şehri Zor’u terk ederek Süleymanıye bölgelerine göc ettiler.46

Havraman ve Şehri Zor’dan çok az sayıda Kakaiyye kaldı ve bir çoğu Süleymanıye çevresinden Erbil ve Musul’a göc ettiler. Göc edenlerin bir kısmı ise Eski Kelek’te birkaç köy inşa ettiler, bu köylerden biri

43 Edmonds, a.g.e., s. 173-174
44 Şuvari , a.g.e., s. 21-22.
45 Şuvari, a.g.e. s. 23-25.
46 Harazani, Nuri Yasin, Kaka iye İntroboloci f’il-Hayati’l-İçtimaiyye, 1985, s. 5-67
“Sufeyye” köyüdür.47 Musul’a gidenler ise Kıpırlu, Tolbın, Verdi Zengel ve Kerkese köylerinde yerleştiler. Bu yayılmalar sonucunda Kerkük şehri ve etrafında ayrıca Hanekin’e yakın yerlerde yeni yerleşim yerleri oluşturup kendi coğrafi konumlarını belirlemiş olduklar.48

a- Irak

Günümüzde Irak’a yaşayan Kakailerin bilinen yerleşim yerleri Kerkük’ün Tavuk49 ilcesine bağlı olan köyler; Ali Saray, Zenker, Elbu’ Muhammed, Alvet Paşa, Arap köy, Tobzava, Horuz, Küçük Dilis, Rubeyze ve Seraj Babastr.50


Birçok Kakai aileleri Havice ilçesine bağlı El’bu Kışsa, İdris ve El’bu Kavba köylerinde yerleştiler.

Zamanla bu köylerden ilçenin merkezine göç ederken birçok Kerkük şehrinin merkezine geçti. Bunlar günümüzde Kerkük’ün Hayırın, Şorca ve Çay Mahellesinde yaşamaktadırlar.53

Süleymaniye kentinin Havar54 köyünde yaşayan Kakailer55 1987 senesinden sonra İran-Irak savaşının sonucu ve bölgenin savaş alanı dönmesinden dolayı İnkava56 kampına yerleştilmişlerdir.

Musul bölgesinde bulunan büyük Zab nehri çevresinde yedi Kakaiyye köyü bulunmaktadır. Bu köylerin üçü nehrin sol tarafında, dördü ise nehrin sağ tarafında. O civarda bu köyler Sarılı olarak bilinir.57

Musul çevresinde bulunan Kakaiyye köyleri

a- Verdek köyü; Bu köy Hazır Nehri’nin sağında bulunur ve bunlar genellikle “sarılırdan” oluşmaktadır. Musul’dan 95 km. uzaklaştır.

b- Kızakan köyü; Bu köy de Hazır Nehri’nin sağında bulunur, Verdek köyüne yakındır.

c- Tuleben köyü; Bu köy Hazır Nehri’nin solunda bulunur.

47 Sufeyye: Erbil şehrine bağlı bir köydür.
48 El-Azzavi, Abbas, Kakaiyye fi’l-Tārīh, s. 39
49 Tavuk: Kerkük şehrinin güneyinde, Kerkük şehrinde 40 km. uzaklıkta yer alan bir ilçedir.
50 Es-Seadî, Asim, Coğrafiyatu Irak el-Hadis, Bağdat, 1924, s. 220
51 Hacive, Kerkük’e 60 km. uzaklıkta olup Tavuk’un batısında yer almaktadır.
52 Hama, Hürşit Fuad, el-Aṣāiʿī’l-Kûrdîyye, Bağdat 1979, s. 90.
53 El-Azzavi, Kakaiyye fil Tārīh, s. 36.
54 Havar: Halaşça yakınında eski bir köy.
55 El-Azzavi, a.g.e., s. 37.
56 İnkava: Erbil şehrinin bir semtidir.
d- Karkaşa köyü; Kızakan’ın doğusundadır.

e- Kıpürlü köyü; Kıpürlüler, Kızakanlılar ve Şebekliler birbirlerinin komşusu olup karşılıklı ilişki ve etkileşim içindedirler.

f- Zanğlı köyü; Bu köy büyük Zab Nehri’nin sağında kalır. Musul batısında ve Musul’a 40 km. uzaklıkta bulunan ve insanların çoğununun Türkmenlerden oluşan “Telafer” beldesinde Vahap Ağa taifesine olarak bilinen çok ünlü ve geniş bir aile yaşamaktadır.

Kakailerin Kerkük’teki yerleşim yerleri;


Diyale’deki yerleşim yerleri;

Diyale şehrinde ise bir çok Kakai ailesi “Hanekin” ilçesi ve çevrelerinde bulunur. Ayrıca Mendeli ve Kurtu kasabalarında ve bunlara bağlı olan köylerde Kakailer yaşamaktardırlar.

Hanekin’de bulunan Kakaiyye köyleri;
Hanekin’in merkezi, Kübeyse, Mihas, Boka, Al Yara, Kara Bola, Kalme, Tefrika ve Emina Beyaz.

Mendeli’de bulunan Kakaiyye köyleri;
Boş Beh ve Kalem Hac.

b- İran ve Diğer Ülkeler

Kakailer İran’ın pek çok bölgesinde ve farklı etnik gruplarının arasında yaşamaktadırlar. Tebriz civarında Azeri Kakailerin, kuzey İran’da Farsça konuşan Kakailerin, Hamedan bölgesinde, Kermanşah’ın güneyinde ve batısında Lor toplumunun arasında yaşayan Kakaiyyelerin ve en son olarak da en eski Kakailerin yaşadığı Bağdat-Kermanşah yolunun kuzeyindeki dağlarda, Guran’da Kakailerin yaşamaktadır. İran’da Kakailerin yerleşim alanları şunlardır; Tahran, Tebriz, Urmia, Hamadan, Kermanşah, Krint, Kası-Şirin, Kattum, Kulhane ve Serpole Zahap.

59 Edmonds, a.g.e., s. 179.
60 El-Azzavi, Kakaiyye fil Tarih, s. 36.
61 El-Azzavi, a.g.e., s. 39.
Bunların dışında Kakailer Hindistan, Pakistan, Afganistan, Güney Kafkas ve Rusya’nın Elizabet bölgesinde dini azınlıklar olarak bulunmaktadır.63

63 El-Musuliyi, Münzir, Arab ve Kurd, Beyrut, s. 284
II. BÖLÜM
A- İNANÇLAR

1-Hulul


2-Tenasüh


Tenasüh Kakailik mezhebinde temel ilke ve ana şart sayılır. Tenasühün dereceleri vardır. Tenasuhun dereceleri, ruhun iyi veya kötü değerlendirdirilen canlılara geçişine göre değerlendirilir.

Kakailik akidesine göre insan öldükten sonra ruh bir başka insanın vücuduna yada bir hayvana, yabani hayvanlara, bitkiye, ağaçlara, yılan ve akreplerle… intikal edebilir. Ruh önceki bedende bulunduğu sürece o insanın yaptıklarına göre değerlendirdilip mutlu ya da mutsuz bir bedene geçer. Bu olay ölümden yedi gün sonra...

Eski Kakailerin akidelerine göre, bireyler ölmeden önce yanlarında bulundukları dini kitaplarıyla birlikte gömülmelerini vasiyet ederleri. Onlar bu vasiyeti gelecekte tekrar bedenlerine bir ruhun gelmesi durumunda kendi kitaplarını yanlarda hazır bulmaları için yaparlar.

3-Kuran-ı Kerim

Kakailer Kuran-ı Kerim’i yeterince okumazlar. Buna gerekçe olarak da Hz. Osman’ın çoğalttığı nüshalar dışında Kuran-ı Kerim nüshalarını toplattırmaması gösterirler. Bazı Kuran ayetlerini ise kendi davranışlarına uygun olduğu için benimsiyormuş gibi görünürler.\[70\]

4-Ahiret


Kakailerde mezarları ziyaret etmek büyük saygı göstergesidir. Eğer biri ölüurse, onlar bu kişinin kabrini davulla ziyaret ederler.\[71\]

5-Uluhiyet


**B- İBADETLER**

**1-Namaz**


**2-Oruç**


Kakailerde Ramazan Orucunun dışında iki çeşit oruç daha vardır:


---

71 El-Azzavi, *a.g.e.*, s. 62-63
72 El-Azzavi, *a.g.e.*, s. 56
73 El-Tai, *a.g.m.*, s. 146
74 El-Hüseyin, Abdurrezzak, *el-Yezidiyun fi Hadrihim ve Madhihim*, Bağdat 1953, s. 56
75 Rojbeyani, *a.g.m.*, s. 433
76 Şuvali, *a.g.e.*, s. 141
77 Et-Tâî, *a.g.m.*, s. 148

3-Zekat


4-Hac

Kakailer Hac ibadetinin yanında, ayrıca Ekabirlerini, Seyyit’lerin çocuklarını ve diğer kutsal saydıkların mezarlıkları ziyaret ederler. Ancak belirli bir zamanı yoktur.81

5-Lain-Küfür


C-KAKAILERDE RUHANİ MERTEBELER


78 Şaho: Bu dağ Halepçe kentinin 2 km doğusundadır.
79 Bu röportajı Avukat Casim Kakai ile yaptım.
80 Şuvani, a.g.e., s. 145-146
81 El-Azzavi, Kakaiyye f’t-Tarih, s. 73


2- Pir Musa: Sultanının veziri ve katibi idi. 689/1290 da Şam’daki doğmuştu. Pir Musa ise “İsrafil”den tecessüt etmişti.

3- Pir Davud: Gençliğinde Sultan İshak’ın grubuna katıldı. Görevi ise Kakailere rehberlik yapmaktı. Pir Davud ise “Mikail”den tecessüt etmişti.85


5- Dayrak Hatun (Razbar): İshak’ın annesi idi.

6- Şah İbrahim: Hicri 725/1324’de Şeyhan köyünde doğdu. Genç yaşlarında Sultan İshak’a katıldı. Sultan emri ile Bağdat’a gitti ve oralarda dini eğitim almak için Haneki ve Mendeli’de bulunan Kakailer Şah İbrahim’in tabilerindendir.

7- Seyit Ahmet (Baba Yadigar): 761/1359’da doğdu. Sultan İshak tarafından Hindistan ve Pakistan’a elçi olarak gönderildi. Oralarda Kakai fikirleri yayma görevini üstlendi.86

Heftan-ı Naciyan (Yedi kurtarıcı) ise Sultan İshak’a aşındaki yedi evladi:

1- Seyit Ahmet (Mir Sur)
2- Seyit Mustafa
3- Seyit Muhammet (Muhammet Kura Suvar)
4- Seyit Haci (Alemdar)
5- Seyit Abdulvefa (Vefai)
6- Seyit Şehabeddin
7- Seyit Habib Şah

---

82El-Azzavi, a.g.e., s. 67, 68
83 Edmonds, a.g.e., s. 174
84 Şuvani, a.g.e., s. 148, 149
85 Rojbeyani, a.g.m., s. 437
86 Şuvani, a.g.e., s. 57, 58, 150
Seyit Şehabettin ve Seyit Habib Şah’ın erkek çocukları olmadığını için soylarını devam ettirememişlerdir. Diğer beş evlat ise birer aile reisi olup soylarını devam ettirdiler.

Heft Halife veya habercilere gelince, Sultan İshak tarafından yetmiş iki Şeyh seçilmiş ve bu Şeyhler rehber veya mürit olmuşlardır.

Haft Halife veya “yedi haberciler” şunlardır:
1- Halife Şehabettin: Şehri Zor’dan doğdu ve orada irfan eğitimi tamamladı. Sultan İshak tarafından halife rütbesini aldı. Şeyhan köyünde öldü.
2- Halife Abdulaziz: Hicri yedinci asrın sonlarına doğru ve Sultan İshak tarafından halife seçildi.
3- Halife Muhammed: Sultan İshak’ın en yakın dostlarından biri, Şeyhan köyünde doğdu ve orada vefat etti.
4- Halife Bapir: Sultan İshak tarafından halife rütbesini almıştır.

Pir Muhi ve Pir Neriman: Bunlar Sultan İshak Yetmiş iki halife içinde seçilmiş. Kakailerin rehber ve müritleri olmuşlardır.87

Kakailerde her kişi rehber ve onde gelenlerin aileleri dahil olmak üzere bir rehber yada Seyit’e (din adamı) bağlı olmak zorundaydı.

Pirduvar’da her kişi diğerine şu şekilde pir olur: Ahmet Sur, Seyit Mustafa’nın; Seyit Şehabeddin, Seyit Abdulvefa’nın; Seyit Habib Şah, Seyit Baba İsa’nın piridir. Yedi imam (din adamının) en ünlü ve güçlü olan Seyit Mahmüt İsa, Seyit Ahmet’i kendisine pir olarak seçti.

Teorik olarak her Kakai kendi rehberini, pirini seçmekte serbest olmakla birlikte bu hususta seyirler serbest değildir. Uygulamada rehber, pir seçiminde babasına tabidir. Kişiyi edilen vasiyet üzerine kendi piri veya rehberi öldüğünde aile içindeki herhangi bir mürit grubuna katılabilir.

Zaman içerisinde farklı nedenlerden ötürü asıl beş heftan ailesi ile Baba Yadgar, Mir Hamza, Eteşî Bey, Baba Haydar ve Şeh Hayas aileleri arasında bağı kurulmuştur. Bu aileler Heftanların (Yedilerin) asıl beş ailesinin liderlerine bağlı kalanlar yaşamlarını sürdürdüleri. Haydar, Mustafa’ya; Hayas, Hamuş’a; Yadgar ile Hazma, İbrahim’e ve Ataşı Bey de Mir Sur’a tabi olmuştur.

Irak’taki Kakai liderlerinin en önemlisi ve en eski sülalesi “İbrahimî”dir. İbrahimî sülalesine bağlı Kakailer Kerkük şehrinin yakınındada bulunan “Tavuk” ilçesinde yaşamaktadırlar.88

87 Şuvani, a.g.e., s. 57, 59, 71, 72
D- KAKAILERİN DİNİ RÜTBELERİ
Dini rütbeler Sultan İshak tarafından bu şekilde adlandırılmıştır.

1-Sultan

2-Seyit (Pir)
Kakailerde Sultanından sonra gelen ikinci büyük dini makam. Pir statüsü inananlar tarafından saygılı statü olarak görülür. Çünkü inanç sisteminin açıklamasını ve yorumlamasını yapar.

3-Halife, Rehber (Mam)

4-Baba
Halifeden sonra gelen rütbedir. Evlilik, cenaze töreni ve ibadetler gibi tören ve ritüelleri yerine getirme görevleri vardır.

5-Kelam Havan
Bu statü sahipleri irşat ve vaaz görevleri ile ilgilenirler.

6-Dervişler


7-Ammî
Kakailerde Seyit, Rehber ve Baba olmayanlara ammî/umumî denilir. Bunlar Şeyh’e, Pir’e, ve Rehber’e saygı duyup, buyruklarına itaat ederler.

Edmonds, a.g.e., s.175, 176
E-GÖRENEKLER

1-Adak ve Niyaz

a-Kurban

Kakaiyye toplantıları kurbansız geçmez. Kurban Allah rızası için kesilir. Kakailerde kurban kesme işi kutsal bir zaruret sayılmaktadır. Kurban için en iyi hayvanlar; koyun, deve, keçi ve horozdur. İlk kurban, Cebrail’ın Hz. İsmail yerine feda edilen ve gökten getirdiği koçtur. Zilhicce ayın onunda gerçekleştirdi.89


Kurban kesildikten sonra çok iyi yankı ve et kemiğinden çıkar. İşte niyazı her zaman ve her yerde yapabilir.92


2-Bıyık

Kakailerde bıyık en önemli ayrıcalıklardan biridir. Asla kesmezler. Onlarda bıyığın bir kılıni kesmek bile haram sayılır. Bıyığını kesen kim olursa onlar için zındık sayılır.94

Bıyık kesmemelerinin en önemli nedenleri:


Bıyık düzeltmemeye gerekçesi olarak iki husus belirtilir. Bunlardan ilkı bu davranışın hareketin kurucusu İshak’a bağlanmasıdır. Rivayete göre Sultan henüz genç yaşta yetişen ve daha mezhebini alan etmeden Barzanca’dan Havraman’a ve Şehri Zor’a geç etmeye karar verdiğiçe çekic fırları Marnevi’ye kadar katılmışlardır. Katılanlar saçlı ve kısa boyu idiler. Ancak Sultan İshak ile onun dervişleri tersine uzun saçı bıyık idiler. Dolayısı ile bıyık onların ve tabilerinin farklılık alameti olarak sürup gelmiştir.98


3-Keşif Gecesi

Tarihçilerin, özellikle Abbas el-Azzavi’nin açıklamalarına göre Kakaiye’de böyle bir ayin yoktur. Bu görüş bizim de de Kakai büyükleriyle yaptığımız görüşmelerde kuvvet kazanmıştır. Onlar bunu şiddetle reddederek böyle bir gece için olmadığını, dolayısıyla bu iddianın Kakailiğini töhmet altında bırakmak ve iftira etmek amacıyla ortaya atldığı belirtmişlerdir. Onlara göre bu hayalden başka bir şey olmaz.

Irak’taki Kakailer aşırıların başkan yardımcıı Avukat Casim Kakai bize bu suçlamanın sürünü anlattı. İfade ederse göre Kakailerin dini törenleri ve özel ibadet ile tarikatları kendilerine has ve özeldir. Bu taifeye mensup olmayanların bu törenleri izlemesi yasaktır. Ancak bu gün dışarıdan bir yabancı Cem Evi’ne katılarak töreni izlemeye kalkışmıştır.Törene gelen yabancı, töreni engellemek ve töhmeti yakıştırmak için fenerleri bilerek sündürür. İzleyicilerin bu yabancı sahis, bunu cinsel ilişkilerde serbestlik ya da keşif gecesi olarak adlandırıp

94 Rojbeyani, a.g.m., s. 433
95 El-Gulami, Bakaya Fıráki’l-Batınıye fi Musul, s. 12.
96 Rojbeyani, a.g.m., s. 433
97 El-Azzavi, Kakaiyye fi’t-Tarih, s. 70, 71
98 Havramani, el-Kakaiyye, s. 144

Onlara göre Pazartesi ve Cuma kutsal günlerdir; Geleneklerini, evliliklerini ve genel toplantılarını bu günlerde yaparlar.

Muhabet Yemeği;


Yemek bittikten sonra topluluk dağılırlar.

4-Evlilik ve Boşanma


99 Şuvani, a.g.e., s. 202
100 Rojbayani, a.g.m., s. 433.; el-Azzavi, Kakaiyye fi’t-Târî, s. 70, 73
101 El-Azzavi, a.g.e., s. 70
102 Kalafat, Yaşar, Türk Dünyası Karşılaştırımları Türkmen Halk İnançları, Ankara 2000, s. 174
akidesine uymayan bir Kakai toplum dışına itilir ve dışlanarak cezalandırılır. Doğum ve ölüm meralimelerinde Seyyid bulunmazken, ölüm meralimelerinde Molla da bulunabilir.


Kakailerde yemini Allah, peygamber, Hz. Ali ve 12 imam üzerine yapılıyor. 

5-Bayramları


Niyaz: Belli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir.

Kurban: Her sezonda bir ay kurban keserler kesilecek olan kurbanın büyüklüğünü bașlangıçtaki bütçesine bağlar. Kurbanın miktarı ve zamanı belirtilemez.


Bu bayram, Sultan Ishak ve müritlerinin çiçekler ve tabileri tarafindan Neva mağarasına kapatılan ancak, Ishak ve müritlerinin zaferi ile sona eren olay münasebetiyle kutlamaktadır.

F- KAKAI’LERIN ÜNLÜ KUTSAL MEZARLARı

Kakaiye’lerin ünlü ziyaret yerleri şunlardır;

103 Kalafat, a.g.e., s. 173-174
104 El-Azzavi, a.g.e., s. 68-69
105 Rojbeyani, a.g.m., s. 433; El-Azzavi, Kakiyye fi’t-Târîh, s. 70-73
106 Havramani, el-Kakaiyye, s. 122


5-İmam Ahmet Mezarı: Kerkük’te Musulla mahallesindedir.

6-Bava Yadgar: Iranda Serdeşt’te mezarı vardır. Ünlü ziyaret yerlerinden biridir.

7-Ömer Mendan Mezarı: Kerkük’le Erbil arasında adıyla adlandırılmış bir köyde bulunmaktadır. Seyitlerin soylarından gelir.

8-İmam İsmail Mezarı: Kızlarbat ilcesindedir. Özel bir günde ona kurban keserler. Onun hakkında yalan söyleyen kişilerin ağzları eğrilir, ağzı eğri olan kişilerin onu ziyaret ettiği iyileşeceğine inanırlar.

9-Bava Haydar Mezarı: İran’da bulunur.

10-Şah Hayyas Mezarı: Erbil’le Musul arasında Verdek köyünde bulunmaktadır.

11-İmam Kasım: Mezarı Kerkük’tedir.


Kerkük’ten Tanınmış Ünlü Şair Hieri Dede


107el-Azzavi, a.g.e., s. 40-43

Bu ünlü şairin evinde taç, ipekli hırka ve kemer bulunmaktadır. Bu eşyalar Kanuni Sultan Süleyman döneminde ait eserlerdir. Hicri Dede’nin eserleri şunlardır:

1-Irşadat Kainat
2-Tarih Kerkük
3-Yadigar Hicri
4-Rubaiyyat, Cari bi-Hayyam
5-Tercüme Gülistan
6-Canlı Eser.\(^\text{108}\)

\(^{108}\) Faik Dede, Canlı Sözler Şair Hicri Dede, Kerkük, 2003, s. 7
SONUÇ


Kakailik Kızılbaşlık, Bektuşilik, Nusayrilik ve Şebeklerle birtakım benzerlikler arzetse de, bu benzerliklerin tarihi, dini ve sosyal temelleri net olmayıp aydınlatılamadi gereken hususlardır.

Ayrıca bu çalışmamızda Kakaiyye’nin ortaya çıkmış yayılmasında Batiniliğin de önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.
KAYNAKÇA

Abdullah, Muhammed Ramazan, Akıdetu Nusayriyye (Nusayriyye Hareketen Hedmiyye), Bağdat 1986.

El-Askerî, Abdülhüseyin, el-Aleviyye ve ’n-Nusayriyye, 1980

El-Azzâvî, Abdülhalîk, Tarihu Irak Beyne’l-İhtilâleyn, Bağdat 1936.


El-Askerî, Abdülhüseyin, el-Aleviyye ve’n-Nusayriyye, 1980

El-Azzâvî, Abbâs, Tarihu Irak Beyne’l-İhtilâleyn, Bağdat 1936.

El-Azzâvî, Abbâs, el-Kakaîyye fî’t-Târîh, Bağdat 1949.

El-Bağdati, Ebu Mansur, el-Fark Beyne’l-Fırak, Kahire 1910

Baha Said, Türkiye’de Alevi-Bektâşî, Ahi ve Nusayri Zümreler, Ankara 2000


Borekî, Süddîk, Târîhu’l-Edebi’l-Kurdî, İran 1982

Borekî, Süddîk, Ulema Yarsan, Tahran 1982

Bozkurt, Fuat, Alevîlık Toplumsal Boyutlar, İstanbul 1990

Bruinessen, Martin Van, Kürtlük, Türklük, Alevilik Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadelesi, çev. Hakan Yurdakul, İstanbul 2000

Ed-Demlucî, Süddîk, Tarihu Yezidiyye, Musul 1949

Edmonds, C.J., Kurd-Turk-Arab, Arap. çev. Corcîs Fethullah, Bağdat 1949

Eröz, Mehmet, Türkiye’de Alevilik Bektasîlîk, Ankara 1990

El-Hasanî, Abdurrezzak, el-Yezidiyyûn fî Hâdirihim ve Mâdihim, Bağdat 1953


Fuğlalî, Ethem Ruhi, Türkiye’de Alevilik ve Bektasîlîk, İstanbul 1991

Gölpınarlı, Abdulkâbi, 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar, İstanbul 1969

El-Gulâmî, Abdülmümin, Bakayâ Fıraphi’l-Atâniyye fî’l-Musul, Musul 1950

Hama, Hurşit, Fuad, el-Aşâiru’l-Kurdiyye, Bağdat 1979

Harazanî, Nuri, Yasin, Kakaiyya, İntroboloji fî Hayat İctimaiyye, 1985

El-Hasanî, Abdurrezzak, el-Yezidiyyûn fî Hâdirihim ve Mâdihim, Bağdat 1953

Hasbak, Şakir, İrak Şimalî, Bağdat 1973


Havramanî, Muhammed Emin, el-Kakaîyye, Bağdat 1984

Kalafat, Yaşar, Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları, Ankara 2000
Köprülü, Fuat, İlk Mutasavvflar, Ankara, 1996
Mustafa Kamil, et-Tasavvuf ve ’t-Teşeyyu, Bağdat 1947
El-Musuliyi, Munzir, Arab ve Kurd, Beyrut 1986
Neşanvan’ı-Himyeri, el-Huru’l-Iyn, Kahire 1997
En-Nevbahti, Ebu Muhammed el-Hasan b. Musa, Firaku’ş-Şia, Necef 1936
Nizamettin, Fadıl, en-Necmu’s-Sätıa, Bağdat 1977
Ocak, Yaşar, TDV İslâm Ansiklopedisi, Bektasılık md., İstanbul, 1998, c. 5
Öz, Gülağ, Cemiyet Türkleri ve Alevilik Bir Dört yüz Yıllık Muhalefet, Ankara 1999
Samancıgil, Kemal, Bektasılık Tarihi, İstanbul 1995
Es-Samerreâi, Abdullah Sellum, el-Guluv ve ’l-Firaki’l-Galiyye fi Hadârati’l-İslamîyye, Bağdat 1972
Samurraî, Yunus eş-Şeyh İbrahim, el-Kabâîl ve ’l-Buyutât ve ’l-A’lâm fi Şimâli’l-Irâk, Bağdat 1985
Es-Sarrâf, Ahmed Hamid, Şebek, Bağdat 1954
Es-Seadi, Haşim, Cugrafiya Irak el-Hadis, Bağdat 1924
Es-Senedî, Bedirhan, Tabiatu’l-Muctema’l-Kurdi min Edebih, Kerkük 1967
Seyid Abbas-Seyid Şemseddin, “eş-Şebek” Mecelletu’l-Ehâ Sayı 6 -7 (1971)
Suvanî, Kerim Necim Hıdır, Kakaiyya Usuluhâ ve Tarihuhâ, Bağdat 1984
Eş-Şehristani, Ebu’l-Feth Muhammed Abdülderim, el-Milel ve’n-Nihal, Kahire 1968
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1998
Zelyut, Riza, Alevilik, İstanbul 1990
ÖZET
Zeynel, Ali, Kakaiyye Hareketi, Yüksek Lisans tezi, Danışman : Prof. Dr. Hasan ONAT, 70 s

Kakaiyye Hareketi isimli tez giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.

Girişte metot ve kaynaklar hakkında bilgi verilmiştir.

Birinci bölümde Kakaiyye kavramı, Kakaiyye ile ilişkilendirilen Nusayrilık, Bektaşılık, Kızılbaşlık ve Şebek gibi bir takım dini oluşumlar ile Kakaiyye’nin ortaya çıkışı ve teşekkürü hususu ele alınmıştır.

İkinci bölümde, Kakaiyye’nin inançları, ibadetleri, dini mertebeleri ve adetleri işlenmiştir.

ABSTRACT

The thesis titled “Kakai Movement” consists of an introduction, two chapters and conclusion.

In the introduction, the information about the method and sources of thesis has been given.
In the first chapter, the concept of Kakaiyya and some religious formations associated with Kakaiyya such as Nusayriyya, Baktashiyaa, Kizilbashes and Shabak, and second, the emergence of Kakaiyya and its formative period have been dealt with.

In the second chapter, beliefs, worships, religious hierarchies and customs of Kakaiyya have been discussed.

EK:
Hicri Dede’nin Oğlu ile Yapılan Görüşme
