**Kara-Kojunlu**

Ovládali V Anatolii, Irák, Džazíru a Írán, též zváni Bārānī.

Turkické uskupení, štípení Oghuzů.

Za Mongolů pásli v kraji jezera Van a zimovali v Mosulu.

Zakladatel **Bajram Chodža** (? – 1380), který zahubil Husajn Bega z klanu Sutajlí (1351). Obsadil Mosul, který musel vyklidit před útokem džalájirovského sultána Uvajse z Bagdádu roku 1366; ten jej uvedl ve své poddanství. Poté Bajram obsadil Sindžár a po Uvajsově smrti roku 1372 zabral značnou část V Anatolie. Zemřel roku 1380 jako pán krajů od Mosulu po Erzerum.

Nástupcem synovec **Kara Mehmed** (1380 – 1389), skvělý polní velitel. Porazil Džalájirovce a po zavraždění sultána Husajna se zbavil jejich poddanství. Porazil Artukovce, porazil Ak-Kujunlu a další vládce V Anatolie. Roku 1387 se střetl s Tímúrovými vojsky, což přežil, načež ovládl Tabríz. Padl v bitvě se vzbouřeným vazalem Pir Hasan Begem. Po Pirově smrti (1391) však vládu přijal

**Kara Júsuf** (1391 – 1420), jeden ze synů Kara Mehmeda. Před Tímúrem se hleděl chránit spojenectvím s Bajazidem I. Po Tímúrově vstupu do Anatolie odešel do Iráku, kde se neúspěšně střetl s vojsky Tímúrových vnuků, a odebral se do Damašku. Tam byl uvězněn mamlúckým správcem, ale roku 1405 byl propuštěn a roku 1406 odešel zpět do V Anatolie. Ve střetech s Tímúrovými vnuky opanoval Azerbajdžán a Hamadán. Roku 1410 přemohl džalájirovského sultána Ahmada, kterého zajal a nechal popravit. V roce 1412 zvítězil nad početnou koalicí nepřátel. Musel se však stále potýkat s Ak-Kojunlu, jejichž vládce Kara Juluka podporoval mamlúcký sultán. Navíc musel čelit náporu čagatajovského vládce Šáh Rucha, a zemřel na tažení proti němu.

Nástupce **Iskandar (1420 – 1438)** porazil Kara Juluka z Ak-Kojunlu, ale roku 1421 prohrál bitvu se silami Šáh Rucha. Ten však nebyl schopen svého vítězství využít, a ani druhé vítězství v roce 1429 nepřineslo trvalou čagatajskou vládu nad Azerbajdžánem. Iskandar sice znovu přemohl Ak-Kojunlu, ale podlehl ve třetí bitvě s Šáh Ruchem a byl zavražděn svým vlastním synem.

**Džihán Šáh (1439-1467)** připojil Irák a severní Írán. Uzavřel přátelskou smlouvu s Abú Sa´ídem z Tímúrovců a přivedl svou državu k velkému rozkvětu. Jeho vládu ukončil střet s Uzun Hasanem z Ak-Kojunlu, v němž padl on a jeho syn Muhammad. Roku 1469 zabrali všechna území Kara-Kojunlu páni Ak-Kojunlu.

Kara-Kojunlu byli patrně ší´ité.

Pramen: F. Sümer: Ķarā-Ķoyunlu, in The Encyclopaedia of Islam IV (Iran-Kha), Leiden: E. J. Brill 1990, 584-588.