SOFYALI ALİ ÇAVUŞ
KANUNNÂMESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Tasarruf Sistemi'nin hukuki ve mali müeyyede ve mükellefiyetleri

Hazırlayan
Midhat Sertoğlu

İstanbul 1992
SOFYALI ALİ ÇAVUŞ
KANUNNÂMESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Tasarruf Sistemi'nin hukuki ve mali müeyyede ve mükellefiyetleri

Hazırlayan
Midhat Sertoğlu

İstanbul 1992
ISBN.975-400-061-1
Baskı: Fatih Ofset
Tel: 501 28 23
**GİRİŞ**

1653 tarihini taşıyan Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, Osmanlı Devleti'nin toprak tasarruf sistemini ve onun dayandığı hukuki ve mali esasları bütün ayrıntılarıyla izah eden mükemmel bir eser olup Ayn Ali Efendi'nin Kavânın-i Âl-i Osman Der Hulâsâ-i Mezâmin-i Defter-i Divan adlı meşhur eserinden 44 yıl sonra kaleme alınmıştır.


Ben bu geniş şerhi yaparken, fotokopisini getirtmiş olduğum Saray-Bosna nushasını, görüleceği gibi, diğer ilgili kaynaklarla karşılaştırdım ve şerh sırasında Osmanlı devlet Teşkilâtı ve Müesseseleri'ne aid geçen tâbir ve istilahları da izaha çalıştım.


---

1. Zemaljski Muzej.  
3. Şahin, Ilhan, Timâr Sistemi Hakkında Bir Risâle, Tarih Dergisi, sayı 32, İstanbul 1979, s. 906-935.
akkuzatif yerinç datif vb. kullanılmış olması özelliklerine de riayet edilmiştir. Yalniz istinsah hata veya noksant olduğu açıkça anlaşan yerlerde, doğru olması gerekken şekil, parantez içinde gösterilmiştir. Bunun gibi şerhin imlâsında asıl (d) olan (t) ler, (b) olan (p) ler, (c) olan (ç) ler vb. asıl metnin imlâs paralellik sağlanması için asılları gibi muhafaza edilmeye çalışılmıştır.


Benim şahsi kanaatime göre, bu kanunnâme, Sofyaşı Ali Çavuş’un şahsî araştırmaları ve incelemeleri sonunda meydana gelmiş olmaktan ziyade, belki de asil henüz elimize geçmiş bir (X) nushasından istinsah edilmiş bulunmaktadır. Ali Çavuş’un elinden çıkması bir nusha ise hiç değildir. Arada rastlanan istinsah hataları ve bazı diğer yanlışlar ve noksanlar bunu açıkça anlatmaktadır.


Midhat Sertoğlu
Başbakanlık Devlet Arşivleri
Emekli Genel Müdürü
METİN

Kudret (ve) kuvvet-i kâhîre-i Osmaniye mühit olduğu memâlikde ne mikdar
Eyâlet ve hâkûmet vardır ve kaç Sancak'dir ve Züemâ ve erbâb-ı Timâr'ı ne mikdar
kılıçdîr ne denlû asker olur ancî beyân eder.

Açıklaması:

Eyâlet, Osmanlı Devleti'nin teşkil eden en büyük mükûn unidadere verilen
adır. Eyâletler, Beylerbeyileri tarafından idare edilirdi. Bu göreve XVII.yy.dan
itibaren Vezir derecesinde olanlar taayin edilmeye başlanmış ve en önemlilerinden
başlanıp giderek hepsi Vezirlerin idaresine verilmiştir. Eyâletlerin mühim bir
kısımları, sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'na katılmış olan Beğlikler, Prenslikler,
Kralıklar vb. dir.

Eyâletler Sancaklar'a ayrılr ve Sancakbeyileri tarafından idare edilirlerdi.
Züemâ ve Ebâb-ı Timar, yani Zâmet ve timar sahiplerine gelince, bunlar raka-
besi, yani çiplak mükiyelit devlete ait olup tasarruflardır, bir kısım veya bütün vergi
gelirleri belli şartlarla sahıslara verilmiş olan toprak unitelederdir. Onlar, aslında
devletin birer memuru olup bu gelirlerle maaş olarak tasarruf ederlerdi.

Timar, ileride bütün hususiyeve teferruatıyle izah edeceğimiz gibi, herhangi
bir toprak parçasının veya birden fazla toprak parçalarının yılda 20.000 akçeden az
olan vergi gelir miktarının muayyen bir vazife karşılığında ve belli şartlarla bir
şahsa mümkün ve birden fazla kimseye müstereken tahsisı demektir. Aynı
tarzda yapılan tahsisin mikdarı 20.000 akçağı geçer ve 100.000 akçaya varmasız
buna Zeâmet, 100.000 akça ve daha ziyade mikarda olursa Has denilirdi. Haslar
genellikle Sancakbeyleri, Beylerbeyileri Vezirler ve hükümdarların anneleri, eşleri
ve kızkardeşlerine mahsustu. Bunların dışında Osmanlılar'ın fetih devirlerinde yeni
zaptolunan arazi den devlet hissesi olarak ayrılan Haslar vardı ve Havass-ı Hümä-
yun diye anlandır. Bunların gelirinin bir kısım devlet hazinesine girer, doğrudan
doğruya Hükümdarlara ait olan kısım ise, İçhazineye konulurdu. Bundan da
anlaşılacağı gibi, Osmanlı devleti'nde iki hazinesi vardı. Birı Devlet Haznesi
(Hazine-i Hümâyûn) veya (Hazine-i Âmire) denilen Dişhazine, öbürü ise (Hazine-i
Hassa) denilen İçhazine idi. Dişhazine devlete, İçhazine Padişahların şahsına
mahsustu.

Şu halde, Kılıç altı türlüdür:
1- Yirmi bin akçalık Kılıç Zeâmetler.
2- Altı bin akçalık Tezkireli Kılıçlar.
3- Beş bin akçalık Tezkireli Kılıçlar.
4- Beş-altı bin akçalık İptida Kılıçlar.
5- Üç ve iki bin akçalık İptida Kılıçlar.
6- İki bin akçadan eksik Kılıçlar.

Bir Kılıç mukdarnın teşkil eden geliri sağlayan köylər, hiç bir surette birbirinden ayrılmazlardı. Yani, kılıç asla bölünmezdi. Kılıçtan sonra İptidə veya Terakki suretiyle eklenen Hisselerin gelirini temin eden köylər ise, icâbında, meselə o dirlik mahlül olduğu zaman, ayrılıp başka bir kılıca eklenir veya biriktirilip bir Tezkiresiz Timar meydana getirilebilirdi.

Toprak Dirləyi sistemi, Osmanlılardan evvel Anadolu Selçuklu zamanında Büyük Selçuklu zamanında, Misır Memlükler Devleti'nde ve daha bazı Asya memlekətlerinde mevcut olup İkta' umumi adıyla anılırdu. Hattat Kadım Misır'da Firavunlar'ın Nil vadisinin münbüt topraklarının Askeri Sınıflar'a İkta' şeklinde dağıtıldıkları bilinmektedir.


Osmanlı Devleti'nde Toprak Dirləyi sahipleri kendilerine təhsis edilen arazinin Şer'i vergilerini (Zekat, Öştir ve Haraça) tamamen ve Örfi vergilerin (Təkəlis-Dəməi vergiler, Avəriz-Fevkalade zamanlara mahsus vergiler) ise Tekəlis kısmını, Dirləğin nev'ine göre ve o Eyəletin Kanunnaməsində təski edilen miqdardan alırdı. Sefəre giderse yanında yıllık geliri nisbetinde silahlı və iyi yetişmiş, savaşı eri suvari askeri getirirdi. Bunlara Cebeli denilirdi. Timar sahibi, Timarının Kılıç böləməndən başka yıllık her üç bin akça geliri için bir cebeli, Zeəmet sahibi
ise ilk beş bin akçasından sonra gelen her beş bin akça için bir cebeli getirmekle mükellefti. Has sahibi, yani yıllık geliri 100.000 akça dan fazla olanlar, Kilçları olan ilk yirmi bin akçadan sonra gelen her üç bin akça için bir cebeli ile mükellef dilir. XVII.yı. ortalarda iübaren ve akçanın XVI.yı. sonlarına göre yariya değer kaybetmesi üzerine Has sahiplerine de zamanla Kilçtan sonra her beş bin akçada bir cebeli mükellefiyeti vaz’olunduğu bu gibi tevcihata ait Tahvil kayıtlarında görülmüşdür.

Miri, yani devlete ait topraklara devlet adına tasarruf eden dirlik sahipleri "Sahib-i Arz" diye anılırlandı. Köylü, onları efendisi sayı ve hürmet ederdi. Ancak, kendilerinden en küçük bir haksızlık görürse, mahalli Kadi vasıtasıyla şikayetlerini devlete iletilirler ve hakikaten bir haksızlığa uğramışlarsa bu mutlaka giderilirdi. Asında dirlik sahibinin köylüyü himaye etmek, ona daha iyi şartlar sağlamak suretiyle toprağa arzusıyla bağlamak ve ziraati, neticedede Hasıl (Rente)'i geliştirmek kendi menfaati icabı olduğunu kadar ekonomisi geniş ölçüde tarıma dayalı bulunan devlet için de çok önemliydii.

Yine burada geçen Hükûmet tâbiri ise, bu Kanunnâme'in orijinal metrinin 15. sayfasında izah edilmiş olduğu gibi, aşiret anlamına gelmektedir. Aynı sayfanın sağ kollarındaki bir notla ise Aşiret=Ulus'un İller'e, İller'in Oymaklar'a ve Oymakların da Uruklar'a ayrıldığı kaydedilmiştir.

Pes imdi Memâlik-i Mahrûsa umûmen otuz dört Beylerbeyilik'dir Yirmi beşi Hasta dokuzu Sâlyâne iledir.

Açıklaması


Hasla olan Eyâletlerden maksat, Toprak diriliği bulunmamaktır. Bu yirmi beş
ALİ ÇAVUŞ KANUNNÂMESİ

çağdaş olarak, vírhنظe şunlardır:

Rumeli, Bosna, Kanije, Budun (Budin), Eğri (Erlav), Temeşvar, Anadolu, Karaman, Mer'aş, Sivas, Trabzon, Kefe, Diyar-Bekir, Şâm, Haleb, Erzurum, Çıldır, Kars, Van, Rakka, Şehr-i Zul (Şehr-i Zür), Musul, Trablus-Sâm, Kîbris, Cezâir (Cezâir-i Bahr-i Sefid=Akdeniz Adaları).

Sâlyânel ise Yılınlık demek olup bu dokuz çağdaş ile şöyle sralayabiliriz:
Mısır, Yemen, Habeş, Basra, Lâhsa (El-Ahsâ), Bağdad, Trablus-Sâm, Tunus, Cezâir-ı Garb.


 Açıklaması :

Cumâdelülâ, Cumâdelâhire veya galat olarak Cemaziyelevvel, Cemazilelâhir
Beşer (Receb, Şaban, Ramazan), Lezez (Şevval, Zilhicce, Zilka'de) diye anılırdı.

Bu dokuz Eyaletin Şer'i ve Örfi bütün vergileri devlet tarafından tahsil edildirdi. Bundan Beylerbeyinin ve askerin maaslarının yıllık tutun aynııp verildikten sonra kalani başkente gelip devlet hazinesine konulurdu.

Bu vesile ile Şer'i ve Örfi vergilerden biraz daha ayrıntılı olarak bahsedelim:


Resmî adı Rüsûm-i Örfîye olan Örfî vergiler ise Tekâlîf-i Örfîye ve Avâriz-i Divaniyel olmak üzere iki ana bölüme ayrıldı. Tekâlîf, Örfî vergilerden dâimî olanlardır. Bunların başıcalıları şunlardır:

Mükcerred, Râyîyet, Çift, Bennâk, İspençe, Bâdihava, Arusîye, Cûrûm ve Cinayet, İhtisâb, Çiftbozan, Tapu, Bağ ve Bağçe ve Bostan, Neyistan, Kovan, Sayd-i Mâhi, Çit ve Ağil, Yaylak ve Köşlak, Balta, Yava ve Kaçkun, Gümûrük, Zemin, Ağnam, Çayır, Kovra vb. Bunlardan daha evvel ızah edilmemiş olanların ızahı ise şöyledir:

Bâdihava : Bütün vergiler dışında maktu' bir vergi olup bulunduğu Eyâletin Kanunnâmesiyle mükârri tayin edildi. Kanuni Süleyman Han'ın kanunnâmesi' nin Vîyana nushasında bunun hariçden gelip kişlayanlardan alınduğu kayitlidir. (Mehmed Árîf neşri s. 38).

Arusîye : İlk defa evlenenlerden alınan Bâdihava cinsinden bir vergi olup her Eyâletin Kanunnâmesinde tayin edilen mukdar da ve koca tarafından ödenirdi. Bu
miktar ayrıca gelinin kiz, dul, müslüman ve hristiyan olmasına göre değişirdi. Genel olarak Müslüman kızlar için almış ve dullar için otuz akça idi. Hristiyan kızları için ise kirk ve dulları için on beş akça tahsil edildi.


ALİ ÇAVUŞ KANUNNÂMESİ

Tapu : Bâdihavâ cinsinden olup Toprağt işlene hakkı verilen köylüden buna karşılık Sahib-i arz tarafından alınan verginin adıyla ve mikdari, Dirliğin bulunduğu bölgeye göre değişirdi.

Bağ ve Bağçe ve Bostan : Reâyânın buğday, arpa ve yulaf gibi ekinler dışında yetiştirdiği üzüm, meyve ve sebze karşılığında mükellef olduğu verginin adıdır.

Sayd-i Mâhi : Deniz, gol ve nehirlerde avlanan balıklara karşılık alınan makû bir vergi.

Çit ve Ağl : Çit, koyun sürülerinin barınması için bir kısım arazinin çitle çevrilmesi, Ağl ise aynı maksad için üstü kapalı yer yapılması demek olup bunlar için reâyâ yılda her yüz koyun için beş akça vergi alındı.

Kovan : Arcıllıkla meşgul köylüden yılda bir kere ve kovan başına Eyâletin kanunnuna göre alınan vergidir. Eğer Kanunnâme‘de miktar belirtilmemiş ise, hasil olan bal bedelinin onda biri kadar vergi tahakkuk ederdi.

Neyîstân : Göl kıylarında saz biçmeye karşılık alınan onda bir değereindeki vergi.

Yaylak ve Kışlak : Yaylaya çıkan ve kıslağa doença sürülerden alınan vergidir.

Balta : Ormandağ ağaç kesmeleri karşılığında köylünün ödediği vergidir.

Yava ve Kaçkun : Başı boş olarak tutulan ve bir ay içinde sahibi çıkarsa kendisine teslim edilen hayvanlar için sahibinden alınan verginin adı Kaçkun ve bir ay içinde sahibi çıkmazsa tutana mal edilen hayvanlar için yeni sahibinden alınan verginin adı Yava’dır. Mikdari, Eyâletine göredir.

Gümürük : Bir dirliğe, başka yerden getirilen zahire veya hayvan nevinden mallar için getirenden değerinin yüzde üçü nisbetinde alınan vergidir.


Ağnam : Koyun ve keçilerden alınan çeşitli vergiler olup şunlardır:

1- Âdet-i Ağnam. Çeşitli Eyâletlerin Kanunnâmelerine göre koyun veya keçi başına yarım akça olarak alınan vergi. 1820 yılına Akça biriminin terk edilmesi üzerine bir kuruş kirk para hesabiyile on paraya dönüştürülmuş, 1870 yılında mâli skıntular dolayısıyle Rumeli bölgesinde elli paraya, öbür bölgelerde
otuz paraya çıkarılmıştır.

2- Ağılı vergisi (İzah edildi).

3- Ondalık. Yalnız Rumeli’de koyun ve keçilerden alınan onda bir oranındaki vergi. Aynen veya nakden alındır.

4- Toprakbastı paraşı, Selâmet’Akçası, Geçit Resmi: Taşrada korunmalı geçit ve derbendlerde, istanbul’da iskelelerde sürülerden alınan vergi.

5- Yaylak ve Kışlak resmi (İzah edildi).

6- Bâc-ı Ağnam. Pazar yerlerinde satılan koyun ve keçiçlerden alınan vergi.


Serçin ve Derçin Mültezimleri parasını peşin vermek suretiyle Yedikule mezbahasında kesilen hayvanların baş ve паçaçalarını her kesimde alır ve İstanbul’daki sakaçları dükkânlarına istedirleri fiyatı satarlardı.

8- Mürde Bâci. İstanbul’a sevk edilen sürülerde normalden fazla hayvan olumu olduğu takdirde, bunun sürüyü getirenden tazmin olunması demekti.

Bu vergilerden Ondalık hariç, öblerleri belli bir tarifeye bağlı olmayıp mahalli gelenekler göre tahsil olunurdu. Ağnam vergisi Tanzimat’tan, yani 1839 yılından sonra kaldırılmıştır.

Kara: Bu vergi başlica üç çeşiddi.

1- Âdet-i Âgnâm vermekle mükellef Yörüklerin bir âfet yüzünden hayvan-ları karlıp hiç kalmasa veya kalanların sayısı 24 Akça Resm-i Kara alınırdu.

2- Bir çift miktarı yere sahip olan kimse vefat ettiği takdirde bu çift en çok ikiye bölünerek erkek evlâtlarına intikal ederdi. Evlâd ikiden fazla ise evlilerinden Resm-i Bennâk alınır, bikârlarından bir kazanç elde edene kadar Resm-i Kara adıyla altı akça alınırdu.

3- Bennâk vergisyle yükümlü olanlar eğer pek fakir ve kazancı az ise, bunlardan da Resm-i Kara alınırdu.

Böylece, Tekâlif-i Örfiye’yi kısaca anlatmış olduk. Şimdi, Örfi Vergiler’in ikincisi olan Avâriz-i Divaniye’ye gelelim:

Avâriz, ástında halka fevkalâde zamanlarda yüklenen mâli, aynı ve bedeni mükellefiyetler olmakla beraber, zamanla ve devletin özellikle uzun savaşlar dolayisiyle para sıkıntısı artıkça daimi hale gelmiştir. Gerçî Yavuz İ. Selim Han oğlu Kanunî I. Süleyman Han’a dolu bir hazine bırakmışsa da bu hükümdar vaki olan ve kendisinin bizzat katıldığı on üç büyük sefer ve bunun düşında kalan bazı seferler, ayrıca deniz seferleri dolayisiyle, babasının bırakığı hazinein tamamen tükenmesine sebep olduğu gibi, devletin mâli kaynakları da fazla zorlanmış ve vergiler bu yüzden devlet masraflarını karşılayamaz hale gelmiştir. Hattâ bunun neticesinde Kanunî son seferi olan Zıgetvâr seferine çıkarken (1566) saraydaki altın ve gümuş kapı çakacağı zaman, tepsî, legen-ibrik vb. altın veya gümuş değerli eşyayı, para basılmak üzere Darphane’ye göndermişti. İşte bu gibi durumlar, Avâriz’in dâimileşmesine yol açmıştır.

Avâriz ayrıca, Donanma için kıyek yapmak, Donanma’ya Kırekçi vermek başta gelmek üzere ot, saman, zahire vermek, kale, köprü, yol onarımında beden- nen çalısmak gibi şeylerdi. XVI. yy. dan başlamak üzere, bu gibi mükellefiyetler yavaş yavaş belli bir miktar para vermeye dönüştü ve buna Avâriz Akçası denildi. Bu usulun geniş ölçüde yürütülük olduğu zamanlarda devlet bâzan bir bölgeden bu paraya karşılık yine aynı veya bedeni hizmet isterdi.

Bu verginin, yani Avâriz Akçasının toplanması için tamamiyle ayrı bir usul kullanılırdu. Bütün memleket Avâriz Hânesi diye anılan ünitele göre bülünmüştü. Köylerden başlayarak kasaba ve şehirler nüfuslarına, zenginlik ve tahammül derecelerine göre belli sayıda Avâriz Hânesi sayılmişti. Böylece meskûn bir yer, kendi özel şartlarına göre 5, 10, 20, bazan da 1 veya yarım, dörtte bir, sekizde bir


Açıklaması:


Yurdulk ve Ocaklık sahipleri sefer zamanlarında, tôpli bir Sancakbeyi gibi, kendi askerleriyle Beylerbeyi’nin bayrağı altına giderlerdi. Yurdulk ve Ocaklık, sahiplerinin soyları sonra erene kadar vârislere intikal eder, vârisleri sonra erince devlet bunu ister aynı şartlarla başkasına tevcih eder, isterse öbür Sancaklar gibi bir Sancak olarak uygun görüldü bir hak sahibine verildi.

Bunlardan başka donanma için gemi inşası sırasında yapılacak gemilerin- kerceste, zift, tente, urchan, demir halat, kenevir halat, yelkenbezi, kurek, lenger vb.- gerekli malzemeleri için bunların imâl ve istihsal edildiği bazı bölgeler kurulmuştur. Burada çalışanlar Şerî ve Örî bütün vergilerden muaf olurlar, buna karşılık donanma için gerekli malzemiyi daima zamanında yetişirirlerdi. Bu sistemde Tersâne Ocaklıklar denildi. Bu bölgeler şunlardır:

Samsun, Alâiye, Payas, Kırklareli, Pravadi, Vize, Karinâbhad, Aydos, Catalca, Silivri, Çekmece, Midye, Sinop, Misivri, Ahyolu, İzmir, Menemen, Mihacliç, Selânik, İnebolu, Bartın, Bıga, Bayramçi, Tuzla, Kazdağı, Kastamonu, Avlonya, Midilli, Saruhan, Livâdiye, Aydın, Menteşe, Ağriboz, Atina, İstefe, Seddülbahir, Kumkale, Eceovası, Gümülçine, Canik, Ünye, Şarkikarahisar, Berkofça, Ilıca, Niş, Edirne, Ustrumca, Manastır, Kratoa, Köstemendi, Sidrekapsi, Demir-
hisar, Üsküp, Ezine, Samakov.


- Vize Yörük Beyi 50.000 Akça.
- Yanbolu Yörük beyi 53.470 Akça.
- Tanrıdağı Yörük Beyi 60.000 Akça.
- Ofçabolu Yörük Beyi 33.000 Akça.
- Selânik Yörük Beyi 61.397 Akça.
- Kocacık Yörük Beyi 40.000 Akça.
- Naldöken Yörük Beyi 52.500 Akça.

Rumeli Yörükleri, Rumeli Eyâletine bağlı bir Sancak itibar olunmuşlardi.

Akincılara gelince, Osmanlı Türkleri'nin Hafif Suvari Kuvvetleri'ne verilen isimdir. Pek hızlı hareket ettikleri için bu adı almışlardır. Akincilar, sınırlara yakın yerlerde bulunurlar, yaz ve kiş düzenli bir programla düşman arazisine akin ederek mal, para ve esir elde etmekle beraber, düşman ve düşman memleketleri hakkında her âçit bilgisi toplayarak devlet merkezine ulaştırırlardu. Akincılarnın hepsi Türklerden seçilmiş olup Ocak halindeydi; yani Akincılık mesleği babadan oğula geçerdi. Akincilar savaş zamanında ordunun ilerisinde, üç dört günlük mesafede keşif vazifesi görürler, yol üzerinde bulunan köy ve kasabalardaki erzakan ve tarlaların düşman tarafından imha edilmesine engel olurlar, köprü ve geçitleri emniyet altında bulundururlar, aldıkları esirlerden bilgi toplayıp orduya ulaştırırlardı. Düşman memleketinde şaşılacak bir lızla ilerleyip umulmayaçak yerlerde görünenek şaşırılık ve panik yaraturlardı. Atları, pek uzun mesafeleri hızla alacak şekilde terbiye edilip yetiştirlerdi.


Hükümet-i Cizre (El-Cezire), Hükümet-i Eğil (Eğin), Hükümet-i Genc, Hükümet-i Palu, Hükümet-i Darru (Harra), Hükümet-i Ekrâd, Hükümet-i Mihrivânâ, Hükümet-i Uştî, Hükümet-i İmâdiye.

Açıklaması :

Burada Hükümet sözünden maksat, aşiret’dir. Nitekim evvelce de bahsi geçtiği gibi, bu Kanunnâmê’nin orijinal metninin 15. sayfasında (...Ve zikrolunan hûkûmetler de Oymak itibar olunmuştur ki aşiret demek olur) ibaresi vardır. Yine bu sayfada ve sayfa kenarında çok sondan rık’a stiliyle yazılmış olduğu anlaşılan iki not vardır:

Aşiret illere, II oymaklara, Oymak Uruklara münkasmemdir (Ayrılmuştur).
1- Ulus-Aşiret, 2- İl, 3- Oymak, 4- Oymak Uruklara münkasmemdir (Ayrılımıstır).

yani cinsi ve teşkilatı ayrı ve kendilerine mahsus askerlere sahip idiler.

Tahi oldukları Eyaletler ise şöyleydi:


Pes imdî zikrolunan Eyaletlerde ne kadar Elviye ve Zeâmet ve Timâr vardır.
İşbu minvâl üzere tafsil olunur ki Eyâlet-i Rumeli yirmi dört sancakdir. Defter Kethudâsi ve Timâr Defterdarî vardır ve Paşa Sançağ'ın iki Alaybeyisi vardır. Yemin ve Yezâr ütibhar olunmuşdur ve dahi her Sançağın bir Alaybeyi vardır.

Açıklaması:


Divân-ı Hümayûn denilen Osmanlı Hükûmeti kalemlerinde Alaybeyleri'nin tatbik mühürleri bulunur ve onlardan gelen yazılardaki mühürler bunlarla karşılaştırılırak sahta olup olmadığını kontrol edilirdi. Timarlî Suvarilerin bütün müracaatları Çeribaşları vasıtasıyla Alaybeyleri'ne ulaştırılırdı. Onlar da durumu Sancakbeyleri'ne değil, doğraca Divân'a bildirir ve mesele orada görüşülüp hal edilirdi. Rumeli Eyaleti'nin iki Alaybeyisinden bir Sağkol Alaybeyi, öbürü Solkol Alaybeyi olup Sağkol Alaybeyisi eyâletin Sağkol denilen kuzey doğu bölgesine, öbürü ise Solkol denilen güney batı bölgesine ait Toprak Dirlikleri sahiplerinin âmiriydi.

Açıklaması :


Açıklaması :

Zeâmet sahipleri her beş bin Akça yıllık gelir için bir Cebeli ile mukellef


Kapılarında Sekban ve Sarıca besleyen Paşalar, bunların bir haylı âğız olan masraflarını karşılamaya normal gelirleri yetmediğinden bölgelerindeki halktan Yembaha, Çizmeha, Devirba, Nalbaha vb. gibi adlarla kanuni dayanağı olmayan haksız vergiler alılarlardı. Devletin bir çok kereler şiddetle yasaklanmasına rağmen bun haksız vergilerin kökü ancak XVIII. yy. in yarısından sonra kazıma-bilmiştir.


Ve Sancakları bunlardır:
Lívâ-i Paşa (Sofya), livâ-i Köstendil, livâ-i Vize, livâ-i Çirmen, livâ-i Kirklilise (Kirkclareli), livâ-i Silistre, livâ-i Niğbolu, livâ-i Vidin, livâ-i Alacahisar, livâ-i Vilçurin, livâ-i Prizrin, livâ-i Iskenderiye (Arnavud Iskenderiyesi=İskodra), Livâ-i Dukagin, livâ-i Avlonya, livâ-i Ohri, livâ-i Delvine, livâ-i Yanya, livâ-i Elbasan, livâ-i Mora, livâ-i Tirhala, livâ-i Selânik, livâ-i Üsküpl.
livâ-i Bender, livâ-i Akkirman.

Süleymanîye nüshasında ise Ozi de sancak olarak mevcuttur (Doç.Dr. Ilhan Şahin neşrinde Özü imlâsiyle). Hacıbegic’in kaydına göre Hammer Bender ve Akkirman yerine aslında Cezâir-i Bahri Sefâd Eyâletine bağlı bulunan Kavreli ve Gelibolu’yu anmaktadır.

Ve Müsellem Sancakları bunlardır :
Livâ-i Müsellemân-i Kızılca, livâ-i Müsellemân-i Çingene, livâ-i Müsellemân-i Çirmen.
Ve Yörük Sancakları bunlardır :
Livâ-i Yörükân-ı Ofcabolu, livâ-i Yörükân-ı (Vize) livâ-i Yörükân-ı Tanrıdağı, livâ-i Yörükân-ı (Selânîk) livâ-i Yörükân-ı Kocâcık, livâ-i Yörükân-ı Naldoğan.

Açıklaması :

Eyâlet-i Bosna
Yedi Sancaktır ve Züemâ ve erbâb-ı Timâr’ı bin dokuz yüz seksen kılıçdır. Kanûn üzere Çebelüler ile yedi bin mikdâri asker olur ve bunlardan ma’dâ ulûfelü neferâtı vardır.

Sancakları bunlardır :
Livâ-i Bosna, livâ-i Hersek, livâ-i Izvornîk, livâ-i Zacasna (Zacna), livâ-i Kirka, livâ-i Bakriç (Pakrats).

Açıklaması :

Yine burada geçen Ulüeli Neferat təbirinden maksat Gönüllü veya Yerli Kulu denilen teşkilatı ki ne olduğu evvelce izah edilmişti.

*Eyâlet-i Budun* (Budin, Budım),
*Eyâlet-i Eğri* (Eğre, Eger, Erlau, Agria)
*Eyâlet-i Kanije* (Nagy Kanıza, Gross Kanıza).

Bunlar cümle on yedi Sancak'dır ve Zuemâ ve Erbâb-ı Tîmâr'ı iki bin seksiz yüz altmış dört ilçesidir. Kânûn üzere Celebeli'leri ile on bir bin mukdarı asker olur ve bunlardan ma'da ulâfelê kul tâyîfesi vardır.

Sancakları bunlardır:

*Livâ-i Budun*, livâ-i Ostorgon (Estergon), livâ-ı Sigitvar, livâ-ı Istolni Belgrad (Stolni Beograd. Macarca Szebesfehervar. Almancası ise Stuhlweisensburg'dur), livâ-ı Seçen, livâ-ı Novigrad, livâ-ı Peçuy, livâ-ı Seksar, livâ-ı Sekçuy (Mohac), livâ-ı Semendire, livâ-ı Hatvan, livâ-ı Solnok, livâ-ı Segedin, livâ-ı Şimontorna, livâ-ı Kopan, livâ-ı Pojega.

**Açıklaması:**

geçmektedir. Kâtip Çelebi, Ayn Ali ve Evliya Çelebi’nin Pojega’yı Bosna 
Eyaleti’ne tâbî olarak gösterdiklerini Hacibegiç tesbit ve kaydetmiştir. Süley-
maniyi nüshasında Hatvan’dan sonra Filek livası vardır ki asli Fülek olup Türkler 
Filek demişlerdir. Evliya Çelebi ve Ayn Ali, Filek ile beraber Osek Sancağı’ndan 
anmaktadır. Burasını Slâvlar Osjek (Osyek), Macarlar ise Essek diye anılarlar. 
Hacibegiç Evliya Çelebi’de Kaniye Eyaleti’nin Sancakları meyannında ve Sighetvar 
ve Kopan sırasında Valpovo, Şikloş,.Nadajd ve Palatin Sancakları’nın bulun-
dununa işaret eder ki bu da elimizdeki Kanunnâme’nin daha eski bir Kanun-
nâme’den instah edildiğini bir daha anlamaktadır. Şimontorna’nın Macarca aslı 
ise Simony Tornya’dır.

Eyâlet-i Tiéşvar
Altı Sancakdar ve Züemâ ve Erbâb-i Timâr’i vardır. Üğ yüz on Kılıcdır.
Kânûn üzere Cebelüleri ile iki bin beş yüz mukdâri askerdir ve ulûfe ile neferâni 
vardır.
Sancakları bunlardır:
Livâ-i Tiéşvar, livâ-i Göle, livâ-i Modava, livâ-i Batova, livâ-i Çanad, 
livâ-i Lipova.

Açıklaması:
Evliya Çelebi bunlardan başka şu Sancakları da saymaktadır: Şebş, Lugoş, 
Kaçnat, Arad, Beckerek.

Burada bahsi geçen Arad, Maros nehrinin sol kıyısında bulunan O-
Arad=Eski Arad ve sağ kıyısındaki Uy-Arad=Yeni Arad olmak üzere karşılıklı iki 
bölümden meydana gelmektedir.

Ayrıca, Batova Sancağı’ni Yanova okumak doğru olmadığını gibi, bunun 
Yanık kale (Raab, Göllvar) olarak göstermek de yanlış. Macarların Györ dedikleri 
Yanık Kale, Budapeşte’nin 133 kilometre kuzeydoğusundadır (Bk. Ilhan Şahin).

Eyâlet-i Anadolu
On dört Sancakdar ve Züemâ ve Erbâb-i Timâr’ı sezik bin altı yüz on dokuz 
Kılıcdır. Kânûn üzere Cebelüleri ile yirmi beş bin mukdâri asker olur ve Sancakları 
bunlardır:
Livâ-i Kütahya, livâ-i Hudâvendigâr (Bursa), livâ-i Saruhan (Manisa 
bölgesi), livâ-i Aydın, livâ-i Kastamoni, livâ-i Bolu, livâ-i Menteşe, livâ-i
Açıklaması:


Eyâlet-i Karaman


Sancakları bunlardır:
Livâ-i Konya, livâ-i Beyşehir, livâ-i Kuşehri, livâ-i Kayseriye (Kayseri), livâ-i Niğde, livâ-i Aksaray, livâ-i Akşehir.

Açıklaması:

Karaman adı, Anadolu Beylikleri'nin en uzun ömürlüşi olan Karamanoğulları'ndan gelmektedir. 1256-1466 yılları arasında mevcut bulunmuş olan ve varlığına Osmanlılar tarafından son verilen bu Beyliğin merkezi Lârende ve Osmanlı devrinde Konya idi.


Eyâlet-i Mer'aş (Maraş)
Dörtl Sancak'dır ve Züemâ ve Erbâb-i Timâr'i iki bin sekiz yüz alımıș dokuz Külçdar. Cebelüleri ile altı bin beş yüz mukdârı asker olur.
Ve Sancakları bunlardır:
Livâ-i Mer'aş, livâ-i Kars, livâ-i Malatya, livâ-i Antâb (Gaziantep).

Açıklaması:
Maraş'ın adı, Asur kitabelerinde Markası olarak geçer ve bu ad, pek fazla olmayan değişikliklerle bu güne kadar gelmiştir. Bizans devrinde Marasion diye anılan şehir, 637 tarihinde Arap fethinden sonra onlar tarafından Mer'aş diye anılmış olup günümüzde kendi halkın telaffuzuna uygun olarak Maraş şekli kabul edilmiş bulunmaktadır.


Haçbegaç, Evliya Çelebi ile Ayn Ali ve Hammer'de Samsad Sancağı'nın da Maraş'a bağlı olarak gösterildiğine işaret etmektedir.

Eyâlet-i Sivas (Sivas)
Yedi Sancak'dır ve Züemâ ve Erbâb-i Timâr'ı üç bin dokuz yüz otuz yedi Külçdar. Cebelüleri ile sekiz bin mukdârı asker olur.
Sancakları bunlardır:
Livâ-i Sivas, livâ-i Bozok, livâ-i Amasya, livâ-i Corum, livâ-i Divriği, livâ-i Arabgir, livâ-i Çânik.

Açıklaması:
Sivas veya Sivas adı, Sebastia'dan bozma olup şehre bu ismi Roma devletinin Imparatorluk devri başında (M.Ö. 27) Pontus Kıralkesi bulunan Pythodoris tarafından verilmiş olup Anadolu'nun en eski iskân bölgelerinden biridir. Osmanlı hakimiyetine girisi 1398 yılladır.

İranlılar, uzun süre Roma idaresinde bulunduğu için Anadolu'yu Diyâr-i Rûm veya kısaca Rûm diye anımsalar ve daha sonraları bu adı zaman zaman bütün Osmanlı ülkeleri için kullanmışlardır. Kendilerini Roma İmparatorluğu'nun vârisi sayan Osmanlılar ise ülkelerini Memâlik-i Rûm=Roma Memleketleri ve

_Eyâlet-i Trabuzun (Trabzon)_

_Iki Sancakdir ve Zümâ ve Erbâb-ı Timâri beş yüz elli dört kılıcıdır. Kanûn üzere Çebelüleri ile iki bin mukdâri asker olur._

_Sancakları bunlardır:_

_Livâ-i Trabuzun, livâ-i Batum._

_Açıklaması:_


_Eyâlet-i Kefe_

_Eyâlet-i mezbûrda Zeâmet ve Timâr yokdur, ama Kul tâyifesi vardır. Kurâ ve mezâri'i Havass-ı Hümayûn'dur. Mîrî tarafından zabitolunur._

_Açıklaması:_

Kefe, Şehzâdeleğinde Kanuni'nin Sancakbeyi olarak bulunduğu yerdi. Onun

Kefenin İlkçağlardaki adı Caffa, Bizans devrindeki adı ise Theodosia'dır.

Eyâlet-i Diyâr-ı Bekir (Diyarbakır)


Sancakları bunlardır:

Livâ-i Âmid, livâ-i Harprut (Harput), livâ-i Ergani, livâ-i Siverek, livâ-i Hasanbeyf (Hisn-ı Keyfâ), livâ-i Çemîshezek, livâ-i Se’îrd (Siird), livâ-i Çapukçur, livâ-i Sincâr, livâ-i Tercil, livâ-i Kulb, livâ-i Çermük (Çermik), livâ-i Pertek (Pertiçek), livâ-i Mazgerd (Mazgird), livâ-i Atak, livâ-i Pespan Burban, livâ-i Sağmân, livâ-i Mefârîkin (Meyyârfârîkin = Silvan), livâ-i Mîhrânî, livâ-i Akçakale, livâ-i Habûk (Hancuk).

Açıklaması:

Bu Eyâletin yirmi iki Sancâğından on tanesi Osmanlı Sancakbeyleri’nin idaresinde ve ToprakDIRiliği idi, kalani Yurdluk ve Ocálik şeklinde bulunuyordu.


Eyâlet-i Şâm


Sancakları bunlardır:

Livâ-i Şâm, livâ-i Safed, livâ-i Kuds-i Şerîf, livâ-i Aclûn, livâ-i Lecûn, livâ-i Gazze, livâ-i Nabûs, livâ-i Teđmûr, livâ-i Saydâ, livâ-i Beyrût, livâ-i Kerek Şuveyk.

Açıklaması:

Ali Çavuş Kanunnâmesi

...larından Leonidas'ın eline geçmiş, merkezi olan Dimaşk bundan sonra Yunanlılar, Romallar ve Bizanslılar tarafından Damaskos diye anılmıştır. Bu ad, daha sonra bütün batı literatüründe bu şekilde geçmiştir.


Eyâlet-i Haleb

Sancakları bunlardır:
Livâ-i Haleb, livâ-i Adana, livâ-i Kilis, livâ-i Maarrâ, livâ-i Uzeýr, livâ-i Bâlis.

Açıklamasi:

**Eyâlet-i Erzurum**

On bir Sancak’dır. Çüzem ve Erbâb-ı Tîmârî beş bin altıyüz on sekiz kılıçdır. Ümerâşi ve kânûn üzere Cebelüsü ile on bin mukdârî asker olur ve bunlardan ma’dâda üç yüzü Kul tâyifesî dahi vardır.

Sancakları bunlardır:

Livâ-i Erzurum, livâ-i Karahisâr-ı Şarî, livâ-i Pasin, livâ-i Kîgi, livâ-i Ispir, livâ-i Hînis, livâ-i Malazgird, livâ-i Tekman, livâ-i Tortum, livâ-i Mecimigird, livâ-i Mâmirvân.

**Açıklaması :**


**Eyâlet-i Çıldır nâm-ı diğer Ahiska**

On üç Sancak’dır. Üç Sancağı Yurduluk ve Ocaklık’dır. Ma’dası ümerây-i osmanîye tasarrufundadır. Zûemâ ve Erbâb-ı Tîmârî beş yüzelli altı Külç’dir. Ümerâşi ve kânûn üzere Cebelüsü ile iki bin mukdârî asker olur. Sancakları şunlardır:


**Açıklaması :**

Pazih, Lozi, Uşça, Catla, İspir, Pek.

Eyâlet-i Kars

Altı Sancak'dır ve Züemâ ve Erbâb-i Timâri sekiz yüz on dokuz kılıçdır. Ümerasî ve kânûn üzere Cebelâsû iki bin beş yüz mukdârî asker olur ve bunlardan ma'da ulûfe ile Kul tâyifesî vardır.

Ve Sancakları bunlardır:

Livâ-i Kars, livâ-i Ardahân-i Kûçek (Küçük), livâ-i Zârusâd, livâ-i Gecrân, livâ-i Kağizman, livâ-i Cucuvan.

Açıklaması:

Kars, bu bölgede yerleşmiş olan Karsak Türkleri'nden dolayı bu adı almıştır. Sancak adları ise çeşitli mahalli kültürlerle aiddir.

Eyâlet-i Van


Ve Sancakları bunlardır:

Livâ-i Van, livâ-i Erciş, livâ-i Âdícevâz, livâ-i Muş, livâ-i Bitlis, livâ-i Bârgiri, livâ-i Esyabrud, livâ-i Kârkhâr, livâ-i Vâdi-i Benî Kutûr, livâ-i Kesânî, livâ-i Ağakis, livâ-i Berdâ, livâ-i Evehucik (Öçacık).

Açıklaması:


 Eyâlet-i Rakka
 Yedi Sancak’dır ve Züemâ ve Erbâh-i Timâri bin yüz Kılıçdır. Ümerâsi ve kânün üzere Çebelüsü ile iki bin beş yüz mukârî asker olur.
 Ve Sancakları bunlardır :
 Livâ-i Rakka maa Ruhâ, livâ-i Deyr-i Rehebe, livâ-i Benî Rebi’â, livâ-i Cemâssé, livâ-i Birecik, livâ-i Habûr, livâ-i Sûrûc.

 Açıklaması : 
 Rakka şehri, Seleukos’lardan II. Kallonikos (M.Ö. 245-226) tarafından kurulmuş ve Kallinikon diye anılmıştır. 640 yılında Arablar tarafından fethedildikten sonra Rakka diye anılmış, 1517 yılında ise Osmanlılar tarafından fethedilerek bir Eyâlet haline getirilmüştir. Ruha ise, Rakka’nın yanında Arablar tara-

Eyâlet-i Şehrizül (Şehr-i Zol, Şehr-i Zûr)


Sancakları bunlardır:

Livâ-ı Şehrizül, livâ-ı Erbil, livâ-ı Sürûçek, livâ-ı Hezârâurd, livâ-ı Merğâve, livâ-ı Achur, livâ-ı Keşşâf, livâ-ı Şehr-i Bâzâr, livâ-ı Bak, livâ-ı Nil-i Tâyirî, livâ-ı Sipehrencîn, livâ-ı Ebrumân, livâ-ı Dâvdân, livâ-ı Perend, livâ-ı Bulekas, livâ-ı Cebel-ı Humreyn, livâ-ı Zülcenâheyn, livâ-ı Hureyr (ve) Rudin, livâ-ı Kal'a-Gâzi.

Açıklaması:


Eyâlet-i Musul

Beş Sancak'dır ve Züemâ ve Erbâb-i Timârî altı yüz on Kilidir. Ümerâsi ve kânûn üzerine Cebelüsü ile uç bin mukdârî asker olur.

Sancakları bunlardır:
Livâ-i Musul, livâ-i Kerkük, livâ-i Tikrit, livâ-i Bâcvânlik, livâ-i Hudên Bâne.

Açıklaması :

Eyâlet-i Trablûs-ı Şâm
Beş Sancaklar ve Züemâ ve Erbâb-ı Timârî altı yüz on Kılıçdır. Ümerâsi ve kânûn üzere Cebelîsû ile üç bin mîkdârî asker olur.

Sancakları bunlardır :
Livâ-i Trablûs-ı Şâm, livâ-i Hamâ, livâ-i Humus, livâ-i Selemiye, livâ-i Cebelî.

Açıklaması :

Eyâlet-i Bağdad
beş yüz mukadda asker olur ve bunlardan ma'da ulufetül Kul tayifesi vardır.

Ve Sancakları bunlardır:

Lîvâ-ı Bağdad, livâ-i Zenkâbâd, livâ-i Hille, livâ-i Cevâzir, livâ-i Rûmâhiye, livâ-i Anês, livâ-i Cengûle, livâ-i Karadağ, livâ-i Dertenk, livâ-i Semâvât, livâ-i Bayat, livâ-i Derne, livâ-i Dih-i Bâlâ, livâ-i Vâsit, livâ-i Kerend (Kermed), livâ-i Demûrkapî, livâ-i Karâniye, livâ-i Kabûr, livâ-i Geylân, livâ-i Ál-i Sâh.

Açıklaması:


Eyâlet-i Kibris.
Sekiz Sancak’dır. Beş Sancakti Hasla, üçü Sâlyâne iledir ve Züemâ ve Erbâb-ı Timârî bin sekiz yüz Kılıçdır. Ümerâsi ve kanûn üzere Cebelüsü ile beş bin mikiûrî asker olur.

Ve Sancakları bunlardır:
Livâ-i Kıbrıs, livâ-i İçel, livâ-i Tarsus, livâ-i Alâiye, livâ-i Sis, livâ-i Kerine, livâ-i Baf, livâ-i Magosa.

Açıklaması:

Eyâlet-i Cezâir (-i Bahr-i Sefid)
On üç Sancak’dır. On Sancak’ta Hasla üçü Sâlyâne iledir ve Züemâ ve Erbâb-ı Timârî, mensûhât ile iki bin üç yüz yirmi Kılıçdır. Ümerâsi ve kanûn üzere Cebelüsü ile yedi bin mikiûrî asker olur.

Sancakları bunlardır:
Livâ-i Gelibolu, livâ-i Ağırbız, livâ-i Karlıte, livâ-i İnebahtı, livâ-i Rodos, livâ-i Midilli, livâ-i Kocaeli, livâ-i Biga, livâ-i Suğla, livâ-i Mizistre, livâ-i Naksə, livâ-i Sakiz, livâ-i Mehdiye.

Açıklaması:


Açıklaması :


Orijinal metnin 15. sayfası olan bu safyanın kenarında evvelce bahsetti-
şimiz gibi, sonrağın rık'a üslubunda olarak yazılımış şu iki derkenâr vardır:

\[\text{Aşıret Iltere, II Oymaklara, Oymak Uruklara münkasmendir (Ayrılmıştır)}\]

\[1-\text{Ulus - Aşıret, 2- II, 3- Oymak, 4- Oymak Uruklara münkasmendir.}\]

Metnin bittiği yerde ise iki dilekçe sureti bulunmaktadır. Birinde dilekçe sahibi Öhri Sancağında bir kimsenin üç Kılıç'a tasarruf ettiği ve bir kişinin üç Kılıca tasarruf etmesinin kânûna aykırı olduğu, bundan başka her Kılıçın bir başka kimseye sefer vermeye tahammüülü bulunduğu ileri sürek bir Kılıç'ın kendisine verilmesini rica etmektedir. Bu dilekçenin metni ise şöyledir:

\[\text{Devletlû Saâdetlû Sultanûm Hazretleri sağ olsun}

\[\text{Öhri Sancağ'ından Peterkâni Nahiyesinde Zarde nâm karye ve gayridan sekizbin dokuz yüz doksan dokuz akça üç Kılıç Tîmâr'a mutasarrıf olan Ali'ınin Tîmârinda üç Kılıç cemi' ve tasarrufu hilâf-i kânûn olduğundan ma'da her bir Kılıçına bir başka âdem sefer vermeye tahammüül olmağa Karlılı Nahiyesinde Eîes nâm karye ve gayridan iki bin dokuz yüz doksan dokuz akça bir Kılıç'ı bu külârına sadaka ve ihsan buyurulmak bâbînda emr (ü) fermân sultanımından.}\]

\[\text{Bende}

\[\text{Sâleyman}\]

\[\text{Öbür dilekçe ise Kırım Hanزادelerinden, Han'ın sadakatını sağlamak için rehin şeklinde Osmanlı diyarında ve büyük ihtiyalle başkentte bulunan Hüsam Giray'a aid olup rehin bulunduğundan dolayı 1112 yılı (Milâdi 1700) Mart ayına kadar hak ettiği Bahâriye adlı tahsisatının verilmesini rica etmektedir, metni ise şöyledir:

\[\text{Devletlû ve Saâdetlû Sultanûm Hazretleri sağ olsun}

\[\text{Rehîniyet hasebiyle bin yüz on iki senesinin Mart'i vaktine kadar müstehak olduğunu Bahâriye ihsan olunmak bâbînda emr ü fermân Devletlû ve Saâdetlû Sultanûm hazretlerininirdir.}\]

\[\text{Bende}

\[\text{Rehîn Hüsam Giray}\]

\[\text{Bu münâsebetle umûmen Memâlik-i Osmâniye'de vaki' olan Bilâd ve Kilâ' ve Mezârî'nin aksân-n-i tasarrufât ve bazı i'tihârât ve istelahât vardir ve ișbu minvâl üzeriði ki tafsîl olunur. Pes imdi umûmen Memâlik-i Mahrûsa'da mûnderiç olan}\]

**Açıklaması:**

Anlaşılığına göre Osmanlı memleketlerinde bulunan şehirler, kaleler, köylüler ve eki yer demek olan mezaaların tasarruf tarzları ve bazı tâbir ve ıslahları, yani deyim ve terimleri bu Kanunnâmede ayrıntılar ile açıklanmak istenmektedir. Buğa göre Allah tarafından korunmalı olan bu memleketlerde bulunan şehirler, kaleler, köylüler ve mezaalar yirmi iki kısımdır. Bir kısmı Havass-i Hüâyûn’dur ki ne olduğuna daha evvel izah etmiştik. Bir kısmı Vezirlere, Beylere, Beylerbeyilerine ve Divân denilen Osmanlı Devleti’nin kabinesinin sekretaryasının ileri gelenlerine ait olan Haslar, yani yıllık vergi geliri 100.000 ve daha fazla akça olan toprak únitelirdir.


Açıklaması:


Sofyâh Ali Çavuş (Ve bir kısma mâlikânedir ki...) diyerek aslında Mülk'i tarif etmektedir. Aradaki farkı, biraz sonra izah edeceğiz.

Mülklar, bâzi sultanlara, Padişâh'ın yakınılarından bu nu hak edenlere, Boy (Aşiret) beyleri'ne ve bulundukları yerlerin yerel ileri gelenlerine, ayrıca savaşlarda kahramanlık gösterenlere, hizmetlerine ve liyâkat derecelerine göse sahî mûlîk olarak verilen gayrî menkullardır. Eski Padişâhlardan ellerinde bunu anlatan Berât şeklinde Mülknâmeleri vardır. Yeni bir Padişâh tahta çiktığı zaman Tecrid-i Berevât adı altında bütün berâtlar onun adına yencilendiği gibi Mülknâmeleri de yenilenirdi. İşte (Selâtîn-i mâziyeden ve hâlâ Padişâh-i Âlempenâh (Âlem'in dayanağı olan Pâdişâh) Hazretlerinden Mülknâmeleri vardır) cülesinin anlami


Mâlikâne ise, bir kimseye gelirinden ömür boyu faydalananmak, ancak satamamak, miras bırakamamak ve hibe edemek şartıyla verilen arazi hakkında kullanılar bir terimdir. Mâlikâne'de tasarruf şahsa, rakabe ile devlete ait idi; ancak devlet bu tasarrufu, tasarruf eden hayatta olunca geri alamızdı. Tasarruf sahibi bu geliri isterse vâkfedebilirdi. Lâkin rakabe meselâ bir savaştı sonunda veya herhangi bir şekilde devletin elinden giderse, tasarruf edenin hakları, hattâ bu tasarrufa dayanathan vakıflara aid gelirler ortadan kalkardu.


Bunların dışında, daha ileride tafsil ve izah edeceğimiz Mâlikâne-Divânî

Ve bir bahşi dahi Evkâf'dır ki ba'de't-temlik bazı kimeneler Mülknâmeleri mucebince mutasarrîf oldukları kurâ ve mezârück vakfetmişlerdir. İlâ elân vakfiyet üzere tasarruf olunur. Pes imdi bu makâleler dahi makbul-i Sultan-ı Zaman oldukça ilâ inkârâzi'd-devrân şart-ı vakîf üzere amel olunur.

Açıklaması :

Osmanlı Devleti'nin sosyal hayatında vakıfların pek mühim bir rolü ve mevkii olmuştur. Bir taraftan dinî ve ilmi müesseseleri yapmak ve devamlılıklarını sağlamak, öte yandan insanlara muhtaç oldukları başka hizmetleri sunmak, bu arada meselâ, daha evvel iżâh ettigimiz gibi, onların bazı vergi mükellefiyetlerini karşılamak, ayrıca fakir ve muhtaçları doyurmak, hasta insan ve hayvanları tedavi etmek, şehri temiz tutmak vb. gayeleri ile kurulmuş olan vakıfların daha azi para ve binâ gelirleri (Murabaha ve Musakkasat), daha çoğu ise zirâî gelirler (Hâslû) şeklindeydi. Osmanlı Devleti'nde mevcud ve mahsul veren toprakların, bölgelere göre, % 20-30'unun vakîf olduğu düşünülürse, bu ikinci şekilde önemi daha iyi anlaşılır.

Osmanlıların kurmuş olduklarını vakıflar, bunları kuranlara göre ikiye ayrıabilir:

1- Evkâf-ı Selâtîn, yani Padişâhlarla Hükümdâr ailesine mensup kimselerin kurmuş oldukları vakıflar.

2- Evkâf-ı Amme, yani bunlar dışında kalan kimselerin kurmuş olduklarını vakıflar.

faydalanmalarını sağladı. Bunun için Osmanlı memleketlerinde mülk arazisinin nisbeti, 1839 Tanzimat inkilâbına kadar -bölgelere göre- ancak %5-10 olarak kalmış ve bu nisbet, bu inkilâbi bir getirdiği mal masâniyeti dolayısıyla bundan sonra artmıştır. Yine Tanzimat’dan bir süre sonra ve 1858 tarihinde çıkarılan arazi kanunnamesi, geniş topaklara tasarruf sistemini, mülkvet sistemine çevrmiş olduğunu gibi, Hâsil’a dayanan yeni vakifların kuruluşunu hemen hemen durdurmuştur.

Asında Zevâdi’ın Hâsil’in çoğunu teşkil etmesi, vakif kurmayı gayesinden uzaklaştıran bir sistemdi. Bu yüzden vakif kurmayı sosyal bir hizmet olmaktan çıkıp âdeta gelirinden belli bir fedakârlık karşı mal ve mülkin tamamını tecâvüz ve müsâdereden koruma vastası haline gelmiş bulunmaktadır. Şuna da dikkat çekmek gerekir ki Kanuni devrinde böyle istismarlarla engel olmak için yapılan arâzî tahrirlerinde bu gibi vakıflara Cebeli mükellefiyetinin konulmuş olduğunu biliyoruz.

Asında İslami vakıflarda gelirin bir kısının vakifın evläd ve âilesine tahsisi caiizdir. Ancak, bu cevâzin bir hududu vardır, şöyle ki: İslâmda ilk vakif kuran Hz. peygamber (s.s.), Medine’dedekendisine ait iyi hurma bahçesini vakfedip hâsilini Havâdis-i Dehr’e, tâni İslâmın müdafasını icabettirecek olaylara, mübrem ihtiyaçlara tahsis etmiştir. Fedek Hurmalı’nı da İbnü’s-sebi’t, yani yiyecek ve içceği tükenmiş parasız kalması yolculara ve Hayber Hurmalı’nın hâsilini da üçe bölecek iki hissesini Müslümanlar haydiyışılara ve bir hissesini de kendi Elh ü Iyâli’ne, yani bakmakla yükümlü olduğu âilesi halkına ve bundan da bir şey artacak olursa fakirlere ve mubahiclerle, yani müşriklerin zulmünden Medine’ye göç etmiş olanlara tahsis etmiştir. Böylece de bir vakfa ait gelirin bir kısının vakfedênin âilesine tahsisî hakkındaki cevâz meydana gelmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda aynı hâdise ile bu cevâz, bir hudûd alta alınmış bulunmaktaydı ve hudûd da, gelirin üçte biriydi.

Vakıfların mevcudiyetini ve intifa’ şartlarını tesbit eden belgelerin başında şüphesiz ki vakifiyeler gelir. Vakıfiye, bunu kurunan vakfi kurduğunu ve kurma gayesini ayrıntılarıyla ve kesin şekilde belirten ve şahidlerle te’yid eden eski deyimle lâzımül’-ittiba’, yanı şartlarına uyulması gerektiği belgelerdir. Ondan sonra da Kuyud-ı Mûdevverde, yani vakıflar hakkında cereyan etmiş muameleleri gösteren resmi kayıtlarla Tapu ve Arşiv kayıtları, mahkeme ilâmları kısaca Public Records denilen otantik millî kayıtlar gelir bu belgeler hepsini yine eski deyimle
"Mektûbiyet" diyebileceğiz.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan vakıflar Hanefi fikhına, yani Osmanlı Devleti'nin resmî mezhebi olan Hanefi mezhebinin kurallarına ve İmâmeyn Kavli'ne, yani Ebû Hânîf'ın meşhur talebesi ve yetişirmesi, tîmîz ve muakkubi olan İmâm Ebû Yusûf ve İmâm Ebû Abdullah Muhammed'in ictihâdâlarına göre bir fikrî söyle târif etmiştir:

"Bir mülkün aynı sahibinin mülkû hükmünde kalmak üzere, menfaatinin bir cihate, âkârâyà veya vüçûf-î birr'e (yani her bakımından hayırlî kimselerin ileri gelenlerine) sadaka edilmesidir."

Osmanlı Devleti zamanında mûteber tutulmuş ve vakif müessesesinde esas ittihaz edilmiş olan İmâmeyn'î ictihadlarına göre ise vakif "Bir mülkün menfaati halka aid olmak ve Allah'ın mülkû hükmünde bulunmak üzere temlik ve temellükten ebedî olarak men ve menfaatini halka sadaka" etmekdir.

Görüldüğü gibi adadaki en mühim fark, mülkin aynı, yani rakabesi meselesinden çıkmaktadır. Ebû Hânîfe, rakabenin sahibinin mülkû hükmünde kalacağı, İmâmeyn ise bunun Allah'ın mülkû ve başka bir deyimle "Rakabetullah" hükmünde olacağı kanaatindedirler. Birinci ictihâda göre, mülkin aynı sahibinin mülkû hükmünde kalacağı için vakîfin vakîfdan rûcu'u, yani kurduktan sonra bundan vaz geçmesi mümkündür. İkinci ictihâda göre ise mülkin aynı Allah'ın hükmünde geçmiş olduğu kabul edildiği için vakîfdan rûcu' mümkün değildir. Nitekim Osmanlı Fâkihîleri, eski adliye Nâzîrî Ali Haydar Molla Bey'in (22 Ocak 1915-11 Kasım 1918) daha sonra İmâmeyn kavline dayanarak şu şekilde formüle ettiği şefki kabul ve tatbik etmişlerdir:

"Menfaati ibâda (yani Allah'ın kullarına) râci' olmak üzere, ayn-i memlûkâ (yani bir mülkin rakabe denilen çiplak mülkiyetini) Allah'ın mülkû hükmünde olarak temlik ve temellükten (yani başkasına mülk olarak verilmekten veya mülk olarak sahib olunmaktan) alâ vech-i te'bed (yani ebedî olarak) kavlen (yani sözle) habs (yani tutma) ve menfaatini sadaka veya sarfatmek".


İslâm fikhında bir vakifin kurulması için sadece "Meclîs-i şer'-i enverde ve
şühûd-ı müslûmûn huzurlarında ikrâr", yanı kanûnî yetkisi olanlardan kurulu bir meclisde ve müslûman şâhidlerin huzurlarında bunu söylemek kâfi görülmüştür. Bu kifâyetin dayanağı ise, Hz. Peygamber'in (s.s.) Medîne'deki hurmaleklərinin bu şəkildə, yanı sözü olaraq vakfetmmiş olmasıdır ki Ali Haydar Molla Bey'in tarîfindeki "kavlen" sözünün dayanağı da budur.

Osmanlı Fâkihleri, bütün bunlara dayanarak bir vakfın sahid ve mûteber olabilməsi üçün aşağıdakı şartların mevcudiyetini aramışlar ve kâfi görmüşlərdir:

1- Vakfêdilecek şeyin, vakfedenin kendi öz maali olması.
2- Vakfêdilecek şeyin, m aloud ve muayyen olması.
3- Vakfêdilen şeyden bir menfaat hasil olabilməsi.
4- Vakfêdinin, buna râzu olduğunu ikrar etmesi.
5- Vakfêdinin vakfetmə sırasında vakif veya teberrü'le chil (yanı âkil, bâliq, hûr, mümeyyiz vb.) bulunması.
6- Vakfin sübûtunun şarta muallak ve vakfêdinin ilk vakf şartlarını değiştirmekte mahayyer olmaması.
7- Vakf şartlarının hayrât ve sevâbî istilzham etmesi.
8- Vakfêdinin borç veya sefâhat yüzden hacr altında bulunmaması.
9- Vakfêdilen şeyin, vakif sırasında mevcud bulunması.
10- Vakfêdilen şeyin yok olmaya mahkûm bulunmaması.
11- Vakfın ebedi olması.

kabule imkan kalmaz.


Şu halde durumu şöyle özetleyebiliriz:

1- Osmanlı Devleti zamanında kurulan vakıfların sahid olabilmeleri için mektûbiyet şartı vardır.

2- Elde vakfiye yoksa, bir vakfın millî kayıtlarda varlığı, mevcudiyeti için yeterli hukuki defildir.

3- Bir vakfın, vakfın müessesinin gâyesine ve sühhat şartlarına, ayrıca kuruluğu devirde cârî bulunan, yani yürürlükte olan şer‘î hükümetle uygun olması, Şart-1 Vâkıf’a tamamen uyuşmasını zarûrî kılâr.

4- Elimizde vakfiye yoksa, Şart-1 Vâkıf’ın millî kayıtlarda mevcud şekline uyuşur.

5- Millî kayıtlarda da Şart-1 Vâkıf’a aid hükümetler veya bilgiler mevcud değildir, yapılacak şey, devrin hükümeti tarafından vakfın menfaatine el konulup bunun vakf müessesesinin esas gâyesi olan sosyal hizmetlere tahsis edilmesidir.

6- Bütün bunlara aynıda tasarruf ve uygulamalar ise, her ne olursa olsun, yanlış ve bâltıdır.

Yine bu kanunnâmeye göre, elde vakfiye bulunduğu takdirde ve devrin Sultânı tarafından kabul edildikçe vakıflar hususunda sonuna kadar Vâkıf’in şartlarına göre işlem yapılar.

Açıklaması:

ALİÇAVUŞ KANUNNÂMESI


Kanunnâme, Arpaşığın iki çeşid olduğuunu bildiriyor. Bunlardan biri icmalli, yani kadroya bağlı olup o memuriyette kim gelirse, memuriyeti devam ettiğçe o alırdı. Öbürü icmalli, yani kadroya bağlı değildi ve alan o memuriyetten ayrırlsa, yerine gelen verilmez, hâsılandan bölündüğü dirliğe eklenir veya Arpaşığa layık görülen bir kimseye verilirdi.

Ve bir bahşi dahi Ocaklık’dır ki hin-i feitihe bazı ümeraya hizmet ve itaadleri mukabelesinde ber vech-i te’yid Sancak ve Has tarîkiye tevcih olunmuştur ki Erbâb-ı Divân istulahında bu makulelere Yurdül ve Ocaklık derler, yine Sancak

Açıklaması :


Açıklaması :

hâlinde sunalmış:

Osmanlı Devleti'nde Toprak dirlıklar'ından faydalanan sınıflar şunlardı:

1. Sefer'e gitmesi şart olanlar
A- İleri hizmete mükellef olanlar.
1- Doğrudan doğruya kara veya deniz savaşına memur Has, Zeâmet ve Timar sahibleri. Bölgelerinin şer-i vergileri bunlara aiddi.


5- Akıncı Çeribaşlarına mühessus Timarlard (Daha evvel izah edilmişti).

6- Kapıkulu Yaya Ocadıklarından Humbara denilen patlayıcı mermi kullanan Humbaracların Timarlı bölümü.

7- Lâğmcilar, yani savaşlarda düşman kalelerinin surlarını altına lağımalar kazıp patlayıcı yerleştirerek havaya uçuran Kapıkulu Yaya Ocadıklarından Lâğmcı Oçağının Timarlı bölümü.
B- Geri hizmetle mükellef olanlar.
1- Pişâdeker (evvelce izah edilmiştir).
2- Müşellemeler (evvelce izah edilmiştir).
3- Yöürükler (evvelce izah edilmiştir).
4- Canbazlar (evvelce izah edilmiştir).
5- Voynuklar (aşağıda izah edilecektir).

II. Sefere gitmesi şart olmayanlar.
A- Devlet merkezinde görevli olanlar.
1- Has sahibi Vezirler (Kubbe Vezirleri, Defterdarlar, Vezir môzulleri vb.)
2- Bir kısm Arpalık sahipleri.
4- Divân-ı Hümâyûn Kâtıplerinin bir bölümü. Divân Kâtıpleri, Divân-ı Hümâyûn kalemlerinde görevli olup bir kısmı ulufeli, bir kısmı Toprak Dirlikli idiler.

B- Devlet merkezî dışında görevli olanlar:
1- Kale muhafızları.
3- Eflâkan Knezleri.IV. yy. ortalarında başlayan ve Muhaceret-i Akvâm=

4- Okçular, yani ordu için ok yapanlar.
5- Yurduluk ve Ocaklıq sahipleri (Evvelce izah edilmiştir).

%C- Kendisinden Hzmet beklenmeyenler.
1- Paşmakluklar (Evvelce izah edilmiştir).
2- Emeklilik yoluya Toprak Dirlığı olanlar.

3- Makam-ı Himmet'de verilenler. Yani, ne bir yararlık ve ne de görev karşılığında olmayarak Hünkâr veya Beylerbeyileri tarafından verilen küçük timarlar.


Açıklaması :


Açıklanması : 

Tıprak Dirlikliler'inin bir bölüümü hizmet ve itaatleri, yani karşı koymadan devlete baş egeomleri ve hizmet kabul etmeleri karşısında bazı Aşiret Beyleri'ne verilmiştir. Bunlar, Türkmen Aşiretleri olup Timârlarına sahip ve Asiretlerine hakimdirler. Kânûnnâmenin ifadesinden anlaşıldığına göre Şer'i ve Örî bütün
ve vergiler kendilerine aiddi. Ayrıca her bakımından bölgelerindeki suçluları cezalan-
dırma yetkileri de vardı. Ancak, evvelce bahsi geçen Hükümet-Asiret sahipleri
gibi, tabii ve ailem, yani davul ve sancak sahibi değilirdi, sadece Zeâmet sahipleri
demek olan Zaimler gibiydiler. Sefer zamanı tâbi’ bulundukları Sancakbeyi’nin
cemrinde savaşa giderlerdi. Bunların Zeâmet ve Timarları Yurdülük ve Ocaklık
tarzında olduğundan içlerinden biri ölse veya devlete hizmetten vaz geçse, dirlikleri
ve Asiret Beyliği oğullarına ve oğulları yoksa akrabasından birisine verilirdi.
Evâlwd ve akrabası sona ermedike başkaşına vermek kanuna ağırdır.

Ve bir bâhşi dahi ashâbına Mâlikâne terâkiyle verilmiştir. Cebelî eşdirmek
şartiyle tasarruf olunur. Ol minvâl üzere ellerinde atık ve cedid Berevât (ve)
temessâkâtı vardır. Sefer-i Hümâyûn vakt’ı oldukca her Timâra ne kadar cebelî
tayin olunmuş ise ana göre Cebelilerin eşdirirler. Zîrâ bu makule Timârlara Mülk
Eşkincülâ derler. Mâlikânê layihası olmakla binefsihi ashabına hizmet teklif
olanmamıştır. Hatâ Cebelileri dahi sefere varmaya zecren ki ancak Timârlarının
birer yûluk mahsulü mîri tarafından zapt olunur, sâyîr Zeâmet ve Timârlar gibi
ellerinden alınp âhara verilmez ve fevî olduklarında Timârları oğullarına verilir ve
oğulları olmaya zûkûr ve ânásından sâîr vårîslerine intikâl eder. Anlar dahi hisse-i,
şâyîlarının tasarruf edip Sefer-i Hümâyûn vakt’ı oldukça ta’în olunduğu üzere
Cebelileri eşdirirler.

Açıklaması :

Ali Çavuş, Toprak Dirlikleri’nin dördüncü bölümünde (Ve bir bâhşi
Mâlikânedir ki...) diyen başlayıp Mülk’ü târif etmiştir. Bunu o sirada izah etmiş ve
Mülk’de rakabenin de tasarrufun da ayni şahsa aid olduğunu söylemiştir. Ber vech-
i Mâlikânê tevcîh edilen Dirliklerde tasarruf şahsîn, ancak rakabe devletindir. Bu
yüzden Mâlikâneleri alm-satım ve hibe sonusu olamaz. Ama, gelirlerinin
vakfetdîği belgelerde görülmüşdür. Halbuki bir vakîn sahib olabilmesî için
gerekli şartların başında, onu vakfedenin mükkû olması gelirse de buna râyet
edilmediği vaki’ olmuştur. Meselâ II. Mahmud Taşoz adasını Mîsr imtiyazlı
Vâlisi Mehmed Ali Paşa’ya Ber vech-i Mâlikânê, yani Mâlikânê şeklinde olarak
tevcîh etmiş ve Mehmed Ali Paşa da bunun gelirini Kavala’daki camii için
vakfetmiştir. Yirmi yıl kadar evvel Mîsr Devleti, adânn Mehmed Ali Paşa’ya
verildiğini anlatan bir ferman ibraz ederek Paşa’nın bütün malları gibi burasında


Aç'klaması daha evvel yapılmıştır.


Açıklaması :

ulûfesine bedel yolu ile bir müstehakkına verilir, hâricden kimesneye veya oğluna verilügelmemiştir. Zirâ bunlar Istabă-ı Âmire’ye müte’allikdar, sefer ve hizmetleri Pâdişâh-ı Âlempenâh hazretlerine râ’cidir.

Açıklaması :

devrede ise kanunları değiştirilmiş ve bazı muafiyetleri kalkmıştır. Voynukların tâbi’i bulundukları Çerîbaşlara Voynuk Seraskeri denildirdi.


Hizmetleri mukabelesinde umumun Tekâlîf-i Írâﬁye’den muaf ve müstellemlerdir. Her ocağa ne mukdar nefer ta’yîn olunmuş ise her tüyîfe ocaklarının Yunlaların ve Tayların ve Ahurların görün gözedür ve Görelerin islah edip terbiye ederler. Kemâlînî buldukdan sonra Taylar Ağası olanlar kabzîdib Hassa Ahurlar’a testîm ederler.

Açıklaması:

Ve bir bahşî dahî umûmen Memâlik-i Mahûsada vakt' olan kila'ın hafaza ve hademesine ta'în olunmuştur ki her kal'annâ cebehânesi ve top ve tüfengi ve yerağ ve yatî ve Dîzdâr ve Kethuda ve Neferâtî varîdir ki ta'în olundukları kal'annâ börûc ve bârusun leyl ü nehâr deverân ve güzerân ederler, dâyîm hizmetleri kal'a muhafazasıdır. Bu tâyîfeye Hisârî derler ve Dîzdâr ve Kethuda ve säyirîn ta'în olunmuş İcmâllü Timârîlari varîdir ki Gedik itibâr olunmuştur, hemen Arpalik gibidir. Hizmetlerinde dâyîm ve käyım oldukça Timâr ve Gedükleri bilâ sebeb ellerinden alınp âhara verilmez. Şöyle ki içlerinden bir gedik mahlûl olsa Timârî ile Gedüğê müstahak oğlu varsa oğluna ve illâ yine Kal'a Mülazımları'ndan ol Geduk fenninde mâhir ve hizmete kadir bir kimesneye verilir ve bunların zaptı ve rapü ve azîl ve nasî Kal'a Dîzdârları'na makhûsudur, arz mucibinçine amel olunur.

Açıklaması :


Açıklaması:

Ve bir bahşi dahi Hassa Doğancî ve Şâhîncî ve Atmacaci tâyifesine ta'în olunmuştur ki Timâr tarîki üzere tasarruf olunur. Bunların dahi sayîr Erbâb-

Açıklaması:


Birün görevlileri ise şu kimselerdi:

1- Ülemâ sınıfı: Hünkâr Hocası, Hünkâr İmamı, Hekimbaşı, Cerrahbaşı, Kehhaibaşı (Kehhâl, Göz Hekimi demektir.), Münecimbaşı

2- Ümenâ sınıfı: Şehremini, Arpaemini, Matbaheimini, Darphaneemini, Kâğıtemini.


4- Müteferrikalar.

5- Baltacalar (Teberdârân).

Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı).


devlete gelirler ve olCU vUrlarA AÇularA teslim edUb yoklanUr] ve AvcI olanlar
daU beZl-i makDr edUb baZ[ mahallerde dam]lar vaz'edUb sayyad]k ederler. Anlar
daU YuvcI ve yav]cU gibi DoqancIba]sI ile maan Atebe-i Ulyâ'ya gelib s]kâr
eyledikleri Bâz ve Şehbâzlari Açulara teslim edUb tezkire alUr[ ve bun]lar]n anUZ
ev nasîb Çakirciba]sI'ya mahsus]dUr. Timâr ve Gedikleri Mîrimrân-1 cânib-i
ali]ndan (Cânîb-i Mîrimrân-1 ali]san'dan) veril] gelmemi]d]r, belki Çakirci-

Açıklamâsi :

Muafiyetle, yani Çiftlik ve Baştine tasarruf edip buna karşılık vergilerden af
edilmiş olanlar da iki kısmıdır. Bir kısmi Yuvaci ve Yavru' ve bir kısmi Avcı'dir.
Osmanlı Memleketleri'nde bazı dağılık, sarp ve taşlık yerlerde Saraya aid Çakır,
Şâhin ve Atmaca yuvaları vardır ve Yuvaci ve Yavru'cunun insanları o yuvaları saklayıp
korurlar. Yavralar yumurtadan çıkınca dışardan bazı kimselerin, çoban ve
oduncuların yuvalarını bulunduğu yerler yanılışlıp engelleyip uzaklaştırırlar ve
yavralar kanadlanıp uçabilecek hâle gelinceye kadar gece gündüz görün gözetirler.
Bundan sonra yuvalarından alıp terbiye etmeye ve avçılık yetiştirmeye başlarlar.
Ulaş zamanı gelince Doğancıbaşları ile beraber Atebe-i Ulyâ (Ulu Eşik) diye de
anılan Saraya gelip yavralarını s]kâr Açalarına teslim ederler, bu suda yuvalamaları
da yapmlar. Avcılar da ellerindeği geleni yaparak bazı yerlerde tuzaklar kurup
avlanırlar. Onlar da Yuvaci ve Yavruçlar gibi Doğancıbaşlarıyle gelip avladıkları
Şâhin ve Doğanları teslim ederek buna dair tezkire alırlar. Bütün Hassa
Kuşbâzlar'ın azlî ve tayinleri s]kâr Açalarından Çakipciba]sI'ya aid olup Timar ve
Gedikleri Beylerbeyiler tarafından verilegelmemiştir. Bu hususta Çakirciba]sI'nün
inha tezkiresine göre davranılır ve e]llerine Berât]lar veril]r. Berât, bir şahsa ya
mueseseye bir hak, bir imtiyaz, bir lûtuf, bir makam, bir terfi' vb. bahşeden
fermanlara, yani Padişah adına Divân-1 Hûmâyûn'dan çikan Hükmûdârın Alâmet-i
Şerîf diye de anılan ve üzerinde yazılı bulunduğu metni yine padişah adına
doğrulayan Tuğrân'ın bulunduğunu emirname'nin edilir. Bildirdiği emir ise Hûm-i
Hûmâyûn (Ordonance Imperiale) diye anılır. Böyle bir emirname bir devlet işinin
görülmesine ve bir devlet görevlisine hitâben çıkmış ise, buna kısaca Ferman -ve
İmператорluğun ilk zamanlarında- Biti denilirdi.

Ve bir bahşî daha unûmen Memâlik-i Mahrûsa'da væki' olan Derbend-
lerinin ve ba’zı mevâzi’-i mahûfenin müstahfizlara ta’yin olunmuştur ki Timâr
tariki üzere tasarruf olunur, ama Yurduluk ve Ocaktık hükümündedir. Fakat tayîfe-i
mezîbûreye mahûsdur. Bu tayîfeye Ashâb-i Derek derler Derbendci dahi derler. Her
birisinin İcmallû Timârlarî vardır ve bunlar iki bölükdür. Bir bölûgû Timâr iledir
ki ta’yin olundukları Derbendleri ve hatarnak olan malalleri yarar âdelerleri ile hûz
ve hurâset edeler ve Ebnây-i Sebil’e delil ve rehber olup selâmete çiftârırlar. Hattâ
Derbendlerinde âyende ve revendenen başa bir hâl ve dâbbeleri bûmecâl olup
ahşama erişse mu’nî ve zahir olup selâmete varınca yarar âdeler koşarlar ve esvâb
(ve) eskâl (ve) mallarına zarar ergûrmeûb kendû davarlar(ı) ile şenliğe ulaştırırlar.
Şöyle ki ihmâl ve tekâsûleri sebibi ile ol dâdebân oldukları Derbend içinde
Ebnây-i Sebil’in ahmâl ve eskâl ve erzâk (ve) emvâlinden bir nesne zâyi’ ve
maqsûb olsa anlara tazmûn etdûrûrler, kadîmden şart ve ilitzâmîlî burun mâvâl
üzeredir ve Berâtîlarda dahi vech-i meşrûh üzere tasråh olunmuştur. Bu hizmet
mukabîbesinde bunlar azîl ve nasbi kabûl eylemezler, hattâ birisi fevi olsa ve
yâhûd edây-i hizmet etmese Timâri ile Dirliçî ogluna ve akrabâsına verilir,
hariden kimseye verile gelmemiştir.

Açıklaması :

Ve Toprak Dirlikleri’nin bir kısmı Osmanlı Memleketleri’nde bulunun ve
Derbend diye anılan bazı sarp boğaz ve geçidlerin ve korkulu yerlerin muhâ-
fizlara ayrılmıştır. Bunların Timarları Yurduluk ve Ocaktık şeklinde olup yalnız
kendilerine mahûsdür. Bunlara Ashâb-i Derek veya Derbendçî adı verîr, İcmalli
Timâr sahibidirler. Derbendciler, iki kısımdır. Bir kısmı yukarıda söylemiş olduğu
ượûmunz gibi Yurduluk ve Ocaktık şeklinde İcmallî, Yani kadrolu Timar sahibiydiler.
Tâyın edildikleri Derbendleri ve tehîkîleri yerleri yarar adamları ile muhafaza ve
müdafaa edeler ve yolculara delâlet ve rehberlik ederek selâmete çikarurlar. Ayrıca
korudukları Derbendlerde gelip geçenlerin başına bir şey gelse veya hayvanları
yorgun düşüp aksama kadar kalsalar yardımıcı olup arka çikarak selâmete ulaşıana
kadar adamları koşarlar; giysîlerine, ağrılıklarına ve mallarına zarar eriştirmeyip
kendi davarlarî vasîtasıyla şenliğe erişdirirler. Eğer ihmal ve kayıdsızlıklar
yûzünden götür ip göstermekle yükümlû oldukları ağrılıklarına beraberlerinde bulun-
durdukları yiyecik malzemese ve mallarına aid bir şey kayb ve ziyân olursa
veya gasbedilirse bedeli onlara ödetirirler. Eskiden beri şartları ve bu görevi kabul
etmelerinin karşılığı budur ve Berâtîninde da bu şekilde açıklanmıştır. Bu hizmet
ALİ ÇAVUŞ KANUNNAMESİ

karşılığında bunlar azıl edilmeyi veya başka bir göreve atanmayı kabul etmezler. Hatta içlerinden biri ölse veya hizmeti bırakırsa Timari ile Dirlği oğluna veya akrabasına verilir, dışından bir başkasına verilememiştir.


Açıklaması:

muaf ve müsellem, yanğı af edilmiş ve kurtulmuş olurlar.


Açıklaması:


Ve bir bahşı dahi şol kurâ ve mezâr’dir ki serhadlerde ba’zî Mâlik Knez ve Premikûr Tâyifesi’ne ta’în olunmuştur ki bunlar hîn-i fetihde vilâyetlerinin mîrî hizmetin kabul edîb her birisine ne mukdar karye bahş olmuş ise ol kurâ ehâli-sinin bunlar Kethdâlari gibi dîr. Mâl-i mîrî tahsiline ve ba’zî sefer mûhiimmatına muâvenet ve hizmet edûb reâyâya ferman olunan hussus ihbâr ve tevzi’ ederler.

Açıklaması:


Ve bir bahşî dahi şol mezâzi’dir ki Baştîne itibârî üzere Voynuk Tayifesîne ta’în olunmuştur ki Erbâb-i Dîvân ızłużahnda Baştîne Çiftlik demekdir ve zîra’at ve hurâset ederler. A’şar-i Şer’iye ve Rûsûm-i Örfîyelerinden ve Haraç ve İspençeh-
lerinden ve Avâriz-ı Divânîye ve cemi’ Tekâlîf-ı Örֆîyeden muaf ve müsellem-
lerdir. Baştinleri kangi karye hududunda ise min ba’ad Sahib-i arz’ın ve gayrîn
medhali yokdur. Öşür ve rüşûlami kendilere mahsusudur. Başka Beyleri ve Çeri-
başlar ve Legatorları vardir ki bâlâda zikrîlindir. Zabi u râbilârı anlara mahsusudur
ve bunlarda Gönder i’tibârî vardir. Nize manasına, Her Çeribaşlık ne mukdar
Gönder ise her Gönder’de üçer Vöynuk olup, birisi asıl, ikisi yamak kaydolumun-
dur. Hizmet ve sefer vaki’ oldukça münâvebe tariki üzere her Gönder’den bir
Vöynuk eşer ve ve nevbet üç yülda bir dıwer ve bunlar İstabl-i Âmire’ye hizmet
için mevzu’dur, Nevbe tolli olanlar ve Çeribaşlar ve Legatorlar ile her sene çâyıı
zamanında der-i devle devre varub Hassa atlara ve çayurlara hizmet ederler. Hizmetleri
tamam oldukdan sonra Mîr-i Ahûr-ı Kebir ve Sagîr’den tezkere alup mekânlarına
giderler.

Açıklaması:
Vöynuklar evvelce ayrıntılı şekilde anlatılmıştı. Burada ayrıca Legator
deyimi geçmektedir. Bunlar, Çeribaşlar’ın yardımlarını ve görevleriyle dırlık-
leri, Vöynuk Çeribaşlar’ın akses olarak babadan oğula geçirdi. Oğlu olmadığını
takdirde ise Hasahir hizmetlilerinden bir kide miyle verildi. Çeribaşlık münhal
olduğu takdirde ise, yukarıda izah ettigimiz gibi görev Hasahir halkından bir hak
sahibine ulûfesine bedel Timar ile verildi. Bunun ne olduğu evvelce izah edilmiş-
ti. Bir adı da İstabl-i Âmire olan Hasahir, Saraya ait atlara ve bunların takımlarına
ve hayvanların bakım ve yetsiirilmelere ait işleri gören teşkilatın ve bunların
bulunduğu yerlerin adıydı. Hasahir’un en büyük âmire Mîr-i Ahûr-ı Kebir=Büyük
İmrahor’du. Kendisi Mîr-i Ahûr-ı Evvel diye de anılırdı. Ondan sonra gelen ise
Büyük İmrahor, kimler olduklarını daha evvel anlatmış olduğumuz ve Hünkâr’nın
atun yanında yürüme imtiyazına sahib bulunan Özengi Ağalar’ındandı. Kendisi
İstabl-i Âmire mensublarının âmire ve Hasahir’a ait çayır ve korunun mes’ul ve
nâziriydi. Küçük İmrahor onun yardımçısı olup özellikle Saraya ait araba
sürücklerinin daresi ve Enderun görevlilerine verilecek talim atalarının nezâreti
buna ait görevlerdendi. Her iki İmrahor’un ulûfelerinden başka Arpaîkiları da vardır.
Büyük İmrahor, dış hizmeme çıkma Sancakbeyliği verilirken XVII. yy. dan sonra
Beylerbeyilik ve hattâ Vezirlik verilir olmuştur. Kendilerinin İlkbaharda Hidrellez
zamani Hasahir Atları çayıra çinkça Kağîthane’deki köşkte Hünkâr’a ziyaftet
vermeleri kanundu bu yüzden bu koşk, İmrahor Köşkü diye anılırdı.

**VE DAHI BU MÜNASEBETLE ZEÂMET VE TİMÂRLARUN BA'ZÎ İ'TİBÂRÂT VE ISTILÂHÂTÎ VARDIR İŞBU MİNVÂL ÜZEREDİR Kİ TAFSİL OLUNUR**


**Açıklaması :**

Zeâmet ve Timarlara ait şu tarzda bazı deyim ve terimler vardır ki bu münasebetle açıklanılır:


Burada ayrıca işaret edilmesi gereklî bir nokta vardır. Klâsk bilgilerimize ve Tôprak Dirlilikleri'nin tevcihlerine dair olan Tahvil defter ve kayıtlarına göre,


Açıklaması:

Ve İcmallü dedikleri oldur ki hın-i tahrir ve tevzi'de ba'zi kurâ ve mezâri' biriktirilip veya müstakil verilip Defter-i İcmâl-i Sultânî'de üç bin ve altı bin ve yâhûd yirmi, otuz, belki yüz bin akçalık üzere yeâkın bağlanub fakat bir kimesnenin üzerine Zeâmet ve Timâr kayd olunmuş ola. Evvelâ o mak, le Zeâmet ve Timârlar kaç ku'a karye ise mecmü'ü'na İcmallü denilir. İçinde bir iki karyesi bili emir tefrik olunub âhara verilse cayiz değildir. Ama Kilç mukdârî 'tibbîrîndan sonra cümlesinin yeâkunsundan bir mukdâr Hisse çekilip âhara kimesneye verülse cayiz değildir denmez, verilir meni' yoktur. Hattâ Kilç Zeâmet ve Timârlara ilhak olunan ekseriya bu mak, le ifrâzîlîdirdir.

 Açıklaması :

Burada Tahrir ve Tevzi' deyimleri geçmektedir. Evvelâ bunları anlatalım; böylece de verilecek izâhatin ve yapılacak açıklamaların daha kolay anlaşılmasını mümkün olacaktır:

Osmanlılar, zaptettikleri memleketlerin arâzisini tescil ve bu toprakların mükiyet ve tasarruf sisteminî ve vergi şekîl ve nisbetlerini tayîn ve tesbit maksadîyle muntazam yazarak kaydını tesis ederlerdi. Buna Tahrir denilirdi. Tahrirlerin otuz yılda bir tekrarı kanundu. Bununla beraber, bazıdan daha uzun fașilalarla yapılan olduğu gibi, tahta yeni bir Padişah'ın çıkması, bu bölgede toprak tasarruf veya mükiyet sahiblerine ait ihtilafların çoğalması, halkın vergilerin adaletsizliğinden fazlaca çizmeklendi, para birimi olan Akçâ'nın değişin-deki aşırı değişiklikler ve nihayet göçler ve salgın hastalıkâlar dolayısıyle kısa sürede meydana gelen mühim demografî değişiklikler, Tahrirlerin yenilenmesine
yol açabildirdi.


İlyazici bundan sonra yanındaki hey'ete birlikte şehr, kasaba ve köyleri birer birer dolaşarak buralarda oturan ve yaşayan zirâf gelire bağlı vergi mükelleflerinin kimliklerini, işlerinde vergiden muaf olacak varsa hangi vergilerden ve ne sebebe muaf olduklarını tasrîh ederek yazardı. Bu arada topraklı, topraksız, evli, bekâr, pek ihtiyar, sakat, dul, zanaat sahibi ve din görevlileri olanlar da ayrı ayrı yazılırlardi. Sonra her köyün merası, yaylasi ve kışlağı, korusu, ormanı, çayıri vb. cins cins gösterilmez şartıyle ve ayrıca buğday, arpa, yulaf, nohud, mercimek, misir, ceviz, üzüm, bal, sebze, meyve, pirinç vb. mahsullerin mikdârlarına göre her birinden yılda verilmesi gerekli Şeri vergilerle verilecek Örfi vergileri tesbit ve kayd ederleri. Ayrıca, bunların toplamını Hassâl adıyla kaydedilirdi. Bu durada mer'a, yayla, kışlac, orman, akarsu, göl, ada gibi hususlara köylüler arasında mevcud veya o sırada çıkan ihtilâflar hemen mahallinde hal olunurdu. İlyazici bundan sonra elinde bu bilgileri kapsayan müsveddeleri birleştirerek saydâhimiz bütün malûmatı ve aynı zamanda bölgenin mülli teşkilâtını gösteren bir defter

Mufassal Defterleri’nin baş tarafında enlemesine çekilmiş devrin Padişahına aid bir Tuğra ile aid olduğu Eyâletin Kanunnâmesi bulunurdu. Bu Kanunnâme, eyâlette geçerli bulunan Şer’i ve özellikle Örî vergilerin çeşid ve mikdarlarıyla bunların cibâyet usullerini, mevcud arasinın Has, Zeâmet, Timar, Mâlikâne, Mûlk, Yurdluq ve Ocaklık, vakif ve Salyâneli olarak cins ve mikdarlarıyla tasarruf şekillerini, varsı bölgedeki madenlerle tuzlaların, ormanların, akar suların, göl ve adalarının tasarruf ve intifa’larına aid usulleri, suçlarla cezalarını ve bunların infaz tarzlarını vb. tayin ve tasrîh ederdi.

Eğer bir Tahrîr’in tekrarlanması gerekirse, Ilyazî o bölgeye ait bir evvelki Tahrir Defterleri’ni de beraberinde götürürdü. Yeni Tahrîr yapılırken bunlar esas tutulur ve buna nazaran vakî olan farklar yeni defterde gerekli izahat verilecek belirlirildi. Tahrîr sonra erdikten sonra bir evvelki defterler Atîk ve yenileri Cedid diye anılır. Tahrîr bir daha tekrarlanırsa Cedid’ler Atîk ve Atîk’le Köhne adına alırlardı. Tahrîr tekrarlanacak bir Eyâlete Ilyazî gelince Beylerbeyi bütün dirlik sahiblerinin ellerinde bulunan Beratlarını ve son Mufassal defteri tettik ederek kendilerine ilk önce Kılıç ve İptidâ olarak verilen dirlikle zamanla Hisse şeklinde aldıkları terakkîleri tesbit edip ellerine bunu bildiren ve Yâfîte diye anılan birer belge verirdi. Tahrîr başladığı zaman her dirlik sahibi elindeki Yâtfe ile Ilyazî’ya baş vurarak kendisini yeni deftere bu Yâtfe’ye göre ve onun kendisi için tesbit

Hâric Ez Defteri sistemi hakkında daha ileride mufassal bilgi verilecektir.

Tahir neticelerini bildiren defterler, memleket arazisinin ana ve esas kayıtları olup tapu hükmünde idiler ve bu yüzünden sonları Tapu Defteri diye de anılmışlardır.


Kanunnâme, bu açıkladıklarımızı mücmelen nakletmektedir. Buna göre Tahir sırasında bazı köyler biriktilirip vaya tek başına ele alınıp hasılları Icmal Defteri'nde bölgesine ve meydana getirilmek istenilen gelir üntesine göre üç bin, altı bin veya yirmi bin, on iki bin, yüz bin akça yıllık gelirli Timar, Zeâmî ve Has tarzında Toprak Dîrlikleri şekilde kayd edilerek şahısıyla tevcîh olunur. Bu gibi dîrlikler kaç köyden hastal olursa hepsine birden Icmalli denilir. İçlerinden bir iki
köyün Padişah emri olmadan ayrılarak bir başkasına verilmesi căiz olmaz. Aslında bu şekilde hasıl olan Kılıc'ın hiç bir şekilde bozulması căiz olmamakla beraber, bunun yalnız Bilâ Emir yapılımıyaçağının belirlenmesinden maksad Osmanlı Memleketleri'nde Ordonce İmpériale'in her şeyin fevkinde olduğunu -her vesile ile olduğu gibi- bu vesile ile de tebârüz ettirmektir. Ancak, Kılıc middârlarından sonra zamanla eklenen Hisselerden bir kısmi ifrâz olunarak başkasına Hisse şeklinde verilebilir, buna engel yoktur. Çok zaman Kılıc'lara eklenen bu gibi ifrâzlardır.

Kanunnâme'de bu kayıd mevcud olmakla beraber, Kılıcclara eklenen Hisseler, inhîläl edip başkasına tevcih edilen dirliklerin iptidâsında sonra eklenmiş olan Hisselerdir. Bunun böyle olduğu gerek Tahrir ve gerekse Tahvil defterlerinin ve bunlara ait muamelâtın incelemesinden anlaşılmaktadır.

Ve Kılıç istilahında murad budur ki her sancağın Züemâ ve Erbâb-i Timâr'ı ne middâr askerdir andan mâlûm olur. Meselâ bir Sancakda kaça Kılıç Zeâmêt ve Timâr var ise lâbûd her bir Kılıç'ın bir Sipâhîsi vardır. Zirâ iki Kılıç Zeâmêt ve Timâr'a bir kimesne ve yâhûd bir Kılıç (a) iki kimesne mutasarrîf olmak hilâf-i kanundur. Íllâ meğer ki iki karindaşa Kılıç bozulmamak üzere babaları Timârı Berât-i vâhid ile tevcih olunursa câyizdir, menî yokdur. Hattâ ol karindaşlardan birisi fevt olsa, âğlo olmasa lâbûd hissesi âbîr karindaşa verilir, âhara verilmek kânûn değildir. Zirâ bir kılıç Timâr'a iki kimes mutasarrîf olmak fakat ahaveyne mahsûsdur ve lâkin babaları Timârî gerekdir, âhâr Timâr olursa ol dahi câyiz değildir.

Açıklaması :

Daha evvel de izâb etmiş olduğumuz gibi, Kılıçlardan her eyâlette Zeâmêt ve Timar sahiblerinin middâri belli olmaktadır ve kayıdî bulundukları lcml Defterleri bundan dolayı Toprak Dirlikleri'nin kadro defteridir. Bir Eyâlette kaç dirlik varsa her dirliğin mutlaka tek bir Sipahisi ve tabiî ki onun dirlik derecesine, yani Hasıl middârına göre sefere giderken birlikte götürmekle yükümlü bulunduğun Cebeli denilen suvari askeri vardır. Bir Kılıç, bir Sipahi'ye delâlet eder ve bir Kılıc' a iki kişinin veya iki Kılıc' a bir kişinin tasarruf etmesi kanuna aykırıdır; iki kadreše bir Kılıc ise tek Berâtla verilebilir, ancak babalarının dirliği olmak şartıyle. Bu kardeşlerden biri ölşe ve âğlo olmasa Hissekar kaderâne geçer, dişardan
başkasına verilmesi de kanuna aykırıdır. Çünkü bir Kılıç'a iki kişinin tasarruf etmesi, ancak iki kardeşe mahsus bir durumdur ve bunun babalarının dirliği olması da lüzum vardır. Yani, iki kardeş tek bir Berât ile de olsa başka bir Kılıç tevcih olunamaz.


Açıklaması:

Bahsımize devam edelim: Tezkereyi dirliklere gelince, bunlardan biri münhal duruma düşerse, başka sınıfa tevcih mutlaka devlet merkezinden ve Padişah Berâtiyle olur. İşte bunlar İcmalli dirliklardır. Bunun için Beylerbeyiler tarafından tevcih olunamazlar. Onlar tarafından verilmesi durumunda ise, bu sadece bir inha muamelesi demektir ve bunun için verdikleri Tezkere devlet merkezine gidip mucibince Berât verildikten sonra tevcih muamelesi tamamlanmış olur.


Açıklaması:

Ve Tezkerele i'tibâr olunan Timârların ekser haddi altıbındır, ba'dehe bâşbin ile ücbindir. Yânî üç nevi üzerine inedir. Zîrâ ba'zi Eyâlet vardir ki Timârlarının Tezkereleşi birbirine muhalifdir. Cumleden biri Anadolu ve Cezâir ve Kıbrıs Eyâletleri Tezkereleşi Beşnindir ve Karaman ve Züلكadriye ve Rûm
Eyaletlerinin Tezkerelisi üçbindir, ma'da Eyaletlerin altısarbindir. Bunlardan bir Akça eksik olsa Tezkeresiz itibar olunur.

Açıklaması :
Toprak Dirlikleri'nden Tezkereli Timarlar'ın İptidalarının en yüksek derecesi yılda altubın Akçadır, sonra beşbin ve üçbin gelir. Yani bütünn Eyaletlerin iptidaları aynı değildir. Mesela Anadolu, Cezâir ve Kısris Eyaletlerinin İptidaları beşerbin Akçadır. Karaman, Zülkadiye (Mer'aş=Maraş) ve Rûm (Sivas) Eyaletlerinin Tezkereli Timarlar'ın iptidaları üçerbin ve geri kalan eyaletlerin altubun bin olup İptidaları bunlardan bir akça eksik olanlar Tezkeresiz Timarlar'dır.

Rumeli, Budin, Bosna ve Temesvâr Eyaletlerinin İptidaları altu bin Akça olup bunun üçbin Akçasi Kılıç ve üçbin akçası Hisse idi. Bunun ne demek olduğunu daha evvel izah etmişik. İptidaları beşbin olan eyaletlerin ise Kılıçları ikibin olup kalanı Hisseydi. Bunlardan ma'da İptidaları altubin akça olan Diyaribekir, Erzurum, Şam, Haleb ve Şehrizâr Eyaletleri'nin İptidaları altubin ve Kılıçları iki bin, Hisserleri dört bin Akça olarak tesbit edilmiştir. Tabii ki, bunlar o bölgelerdeki Tezkereli Timarlar içindir. Tezkeresizlerinin İptidaları birer akça eksik,


Açıklaması, yukarıdaki açıklamaya dahıdır.

Meselâ şu Eyâlet ki Timârlarının Tezkerelüsü altıbin ve İptidâ Kılıc'ı üçbindir, lâbâd Defter-i İcmâl-i Hakâni'de üçbinden ziyâde altı binden bir Akça eksiğe varınca mukayyed olan Timârlarda Kılıc i'tibâr olunan faktar üçbinden Akçalığıdır, ziyâdesine İfrâz denilir. Şöyle ki kâmil altûbin ola, Tezkerelû olur ve Müstakil Kılıc i'tibâr olunur. Hattâ altı binden ziyâde olsa yine Kılıc i'tibâr olunan altûbin akçalığıdır, ziyâdesi yirmi binden bir eksiğe varınca İfrâz i'tibûr olunur.

Açıklamasi:

Bir Eyâlet'de Tezkereli Timar altı bin ve İptida Kılıc üçbinden olsa, üçbinden akçadan fazlası 5999 Akçaya kadar olan kışmî İfrâz, yani Hisse sayılır. Lâkin tamamı, yani altûbin Tezkereli olarak tevcih edilmiş ise altûbin de Kılıc sayılır. İşte, yukarıda adı geçen Tezkereli Kılıçlar bunlardır. Tezkereli Timarların tamamı, yirmi bin akçadan bir eksiğe kadar yillik geliri bulunsâ bile, Kılıc sayılan altûbin akçasıdır, kalani İfrâz, yani Hissedir. Böylece bunlarda Kılıc, aynı zamanda İptidâ'dır.

Ve dahi şol Eyâlet ki Tezkerelüsü altı, ama İptidâ Kılıc'î iki bindir, mukarrerdir ki ikibinden beşbin dokuyûz dólaresokoza varınca olan Timâr'ın ikibin Akçalığı Kılıc addolunur, ziyâdesi İfrâz olur. Şöyle ki kâmil altûbin ola,
veçh-i meşrück üzere yine Tezkerelü müstakil Klíc olur. Ziyâdesi yirmibinden bir eksige varınca İfrâz i’ibâr olunur.

Açıklaması :
Ancak bir Eyâletin Tezkereli Timarı alubinin Akça, lâkin Külçüs ikibini Akça olursa, ikibinden 5999 Akçaya kadar olan bölümü İfrâz, yani Hissedir. Ama, tamamî alubinin Akça olursa bu da Tezkereli Klıc olur ve bu halde yirmibinden bir akça eksik mükûrî da Hisse demektir.


Açıklaması :
Bir Eyâletin Tezkereli Timarının İptidâsi yılda Beşbin Akça gelirli olursa, bunun iki bir Akçasi Klıc’dür, iki binden 4999 akçaya kadar olan kısımı ise İfrâzdir. İkî ikibinlik bölümü Klıc kısımıdır. Tamamî beşbin olursa Tezkereli demektir ve ayrî bir Tezkereli Klıc sayıılır. Hattâ beşbinden fazla olsa da bu durumda Klıc sayılan yine de beşbin Akçalık kısımıdır, fazlası yirmibinden bir Akça eksikîne kadar İfrâz, yani Hissedir.

Ve dahi şol Eyâlet ki Tezkerelüsü üçbindir, annî dahi lâbût İpdidâ Külçüs ikibin olur. Mukarrerdir ki ikibinden ziyâde üçbine varınca mukayyed olan Timâr’in iki bin akçalığı (Klıc) addolunur. Şöyle ki Kâmil üçbin ola, yine Tezkerelü müstakil Klıc olur. Ziyâdesi yirmibinden bir eksige varınca İfrâz i’ibâr olunur. ama, şöyle ki kâmil yirmibinin ola, İcmallû Zeâmet olur ve Klıc i’ibâr olunur. Zirâ Klıc’ın ekser-i haddi yirmi bindir, ziyâdesi her ne denlungülü olursa olsun İfrâz i’ibâr olunur. Hattâ bunlar mahlûl olsa bâlâda zikr olunduçu üzere Tezkerelüleri ve Külçlerini başka başka birer kimesneye ve ziyâdeleri âhara verülse cayûzûr, menî yokdur.

Açıklaması :
Tezkereli Timârı'nın İptidâsi üçbin olan Eyâlette, bunun kilic'i şüphesiz ikibin olur. Demek ki ikibinden fazla üçbine kadar yanı en çok 2999 Akça olarak kayıtlı olan Timar'ın ilk ikı bin akçası Kılıç sayılır. Ama, tamamı üç bin olursa, o zaman üçbinini Kılıçlı ve Hisselli İptidâ değil de ayrı bir Kılıç sayılır ve bundan fazlası yirmibinden bir Akça eksiğine kadar olan kısmı İfrâzdir. Ama, tamami yirmibin akça olursa İcmalli Zeâmet olur ve Kılıç sayılır. Çünkü, Kılıc'ın en yüksek derecesi yirmibindir. Bundan fazlası ne olursa olsun İfrâz, yani hisse sayılır. Öyle ki yirmi binden bir akça noksan olanlardan birisi her hangi bir sebebele münhal olsa, yukarıda zikr olunduğu gibi, Tezkereli iptidâlari ve Kılıçları başka başka kimselere ve bunlardan sonra gelen ziyâdeleri, yani İfrâzları bir bazasına verilebilir, buna engel yoktur.


**Açıklaması:**


zıkmettiğimiz gibi, şu altı kısımdır: Yirmibin ağaclık Kılç Zêametler, altınıbın ağaclık Tezkereli Kılcllar, Beşbin ağaclık Tezkereli Kılcllar, Beş-Altı bin Ağaclık İpdidâ Kılcllar, İkibin Ağadan eksik Kılclar.

Misal olarak: Rumeli'deki Eyâletlerde İpdidâ Kılç için üçbiner Akçadır denilmisti. Bunun için o Eyâletlerde üçbin Akçadan daha az olarak kaydedilmiş bir Timar mevcud olursa, ne şekilde olursa olsun o Timar müstakil, yani başlabışına aşıri bir Kılç demektir. Çünkü Rumeli Eyâletlerindeki Timarların İptidaları altın bin ve İpdidâlarının ilk bölümü olan Kılclar üçbin akça olarak kabul edilmiştir. Kanun böyledir ki o Eyâletlerde üçbin ve üçbinden aşıgı Akçalık olan Timarlar, Kılç kısmından başka bir Hisseye sahib ve Hisseli İptidâ halinde olmadıkları için bunlar müstakil olarak Kılç Timar sayılır lar.


Açıklaması:

Ve Kılç'da İptidâ Istilahında murâd budur ki şol Eyâletin İptidâ Kılç üçbindir, ol Eyâletde olan Erbâb-i Timâr fevt olduklarında kânûn böyledir ki
oğullarına babaları Timarından iptidâden üçbin akçalık ile verilir. Hatta ol Eyâlette yoldaşlığı mukâbelesinde bir Garib Yiğit dahi İptidâdan ve yahûd bir Sipâhîzâde babası kaydından Timâra dâhül etmek lâzım gelse lábüd yine üçbin ile verilir. Ama şol Eyâlet ki Kılıc iki bindir, ol Eyâletde kânûn bûyledir ki eger Sipâhîzâdedir ve eğer Garib Yiğittir, Timâra dâhül etmek lâzım gelse İptidâ ikibin akça üzere verilir.

Açıklaması :
Kılıc'da İptidâ demekten maksad şu dur ki, o Eyâletin İptidâ Kılıc'1, yani Hissesi bulunmayan Kılıc'dan ibaret İptidâ'si yıllık üçbin Akça ise, o Eyâlette buhunan bir Timar sahibi vefat etse babasının Timarından oğluna İptidâ Kılıc olarak üçbin akçalık bir dirlik verilmesi kanundur. Burada şunu da hatırlatmak gerekli olacaktır: İptidâ Kılıc, tevcih edilebilecek asgârî yıllık gelir, İptidâ ise, tamtersine o bulunduğu Eyâlette defaten tevcih edilebilecek âzamî yıllık gelir ifade eden bir toprak diriliğidir ve evvelce söylemiş olduğumuz gibi böyle İptidâlar, Kılıc+Hisse'den meydana geliri ve meselâ Rumeli Eyâleti'nde İptida altubin akça olup Kılıc 3000+Hisse 3000= İptidâ 6000 ve Anadolu eyâleti'nde Kılıc 2000+Hisse 3000= İptidâ 5000 olur ve bunlar Tezkereli Timarlar için olup Tezresizlerde Kılıc+Hisse-1=İptidâ şeklinde ve meselâ Rumeli Eyâleti için 3000+3000-1=5999 şeklindedir. Dikkat edilirse eksilen bir akça Kılıc'dan değil, Hisseden düştüklütedir. İptidâlarına dahil Kılıc ve Hisseleri bilinen diğer Eyâletler için de aynı formüllü tâbibi mümkünür.

Tıpkı Sipâhîzâde gibi, bir Garib Yiğit, yani hiç bir askeri sınıfa mensub bulunmayan bir gönlüllü, savaşa olağanüstü cesaret ve yararlıq gösterip Toprak Diriliği verilmesi icabetse, kendisine aynı usul tâbuk edilip üçbin akçalık İptidâ Kılıc tevcih olunur. Ama, İptidâ Kılıc'1 iki bin Akça olan Eyâletlerde Sipâhîzâde de olsa Garib Yiğit de olsa tevcih edilecek İptidâ Kılıc ikibin Akça olur. Bu Garib Yiğitteri, Kapıku Suvari Ocakları'nın Garib Yiğitler böyükleri ile karşılırmak lâzâmdır.

Osmanlı Devleti'nin dâimi Merkez Ordusu'nun Suvari gücünün teşkil eden Kapıku Suvarileri altı bölük halindeydir ve derece sırasıyla şu adlarla anılmakta bulunuyorlardır:

Sipah, Silâhdar, Sağ Ulûfeciler (Ulûfeciyan-1 Yemin), Sol Ulûfeciler (Ulûfeciyan-1 Yesâr), Sağ Garibler (Gurebâ-i Yemin), Sol Garibler (Gurebâ-i


*Pes imdi Iptidâ Kilic demege bâis budur, yoksa bihasbi’l-kânün Kilic’in ekser ve akalli ve Iptidâ ve intihâsî hükümde ale’s-seviyedir. Öyle olsa Kilic Zeâmet ve İcmallû (Kılıc) Timâr bozulmaz dediklerinin sebebi budur. Şöyle ki Züemâ ve Erbâb-ı Timâr’dan birisi amden ve sehven iki Kilic Timâr’ı birikdirüb Berât etmiş olsa hilâf-ı kanundur, min ba’d câyîz değildir. elbette Kilic’in birisi mahlûl olur ve elinden alınıb âhara verilir.*

*Açıklaması :*

İste, Iptidâ Kilic denilmesinin sebebi budur, yani bir Hisseye bağlı olmadan Eyâletine göre olan miktârının tek başına dirlik olarak tevcihidir. Yoksa, Kanuna göre Kilic’ın en çoğu, en azi, başlangıç, sonu hükümde müsavirdir.Tevcihât ve her türlü muamelâtta aralarında fark gözetilmeye ve yine bundan dolayı Kilic Zeâmet ve İcmalli Timar, yani İcmal Defteri’nde kayıtlı Kilic bozulmaz denilmesinin sebebi budur ki Kilic çeklinde, yani yirmi bir akçalık bir Zeâmet bozulup daha küçük çappa birkaç dirlik meydana getirilemediği gibi, İcmal Defteri’nde kayıtlı Kilic Timarlar da bozulmaz. Çünkü, bunlar Toprak Dîrlıkleri’nin kadrosu olup sefer zamanı çıkacak Suvari Askeri gücü bundan belli olur ve Kilicler’in bozulması bu
yüzden bir çok kargaşalıga sebebiyet verir. Aynı sebebden dolayı dirlik sahiblerinden birisinin isteyerek veya yanlışlıkla iki Kılç'ı biriktirüb kendi sine Berat ettirmesi kanuna aykırıdır ve (hiç bir zaman) câiz değildir. Böyle bir halde şu iki Kılç'dan biri mahlul ve münhal olacagından bu şekilde tasarruf edenin elinden alınarak başkasına verilir.

_Pes imdi bi münâsebetle Sipahîzâdelerin iptidâ Timâr'â duhâllerinde vaz' olunan kanûnlar'ı söyledir ki babalarî kayd-î hayatta ûn kendülere Timâr verilmek câyz değildir, illâ meğer ki babalarî min ba'd kendülere dirlik olmamak üzerî Timârlar'ın ihtiyârları ile yeldürülărse ol zamanda câyzdir. Ama i'tibâr olunan yine Iptidâ Kılç'în haddidir. Yani bir Eyâletin iptidâ Kılçî ne mûkdâr vaz' olunmuş ise babalarî Timârlar'ından ol mûkdârî verilir, yaksa ne an ki bir Sipâhînîn ziyâde Timârî ola dahi min ba'd öyle iptidâen cümlesi oğluna vermek kânûn ola._

_Açıklaması:


iki oğlu bulunsə labûd ol Timâr-ı mezbûr bervech-i ıştırâk ikisine dahi verilür. Ama üç oğlu olsa üçüncüüsâne Timâr yokdur, illâ meğer ki âhar Timâr'a tâlib ola ve lâkin Timâr siyâde olmâğa üç oğluna dahi kanûnlârı üzerine verilûb Berât eyleseler lâbeisdir. Zârâ Berât-ı Şerif sadaka olundukdan sonra makbûl Sultân-ı Zâmân olmuş olur, üçüncü ogluna Timâr yokdur deyû ta’ârruz olunmaz.

Açıklaması:


Ama şöyle ki mahlût olan Timâr alûbin ve yâhûd beşbin Akçalik olsa ve

Açıklaması :


Açıklaması :
Bir Zeâmît sahibi vefat ettiği zaman, eğer iki oğlu kalmışsa diriliğinden iki

Bu bahsin sonunda, Kanunnâmede anılmayan başka bir toprak tasarruf tarzından, yakını Mâlikâne-Divânî sisteminden bahsetmeyi uygun bulduk:


*Ve dahi bu nünasebette Zêaîet ve Timårîl'în esbâ'î tevcihat ve aksâm-i mahlulâtî ve ba'zi ahvâl-i müte'allikâtî vardır. işbu minval üzerinden ki tafsîl olunur.*

 Açıklaması :

Ve bu münasebette Zeâmet ve Timârlar'ın tevcih ve akszamı mahlulâtı ve bazı ahval-i müte'allikâtı vardır. İşbu minval üzerinden ki tafsıl olunur.

**Imdi, bir Zêaîet ve Timâr'în âhara tevcih olunmasına bâis, mahlûl olub kimesnenin Beratîndan ve tasarrufundan mústagnî olmakdir ve illâ ol Zêâmet ve**
Timâr mahlûl ılık olunub âhara verilmey, meğer ki sahibinden ferâgat ve yâhûd esbâb-i azliyeden bir sebeb zühûr eyleye, Ol zaman da Zeâmet ve Timâr ve sâyir dirlik ne ki var ise mahlûl olur.

Açıklamasi :
Zeâmet veya Timar gibi bir Toprak Dirliğı'nın başkasına tevevih edilebilmesinin şartı, evvelâ mahlûl olması, yani hiç kimsenin Berâtında ve tasarrufunda bulunmamasıdır, aksi halde o Zeâmet ve Timar mahlûl, yani boş sayılmaz ve başkasına verilemez. Ama eğer sahibi kendi isteği ile bu dirlikten vazgeçer veya azl edilmesini gerektirecek bir sebeb meydana gelirse o zaman o Zeâmet ve Timar veya başka bir dirlik her ne ise mahlûl olmuş olur.

Ve mahlûl altı kısımdır: Mahlûl-i Sırf, Mahlûl-i Gayr-i Sırf, (Mahlûl-i Defter), Mahlûl-i Icmâl, Mahlûl-i Mufassal, Mahlûl-i Hâric Ez Defter.


Açıklamasi :
Mahlûl, yani bir dirliğin boş ve sahibsiz olması hali altı türlüdür.

1- Mahlûl-i Sırf. 2. Mahlûl-i Gayr-i Sırf. 3- (Metinde iezâh bulunup burada sayılması unutulmuş bulunan veya instinsahda atlanılmış olan Mahlûl-i Defter). 4- Mahlûl-i Icmâl. 5- Mahlûl-i Mufassal. 6- Mahlûl-i Hâric Ez Defter.

Bunlar ilkı şudur; Bir Zeâmet ve Timâr'ın sahibi ölürse veya kendi isteği ile yahud da verimsiz olduğu için bu dirliğinden vaz geçerse o zaman o Zeâmet ve Timar -ve başka bir dirlik her ne ise- mahlûl olur, yani sahibsiz demektir. Bu halile bir başkasına verilmesi mümkünür. İşte buna Mahlûl-i Sırf denilir ki mutlak çekilde ve hiç şüphesiz halde münhal, yani boş ve sahibsiz demektir.


Açıklaması :


Kism-i salîs oldur ki Kilic’dan ve Tezkerelî’den ziyâde ba’zi Icmallî Zêâmêt ve Timârlar ki mahlûl olub âhara tevcih olundukda ancak Kilic’i verilür, Hisseleri bâkîy olur ve ba’zi Hisse Timârlar dahi ashabını Berât ve tasarruflarında iken mahlûlden ve âhûd ferâgatinden âhár Zêâmêt ve Timârlar aldıklarında ol Zêâmêt ve Timâr’ın cümlésin Berât etmege istihhaklari olmamağa zikr olunan Hisseleri kimesneye ferâgat etmedin Berâtlarindan ihrâc ederler. Farazâ kimesne vâkîf olmasa bir kaç zaman belki bir iki sene ol Hisseler mevkî kalur, ba’zularına kendileri tasarruf ederler. Bu mak,le Hisse Timârlara veçh-i meşrûh üzere kimesneleri̇n
Berâtdarından hâric kalmağla Mahlûl-i DeFTER derler.

AÇIKLAMASI:


AÇIKLAMASI:

Ve bunlardan ma'dâ Vilâyet Kâtibi hîn-i tevzi'de zuhûr eden ifrâzdan
Timâr'a müstehak ba'zi ma'sûllere bilâ emir Timâr tevzi' edûb Defter-i İcmâl'e kayd edildikden sonra ellerine Tezkire verse, mukarredir ki ol Tezâkirî sâyîr Erbâb-ı Timâr'ın Berât ve Yâfteleri mûcibînîe alduklari Tezrekeler gibi mu'teber değildir, belki Âsîây'e ye Berât olmağa geldükde tekrâr arz olunur. Mûcibîne emr-i şerîf verilûp Berât eylemezlerse anlar dahi Mahlül-i Defter olur. Öyle olsa bu mak,le Timârlar'î vákîf ve tâlib olub Berât eyleseler memnu' değildir, alanlar'nı hakk olur.

Açıklaması :


Kism-ı rábi'ı oldur ki farâzâ onbin Akça yazar bir karyeyi Kâtibü'l-Elviye hîn-i tevzi'de bir kaç nefer Sipâhiye tevzi' edûb meselâ Zeyd'e dörtbin ve Ar'm'a üçbin ve Bekr'e ikibin Akçalûk üzere ki cümte dokuzbin olur, Hisse ta'ûn edûb Defter-i İcmâl'e kayd eylese mukarredir ki bu üç nefer Sipâhiye karye-i mezbûrenin ancak dokuzbin Akçalûk verilmis olub bin Akça Hisseesi mevâf kalmış olur. Pes imdi Vilâyet Kâtibi Defter-i İcmâl'în der-i devlete teslim eyledikden sonra vech-i meşrûh üzere bûk kalan Hisse İcmâl Mahlûlû (Mahlûl-i İcmâl) olur, vákîf ve tâlib olan Sipâhiye verilür Berât eyleseler kânûna mühăîf değildir, alanların hakk olur. Şol ecelden ki Hisse-i mezbûre hîn-i tevzi'de kimesneye verilûp Defter-i İcmâl'de Timâr-ı filân deyu kayd olunmamışdır.

Açıklaması :

Dördüncü şekli de şudur: Farzedefilm ki bir Tahrir sırasında İl Yazici o zamanına kadar başkasının diriliğine dahil bulunmamış, yani Hâric Ez Defter veya o esnada kimsenin diriliğinde olmayan Mektûm araziden, yani rakabesi devlete aid
olarak tasarrufu kimseye aid bulunmayıp şahslar tarafından gizlice ve hiç bir vergi ödenmeden kullanılır, aslında onbin akça yıllık vergi gelirli bir köyü toprak dağıtımı sırasında bir kaç Sipahiye dağıtım mesela Zeyd diyse birine dörtbin, Amr diyse birine üçbin ve Bekr diyse alanın birine de ikibin akça yıllık gelir, yani yilda dokuzbin akçalık gelir dağıtıp İcmâl Defteri'ne kayd etse onlara kalır, ancak verilen mikdar dokuzbin akça olduğundan bir akçalık Hisse sahibsiz kalmış olur. Bunun üzerine II Yazarı İcmâl Defteri'ni devlet kapisına teslim ettiğinde sonra izah edildiği şekilde geri kalan Hisse, İcmâlli Mahlûl, yani başka andığımız adıyla Mahlûl-i İcmâl olmuş olur. Bunu öğrenip haber veren Sipâhilerle verseler canına yakın değildir ve alanın hakkı olur. Çünkü bu Hisse dağıtımı sırasında kimseye verilmemiş ve İcmâl Defteri'nde filânın hissesi diyse kayd olunamamıştır.


Ve bunlardan başka yine Tahhrîr zamanında bazı köylerin ve mezraalanın vergi geliri biriktirilip İcmâl Defteri'nde üçbin veya altıbin Akça yıllık gelirli Timar olarak kayd olunsada ve sonra yekûn edildiği zamanada adı geçen Timar'ın yazılmış mikdârı tamamından fazla olursa şüphesiz bu fazlalık da Mahlûl-i


Açıklaması:

Demek ki bu halde İcmâl Mahlûlû iki türlü olmuş oluyor. Yani Bâzi köy ve mezraaların hâsîlleri Tahrij sırasında biriktilirip hak kazanmış kimselere çeşitli şekillerde degerde Timarlar şeklinde tevzi edildiği zaman bunların toplamı, hasılların toplamından az ise veya hâsîl kayd edilen mikdarlar tevzi edilenden çok ise aradaki farkı gûrüp ve bulup taleb olana dirlik şeklinde verilebilen fark Mahlûl-i İcmâl'dir. Ancak, İı Yazıcı bunları ihmal etmeyeip bütün fazla kalan hisseleri tesbit ederek defterin arkasına veya sonuna kolayca gürülebilecek şekilde kayd eder ve defteri devlete bundan sonra teslim ederse, buna da Mahlûlât-i İcmâl denilir. Aralarında böyle bir fark varsa da ikisi de doğru birer mahlûldur. Eskiden beri böyle olagâmsız ve Berât ile verilegâmsızdır. Mahlûl-i İcmâl'ler için hak sahiblerinden
kim alıp Berat ettirirse buna engel yokdur, onun diriliği olmuştur olur.


Açıklaması:

Beşînci türlü maülî ise şudur : Meselâ Tahrir sırasında ve hasîllar dağîl-dîğı sûrada Ícmâl Defterî’nde ve bir evvelî Tahrir aid Mufâssal Defter’de Hasîllar biriktilip Zeâmêt ve Timâr şekîlînde kayd edîlmiş bulunan bazı köyler ve mezraalar yânîşîklîa kîmsenîn dirîgîne dahîl edilmeyerek veya kimsîye müstakîl bir dîrlîk olarak edilmeyerek bu yûzden Ícmâl Defterî’ne kayd edilmeyüb orînda kalsâ, ama yîne de yeni Mufâssal Defterî’ne kayd edîlse, sözîn kîsîsi Defter-i Mufassal’dâ kaydîly ve Defter-i Ícmâl’dî kaydîsîz bulunsâ yahut da bir köy Ícmâl Defterî’nde müstakîl Kûlîc olarak veya Kûlîc+Hisse=İptîdî şekîlînde meselâ besbin Aça yûlluk Hasîllî bir Timâr veya Zeâmete terekî şekîlînde tevcîh ve kayd edîlse, ama Mufâssal Defterî’nde o köy beşînî de cûyiz veya bin açaça daha fazlîa Hasîllî yazarîz bulunsâ, birînci şekîlîde olan köy ve mezraalarîn kendîleri, ikînci şekîlîde olanlarîn Mufassal Defterînî zühûr eden ziyâdeîleri Maülî-l-Mufassal’dîr, hak sahibi olmak şartîyle isteyenlere ve rağbet edenlere dîrlîk olarak verîlîsî cûyîzdir. Alup Berât edenlînîn hakkî olur. İşte Maülî-l-Mufassal dedîklîleri budur. Ancak bunun bir çok çeşîdlîerî ve sihhatî yani doğru olmasının geçerli tutulmuş şartlarî vardîr, şöyle ki bu konulmuş şartlarîn dışında kaldîği takdirde bu gibi
ALİ ÇAVUŞ KANUNNÂMESİ 107

Mahlûllerin dirlik şeklinde başvalarına verilmesi câiz değildir. Bunun ayrıntıları, İnsallah aşağıda gelecektir.

Kısım sâdis oldur ki Hûn-i tahrîr ve tevzi’de ba’zi kurâ ve mezârî’ sehven kimesneye verilmemekte Defter-i İcmâl ve Mufassal’a kayd olunmayıp hâric kalsa ve yâhûd Tahrîr’den sonra ba’zi kurâ ve mezârî’in hududlarından hâric kimesnenin alâkası ve nizâ’tusu olmayan ba’zi mevâzi’-i müstakille ve beyâbân ve orman ve kûhisânda eirâf (ve) cevânibden ve yâhûd Haymenegândan ba’zi reâyâ bir mahalli zira’atgâh edinüp orman ve âscârın kîrup ihyâ edüp mezra’a eyleseler ve yâhûd temekkân edüp müstakil karye olsalar, bu mak,le kurâ ve mezârî’e Hariç Ez Defter derler. Tekârîr bir Muharrir gelince Mevkûfât Emini’ler sahi ederler ve erbâb-ı istihkakdan dahi Hariç Ez Defter deyû tâlib ve râğib olanlara tevcih olunup Berât eyleseler menî yokdur, sâyrı Timârlar nice ise bunlar da hâli âyledir.

Açıklaması:

Altuncu kısıml Mahlül de şudur: Tahrîr ve Tevzi’ sırasında, yani arazi yeni- den veya tekrar olarak tesbit edilip hak sahiblerine dirlikler olarak verildiği sırada bazı köylere ve ekim alanlarına demek olan mezraalar yansışılıkla kimseye tahsis olunmayarak, yeni ya yeniden dirlik olarak veya Hisse şeklinde verilmeyerek, bu yüzden de İcmâl ve Mufassal Defterlerine yazılımâyib Tahrîr dışında kalsa veya Tahrîr ve Tevzi tamamlanıktan sonra bazı köylerin ve mezraaların sınırlarının dışında kimsenin ilgisi ve hiç bir anlaşmazlık konusu olmayan başlığına ve kimseye veya hiç bir yere aid ve tâbi olmayan, yahud da bozkır, ormanlık ve dağlık tepeli yerleri şuradan buradan gelenler veya göçebeler ekim yerî haline getirmek için ormanı ve âgaçları kesmek suretiyle canlandırp mezraa haline getirsem veya yerleşerek ayrı bir köy teşkil etseler, bu gibi mezraa ve köylere Hariç Ez Defter denilir. Yeni bir Tahrîr için İl Yaziçi gelinceye kadar Mevkufat Emini’leri tarafından hazine adına bu yerlece el konulup hak sahiblerinden Hariç Ez Defter’dir diye isterenler ve rağbet edenlere dirlik olarak Berâtla tevcih olunmasına engel yokdur ve ûbûr Timarlar hakkında hüküm nasılla bunlar için de âyledir.

Mevkufat Emini’ine gelince, bunlar sefere gelmeyen Timar ve Zeâmét sahibleriyle yine sefere gelmeyen Yaya, Müsellem ve Yörükler’ in o yıllık hasil- larına ve Tahrîr’ler sırasında veya daha sonra bir vesile ile maydana çikan Hariç Ez Defter veya Mektûm ve Metrûk araziye devlet adına el koyan kimiseleri verilen


Açıklaması:

Ancak, Mahlûl-i Mufassal ve Hâric Ez Deftir hakkında eskidenberi bir çok anlaşmazlıklar olmuş ve bunun câîz olup olmadığını dair pek çok bahisler geçmişdir. Çünkü eskidenberi gerek adâletî olmakla anîmîsh Dîvan ve gerekse


Açıklaması:

Başka bir çerçeide de budur: Tahrir ve Tevzi sırasında, evvelce de bahsi geçtiği gibi, İl Yazarı örneğin bir köy bir Sipahiye yilda beşbin akça gelirli olarak verse ve İcmâl Defteri'ne de bu şekilde kayd etse, ancak Mufassal Defteri'nde o köynin çeşitli kalemlerde vergilerin toplamı, İcmâl Defteri'ndeki toplamdan fazla tutsa, İl Yazarı'nın o defterin tashibi ve temize çekilmesi sırasında o köynin Hâsillarını mümkün olduğu kadar azaltmak suretiyle İcmâl Defteri'ne uygun hale getirmesi gerekir. Çünkü İcmâl ve Mufassal Defterleri'nin hâsil yükünların birbirlerine uygun olamaları kanun gereğidir. Burada bahis konusu olan vergilerin, Şer'i ve Örfî Vergiler olarak neler oldukları evvelce ayrıntılarıyla izah edilmiş olduğu için burada tekrarlamıyoruz. Ancak, bu Hasillar mümkün olduğu kadar azaltıldığı halde, Mufassal'da yine de İcmâl'e göre fazlalık kalsa, o zaman o köyün toplam Hâsili, yani yıllık vergi geliri, vergi çeşitleri tek tek belirtilmek şartıyla Mufassal Defter'e zorunlu olarak İcmâl'e yazıldandan icab ettiği gibi daha fazla yazılması lazım gelir. Çünkü bazı gelirler ve vergiler vardır ki azaltılması mümkün değildir. Bunlardan biri Resm-i Raiyet ve Resm-i Zemin'dir. Resm-i Çiftlik ve Baştıne, Bennâk ve Mucered ve İspence vergileri ile Anadolu Vilâyeti'nde Caba, Kara ve Ekinli denilen vergi gelirlerinin azaltılması, daha doğruusu Mufassal'in temize çekilişi sırasında daha az gösterilmesi câiz değildir. Şundan dolayı ki, yükünların birbirlerini tutması için birkaç Çiftlik ve Baştıne'nin İcmâl Defteri'nin dışında bırakılabilmesi için yeni Mufassal Defteri'nde eksik olarak yazılı rsa O Çiftlik ve Baştıne'lern tarla ve çayırlarının defterin dışında, yani Hâric Ez Defter olarak kalması gerektiği gibi, Defter-i Atık denilen bir evvelki Tahrir'e aid defterde yazılı ve kaydıd olana bazı Çiftlik ve Baştıne'lern bilerek ve isteyerek Defter-i Cedit diye anılan yeni deftere İl Yazarı tarafından yazılımasması kanuna son derece aykırıdır. Yahud da Bennâk, Mucered ve İspence vergilerinden aşağıya doğru bazı Şer'i ve Örfî vergileri daha az göstermek için bunları vermekle yükümlü olanların sayının da daha az gösterirse o yazılaman kimseler Mufassal Defteri'nin dışında kalmış olur. Bir köy halkının bazıının deftere yazılması ve bir kısmının bunun dışında kalmasını bildiren bir kanun ise yokdur. Çünkü yeni bir Tahrir'den maksad, kayıd dışi kalanları deftere dahil etmek- dir, deftere dahil bulunlanlar defter dışi bırakmak değil. Bütün bunlarla beraber şuunu da açıklamak gerekir ki Raiyet ve Arazî vergileri hakkında da davalar ve anlaşmazlıklar kesin şekilde hal edecek olan, Defter-i Mufassal, yani onda mevcud kayıd ve bilgilerdir ve bunlar dururken bu konularda Defter-i İcmâl'e baş verilmaz.
Çünkü İcmâl Defteri, Mufassal Defteri'nden doğmuş ve hasıl olmuşdur ve âdeta onun bir özet Gibidir. Böylece, İcmâl Defteri'nde bulunan her şey ve her bilgi, Mufassal Defterinde de bulunur, ama Mufassal defterinde bulunan her kayıd ve her bilgi İcmâl Defteri'nde bulunmaz. İşte, bu gibi dava ve anlaşmazlıklardan Mufassal Defteri'nin ve onda bulunan kayıd ve bilgilerin esas alınmasınınen sebebi budur.

**Pes imdi Defter-i Mufassal Cemi' mevâddî câmi' olduğuçün bu husûsda asl olub Defter-i İcmâl fer' olmuş olur. Bu arada asîli (asîli) fer' e tâbîk emr-i mu'âber değildir. Öyle olsa bu mak,le zarûrât ve mahzûrât sebebi ile bir karyenin Hâsîl kâbil-i tahhfîf olan ma'nâlari i'libârdan sonra İcmâl'de yazılandan Defter-i Mufassal'a ziyâde yazultsa ol ziyâde ne mîkdâr olursa Sahih Mahlûl-i Mufassal olur Nihayet kânûn-i kadîm budur ki Kâtibül-Vilâye bu mak,le iztûrârî Mufassal Ziyâdeleri'nî hârîden kimesne alup ihtilâle bás olmamak için yine karye sahiblerine Mahlûl-i Mufassal deyû tevcih edûp başka Tezkere vere ki mucûbine Emr-i Şerîf-i Âlîshan sadaka olundukdan sonra Berât-i Hümâyûn verilup Timârlarına ilhâk oluna.**

**Açıklaması:**

Şu halde Mufassal Defteri her şeyi, bütün maddeleri kapsadığı için bu husûsda asîl ve esaslıdır. Buna göre İcmâl Defteri onun bünyesinden hasıl olmuş olmakla beraber, ona göre ikinci derecededir. Bunun için asîl ve esas olanı, ondan çıkmış ve onun bir şubesi olana uygunlamak doğru bir iş değildir. İcmâl Defterleri, evvelce izah etmiş olduğunu gibi, o Eyâlet Toprak Dirlikleri'nin kadro defteri vazifesini görür ve bir Eyâlet'de kaç Kilic bulunduğunu ve neticede bir sefer sırasında kaç asker çizabileceğini bize kolaylıkla haber verir. Yukarıdandan beri saydıgımız zorunluklar ve sakincalar dolaysıyle bir köyn Haslıının azaltılması mümkün olan mîkdârdan sonra, İcmâl Defteri'nde yazılı bulunanand Mufassal Defteri'nde daha ziyâde yazılı olan o ziyâde, mîkdârî ne kadar olursa olsun, Sahih Mahlûl-i Mufassal olur. Nihâyet kadîm, yani eski kanuna göre bunun gibi çaresiz hasil olmuş Mufassal Ziyâdeleri'ni dışarıdan başkasi alûp kargaşaya sebeb olunması için lî Yaziçî Mahlûl-i Mufassal olarak kabul edib yine o köy sahiblerine, yani Hâsîllâna o köyn dahil bulunan Toprak Dirliği sahiblerine tevcih ederek ayri Tezkere vermeli ki buna göre Padişah emrinden sonra Berât verilmek suretiyle Timârlarına gelirine katulabilisin.
Ve bu makle Mufassal Ziyâdeleri dahi Defter-i Mufassal Der-i Devlet Muhassîl(ın)a teslim olmadıkça kimesneye verilip Berât olmak hulâf-i kanûndur, min ba'd cââz değildir. Ama, Mufassal tesliminden sonra vakif ve tâlib olanlara verilir, menî yokdur.

Açıklaması :
Bu gibi Mufassal Defteri ziyâdeleri kapsayan Mufassal defteri Il Yazıcı tarafından temize çekilip ayrıca hazırlanan Icmâl Defteri ile beraber Devlet Kapısındaki Muhassîl adlı sorumlu ve görevli memura teslim edilmeden evvel bir kimesneye verilib Berât edilmesi kanuna a kiştirür ve aslâ cââz değildir. Ama, Mufassal Defteri’nin yetkiliye Il Yazıcı tarafından tesliminden sonra bu ziyâdeler haberi olup isteyenlere verebilir, engel yokdur.

hakkında emr-i şerif vârid ola ve ıllâ Vilâyet Kâtibi bir karye(y)i eski yazısından bitâ emir ferünîhâde eylemesi hilâf-ı kanûndur. Öyle olsa bu takdir üzerine bu nevi’ dahi Sahih Mahlûl-i Mufassal olmak lâzım gelir. İmdi Mufassal Mahlûl’unun ciòyî olanları bu üç nev’dir, ma’dası memnu’ ve merfu’dur. Min ba’d kimesnenin alup Berât eylemesi ciòyî değildir, kanûna muhâlîfdir.

Açıklaması :

Ve bir çeşidi de şudur; İl Yazıcı Tahrir ve Tevzi’ sırasında bir köyun Hasilini eskiden yazılmış olduğundan daha az olarak, mesela üçbin akça iken bin akçasını gizleyerek ikibin Akça Hasil ile birisine verse ve İcmâl Defteri’ne kaydı bu şekilde geçse, lâkin sonra yeni Mufassal Defteri’nde hiç gereği yok iken eski yazılı gibi üçbin akçaya bağlasa demek ki bu suretle o köyun Hasılı İcmâl’de eksik, Mufassal’da fazla olmuş olur. Şimdii tartışılacak olan şudur ki bu asılmondan indirilmiş olan bin akça Sahîh Mahlûl-i Mufassal olur mu, yoksa eskilerin ayırlanacak hatâlarından doğmuş Ziyâdeler’den midir? Mesele şudur: Tahrir ve Tevzi’ sırasında orada yaşayan halkın halini dikkate ve özenle teftîş edib araştırmada ve soruşturmada sonra bir köyün Hasılıını mahsullerine göre ortaya çıkarmak için çoğaltmaya yetkili oldukları gibi, azaltmaya da yetkili iseler, yani İl Yazıcı’ya böyle bir yetki tanınmış ise, o zaman İcmâl Defteri’ne bakılır ve orada yazılı mîkdara itibar olunur. Bu giberler için Mufassal Defteri’nde yazılı bulunan Ziyâde mûteber değildir. O zaman bu ziyâde, yasak olduğu halde eskilerin hatâları sonunda meydana gelmiş fazlalıklardan olmuş olur. Ama, İl Yazıcılık görevini yapanlara böyle bir yetki verilmemişse, o zaman o bin Akçalık Hisse’inin Mahlûl-i Mufassal olmasında târşımı kalmaz, yani Sahih Mahlûl-i Mufassal değildir. Çünkü bir köyun yazılı asîl hissesinden eksiltmeye icâb etirecek bir şey burada yokdur. Hattâ bu gibi gizlenilmiş Hisse’lerin Mufassal Defteri’nden de çıkarılırak İcmâle göre yazılısa, yine de mahtûldur. Çünkü bir köyun bu hususda bir emir olmadan hasilinin eskisinden daha az yazımasi kanuna aykırı olduğu gibi ayrıca devlet hâzînesine büyük bir hâniîk olur. Özellikle kanunlara hakim olan eskilerden bir çok kereler ve defalar, yani kat kat duymuşuzdur ki İ Il Yazıcıları’nın hazineyi artırmak, Iskender gibi olan Padişâh’ın askerini çoğalmak için bir Kilic Timar fazlâ olsun diye bir köyün mahtüluâne göre yazılı Hassîndan daha fazla ile bir Sipâhiye vermeye yetikleri vardır ama, bu Hassî asînandan ve eskisinden daha az olanak yazılıma yetikleri mevcud değildir. Ancak, o köyun mahtülü göçler, salgın

Hâric Ez Defter ulâk olunması nice mümkündür. Fı’il-hakika mezheb-i selef üzere läyik olan budur ki Hâric Ez Defter bir veçhile câiz olmaya ve lâkin bunun dahı adem-i cevâzi mutak değildir. Zîrâ bir kaç vecih vardır ki Hâric Ez Defter ulâk olunması sahih olur.

Açıklaması :
Ve Haric Ez Defter konusunda da eskilerin çoğu câiz olmaması gerektiğine inanılmışlardır. Çünkü Allah tarafından korunmuş bulunan Osmanlı Memleketleri’nde genellikle bulunan kasabalar, kaleler, köylere ve mezraaların, yani ekili yerlerin, halkları ve toprakları bir çok kereler ve bir çok defalar yazılımsız, şımları, tâbi olan ve sonradan katılan yerleri, dağıları ve tepeleri, hatta Akdeniz’in ve Karadeniz’in genişliği ve uzunluğu, adaları, konak yerleri ve evleriyle gemileri Sultan’ın devletinin kudret ve kuvveti ile tamamen defterlere geçmiştir. Böylelichen ve defterlerin dişinda bir zirâ (75.8 santimetre) mikdârî boş yer kalmaması iken iki köy arasında ekip biçmeyi elverişli nasılr bir yer bulabılır ki Haric Ez Defter demek doğru olsun? Şu halde buna göre Haric Ez Defter’in asla mevcud olmaması gerekir. Çünkü her köy ve mezraa, sınır bakımından iki türlüden başka halde olamaz: Ya ayrı ve belli, veya bitişik ve berilir. Ama her iki halde de muhakkak ki Osmanlı Memleketleri’nde bulunan şehirler, kaleler, köylere ve mezraalar birbirine bitişiktir. Özellikle şımlar müsterek ve bitişik olan köylere böyle olmaları toprak hususunda darlık ve sıkıntuları bulunmasındandır ve bu yüzden fazla bitişik ve birleşiktirler. Halbuki Haric Ez Defter bulunması iki köy arasında ikisine de aid olmayan bir yerin bulunmasını gerektirir. Şu halde halkı tarafından bilinen ve şımlar bitişik olan iki köy arasında olması mümkün değilken, şımları bir ve müsterek olan iki köy arasında onları ayıran ve hiçbirin aid ve tâbi bulunmayan bir yerin bulunması ve Hâric Ez Defter adı verilmesi nasıl mümkün olabilir? Doğrusu ve gerçek olan ise eskilerin yolunu izleyerek Haric Ez Defter’i hiç bir şekilde câiz olmamasını kabul etmektir. Ancak, bunun mevcud olması mutlaka câiz değildir demek de olmaz. Çünkü, bir kaç şekli vardır ki onlara Haric Ez Defter denilmesi câiz olur.

Pes imdi bir vecih budur ki bazı kurâ ve mezârî bâlâda mastür olduğu üzere hîn-i tevvi‘de sehven bir kimesneye verilmemekle Defter-i İcmâl ve Mufassal’a kayd olunmayıp hâric kalsa o mak,le kurâ ve mezârî’ Defâtîr-i Atika mucibince
Sahih Haric Ez Defter olur. Teslîm-i Defâtir'den sonra her kim vâkıf ve tâlib olup Berât ederse Mahlû'l-i sarîh ve hakk-ı sahîhi olur. Zîrâ bu tarîkle kimesneye verilmezse Mevkîfat Eminleri zabi etmek lâzım gelir.

Açıklaması :


Ve bir vechî dahi budur ki, iki karye mabeyinde ba'zi beyâbân ve orman ve kâhîstân vaki' olmuşdur ki ol karyeler birbirinden ba’îd olmaga mezra’ ve mer'aları zirk olanı orman ve daha kadr-i hâcetlerinden ziyâde olmaga ol beyhabân ve orman ve kâhîstân vâsuasıyle mabeynleri fast olub hattâ Dehkan ve Haşşâg ve Hattâb ve Râillerin birbirine itisâl ve ittihâdârını munkatı’ olmuşur. Zîrâ bu mak,le mevâzi’-i hâyle bunların ittisâl ve ittihâdlarını mâni’ ve dâfi’dir, husûsâ ki bu’diyyet dahî ola. Ýole olsa mabeynlerinde mazbut hudaâa hâcet kalmaz. Şol ecilden ki lüzüm-i hûdûd iki karyenin halkı mabeynlerinde mezra’ ve mer’aların bilûp birbirine tecâvûz etmemekdir. Tecâvûz ise, tâyife-i mezâlrenin ittihâd

Açıklaması :

İndi, bu mak, le iki karyenin måbeyninde ki birbirinden ba’id olup kadr-i hâcetlerinden ziyâde olan beyâbân ve orman ve dağistan’ın âynül-fi’linde ve yâhûd zirâ’at ve bir mevzi’inde ba’zi haymâne reâyâ varup hafr-i âbir ve kat’-i esçâr-i orman (ve) kâhistan edüp baltalarıyle âçıkları yerleri ihtyâ edüp mezra’a eyleseler ve yâhûd temekkûn edüp karye olsalar o mak, le kurâ ve mezâr-i e Hâric Ez Deferî itlakî sahih olur. Vilâyet Kâtibi Hâric Ez Deferî deyû Bervech-i Timâr erbâb-î istihkaka tev’i ve tevcih eylese cûyizdır. Belkâ kâble’t-tahrîr ba’zi Erebâb-i Timâr dahi alup Berât eyleseler sahih olur, menî yokdur.

Açıklaması:

Bu gibi iki köyun araları birbirinden hayli uzak olsa ve ara yerlerinde bulunun ve ihtiyaçlarından fazla olan bozkır, orman ve dağlık yerlerin orta yerine ve yâhûd ziraate yarar bir mahallîn baız konar göçler vararak kuyular açsalar ve ormanın ve dağlık alanın ağaclarını kesseler ve baltalarıyle âçıkları bu yerleri canlandîrb ekinlik haline getirseyler veya orada yerleşcek köy haline gelse, bu gibi köylere ve mezraçalara Haric Ez Deferî diye hükümne Timar veya Hisse olarak dağıtmasi ve tevcih etmesi cûyizdir. Hattâ dirilîe hak kazanîb kendisine tevcih edilecek bir yer bekleyen bir Eli Emirli, yeni bir Tahîre’den evvel bulub kendisine Berât ettîrse doğru bir işlem olur, engel yokdur.

Ve bir vechî dahi budur ki deryâlar ve ba’zi azım göller içinde kenâra karib ziraaat ve hûçûte sâlih cezâyîr vardur ki sevahîlîne vâki’ olan ba’zi kurâ edülîsî ol cezâyîrde bağ ve bağçe gars edüp ve ba’zîsî sefîne ile çifî geçîrîp zirâ’at ve hûçûte ederler. O mak, le cezâyîr husûsûnda itîbâr böyledir ki ol cezâyîrden birisi kemal-i ihtisâs ile ancak bir karye halkina mahsûs olup veyâ hîn-i Tahîr’de Hâsul’t ol karye mahsûlî ile mahsûb olmust ise zâhîrdur ki ihtisâs-î tammi cinetîyle ol karyenin hudûdu hûcûnede olup ekinliği, bağ (ve) bağçeliği olmust olur. Farazâ sonradan Hâric Ez Deferî deyû ol cezîre(y)î bir Sipâhî alup Berât eylese cûyic deîgîldir. Zîrî Vîlâyet Tahîrî’inde zikr olunan cezîrenin mahsûlî, karye-i mezûreye mahsûs ve mahsûb olmasî hemen hûcûn mensîlesînedir. Ama şoyîle ki bu mak, le cezâyîrden birisi karye-i vâhîdeye mahsûs veya Hâsîlîları birbirîyle mahsûb olmayup ve yâhûd bir iki karye halkî ol cezîre(y)î zirâ’tgâh edüp bervech-iî istîrîk muassarîf olsalar mukarrerdir ki cezîre-i mezûreye ol karyelerden münferid olup

Açıklaması :

Ve bir şekli de şudur: Denizlerin ve bâzi büyük göllerin kıyıya yakın yerlerinde tarıma elverişli adalar vardır ki karşı kıylarında bulunan bazı köyler halkı o adalarda bağ ekbî bağçeleri meydana getirir ve bâzaları da gemi ile çift hayvanı geçirerek ekbî biçmekle meşgul olurlar. Bu gibi adalar meselesinde itibâr edilecek işlem şöyledir: Eğer o adalarda biri bütün şartlarla yalnız onlar tarafindan çekişmesiz olarak tasarruf edilip ziraat veya hayvancılık için kullanılıyorsa veya bir Tahirî şurâsında o adanın Hâsîli, o köyn mahsûlî ile birleştirelib o şekilde vergilendirilmiş ise meydandadır ki ihtîlâfsız âdîyeti dolaysıyla o ada, o köyn hudadu içinde gibi kabul edilip onun ekinliği, bağ (ve) bağçeliği olmuş olur. Örneğin, bir Sipâhî’nin sonradan o adayı Harîc Ez Defer’dîr diye alıb kendisine Berât ettirmesi câzî değişdir. Çünkü o vilayetin Tahirî şurâsında o adanın mahsûlüm-nûn, adı geçen köye mahsus ve onun mahsûlî ile birleştirmiş olması, onun başkasına Berâtla verulemiyecêgene dair yeterli bir hüküm derecesindedir. Ama şu da var ki, bu gibi adalardan biri bir tek köye aid olmayib Hâsîllarî da birbirine mahsus edilmez, yani birleştirelimezse veya o adayı bir iki köy halkı ekbî biçerlerse, o zaman o ada bu köylерden ayrı, mûstakîl bir yer olur, yani o adalar her hangi birinin tek başına tasarrufunda sayılır ve onlar bunun üzerinde böyle, bir hak iddia edemezler. Çünkü istîrâk, yani ortaklık, tek bir özel veya tûzel kişîliğe aid ve mahsus olmaya engel olup bunlardan ayrılmayı icab ettirir. Özellikle aralarını deniz ayırmiş ise. O takdirde bu gibi ayrılmış ve tekbaşa olan ada-lardan birisini birkaç köyn sınırında, yani bir kaç köyle sınırda saymak mümkün değildir.

Madâmki hûn-i Tahirî’de cezîre-i mezûrû karye-i vâhide veya müte’addideye ihtîsas-i tâmla mahsûs ve yâhûd Hâsîllarî birbirine mahsûb olduğu Defer-i Hâkâni’de mukâyeyd ve mukarrer olmaya, lâbûd ol cezîre mûstakîl ve münferid ve hakkında Harîc Ez Defer itlaki ârîd olur, tâlib ve râgib olanlara verilib Berât eyleseler câyizdir. Sevâhîlînde istîkål ve istîrâk üzere zîrâ’at eden kurâ ehâlîsi ol
cezire için ekinliğimizdir ve bize mabsûdur demeye kâdir değildir. Zirâ mucerrer red ihtisâs, menzile-i hâkî-i vâhid olmağa vâfi ve ol cezirenin istiklalîn münâfî değildir, belki kemâl-i ihtisâsdan veya Defter-i Hakani'de bir kayd ve işâretden lâbûddur.

Açıklaması:

Tahrîr sarasında adî geçen ada bir veya birkaç köyun mutlak ve çekmişesiz şekilde tasarrufunda bulunduğunu veya Hâsîlîrînın birbirine mahsus edilb birleştirildiğî Defter-i Hâkani de denilen Tahrîr Defterî'inde kayıdi ve kararlaştırmış olmamışça o ada bağlantısız ve tek başına sayılır ve hakkında Haric Ez Defter deyimi kullanılır. Bu halde, isteyenlere ve ráğbet edenlere Berâda verilmesi câîz olur. Karşı kâyda olup adayı tek bañlarına veya birlikde ekib белen köylük halkı o ada için burası bizim ekinliğimizdir ve bize mabsûdur diyemelersiz. Çünkü bir yeri sadece kendiliğinden sahiblenme ve kullanma, böyle durumlar için bir hâkîm derecesinde olmaya yeterli ve o adanın bağlantısızlığını giderici değildir. Bunun aksi için, yani o adanın tasarrufunun çekmişesiz ve mutlak âdîyetine dâir bir delil veya Tahrîr Defterî'inde bir kayd ve işâret bulunması mutlaka lâzîmdir.

mahall-i ceryi kangi karyenin hudůduna vaki’ olmuş ise, ol karyeye mahnûs olur. Hattâ ol nehir müddet-i tûgyân ve şiîdet-i ceryânında semi-i âhara udûl etmekle bir kaç mil mukdarî, belki dahi ziyâde vådi-i atîkinden munkatî olup taraf-i âharında olan bir gayrî karyenin hudûdu dâlîlinden ceryân eylese dahi mûrûr-i zemân ile ol vådi-i atîk ba’zi cezâyir ve mevâzi’i zirâ’at ve hîrâsete sâlih olup mezra’a olsa ol âhir karye ehâlîsi nehr-i mezbûr için hudûdumuza tagallûb ve tagassub etmişir, mezra’a-i mezbûreyî ol maglûb (ve) magsûb-i nehr olan hudûdumuza bedel baz zirâ’at ederiz deyû cebâv eyleseler kâdir deillisîrlerdir. Hattâ erbâb-i istihkakdan birisi ol vadî(y)i Hâric Ez Defer deyüp Berât eylese sehv etmiş olur, min ba’d i’tîbâr olunmaz.

Açıklaması:
başka tarafa doğru sapsa ve bu yüzden bir kaç mil ve belki daha da fazla miktarda eski yatağından ayrılar bașka tarafıda olan diğer bir köyun sınıri içinde aksa ve zamanla o nehirin yatağında bazı adalar ve yerler tarına uygun hâle gelse, o ikinci köyun halkı bu nehir için bizim sınırmımızı haksız olarak istila etmiş ve yerle-
rimizi zorla almışdır, o halde biz de o nehir tarafından sınırmızın istila ve yerle-
rimizin gasp edilmesine karşılık bu mezraayı ekib birçeriz diye karşılık veremezler.
Böyle bir seye hakları yoktur. Bunun için de dirilge hak kazanmış biri o nehir
yatağını ve varsa üzerindeki adalari Haric Ez Defter'dir diyerek kendisine Berât
ettirilmiş olsa hata etmiş olur ve buna hiç bir zaman itibâr edilmez, yani kabulü
imkânsızdır.

Her karye halkı kadımden yine kendi hududları dâhilinde olan mevâzî’i isti’
mâl ederler. Bu hususda enhâr ve mâ’nin (mânın) müstevî olmasi mâ’têber değildir.
Zîrâ ekser vakî’ olur ki bu mak, le enhâr yine mecrâ-i aîkune rûcû’ eder. Ma’hâzâ
ferikayn (karyeteyn) beyinde beyne’l-ehâli mümtâz ve muayyen olan hudûdun
tebdîl ve tagyîri hilîf-î kanûndur, min ba’d câiz değildir. Ama şol nehr-i azîm ki
sayf u şi’tâda ubûrû mümkin olmamağla bâlâda zîrk olunduğu üzere iki cânîbinde
vaki’ olan karyelerin hududlarinda dâhil olmaya cihet-i ihtisâs-i tamûm yoğise
mukarrerdir ki nehr-i mezbûrun nefisi ve cezâyiri ve semî-i âhardan seyelân ve
ceryhân etmekle vâdi-i atîkde olan mezârî’î (nin) cümlesi mevâzî-i müstakille
hûkmünde olur. Hâric Ez Defter deyî her kim alup Berât ederse hakkı olur.

Açıklaması :
Her köy halkı eskidenberi yine kendi sınırları içinde bulunan yerleri
kullanırlar ve bu konuda nehirlerin ve su taşınlarının istilası mûteber değildir.
Çünkî, çok zaman bu gibi nehirler, eski yataklara dönerler. Bu gibi taşınlar
kalici olmadığından bu iki köy arasında mevcud ve intihâb edilmiş, bilinen
sınırinin değiştirilmesi ve bozulması kanuna aykırıdır, hiç câiz değildir. Ama,
yazın da kışın da gemîsiz geçilmesi mümkün olmayan büyük bir nehir, yukarıda
bahis konusu olduğu gibi, iki kîyîsinda bulunan köylerin sınırları içinde saylmaz.
Eğer bir tahrir sırasında bir köyun kullanımına kesin şekilde tahsis edilmemişse,
bu nehirin kendisi, varsa üzerindeki adalar ve kendi yatağının dışına çıkap aktu-
ğinda eski yatağında hasıl olan ekinliklerin hepsi bağlanısız, yani hiç kimsenin
tasarrufunda bulunmayan yerler hûkmünde olur ve Haric Ez Defter’dir diye kim
alb kendisine Berât ettirirse hakkı olur.


Açıklaması :
ettirmesi câiz değildir.


Açıklaması:

Lâkin iş bunun tersine ve anlattığımızın aksi olursa, yani o gölün bir kıyısından obûr kıyısına ne kadar yüksek olursa olsun bir insanın sesi erişmezse veya karsîdan karsîya mesafe bir milden fazla olursa, bu gól büyük olarak kabul edilir. O zaman o köyler halkının gól kıyısında bulunmaktadır dolayısıyle gölde ancak ihtiyaçları kadar ve eskidenberi kendîlerine mhapsûs olarak tasarruf ettikleri ve kullanıkları yerlerin kendîlerine aid bulunmaması, yani bu yerler için kullanına hakkına sahib olmalarına hûkm edilir. Tabiî bu gibi âdîyetler ve sahîblîklar, müllîket ifade etmez, sadece tasarrufa dayanan kullanına hakkı verir ve bu hak, tasarruf devam ettikçe eder. Her hangi bir sebebeden dolayî tasarruf ortadan kalkarsa bu hak da ortadan kalkar. Dûrman istilâsî, salgûn hastalîk, göc, sürgün vb, sebebler dolayısıyle bu köyler halkî yerlerini birakîb gitseler bu hakları kalmayacağı gibi yerlerîne yerleşenler veya yerleştirlîlenler olduğu takdirde onlarîn bu hakkî kullanâbilmeleri için tasarrufunun da yeni bir fermanla kendîlerine verilmesi şarttır. Böylece o köylerin istîfadesine birakîlın yerlerden gayrîsî herkesin istîfadesine açık ve kime aid olduğu, kimin fellalanaçağı belîrîzî yerler olarak kabul edilir. Çünkü böyle büyük göller ve sazîklarîn bir veya bir kaç köye aid
olmalar\'ı elbette şüphesiz ve tereddüdsüz olarak kendilerine tahsis edilmiş olmasın veya Tahrir ve Tevzi' sırasında mahsullerinin o köyler hasıllarını ve mahsub edilip buna dair Mufassal Defter\'inde mutlaka bir kayıd ve işaret bulunmasına bağlıdır. Aksi halde tamamen onlara mahsus olmayan. \Şundan dolayı ki etrafa sağda ve sola, yakında ve uzakda bulunan köyler halkının ve nice ihtiyaç sahiblerinin de o yerin bittüğünde ortakla \üsseleri vardır. Çünkü eskiden gelib burada bunun için yerleşmişler ve bundan fazlalanangalmışlardır. \Şu halde bu, bir istirak içab ettirmiştir. Çünkü çevresiz olarak birlikde ihtiyaqt etmiştir. \Ştirak durumu ise, tek bir kişiye veya tek bir topluluğa, meselâ tek bir köye mahsus olmaya engeldir. Böyle olunca da açıklanıdğı gibi müşterek olarak tasarruf edilen ve kullanılan göllerin ve sazlıkların kıiya bitişik olan köyler halkının ihtiyaçlarından fazlası, hiç bir yere ve kimseye bağımlı olmayan ayrı yerlerden oluş olur.


**Açıklaması :**

Ve serhadd-i mansûrede dahi bu Hâric Ez Defter’in ahvâl ve etvârı zikr olunan vücûh üzere i’tibâr olunur. Ya’ni hîn-i musâlaha ve mu’aâhdede ta’yîn ve tebyîn olunan hudûddan tecâvûz olunmaz, belki kadîmden olageldiği üzere amel olunur. Meğer reâyây-ı Dâr-ı Islâm’a müte’âllik ba’zi mevâzî’-i müstakille (ve) mahsûsa ki hîn-i Tahrîr’de defterden hâric kalmış ola veya kadîr-i hâcetlerinden ziyâde ola, eger nakz-i ahdi ve ba’zi fesâdi mücib değil ise o mak, lelerin dahi Hâric Ez Defter olmasında kelâm yokdur. İmdi, Hâric Ez Defter’in câiz olanları vücûh-i mezkûreye dâhil olardır ve illâ Hâric Ez Defter dedükleri min ba’d câyîz değildir. Cânîb-i Mîrîmîrân ve Dîvân-ı Âlîşân’dan kimesneye verilmek ve Berât olmak hilâf-ı kanûndur.

Allahü a’lem bi’s-savâb temme biavvîn’l Vehhâb.
Fi 9 S(afer) sene 1064 min sülûsâ
Harrerehûl-fâkîr Ali Sofyavi Çâvûş-ı Dergah-ı Âlî Gufirelehû

 Açıklaması :
Fi 9 S(afer) sene 1064 min sülûsâ
(30 Kasım sene 1653 Salî günü)

Bunu Dergâh-ı Ali Çavuşlarlarından Fâkîr Sofyâli Ali Çavuş yazdı

Kanûn-ı Yörük
Yörük tayifesi Topçu ve Cebeci ol magna Sâhite ve Eli Emirli ve Ehl-i Berât ve Ehl-i Cihef ve Züemâ ve Erbâb-ı Tûmâr'dan ol magna ve her ne dirliçe girse Yörükük'den çıkmaz ve çıkmak dahi kanûn-ı Pâdişâhi değildir deyû Yörük Beğleri Berâtîrî için mâsur ve musarrahdir.

Açıklaması :

Yörük Kanunu

Evvelce kendilerinden ve teşkilâtlarından, ayrıca da görevlerinden bahs etmiş olduğumuz Yörükler bir yolu bulup Topçu, Cebeci, Medrese Öğrencisi, Eli Emirli, başka görevler için Berât sahibi, bir devlet memuru, Zeâmet veya Timar sahibi olsa ve herhangi bir dirlik elde etse yine de Yörük olmaktan çıkmaz ve çıkmazı Padişâh kanununa uygun değildir diye Yörük Beyleri'nin Berâtlarının içinde yazılı ve açıklanmış bulunmaktadır.
# İNDEKS

| A          | Adaları 7; Adaları Eyâleti 42; Akhisar 28; Akıncılar 17, 18, 21, 24, 66; Akıncılik 17; Akın 18; ai 18; emri 18; zamanı 18; akinci 65, 66; aları 77; Beyi 18, 21; Beyleri 14, 65, 66; Çeribaşları 60; Akkerman 25; aksâm-i mahlûlat 100; Aksaray 29; Aksuhur 29; Akyakahoğlu 22; Al-i Sâh 41; Al-i Sâlih 41; Allah 8; Alacahisar 25; Alâeddin Keykubât (I.) 42; Alâiye (Alanya) 15, 42; alâmet-i serif 74; Alasia 42; alaybeyi 20; alaybeyiler 58; Alay Meydani 56; alem 32, 62; Alisah 41; Ali 44; Ali Çavuş 24, 38, 41, 43, 50, 51, 63; Kanunnâmesi 38, 51; Ali Haydar Molla Bey 53, 54; Allah 10, 45, 53, 116; Hediyesi 41; Altinova 29; altı bölük 72; altr 61; Amaseia 31; Amasya 30, 31; Amid 32, 33; Âmida 33; Amid Sancağı 34; Amme 67; Anadolu 4, 7, 17, 28, 29, 30, 33, 36, 64, 65, 88, 89, 99; Beyleri'nin |
| Ağırlar    | Adaları 120; Adana 35, 36; ada 121; âdet-i âğnum 11, 12, 13; Âdilcevâz 37, 38; Adliye Nezâretili 47; Afyon Karahisar 29; Ağrı 26; Ağakapısı 62; Ağakış 37; ağıl vergisi 12; âğnam 9, 11; Ağrıboz 15, 42; Ahalçije 37; Ahalkalaki 37; ahveyn 85; ahcâr-i azıme 118; alîyif 114; Ahîkele 37; Ahsaka 36, 37; ahdâname 19, 32; Ahkele 37; Ahmed (II.) 23; Ahmet Râsim 26; Ahuras 39; ahur 67; ahvâl-i müte'âlikât 100; Ahyolu 15; Akçakale 32; Akdeniz 116; Akdeniz 116; Adaları 7; Adaları Eyâleti 42; Akhisar 28 |
kızları 48;- Beyliklileri 29;- Eyâleti
28, 29, 31, 87;- Selçuklular 5;-
tarafi 23
Ane 41
Aneh 41
Ankara 28
Antakya 36
Antalya 28
Antiphon 30
Antiochus Epiphanes 36
An Timâr 80, 81
An Zeâmet 80, 81
Apomela 40
Arab 30, 35, 39
Arabca 36, 39
Arabgir 30, 31
Arablar 40
Arad 27
Aramca 34
Ârâmliler 34
Arâmlar 34
Arazi Kanunnâmesi 52, 99
arazi tahrirleri 99
arazi ve vergi tahrir defterleri 80, 81
Arbela 40
Arðahân-i Bütûrç 37
Ardaðhân-i Küçek 37
Ardanç 37
Argani 33
Aryanay 34
Arnâvud İskenderiyesi 25
arpaemini 71
Arpalık 56, 57, 61, 62, 65, 66, 68, 69,
71, 72, 79;- sahipleri 60
Arşîv kayıtları 53
Arşîv kaynakları 92
Arşîv Uzmanları 64
Arûşîye 9, 10, 16, 77
Arvâd 40
Ar-z-i Irak 41, 42
Ar-z-i Memleket 41
Arzen (Erzen) 36
Ars Odasi 57
arz-i hâliye 116
Asâkîr-i Mansûre-i Muhammediye 47
Ashâb-i Derek 74, 75
ashâb-i aşîrâtû 32
aşul 78
Âsitânê 86, 87, 103, 104
Âşî Karaağaç 28
Âsitânê-i Sâadet 67
asker 7
askeri sınıf 5
Asurlar 36, 39
Asurnâşîrpal 39
Asur hükümârî 39
Asur kitabeleri 30
Âsyab-rud 38
Asya 5, 38;- milletleri 45
aşağı bölükler 94
Âşâr 8;- itîzâmû 12
Aşçî 72
aşiret 6, 14, 19, 34, 38, 43, 44, 50,
62, 63; - Beyleri 15, 32, 33, 39,
62, 63
at akçasi 76
atale-i ulyâ 49, 73
Atak 32, 34
Atçeken 76;- akçasi 76; - tâyifesi 76
atîk 84
atîk ve köhne defterler 117
atîk ve cedîd berevât 63
Atina 15
atmacaçuðular 57
atmacaci 61, 71
atmacaçuðu 72
atmaca 73
av kuðlarî 71
Avâriz 5, 10, 13, 14, 17, 76, 78;- Akçasi 13, 14; - Bedeli 14; - Hâne-
si 13, 14; - Vaksflarî 14
Avâriz-i Dîvânîye 9, 13, 16, 75, 76,
77, 78
Avct 73
Avcular 73
Avlonya 15, 25
Âyân-i Dîvânî-î Âlîsân 45
Ayaslug 29
Âyasofya 46, 56
Ayastedanos (Yesilköy) 31
Ayazmend 29
Aydın 15, 28, 29
Bâb-i Hûmâyûn 56, 71
Bâb-i Saâded 56; - Ağaları 56
Bâbâlli kalenleri 47
Bâbûs-Saâde 56, 57, 71
Bâbûs-Selâm 46, 56
bac-i ağnam 12
Bâcvânlik 40
Bâdîhâvâ 9, 11, 65, 66
Baf 42
Bağdad 7, 20, 41; - Eyâleti 40, 41, 42
Bağ 9, 11
Bağçe 9, 11
Bahâriye 44; - azabları 43; - Kanunnâ- mesi 47
Bahriye Nezâreti 47
Bak 39
bakır mâdeni 33
bâkîyyât 104
Bakrîç 25, 26
Balat 28
Balikesir 29
balk tuıma 126
Bâlis 35, 36
Balkan Yarımadaşı 61
Baltacılar (Teberdârân). 72
Balta 9, 11
baltalık 108
Balya 29
Barani 14
Barçın 28
Bârgiriş 37
Bartin 15
Basra 7, 41
Baş-Geleme 29
Başbölükbâş 23
Başdefterdar 108
Başıkbal 48

Baştine 67, 71, 72, 73, 77, 78, 110, 111
Baştın 72
Baş Vergisi 8
Baş ve Buğ 56
Bathys 31
Batova 27; - Sancağı 27
Batum 31
Batumi 31
Bayat 41
Bayburd 76
Bâyezid Kaflası 38
Bayrak 23
Bayramiç 15
Bazhâne-i Sultânî' 71
Bâzâhâne 71, 72; - Mülazamlar 72
Bâz 71, 73
Bâzdarân 72
Beckerek 27
Beglikler 3
Bekr b. Vâil Arablari 33
Belediye 10; - vergisi 10
Belediyeler gelirleri 14
Bender 25
benevbet 70; - timar 59
Benî Rebi'a 38
Bendik 9, 13, 76, 110, 111, 112
Berat 65
Berât 50, 73, 74, 79, 80, 86, 87, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Berât-i Hûmâyûn 32, 112
Berât-i Şerîf 86, 96
Berât-i Şerîf-i Alişan 108
Berât-i váhid 85
Berdâ 37
Berevât-i Hûmâyûn 73
Bergama 29
Berkofça 15
Ber vecli Arpalık Dîrlîk 57
Ber vecli Arpalık Ulûfe 57
Ber vecli İştîrâk 65, 70, 96, 97, 120; - Timar 96
Ber vecli Mâlikâne 12, 51, 63, 64, 65
Ber vech-i Timar 106, 119, 121
Beşer 8
beybân 107, 118, 119
Beyat 41
Beyler 7, 19, 45, 65, 66, 78
Beylerbeyi 3, 7, 8, 15, 17, 19, 20, 22, 32, 33, 43, 45, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 79, 82, 84, 86, 87, 105, 129; Berat 81, 87, 88, 102
Beylerbeyilik 6
Beylik 28, 38, 45, 88; alâmeti 33
Beyliği 85
Beyrûtu 34
Beyşehir 29
Beyt-i Kermay 40
Beyti'l-mâl 114
Beysâde 15
bîhâsil 100, 115
Bırân 56, 71, 72; görevlileri 71
Biga 15, 42
Bigadiç 29
bîlá emir 85, 115; Timar 103
Binbaşı 18
Birâ 39
Birecik 36, 39
Birgi 29
Birinci Yer 56, 71
birer tuğlu 46
Bíti 74
Bîlîs 37, 38; Hâmi 38
Bizans 32
Bizanslı Prenesler 48
Bzansular 29, 35
Boğa 40
Bolu 28, 29
Bosna 6, 7, 25, 89; Eyaleti 27; Sipahiileri 25
Bostan 9, 11
Boy Beyleri 49
Boyunduruk vergisi 11
bozkur 108, 118, 119
Bozok 30, 31, 88
Bozöyük 28
Bölük halkı 94
Bölükbaşı 23, 68
Bucak 38
Budapeşte 27
Budim 26
Budin 7, 26, 89
Budum 26
Budun 7, 26
Bulekas 39
Bulgar 67
Burdur 28
Bursa 28
Buynulu Defterleri 92
Bülük-i Erba 94
Büyük Ardahan 37
Büyük Hitit İmparatorluğu 30, 34
Büyük İmrâhor 78, 79
Büyük Oda 57
Büyük Selçuklular 5
Büyük ve Küçük Tezkireciler 47
-Ç-
Caba 76, 110, 111; Bennâk 9
Caesarea 29
Caesar Julius Tiberius 29
Caffa 32
Câize 23
Canbaz 24, 60
Canbâzân 24
Canbazlar 24
Cânib-i Mirvîrân 128
Canik 15, 30, 31
Canit 31
cariye 48
Catla 37
Çebeci 129
Çebecibaşı 57, 72
Çebeciler 46, 44
Çebehâne 46
Çebel-i Humreyn 39
Çebele 40
Çebeli 5, 6, 22, 43, 62, 64, 86; Bedeliyesi 64
Çebeliler 20, 24, 33
cebeli mükellefiyeti 6, 52
Çebelî 21, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 65
Çebelîler 25, 27, 29
Cedid 84
DİZİN

Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47

Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbaşı 47
Çavuşbast
Deavi Kasrı 56
Deavi Nezâreti 47
Defâtür-i Atık 117
defâtürden hârîc 116
Defter-i Atık 111
Defter-i Cedid 111, 112
Defter-i Hâkani 19, 121, 127
Defter-i İcmâl-i Hâkani 79, 80, 89, 92, 104
Defter-i İcmâl-i Sultânî 81, 127
Defter-i İcmâl ve Mufassal 117
Defter-i İcmâl ve Mufassal-i Atık 106
Defter Kethudasi 20, 82
Defter-i Mufassal-i Cedid 111
Defter-i Mufassal-i Hâkani 118, 124, 126
Defterdar 60
Defterdarlar 46, 60
Defterdarlık 47
Defterhâne 83
defter dişli bırakmak 112
Dekhân 118
Delvâne 25
Demîrisar 16
Demirciler 72
Demûrkapı 41
der-i devlet 78, 104, 113
der-i devletmedâr 7
der bend 70, 74, 75, 76
Derbendci 74
Derçin 12
Derdest 84; Defterleri 84
Derebey 77
deren deşirmeni 38
Dergâh-i Âli Çavuşları 98
Dergâh-i Âli Mütteferrikleri 98
Derme 41
Dertenk 41
deryâ 120; Kâlemi 43; Kaptanî 46;
Kaptanları 46, 47; Kaptanlığı 47
derâyalar 120
Deryây-i Seffî ve Siyah 115
Devêlîkarahisar 29
Devîrîbahâ 23
Devlet 99; Arşivleri 65; Bakanları 46;
- Hzanesi 3, 8, 115; hissesi 18; ricâlî 48; teşrifatı 47
Devlet-i Sultânîye 115
devûrme 57
Deyr-i Rehbe 38, 39
Dimashk'uş-Sâm 34
Dîshazine 3
dûdehân 74, 75
Dînî-Askerî 23
Divânî 99
Dîh-i bâlâ 41
Dihbala 41
Dimaşk 34, 35
Dirirehiye 39
dîrlik 93, 95, 103, 107, 108, 109, 110, 117, 128, 129; sahibî 6, 125;
sahibleri 95, 103
Divân 20, 45, 46, 105, 109; hakkâ
99; kalemî 85; kalemleri 46, 47
Divân-i adâletînvan 108
Divân-i Alişan 104, 128
Divân-i Hümayûn 14, 20, 28, 46, 56,
74, 82, 84, 86, 92, 98, 129; cabo
çavuşlarî 47, 60, 98; kâtibleri
60, 82, 98
Divânê Veled 89
Divriği 30, 31
Diyâlâ 41
Diyâr-i Bekir (Diyarbâkîr) 7, 20, 32,
33, 89; Eyâleti 33, 34
Diyâr-i Rûm 30
dîzdâr 69, 70
Dobruca 24
Doğan 73
Doğancı 61, 71, 72; Koğuşu 57
Doğancıbaşi 61, 71, 72, 73
Doğancıbaşlar 71, 72
Doğancılar 72
Donanma 13, 14, 15, 43, 47
Dönüm 8; vergisi 11
Dört Bölükler 94
DIZIN

Duka 61
Dukagin 25
Dulkadiroğulları 88;- Beyliği 88
Dümenciler 43
düşman arazisi 17
düşman memleketleri 17

-E-

Ebnây-ı sebil 74, 75
Ebrumân 39
Ebuderekir 36
Ebû Abdüllah Muhammed 53
Ebû Hanife 53
Ebû Yusuf 53
Eceovası 15
Edirne 16;- Sarayı 94
Edna 8
Edremid 29
edviye-i su/buye 118
Eflakan 61, 77;- Knezleri 61
Eflak ve Boğdan Voyvodaları 46
Eflak Voyvodası 18
Eger 26
Eğiniz 19, 20
Eğirdir 28
Eğre 26
Eğri 6, 7, 26
eh-i berat 129
eh-i cihet 129
eh-i huref 56
Ekinli 9, 110, 111;- bennâk 9
ekinlik 118, 119, 126
Ekmekçi 72
Ekrâd 20, 38
El-Ahsâ 7
El-Cezire 19, 20
El-Kerm 40
Elbasan 25
Elbistan 88
Eli Emirli 66, 103, 119, 128, 129
elici 17
eviye 20
Emekdâr Koğusu 62
Emese 40
Emeviler 41
emin 82
Emîr-i Ahur 72
Emîr-i alem 71
Emigration des Peoples 61
Emr-i Şerîf 103, 114, 115
Emr-i Şerîf-i Alişan 112
Enderunlular 49
Enderûn 49, 56, 57, 60, 61;- Ağaları
56, 57;- görevlileri 79;- koşuşları
57, 94
enhâr 123
enhâr-i azîme 122
Epiphania 40
erbâb-i divân 58, 78, 86
erbâb-i hâcât 126
erbâb-i istihkak 105, 107, 119, 121,
122, 125, 127
erbâb-i mansûb 47, 48
erbâb-i iimâr 3, 21, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 58, 62, 65, 70, 71, 77,
85, 93, 94, 96, 103, 119, 127,
129
Erbil 39, 40
Erçiç 37
Erdel Kralı 46
Erednevc 37
Ergani 32, 33, 34
erkam-i aklâm 104
Erlau 26
Erlay 7
Ermenice 34, 35
ercev-i müläk 65
Erzen 36
Erzen-i Râm 36
Erzurum 7, 36, 89;- Defterleri 115
esbâb-i aziye 100
esbâb-i tevcihat 100
Esbâşan 76;- tâyifesî 76
esûr 101;- pazari 48
Eskiil 76
Eski Arad 27
Eski Saray 48, 49
eski kanun 96
Espabrud 38
Essek 27
Estergon 26
Esyabrud 37
esçâr 107, 118
eskinciler 17
eskinci 17, 24
eskicilî müllk 64
eskün iltmâr 66
Eşraf 22
Evehocik 38
Evehucik 37
Evkaflı 51
Evkâf-ı Amme 51
Evkâf-ı Avârız 14
Evkâf-ı Selâtûn 51
Evliyâ Çelebi 24, 26, 27, 30, 34, 36, 37, 38, 40, 41
evsat 8
evvelki tahrire aid mufassal defter 106
Eyâlet 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 34, 39, 43, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 113;- askeri 16;- askerleri 94;- Beylerbeyleri 4;- Kadîlari 84;- Valileri 22, 23
Eyâlet-ı Anadolu 27
Eyâlet-ı Rumeli 20
Eyâlet-ı Rûm 29, 31
Ezine 16

-F-

Farmagusta 42
Farsça 41
fast-ı Temmuz 122
Fatih 22, 31, 48;- devri 48
Fedek Hurmâliği 52
feodal 5
feodalîli 5;- sistemi 5
ferâgat 96, 100, 102
ferâiz 10
Ferhad Paşa 88
ferman 43, 65, 74, 77, 97, 127
ferâühâde 113, 114
feslegen 29
Fîlek 27
filori 61
filoricîyân 61
Firâvunlar 5
Flavius Nea-Polis 35
Fîlora 61
folda firûn 56
Fûlek 27
fûnûn-ı tahri-ı vilâyet 104
-G-

Galata 94
Galata ve İbrahimpaşa Acemi ocakları
94
Galata ve İbrahim Paşa sarayları 57
Gâlibolu 43
Gallipoli 43
ganem 77
Garib yığıt, yığıtlar 93, 94;- bölükleri
94
gayr-ı mahsûs 56
gayr-ı sold 101
Gaziantep 30
Gazze 34, 35
Gecân 37
geçit resmi 12
gedik, gedük 7, 69, 70, 73
gediktiler 48
gedikli 48;- çavuşlar 60
gediksiz huzmetliler 70
Gelibolu 25, 42
gemî reisleri 43
Genc 20
gerî huzmetler 16
gerî huzmet 17
Geylâ 41
Geylân 41
Gûlmân-ı Enderûn 57
Giyaseddin Mes'ûd (II.) 33
Gîlan 41
girîfân 101
Gîrit 6
Gîrme 42
Glasnik Zemaljskog Muzeja u 26
Göle 27
Göl 124
gölêr 120, 124
Gölvart 27
Gönder 67, 78
gönlüllülük 7
gönlü 7, 26, 27, 94
gönlüler 7, 94
Gördes 28
görecli 68, 69
Göreler 68
Görün 72.
görünceci 71
göttürüçü 71, 72
Gözde 48
Gross Kanisa 26, 27
gurebâ-i yemin 46, 94
gurebâ-i yesâr 46, 94
Guvarda Costa 43
gümüşk 9, 11; vazifesi 62
Gümülcine 15
Güneydoğu Anadolu 88, 99
Gürçüce 37
Györ 27

-H-

Habeş 7
Habûk (Hancuk) 32
Habûr 39
Haccât's-Sakafî 41
Haci Begiç 25, 27, 30, 32, 34, 38, 39,
41, 64, 77, 80, 125
Haçlı Seferleri 30
Hademe-i Kanûn-i Hümâyûn 108
hademe-i amme 68
Hadim Cafer Paşa 22
Hâffî Suvâri subayı 66
hafr-i âbâr 119
hakkâklar 72
hak sahibleri 97, 107, 119, 126
Haleb 7, 35, 36, 89; Eyâleti 40
hâlt ve harâb 115
Halpa 36
Hamat 40
Hamâ 40
Hamidoğulları 28
Hamid 28; - Sancâği 28
Hammer 25, 26, 30, 40, 41
Han 44
Hanefî fikhi 53
Hanefî mezhebi 53
Hanım Sultan 49

Hanlık 38
Harâc 5, 8, 78
Harâc-i Arâzi 8
Harâc-i Mükâsam 8
Harâc-i Muwazzaf 8, 11
Harâc-i Rûus 8
harâmîlik 18
Harbiye Nâzûn 47
hab esirleri 57
Harem 56
hâric 107; - emînî 84; - eminler 84
hâric-i berât 102
hâric-i defter 111
Hârîcîye Nezâre 47
hâric es defter 84, 104, 107, 108, 109,
111, 115, 116, 117, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129
harman yerî 108
Harprut (Harput) 32, 33, 88
Harru 19, 20
Hartaberd 33
Hartus 37
Has Odaluk 48
Has Oda 57
has 3, 6, 22, 23, 34, 42, 45, 47, 48,
58, 59, 80, 83, 85, 93; - ahur ve
çayır huzmetleri 24; - sahibi 6;
- sahipleri 60; - sahipler 6
hasahur 67, 68, 69, 78, 79; - halki 78;
huzmetleri 78
Hasanbeyîf (Hısn-î Keyfâ) 32, 33
Haseki 48
Hasekiler 48
Haseki Sultan 48
has firin 56
hâsil 6, 10, 16, 51, 52, 64, 75, 79, 83,
84, 102, 106, 111, 112, 113,
114, 117, 120, 121, 124, 125,
126, 127; - mûdûrî 86; - yekûnîları
111
Hasircilar Koğuşu 56
haslar 3, 10, 49
hasla 6; - olan eyâleleri 14
Hàsoda Koğuşu 60
hassa 66; - ahurlar 68; - âtilar 78; - çayır-
lar 68;– küşbazarlar 61, 71, 72, 73

hastahane 56
Haşşas 118
hättâb 118
Hattah 34
huttatlar 72
Hatvan 26, 27
Havâdis-i Dehr 52
havass-i ehl-i mansib 56
havass-i Hümâyûn 3, 14, 15, 31, 32,
45, 48, 49, 67, 82
havass-i mansib 48
havass-i ümera 15
havass-i vüzera 15
Hayber Hurmalıği 52
haymâna tâyiﬁesi 76
haymâne redayâ 119
haymenegân 107
Hazine 84, 108, 117;– Odasi 57
Hazine-i Amire 3
Hazine Dairesi 57
Hazine-i Hasa 3
Hazine-i Hümâyûn 3
Hazret-i Sultan 19
hekimbaşi 71
Hersek 25
Hezârmut 39
Hezârmûnd 39
Hezârmûrd 39
Hidrellez zamanı 79
hlâf-i kânun 97, 104, 109, 113, 114,
123, 128
Hınıs 36
hirsiyan 7, 8, 67, 72;– tebea 8
Hısn 33
Hısn-i Kefa 33
Hısn-i Keyfa 33
Hısın-i Ziyâd 33
Hisseli İpîtîdâ 92
hisse 4, 5, 80, 81, 84, 85, 86, 89, 90,
91, 93, 95, 96, 99, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 110, 114,
115, 117, 119, 122, 128;– kismi
4;– Timâr 102, 105
hisse 102
hisse-i sayıa 63, 118, 126

hussevât 104
hîn-i musâlaha 128
hîn-i tahrîr ve tevzi 107
hîn-i tevzi 105, 106
Hille 41
hîmmete lâyîk 97
Hindililer 45
hisar eri 69
Hisâtî 69
Hitit 30, 36
Hudâvedigâr 28;– Vilayeti 28
Huden Bâne 40
Humbar 60
humbaracilar 60
Humus (=Hums) 40
Hurey 39
hûkkâm 108
Hükîm-i Hümâyûn 74, 97
Hükîm-i Şerîf 49, 50
Hükûmet-i Cizre 19
Hükûmet-i Darru 19
Hükûmet-i Eglî 19
Hükûmet-i Ekrâd 19
Hükûmet-i Genc 19
Hükûmet-i İmâdiye 19
Hükûmet-i Mîhrîvânâ 19
Hükûmet-i Palu 19
Hükûmet-i Uşû 19
Hükûmet-Aşiret 33, 38, 63
hükûmet 3, 6, 19, 38, 43;– başkanı 46
hükûmdarlık 45
hükûmdarlar ve bey aileleri 48
Hümasâh 48
hûnkûr 60, 61, 62, 79;– hocası 71;
– imami 71;– müteferrikaları 60, 98
Hûsam Giray 44

î–

Ilica 16
Irak Vâlîsi 41
İsparta 28
Istabl-i Amire 56, 67, 68, 78, 79

î–

îbnü’s-sebîl 52
İbrahimpaşa 94
Ibret taştı 56
İcmâl 104, 106, 108, 110, 111, 112,
113, 114; Defteri, Defterleri 4,
21, 80, 81, 83, 86, 93, 96, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 117,
128; ve Mufassal Defterleri 111
İcmâli'de gayr-i mukayyed 106
İcmalli, İcmalliû 4, 56, 57, 66, 69, 72,
80, 81, 85; has 32, 33, 47;
dirlikler 87; mahlûl 104, 105,
106; timâr 65, 69, 74, 94;
timarlar 4; zeâmets 65, 68, 71,
91; zeâmets ve timâralar 80, 102
Iconium 29
İçel 42
İçhazine 3
İç Anadolu 29
İfrâz 4, 81, 85, 89, 90, 91, 93, 103
İhtisas-i tâm 121
İhîsâb 9, 10; ağaları 10
İhîyası sahibleri 127
İkbâl 48
İkinci yer 56, 71
iki kilic 95; timâr 94
iki ösüt 99
iki tug 46
İkindi Divani 92
ikrâr 54
İkta 5
İktisat Tarihi Dergisi 99
il 19
İlhan Şâhin 25, 26, 27, 32, 38, 39, 40,
41
İlmiye sunfi 57
ilzâm 12, 50
il yazıcı 82, 83, 84, 103, 104, 105,
106, 108, 109, 111, 112, 113,
114, 115, 117, 119, 125, 128
iller 6
İmadîye 20, 42
imâmeyn 53; kâvim 53
imâr 25
İmrâhor 57, 72, 79; Köşkü 79
İnâyete hak kazanmış 97
İnebahtı 42, 43

İnebolu 15
İptidâ 4, 5, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 93, 95, 96, 97; külç 5, 86,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
İranlılar 30
İran savaşları 23
İskender 35, 38
İskenderiye 25
İslâm Ansiklopedisi 34, 39
İslâm fıkhu 54
İspence 8, 9, 77, 78, 110, 111, 112
İspir 36, 37
İstanbul 12, 16, 28, 46, 72, 88; Üniversitesi 48
İstefe 15
istifade 50
istüklâl 121
istinsâh hatası 87
İstonlu Belgrad 26
işiçi 99
İskodra 25
iştirâk 121, 127
İtalya 43
İvrindi 29
İzmir 15, 29
İzvormik 25

-K-
kabil-i tahşif 112
kabile reisleri 16
kâble't- tahârî 127
Kabûr 41; Sancağı 41
kaçkun 11
Kaçnak 27
kadi 6, 82
kadiaskerleri 57
kadın 48
kadınefendi 48
kadınefendiler 48, 49
Kadım Misr 5
kadr-i hâcet 118, 119, 124, 126
kâğtemini 71
Kâğthâne 79
Kağizman 37
Kahire 88
kaide-i mukarrer 127
kal'a dizdarları 69
kal'a muhafızları 61, 70
kal'a mülazım 70
Kal'a-i Bâyezid 38
Kal'a-i Gazi 39
Kallimik 39
Kallonikos (II.) 39
kameri 7
kamişlik 126
Kamu 10
Kanije 6, 7, 26; Eyâleti 27
kanun niteliği 97
kanûn-i kadîm 96, 112
kanûn-i Pâdişâh 129
kanuna aykırı 97, 113, 115, 124
kanûna muhâlîf 114
Kanuni I. Süleyman 13, 26, 31, 32,
34, 40, 52, 64, 99; devri 6;
kanûnmânesi 9
kanunnâme 6, 9, 11, 12, 18, 19, 20,
24, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 45,
51, 56, 57, 63, 64, 65, 80, 83,
85, 86, 87, 88, 98; nushası 39
kapicibaşı 71
kapicibaşlar 57
kapi askeri 22
kapıcular kethûdâsi 57, 71
Kapikkulu askerleri 22
Kapikkulu Suvarileri 44, 46, 94;
Ağaları. 72; Bölûgû Ağaları 57;
bölûkleri 46, 57; Oacakları 94
Kapikkulu Yaya Oacakları 60
kaptanlar 43
Kaptanpaşa Eyâleti 43
Kapudân-ı Derya 43, 47
Kâr-ı Benvet 65
Kara 13, 110, 111
Karacalar 29
Karadağ 41, 61
Karadeniz 116
Karahaydaranolu 22
Karahisar 28, 29
Kara Âmid 33
Karaca Bey 88
Karahisar-ı Sâhib 29
Karahisâr-ı Şarkî 36
Karaman 4, 7, 29, 76, 88; Eyâleti 76
Karamanoğulları 29
Karaman Beyliği 76
Karatâk 41
Kara İsa Bey 29
Kara Timurtaş Paşa 67
Kârâniye 41
Karesi (Balikesir bölgesi) 28, 29
Karesioğulları 29
Karinâbhad 15
Kârıkâr 37
Karlieli 42; Nahiyesi 44
Kars 7, 30, 37
Karsak 37; Türkleri 30
Kastamonu 15, 28, 29
Kastra Komnen=Komnen kalesi 29
kat'-i eşcär 119
Kattricıoğlu 22
kâtib 82, 98, 109
kâtîbül-elviye 103
kâtîbül-vilâye 110, 112
Kâtîbzade 98
Kâtip Çelebi 27
kat-i nefs 101
Katuna 16, 61
Katunabaşı 16
Kavala 64
Kavânîn-ı Hazret-ı Âl-i Osman 108
kavlen 54
Kavreli 25
Kaya 33; Kalesi 33
kayd-ı hayat 48, 62, 95
Kayd-ı Icmâl 113
kaydından kalem çekilmiş 19
kayd dişî kalanlar 112
Kayseri 29
Kayseriye 29
Kazasker 46
Kazdağ 15
Keçiborlu 28
Kefa 33
Kefe 7, 31, 32
kehâlâbaşı 71
Kemankeş Kara Mustafa Paşa 87
Kemer 29
DİZİN

Kengiri (Çankırı) 28
Kerek Şuveyk 34
Kerend (Kermed) 41
Kerine 42
Kerkük 40
Kermekan 40
Kerynia 42
Kesâni 37
Kessâf 39
Kethuda 69
Keyfâ 33
Khaboras 39
Khios 43
Kibris 4, 6, 7, 42, 88, 89
Kilic, Külc 3, 4, 5, 6, 21, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 113, 114,- bozulmamak 96:- kismi 95:- Timar 44, 80, 81, 85, 89, 92, 95, 97, 102, 115;- Zeâmetler 4, 89, 81, 94, 95
Kilic+Hisse 93
Kilic+Hisse=İptidâ 107
Kilici ve Hisselfi İptidâ 91
Kırtiller 16
Kirimliler 24
Kırım Hâni 18
Kırım Hanzâdeleri 44
Kırka 25, 26
Kirkkiliçe 24
Kurklareli 15, 16, 24
Kırşehir 29
Kism-i hâmis 106
Kism-i rábi 103
Kism-i sâdis 107
Kism-i sâlis 102
Kism-i sâni 101
Kısrak ocakları 68
Kızıla müsellem 16
Ki-li-zî 36
Kige 36
Kiler odası 57
Kilis 35, 36
Knez 77
Knezlik 61
Kocacıklı 17:- Yörük Beyi 17
Kocaeli 42
Komnenos 29
konar goçe 119
Konya 29:- Sançağı 76
Kopan 26, 27
koruyucu 68, 69
koruyucular 68
Kotas 45
kovan 9, 11
Kovra 9
Kozan 42
köhne 84
Köse Halil Efendi=Paşa 51
Köstendil 16, 24
Köyceğiz 28
Köylü 99
köy kethudaları 77
köy muhtarları 77
kralıklar 3
Kratova 16
kumbârâ 56
kubbe vezirleri 46, 60
Kuds-ı Şerîf, Kuds (Kudüs) 35, 34
kâhistan 107, 118, 119
Kulb 32
kul 7:- tâifesı 7, 31, 36, 37, 41
kullanma hakkı 127
Kuloğulları 7
Kumkale 15
kurâ 31
kuyumcular 72
Kuzucan 36
Küçük 37
Küçükkale 39
küçük imrahor 79
küçük oda 57
Külemen 88
Kütaîya 28
Kütâb-ı zevî'l-ictinâb 109
Kydros 42

-L-

Lağmuncular 44, 46, 60
Lâğmucı Ocagi 60
Lâhsha 7
Lala Şahin Paşa 46
Lärende 29
Lečün 34
Legator 78
Leonidas 35
Lepadu 43
Lesbas 43
Lezez 8
Libya 40
Limonluk bahçesi 56
Lipova 27
Livadiye 15
livâ 20, 25
Lozi 37
Lugoş 27

- M -

ma'zül 103
Maarr 35
Macaristan 26
Mădiagăn 69
mafassal ve icmal defterleri 83
Magosa 42
mahall-i ceryi 122
Mahcil 37
mahkeme ilâmları 53
mahlül 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 117; - olmamak
101; - Tìmăr 102
mahlül-i defter 100, 102, 103
mahlül-i gayr-i surf 100, 101, 102
mahlül-i hâric ez defter 100
mahlül-i icmâl 100, 104, 105, 106
mahlül-i mufassal 100, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115
mahlül-i defter 102
mahlül-i sahih 109
mahlül-i sarîh 117
mahlül-i surf 100, 101
mahlülât 105
mahlülât-i icmâl 105, 106
Mahmud (II.) 47, 64
Mahrusa 73
mahsûb 120, 121, 124, 126, 127
mahsûl 115, 120, 127
mahsûs 56

makam-i himmet 61
maktu'ü'l-kadem 10, 19, 65, 66
mâl-i mûri 77
Malatya 30, 88
Malazgird 36
mâlık 77
mâlikânâ 49, 51, 63, 64, 65, 83, 99; -
hakki 99; - hisseleri 99; - láyihası
63; - sahibleri 99; - Tìmăr 64
Mâlikânâ-Divânî 51, 98, 99
mâlikâneler 51
Mâliye 84; - Nezâreti 47
Malkoçu 18
Mâmîrvân 36
Manastur 16
Manisa 28
maraba 99
Maras 30
Marash 30, 88, 89
Markası 30
Marmaris 28
Maros 27
Masar 7
Matbaâ-i Âmire 56
Matbahemini 71
Mavkufat Kalemi 108
Mavsîl (El-Mavsîl) 40
Mazgerd (Mazgird) 32, 34
Mecimgirede 36
Mcâil-i ser-i enver 54
mecnün 101
Medine 52, 54
Medinetül's-Selâm 41
Mefârîn (Meyyârfârikîn = Silvan) 32
mefrûzû'l-kalem 19, 65
Megri 28
Mehd-i Ulyâ 49
Mehdiye 42
Mehmed (III.) 49
Mehmed (IV.) 38, 49
Mehmed Ali Paşa 64
Mehtâliler 72
meftûâbiyet 53, 54
Mektûm 108; - arazi 104
mektûmât 114
Melido 30
Memâlik-i Mahrûsa 6, 45, 68, 69, 74, 115, 116
Memâlik-i Osmânîye 45
Memâlik-i Rûm 31
Memliâklar Devleti (Mısır'da) 5
memnû'l-ât-i selef 114
memnû'u'l-kalem 66
Menemen 15, 28
Mensuhât 43
Menteşe 15, 28; Beyliği 28
Menteşeoğulları 28
mensile-i hükm-i vâhid 121
Merâş=Marâş 7, 30, 88
Mergâve 39, 40
Merkava 39
Merkez orduşu 94
Merkez ordu 44
Merkez ve Bahriye Teskîlatu 47
metrîk 108; arazi 108
mevlâli 84
mevât 126
mevâzî-i müstakil 107, 123
mevâzî-i müstakille ve münferide 124, 126
mevkûf 102, 104
Mevkûfat Emlerî 108
Mevkûfat Kâlemi 84
Mevkûfat Emin 107
Mevkûfat emlerî 110, 117
Mevkûfatı 108
Meyyârfârîn 34
Mısır 7, 64; Devleti 64; Kölemen Devleti 88
Mısûr i'mtiyazlî vâlisî 64
Mîr-i Ahûr-i Sânî 79
Mîr-i Ahûr-i Evvel 78
Mîr-i Ahûr-i Kebûr 78
Mîr-i Ahûr-i Sagûr 79
Mîr-i Asiret 62
Mîr-i Kiptiyan 16
Mîr-i Yörûkân 17
Mîrale 57
Mîrî 6, 31, 34, 41, 76, 101; arazi 99; hismet 77; Kârâhaneler 56; top-rak 99
Mîrîmân 43, 45, 73, 104
Midilli 15, 42, 43
Midye 15
Mihâlîç 15
Mihâl 18
Mîhâllî 18
Mihrânî 32
Mihrîvâna 20
Mîlâs 28
mîlî káyd 55
Min ba'd Mahlûl-i Icmâl 105
Mişivri 15
Mitilîni 43
Mizistre 42
Modava 27
Moğol Hâkani 31
Mohaç 26, 27
Mora 25
muâf 16, 17, 18, 69, 75, 76, 77, 78, 82
muâfiyet 71, 72, 73, 75, 77, 78
Muaviye 40
mubâhât 118, 126
Mudîk 36
mufassal 83, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 125; Defterî 83, 84, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 127; Defterî ziyâdeleri 113; mahlîlî 110, 114; mûcîbine 106; Ziyâdeleri 112, 113
Mufassal-i Cedit 106
Muğla 28
muhacere-i akvâm 61
Muharrem 7
muharrîr 82, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 127
muharrîr-i memâlik 82
muhassûl 113
mukarrer 101
mukataa 51, 62
murâbaha 51
Murad (I) 8, 46, 67
Murad (II) 28
Murad (III) 49
Murad Bey 28
musakkafat 51
mustaqlî külç 93
Musul 7, 40
Muş 37, 38
Muşkiler 38
muvaazzaf suvari askeri 16
mübah 119
mücerred 9, 16, 110, 111, 112
müçmel 83
müğve 39
mülahım 71, 72
mükkahne 65
mülk eskinci 63
mülk 19, 63, 64, 65, 82, 83; - timarlar
58, 59, 64
mülkiyet 127
müllker 51, 99
mülknâme 49, 50, 51
mültexim 12
münasaf 96
münavebe 65, 71, 78
münecimbaşı 71
münfaat 120
münferidd 120, 121
münhal 128
Mürde Bâci 12
müsellem 14, 16, 21, 23, 24, 60, 65,
66, 70, 75, 76, 77, 78, 108; - beyi 21, 70; - ocakları 24; - oğulları
71; - sancakları 25; - yörük oca-
ları 24; - ve yörük sancakları 25
Müsellemân-ı Çırmen 25
Müsellemân-ı Çingene 25
Müsellemân-ı Kızılda 25
müselleman iyyifesi 70
müslüman olan ve olmayan çingeneler
16
müstakil 121; - kılıç 79, 89, 90, 91,
92, 107; - timar 109
müşterek 126, 127; - pay 119
müteferrika 60, 72, 98
müteferrikabaşı 60
müteferrikalik 60

-N-

nâbedid 101
Nablus 34, 35
Nadajd 27

Nagy Kanızsâ 26
nâhîye 20; - kethudaları 61, 77
nakîd âvârîz 14
Nakida 29
Naksia 43
Naksos 43
Naksha 42, 43
naibâha 23
Naldâken 17; - Yörük Beyi 17
neferat 69
nefs-i nehr 122
nehâr-i azîm 122
nehâr-i azîm 123
Nekide 30
nevbet 70, 78
nevbetuî 78
neyistan 9, 11
Nil-i iâyiri 39
nim 9
Nîze 78
Nîf (Mustafakemalpaşa) 28
Niğbolu 24
Niğde 29
Nihavend 6
nihâyet-i defter-i icmâl 104
Nil vadisi 5
Niş 16
nişancı 46, 47, 82, 83
normal timar 10
Novigrad 26
nöbet 16
Nûrbânû Sultan 49

-O-

Ocâçk 37
ocaç 70
ocaçlık 14, 15, 39, 58
ocaç 24
Oncabolu Yörükleri 17; - Beyi 17
Oğuz Boyu 31
Oğuz Türkleri 88
Ohri 25, 44; - Sancağı 44
Okçular 61
Oltu 37
onarlı teşkilât 18
onbaşi 18
ondalık 12
Orahoviça 26
Orahovitsa 26
Ordonance Impériale 74, 85, 97
Ordonance très honorable 50
ordu 14, 24, 67; başkumandani 46;
kumandani 18, 87
Orhan Gazi 24, 28
orman 107, 108, 118, 119
ormanı ve ağaçları kesmek 108
orta 8; bölükler 94; kaptı 46, 56;
Anadolu 99
ortaklaşa husse 127
Osek Sancağı 27
Oskek (Oseky) 27
Osman (III.) 48, 49
Osman Gazi 33
Osmaniye 34
Osmanlı, Osmanlılar 5, 24, 28, 29,
31, 33, 39, 82, 88; askeri 19;
Beyliği 16; devri 29; Eyâleti
89; Fakihleri 53, 54; Hanedanı
48; Hükümdarları 48; idaresi 33,
88; kaynakları 26; Memleketleri
5, 6, 33, 45, 52, 69, 73, 74, 76,
85, 116; memurları 19; Padişah-
ları 49; Sancağı 34, 38; Sancak-
beyleleri 33, 35, 36; Türkleri 17,
31; ülkeleri 31
Osmanlı Devleti 5, 6, 28, 31, 40, 42,
45, 46, 51, 53, 55, 59, 64, 88,
94, 99
Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı
45, 48
Osmanlı Devleti Teşkilatı 86
Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıku-
lu Oacakları 94
Osmanlı kabinesi 46
Osmanoğlu kanunları 109
Ostorgon 26
oturak 62
ot 126; vergisi 125
otantik milli kayıtlar 53
otlak 108
otlaklar 118
Ovacık 38
oymak 6, 19, 43, 44
ölçül 10
Ömer Lütфи Barkan 99
Onasya 34
örfi 8, 10, 15, 16, 43, 59, 63, 83;
dö-
nüm 8; vergiler 5, 9, 69, 83, 99
ösr-i şer'i 101
öşür 5, 8, 76, 78, 99, 124, 125
özengi 71; ağaları 57, 79
Özi 25
Pâdişâh-7, 14, 19, 22, 46, 48, 49, 57,
60, 62, 85, 97, 109, 113, 115;
berâtı 81, 87, 109; tuğlari 46
Pâdişâh-ı Âlempenâh 49, 67
Pâdişâh-ı Rûm=Roma İmparatoru 31
Pakrats 25
Palatin 27
Palmiye 35
Palu 20
panayar 10
Paphos 42
Pasin 36
Pasin-i Süflâ 36
Paşa 24; kapıları 22; sancağı 20, 31,
89
Paşalar 7
paşmaklık 47, 48, 49, 61, 82
Payas 15
pazar 10
Pazih, 37
Peçin 28
Peçuy 26
Pek 37
pençe 87
Perend 39; sancağı 40
Pergerek 37
Pertek (Pertinek) 32, 34
Perşerek 34
Pespan Burban 32, 34
Peşte 26
Peterkâni Nahiyesi 44
Peykler 72
piyâde 14, 16, 60, 65, 66; ve müsâlem 43
Pojeğà 26, 27
polis 29
Pontus Kiraliçesi 30
Posuthu 37
Potera 18
Pravadi 15
Premikûr 61, 77, 78
prens 77
prensilikler 3
Prizrin 25
Prusa 28
Public Records 53
püste 118
Pythodoris 30

R-

Raab 27
Râfile 118
raiyyet 9, 111; ve arazi vergileri 112
Rakabetullah 53
rakabe 65, 99, 104, 108, 118
Rakka 7, 38, 39; şehri 39
Ramazan 8
re’dîyâ 10, 11, 12, 68, 77, 84, 111, 113
re’dîyîy-i dâr-i islam 128
Rebiulahir 7
Rebiulevvel 7
Receb 8
Recc 7
Rehînîyet 44
Rehîn Hûsam Giray 45
reisülkütüb 47
Rente 6, 10
Resm-i Ârûsâne 65, 66
Resm-i Ârûs 76
Resm-i Bennâk 9, 13
Resm-i Boyunduruk 11
Resm-i Çiîtîlîk 110; ve Baştine 111
Resm-i Dönüm 11
Resm-i Ganem 76
Resm-i Kara 13
Resm-i Kişlak 84

Resm-i Kâğıth 12; ve sazlık ve kamışlık 124
Resm-i Neyistan ve Kiyâh 125
Resm-i Nîże 67
Resm-i Nikâh 10
Resm-i Raiyyet 9, 111
Resm-i Zemin 110, 111
rikâb ağâlari 57, 71
rikâb-i devlet ağâlari 56, 57
Rodos 42
Roma 26, 29, 30, 61; devleti 30; Eyâleti 29; İmparatorluğu 31; İmparatoru 29, 35; kolonisi 35
Româllar 33, 35, 36
Romanya 61
Rudin 39
Ruhâ 38, 39
Rum (Sivas) 30, 36, 88; yiğitleri 7
Rûmâhiye 41
Rumeli 4, 7, 11, 12, 17, 18, 59, 65, 89, 91, 92; Beylerbeyiliği 21, 28; Beylerbeyisi 21, 67; bölgesi 70; Eyâleti 4, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 81, 87, 91, 92, 93; Eyâleti Canbazları 24; tarafi 23; ve Anadolu Beylerbeyileri 46; Yörüklâr 17
Rûmîâ-yi Sugra (Kuçuk Rûm) 31; Eyâleti 31
Ruznâmcâ Defterleri 84
rûşûm 78
Rûsûm-i dürfiyye 9, 78
Rûsûm-i raiyyet 62, 110, 111
Rûsûm-i şer‘iye 8

-S-

Saâdet 71
sadaka ve sarf 54
sadaret kaymakamları 87
sadrüzzam 18, 46, 57, 60, 87, 92
Safed 34, 35
Safer 7
sağkol allâh beyisi 20
Sağmân 32
sağ garıbler 46, 94
DİZIN

sağ ulûfeciler 46, 94
sahib-i arz 6, 9; 10, 11, 12, 59, 60, 78, 84
sahih 110; haric ez defter 117; mah-lül-i mufassal 112, 113, 114, 115
sahil muhafızları 43
sakalar ocağı 56
Sakız 42, 43
Salamanias 40
Salamias 40
salğın 14
salyâne 6, 7, 34, 35, 42, 83; beyleri 43
salyâneli eyâletler 32, 45
Samakov 16
Samsad 30
Samsun 15
sancak 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 28, 30, 38, 41, 42, 43, 58, 85
sancakbeyi 3, 10, 15, 16, 20, 32, 63, 82, 84; hassi 15, 41, 42
sancakbeyiliği 79
sancakbeyleri 20, 24, 33, 43, 45, 59, 82
saray ahırları 68
saray'ın ikinci kapısı 46
saray müteferrikleri 60
Saruc 22, 23
Sarı Aṣlanşah 89
Saruhan 15, 28
Saruhan Bey 28
Sasāñler 40
savaş zamanı 17
sayd-i māhî 9, 11, 125
Saydâ 34, 35, 40
sayyâd 73
sazlık ve kamışık vergisi 125
Seʿird (Siird) 32, 34
Sebasteia 30
Seçen 26
Seddülbahir 15
Sefer-i hümâyûn 21, 32, 43, 58, 63, 65, 70
Seferli koğuşu 57
Sefer veya Hassa voynuklar 67, 68
sefer zamanı 16, 17, 18, 20
Segedin 26
Sekban 22, 23
Sekbanbaşı 46
Sekeçuy 26; Sancağı 27
Sekezuy nâm-i diğer Mohaç 27
Seksar 26
Selâmet akçası 12
Selânik 15, 17, 25; Yörük Beyi 17
Selâtin-i məzīye 49
Selâtin-i Selâf 32, 58
Selâtin ve Amme Evkafı 82
Selçuklu, Selçuklular 33, 36, 38; Devleti 28, 29; devri 31; Hükümdarı 42
Selemiye 40
Seleukos 36, 39
Selim (II.) 42
Selim III.) 49
Semâvât 41
Semendire 26
Seng-i ibret 56
Serasker 47
Serbest Timarlar 10, 59
Serbest Vakiflar 10, 14
serbest hisse 103
Serçeşme 23
Serçin ve Derçin 12; mültezimleri 12
Serdâr 87
Serdâr-i ekrem 46
Serhad 57; beyleri 56; boyları 61; bölgeleri 14; kulu 18
serhadd-i mansûre 128
Sindurg 29
sunr askerleri 57
surf mülkiyeti 99
Surpaça 64, 77
Sırp Devleti 61
Sidon 35
Sidrekapisi 16
Sigetvar 26, 27
Siird, bk. Seʿird
Silâhçular 72
Silâhdar 46, 94
Silistre 24
Silivri 15
Silvan 34
Simony Tornaş 27  
Sinan Paşa 18  
Sincâr 32, 34  
Sinop 15  
Sipahî, Sipahi 22, 46, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 108, 109, 111, 115, 120, 124, 125  
Sipâhîzâde 93, 94, 95, 97  
Sipherencin 39  
Sis 42  
Sivas (Sivas) 4, 7, 30, 31; - Eyaleti 31  
Siverek 32  
siyâde 10  
Siyâset çeşmesi 56  
siyâsi otorite 5  
Slavca 66, 67  
Slav istilası 61  
Sobramânt 14  
Sofya 20, 24  
Sofyalî Ali Çavuş 49; - Kanunnâmesi 24  
Solaklar 72  
Solkol alaybeyisi 20  
Solnok 26  
Sol garibler 46, 94  
Sol ülûfceler 46, 94  
Spenza 8  
Stolni Beograd 26  
Subaşı 10, 18  
Suğla 42  
Sultanönü 28  
Sultan 48  
Sultanzâde 49, 60  
Suriye 33, 35  
Suryâniler 40  
Su sığırîk 29  
Sühte 129  
sultan 48, 116  
Sultan Ibrahim 48  
Sultan-i zaman 51, 55, 96, 108  
Sultanlar 47, 48, 49  
Sûr 40  
Susurluk 29  
Suvari 18; - askeri güçü 95; - askerleri 7, 22, 86, 94  
südde-i saâdet 71, 86  
Süleyman (Kanuni) 44  
Süleymanîye Kültüphanesi 26  
Süleymanîye nushası 27, 36, 38, 41, 80  
Sûrûc 39  
Sûrtçeç 39  
Szebesfehervar 26  
-Ş-  
Şaban 8  
şâgird 48  
şahîn 73  
Şahin Paşa 46  
şahînci 57, 61, 71  
şahîncıbası 72  
Şam (Dumaşkuş-Şâm) 7, 34, 35, 89; - Eyaleti 35  
Şamlı 29  
Şarkıkarahisar 15  
şart-ı vakf 51, 55  
şâurlar 72  
Şavsâd 37  
Şebeş 27  
Şebinkarahanlar 29, 36  
Şebin 36  
Şebin Karahan 31  
Şebn 36  
Şehbâz 73  
Şehr-i Bâzâr 39  
Şehr-i Zol 39  
Şehr-i Zül 7  
Şehr-i Zür 7, 39  
Şehremeni, 71  
Şehrîzûr 39  
Şehrîzul 39  
Şehrîzül 39  
Şehrîzûr 20, 39, 89  
Şehsvaroğulları Ali Bey 88, 89  
Şehsvaroğulları 88  
Şehsvar Bey 88  
Şehsvaroğulları soyu 88  
Şezade Murad Bey 28  
Şezâde Çelebi Mehmed 31  
şerî 8, 10, 15, 16, 43, 59, 63, 83, 84; - dönüm 8; - hüküm 55; - vergiler 5,
8, 10, 83
Şer'i ve Örfi 15, 66, 67; vergiler 16, 59, 61, 111, 112, 125, 126
Şeref Han (IV.) 38
Şeri'a nehri 35
Şevval 8
Şeyhülislam 46, 57
Şeyhülislam Esad Efendi 48
Şikâr ağaları 57, 72, 73
Şikloğ 27
Şimontorna 26, 27
sürüt-ı mevkuf 106
sürüt-ı vaz'ıye 106

-T-

tabîl (davul) 75, 76; ve alem 32, 33, 58, 63, 65, 66
tabîl-ı vâhid 75
tahffiz 110, 111
tahrîr 81, 82, 83, 84, 85, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 117, 120, 121, 124, 128; defterleri 82, 84, 115, 121; dişî 107; 'den evvel 128; sırası 120, 125; zamanı 105
tahrir ve tevzi 84, 107, 110, 114, 117, 126, 127, 128
tahîf-ı hâtıslar 124
tahvil 85; defterleri 84, 85; defter ve kayıtları 80, 92; hükûmü 85; kalemi 84; kayıtları 6, kisedârî 85
Tanrıçağı Yörükleri 17; Beyi 17
Tanzimat 12, 14; inklâbi 52
Tapu 9, 11; defteri 84; kaydı 54
târik mâası 57
Tarih Dergisi 26
Tarsus 42
tartîb 10
tasarruf 99, 118, 127
Taşoz adası 64
Tatar 18; teşkilâtı 24
Tatarlar 24
tay 68; bakıcuları 69
tayci 68, 69
taylar 68, 69; - ağası 68, 69
tazminat 101
Tebriz 6; Beylerbeyi 22
Tecdid-i berevât 50
Tedmür 34, 35
Tefrike 31
tekâlîf 5, 8, 9, 10, 78
Tekâlîf-i örfisyâye 9, 13, 16, 75, 76, 77, 78
Teke 28; Aşireti 29
Tekeoğulları 28, 29
Tekman 36
Tekrit 40
tekâüd 61
tek berâ 86
telli haseki 48
Temeşvar 7
Temeşvâr 89
tepe 108
terakkî 5, 84, 117, 128
Tercil 32
Tersane 43, 47; Emini 47; Hazînesi 47; Ocağıtî 15
terzi 72
teslim-i defâîir 117
tevcih 51, 105, 106
tevfik-i defter-i icmâl ve mufassal 110
tevfik-i erkam-i defter-i icmâl 111
tevkî 46, 47, 82
Tevrat 34
Tevis-i intikal 10
tevzi 81, 84, 104, 105, 106, 113, 117, 119; sırası 107
Tezâkir 103
Tezhîbîciler 72
tezkere 103, 108, 109, 113
tezkereli, tezkerelî 4, 21, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 102; dîrlikler 87; iptidâlari ve kılıçları 91; kılıç 4, 21, 89, 90, 96; kılıçlar 92; müstakil kılıç 91; timar 88, 89, 90, 91, 96, 102; zeâmet ve timar 102
tezkeresiz 21, 86, 87, 88, 89, 102; dîrlik 102; kılıç 21; timâr 4, 5, 86, 87, 88, 103
Theodosia 32
Turhala 25
toprak sahibi 99
Ti-şaq-tim (a) s-ku 35
Tortum 36
Tibet öküzü 45
toyça 18, 65, 66,- oğulları 66
Tikrit 40
Trabulus (Trabulus-i Garb) 7, 40
Trabulus-i Şam 7, 40
Trabuzun (Trabzon) 7, 31
Trako-Frig 38
Trapezus 31
Tri-Polis=Üç Şehir 40
Tıpsua 38
tuğ 45, 46,- sahibi 46
Tuğ-ı hümâyûn 46
tuğ-ı perişanperçem 46
tuğ ve kılç 33
tuğra 74, 83, 87
tuğralı berâlûlar 88
tuhlweissenburg 26
Tuna 26, 61;- nehri 26
Tunus 7
Turgutlu 28
Turgut 76
Turhanlı 18
Tuspa 38
Tuzla 15
Türk 17, 26, 27, 28;- asıllı 43;- beyli-
ği 29;- devletleri 45
Türkiye Devleti 64
Türkler 33, 34, 43, 45
Türkmen 36;- Aşiretleri 63
Türkmen Boyları 76
tvica 66
Tvica 18
Tvitsa 66

-u-

uçbeyi 29
uçur-i hümâyûn 98
ulaş zamanı 72, 73
ulemâ sınıfı 71
Uluborlu 28
ulûfe 7, 79
ulûfeciyan-ı yemin 46, 94
ulûfeciyan-ı yeşar 46, 94
ulûfeli 47, 60, 98;- kul tâifesî 26, 27,
34, 37;- neferâtı 25, 27
ulâfesine bedel 67
ulas 6, 44
Umûr-i Bahriye Nezâreti 47
Urartu 33, 38
Uruklar 6
Uruk 19, 44
uṣṭa 48
Ustrumca 16
Uşça 37
Uşti 20
Uy-Arad 27
Uzeyr 35
Uzunçarşılı, i.H. 24, 45, 47, 72, 94

- Ü -

üçüncü yer 57
üç tuğ 46
ümerâ sunf 71
Ümerâ 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 62, 65
ümerâ-i osmaniye 19, 32, 35, 36, 37, 39, 58
Ünye 15
Uşküdar 72
Üsküpr 16, 25
Üveys Beyler 89

- V -

Vâdi-i Benî Kutûr 37
vakfin menafaati 56
vakfin sıhhatı 54
vakfin ziyâdesi 10
vakfiyet 51
vakfiye 53, 54, 55, 56, 65
vakf 51, 52, 53, 64
vakf 52, 53
vakf'in şartları 56
Valide Sultan 49
vali 22
valide atay 49
valide sultanlar 49
Valpovo 27
Van 7, 37, 38; gölü 38
Varat 6
Vardakosta 43

- Y -

Yafta 109
Yâfte 84, 103
Yak 45
Yalvaç 28
yanak 17, 24, 67, 78
Yanbolu 17; Yörük beyi 17
Yanık kale 27
Yanova 27
Yanya 25
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 55
yarici 99
Yarucu 73
Yava 11
Yava ve Kaçkun 9, 11
Yavruçu 73
Yavuz I. Selim Han 13, 33, 34, 38
Yaya 108; Kapıkulu askeri 46
Yaylak ve Köşlak 9, 11; resmi 12
yaylak 108
Yedikule mezbahası 12
Yelkenciler 43
Yembahâ 7, 23
Yemen 7
Yemîn 20
Yeniçeri 7, 46, 70; Ağaşı 46, 57, 72;
Ocağı 12, 14, 22, 44, 47, 62;
teşkilâtı 16; Yetimleri 7
Yeniçeriler 7, 94
Yeni Arad 27
Yeni Kale 37
Yeni Şehir 37
Yeni Tahrir 84
yeni mufassal defteri 107, 114
Yerlikulu 7, 26, 27, 32; Askери 35
Yerli Yeniçeri 22
Yesâr 20
yevmiye 7
Yîlik 7
Yîlklî 7; Beyleri 43, 45
Yörük 13, 14, 17, 21, 24, 60, 65, 66,
108, 129; Beğleri Berâlari 129;
Beyi 17, 21, 66, 129; Ocakları
24; Sancakları 25; iâyifesı 129
Yörükân-ı Kocâcık 25
Yörükân-ı Nalboën 25
Yörükân-ı Ocâkbołu 25
Yörükân-ı Selânîk 25
Yörükân-ı Tanrıdağı 25
Yörükân-ı Vize 25
Yörükler 17, 23
Yörükül 129
Yukarı bölükler 94
Yunanistan Devleti 64
Yunanları 35, 42
Yund 68; Koruları 68; Ocakları 68,
69; Oğlanları 68
Yunducuğan 69
Yundlar Ağası 68
Yurd 76, 77
Yurdluk 15, 39
Yurdluk ve Ocaâklı 15, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 41, 42, 58, 62, 63, 65,
74, 76, 83; sahipleri 15, 61
Yuvacı 73
Yükse 8
- Z -
zâbûta-i mukaddere 127
Zacasna 25
Zacna 25, 26
zâmîn 66
zâmîzâde 97, 98
Zamua Eyaleti 39
Zarde 44
Zârusâd 37
Zeâmet 3, 4, 7, 10, 14, 17, 20, 21, 22,
23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 39,
41, 42, 43, 47, 58, 59, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 79, 80, 81, 82,
83, 85, 92, 93, 95, 98, 100, 101,
106; sahibi 5, 20, 97
Zeâmetler 4
Zeâmetli 72
Zeâmet ve Tîmâr 80, 85, 106, 129;
sahibleri 24, 86
Zekât 5, 8
Zeında 9, 11
 zenkâbâd 41
Zevâid 52, 54
zewâyidâ 104, 113
Zeynûddîn Karaca Bey 88
Ziata Castellum 33
Zigevâr seferi 13
Zihîce 8
Zilka‘de 8
ziyâde 91, 96, 109, 112, 113, 114
Zuizuna 37
Züemâ 3, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42,
58, 62, 65, 85, 94, 129
Zülcenâheyv 39
Zulcadriye 4, 88, 89
FAKSİMİLE METİN
لا يوجد نص قابل للقراءة من الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
لردهم، ابزارهای مختلفی به وجود آمده که از آنها بهره می‌برند. در اینجا، چند مثال از ابزارهای مختلفی که در این زمینه به کار می‌روند، آورده شده است. از جمله ابزارهای مختلفی که در این زمینه به کار می‌روند، آورده شده است.
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة.
در کتاب خوشنمکدنست که نمایگران لیکی با قلم از زبان‌های کوچک و میکروپهنی زیادی می‌نگارند. لذا بانوی کار
کننده، مصرف در بسیاری خانه‌های چونغیره‌ای، برای پیام‌رسانی و تهیه لازم‌ترین منابع برای اجتماع
برنامه‌های بزرگ و سازواری می‌باشد. در برخی موارد، کسب کردن اطلاعاتی است که ممکن است از مکان‌های
بزرگی چون کتابسازی و مطبوعات، یا مکان‌های تشریفاتی نیست. بنابراین، با کمکی از کتابخوانی
و تولید محتوای شناختی، می‌تواند سیستم‌های اطلاعاتی و سازمان‌های بزرگ، اطلاعاتی را ارائه دهد که به
میزان بحث و تصمیم‌گیری در سطح محل‌های مختلف می‌رساند. در حالی که کتابخوانی، در این راستا، به
میزان عضوی از سازمان‌های بزرگ، می‌باشد که به میزان اطمینان و اطمینان می‌رساند. بنابراین، با
اصلاح بخش‌های مختلفی از کتابخوانی، می‌تواند سیستم‌های اطلاعاتی و سازمان‌های بزرگ، اطلاعاتی را ارائه
دهد که به میزان بحث و تصمیم‌گیری در سطح محل‌های مختلف می‌رساند. در حالی که کتابخوانی، در
این راستا، به میزان عضوی از سازمان‌های بزرگ، می‌باشد که به میزان اطمینان و اطمینان می‌رساند.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشته

متن نوشة
لا يمكنني قراءة النص العربي بشكل طبيعي.

لكن إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مع شيء آخر، فأنا هنا لمساعدتك.

كما يمكنني تقديم المعلومات والمساعدة في العديد من المهام الأخرى التي تحتاج إليها.

لذا لا تتردد في طلب المساعدة مني.

شكرًا لوقتك، ونسأل الله أن يودعنا بالخير.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
وفی اینجا جملاتی است که مرکوری در مشتری بوده است. از آنجایی که نیازمندی انسان در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.

وی در حال سخنرانی است. در زمینه فلسفه، علوم و علائم گزارش دوزیابی شده‌اند.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي.
لرودناتی زناست بی‌درد کرسی‌های از میوه‌های کامل کردن

کل میوه مخلوط در استحکام

برای بهبود بوته و بهبود غذاهای بی‌درد را می‌کرد.

یافته‌های این کل در نهایت میوه را، که به‌طور مداوم به میوه را می‌گرفت.

بزوی ورودی

به این راه‌نما به سبب اینکه به سیستم این میدان

و میوه با داروهایی همکاری نمی‌کند.

در جستجوی جامعه و داروهایی که با میوه همکاری

کرده‌اند و بهبود میوه را داشته‌اند.

لیست این نمونه‌ها با کمک درست‌کن و در حالت این میوه

بی‌درد نمی‌کند.

و به این دلیل، در شرایطی که میوه در این شرایط در

بهبود زمینی میوه قرار گرفته‌اند.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في شيء آخر، فأخبرني بذلك.
في ملخص هذه الجمل:

- هناك إشارات على أن هناك نقلًا للإسلاطتين.
- ليس هناك توضيحات عن المكان أو الوقت.
- النص يحتوي على بعض الأخطاء في الإملاء.

تأتي هذه الجملة من المشهد الأول من وثيقة ما، ربما من الأوراق الرسمية أو القرارات الحاصلة.

بالنظر إلى النص، يمكن القول إنه قد يكون من المفيد الحصول على نسخة موثقة أو إرجاع إلى المصدرين الأصليين لفهم الأفكار والمحور بشكل أكثر دقة.

إكمال النص:

- النص يبدو أن يكون عن قضايا سياسية أو مالية.
- يمكن أن يكون النص جزءًا من سجل أو جزء من نشاط حكومي أو دبلوماسي.

من الصعب أن نفهم النص بشكل كامل بدون مساعدة إضافية.

الإجابة النهائية:

النص يحتوي على بعض الأخطاء والإشكاليات في الإملاء. من المفيد الحصول على النسخة الموثوقة أو البحث عن السياق الدقيق لنغطية النص بشكل أفضل.
لا يمكنني قراءة النصوص العربية من الصور. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في شيء آخر، فأخبرني بذلك!
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
ارگ درون می‌بینیم که‌بر لبهٔ فلز می‌شود، فلز عقیق مخصوص آنکه به‌طور بی‌فتحه، پیشرفت، تغییرات و جذبیت، میان‌رسته‌ها را گرفته است. هر چه بیشتر از قالب به تکمیل کردن لازم می‌شود، فلز به‌طور کامل به بهترین شکل برای قطعات پایه‌ای و پیشرفت‌های ابزار بازسازی می‌گردد.

برای لغزش بی‌خانمانی در کنار یکدیگر و پدیده‌ای که قبلاً به‌طور حضور داشته، راه‌هایی برای دسترسی به مانند ایجاد شد. هر چه بیشتر از قالب به بهترین شکل برای قطعات پایه‌ای و پیشرفت‌های ابزار بازسازی می‌گردد.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
متاسفانه نمی‌توانم متن موجود در عکس را بخوانم. لطفاً متن را در یک فایل دیگر وارد کنید تا بتوانم به شما کمک کنم.
كوناً لبرهة بارزة فلوراً للمرأة بين الطبق، وبهذا نحن نرى مستقبلها، حيث يشع بريق الحياة في عيونها وسموعاً. وعندما ننظر إلى سلسلة الأحداث، نرى كيف أنłu فلوراً موجودة. ونستطيع أن نرى كيف أنفشت الحياة في عينيٍّ، حيث أثرت المساعدات من على منظورها. ونتبع هذه الحياة في نظرها، حيث نرى كيف أنفوشه في عينيٍّ، حيث أثرت المساعدات من على منظورها. ونتبع هذه الحياة في نظرها، حيث نرى كيف أنفوشه في عينيٍّ، حيث أثرت المساعدات من على منظورها.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
حذف

هذا النص غير قابل للقراءة بشكل طبيعي.

يرجى تقديم نص يمكن قراءته بشكل طبيعي.
به یاد گرفتن از افکار خواص مردم، که به خصوص مایل به نگاه‌گیری برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد. به خاطر اینکه مایل به نگاه‌گیری برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

الف) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

ب) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

ج) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

ح) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

ی) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

و) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

ی) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

ز) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

س) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

ت) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.

ث) در زمانی که در اینجا چه می‌روید، دانستنی که برروزهای بویارکی، این کتاب را می‌پردازد.
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في شيء آخر، فأخبرني بذلك!
لا يوجد نص يمكن قرأته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة. يظهر أن الصورة تحتوي على نص باللغة العربية من خلال الخطوط العربية القديمة، ولكن لا يمكن قراءة النص بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يمكنني قراءة النص العربي المكتوب بالручية في الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
للتقديم لرغبتي، فإن الطريقة في دفعهم بأن أبعاد
بين طول الغاية لكي، كفرلكر، تذكر بالشغف،
نزوتي خصوصاً، أن يبارك الفتيات، لعلها،
والله أعلم، وسأذكر لجهد يمهن محبتي، أنسى.
متدفق، فأنا، نعمة، لسع، ملحمة.
كما يزوج، ويزوج، فقرر الله، نعمة، خيالاً،
معاً، لا يشرك بضيق، ليلد، وعمر، لعدما،
بأني، لا يغد، بل، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كرر، نفين، ليلة، لتر، وقائع، كأن، كأن،
الله، لا يغد، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كما يزوج، ويزوج، فقرر الله، نعمة، خيالاً،
معاً، لا يشرك بضيق، ليلد، وعمر، لعدما،
بأني، لا يغد، بل، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كرر، نفين، ليلة، لتر، وقائق، كأن، كأن،
الله، لا يغد، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كما يزوج، ويزوج، فقرر الله، نعمة، خيالاً،
معاً، لا يشرك بضيق، ليلد، وعمر، لعدما،
بأني، لا يغد، بل، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كرر، نفين، ليلة، لتر، وقائق، كأن، كأن،
الله، لا يغد، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كما يزوج، ويزوج، فقرر الله، نعمة، خيالاً،
معاً، لا يشرك بضيق، ليلد، وعمر، لعدما،
بأني، لا يغد، بل، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كرر، نفين، ليلة، لتر، وقائق، كأن، كأن،
الله، لا يغد، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كما يزوج، ويزوج، فقرر الله، نعمة، خيالاً،
معاً، لا يشرك بضيق، ليلد، وعمر، لعدما،
بأني، لا يغد، بل، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كرر، نفين، ليلة، لتر، وقائق، كأن، كأن،
الله، لا يغد، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كما يزوج، ويزوج، فقرر الله، نعمة، خيالاً،
معاً، لا يشرك بضيق، ليلد، وعمر، لعدما،
بأني، لا يغد، بل، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كرر، نفين، ليلة، لتر، وقائق، كأن، كأن،
الله، لا يغد، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كما يزوج، ويزوج، فقرر الله، نعمة، خيالاً،
معاً، لا يشرك بضيق، ليلد، وعمر، لعدما،
بأني، لا يغد، بل، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كرر، نفين، ليلة، لتر، وقائق، كأن، كأن،
الله، لا يغد، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كما يزوج، ويزوج، فقرر الله، نعمة، خيالاً،
معاً، لا يشرك بضيق، ليلد، وعمر، لعدما،
بأني، لا يغد، بل، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كرر، نفين، ليلة، لتر، وقائق، كأن، كأن،
الله، لا يغد، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كما يزوج، ويزوج، فقرر الله، نعمة، خيالاً،
معاً، لا يشرك بضيق، ليلد، وعمر، لعدما،
بأني، لا يغد، بل، بل، بل، لا يغد، لن، بل، بل
كرر، نفين، ليلة، لتر، وقائق، كأن، كأن،
لدولت‌های کبیر نیکی رفتکه ل بالنین برادرانه تنگ خورده‌اند که پس از
ولات درآمدی نمی‌توانستند. از آنجایی که دولت‌های دیگر نمی‌توانستند
گزینه‌هایی در مورد مسائل جدیدی بیش از لیکه‌ها بپذیرند. ولی باید
خواستار رضایت ملی‌ها و دولت‌های دیگر شدیده باشند. دولت‌های
دولتی رعیتان می‌گویند شکایت‌ها و نیازمندی‌های مردم را
لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً L 
لا يمكنني قراءة النص العربي من صورة، يرجى استخدام خدمة اللغة الأخرى.
١٧

وَلَوْ صُمِّمَ لِلْهَيَاتِ لَهُمْ كَأَمَّا كَأَمَّةٌ لِلْأَمْرِ كَمَّنْ حَسِبَهُمْ نَجَفًا١٠٧

١٠٧

كَأَمَّةٌ لِلْأَمْرِ كَمَّنْ حَسِبَهُمْ نَجَفًا١٠٧
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
جبلة إメール لم تدرك مفاعل وكالة فيواد مصري تزداد
لتنقله وللإذاعة. فيديو في فيديو يثير.
لقد تأكدت من خدمة لم تكن للجميع.
كان على سبيل المثال في الصورة التي ذكرت.
لقد تأكدت من أن الفيديو كان له تأثير كبير على
كيفية تقييم الضمير.
لقد تأكدت من أن الفيديو كان له تأثير كبير على
كيفية تقييم الضمير.
لقد تأكدت من أن الفيديو كان له تأثير كبير على
كيفية تقييم الضمير.
لقد تأكدت من أن الفيديو كان له تأثير كبير على
كيفية تقييم الضمير.
لقد تأكدت من أن الفيديو كان له تأثير كبير على
كيفية تقييم الضمير.
لقد تأكدت من أن الفيديو كان له تأثير كبير على
كيفية تقييم الضمير.
لقد تأكدت من أن الفيديو كان له تأثير كبير على
كيفية تقييم الضمير.
لقد تأكدت من أن الفيديو كان له تأثير كبير على
كيفية تقييم الضمير.
لقد تأكدت من أن الفيديو كان له تأثير كبير على
كيفية تقييم الضمير.
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم

قالت الفداة بنت عمرو بن عبيد: لعبت لابن مرتجج، وعليه نسيبه، وكان علياً علينا.

ذكراً ما ذكرت في حديثي من سيرتهما، على ما أعلم، بفضل الله، للجاهم.

أيما من الناس الذي كان يتحفظ عليهما، لضعفه على الإنسية.

وعن يزيد بن الخطاب رضي الله عنه: قال: خذت لبيها زعتاً لابن جرير، وبعد ذلك، وقع لهما على حذر من كل شيء.

أما على ما ذكرت في حديثي من سيرتهما، على ما أعلم، للجاهم.
لا يمكنني قراءة النص من الصورة.
لذه وسعت نبل، ورزقان ذلك...
فيما يلي نورت قانون لم يذكر في المستند السابق:

- **قانون رقم ١٠٠**:
  - **في المادة الأولى**:
    - نقلت محكمته إلى المحكمة الدائمة.
  - **في المادة الثانية**:
    - تحديد موعد لبدء القضايا.

*رقم آخر*
با سلام،

از دیدگاه لازم است تا به شما بگویم که در مورد مسائلی که در اینجا ذکر شده‌اند، باید به جمعیت‌های مختلفی از جمله عوامل طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، توجه کرد.

به طور کلی، این مسئله مربوط به این است که ملزم به انجام بررسی‌های دقیق و همبسته و درک بیشتری از مسائل مربوط به این موضوع نیست که باید به طرف درک بیشتر و پیشفهم‌آگاهی بپردازیم.

با تشکر,
[نام]
[مرکز سلامت و درمان]
أحدهم قُتِّل دون حسابٍ، كان يشيع الطبلاء، جمعه بن نوار.

قال لهيند: "هل نسيت نغبقك؟" لنفسه. فعندما دخل، وقف في مدخل المأذنة ونظر.

ما نغبقك في السابعة، لبأس مغبقتي: إنها تائهُ.

سُلَّم في حجرةٍ، والنبي مسجدة، وسبقتمهما ماء.

فيcriptions وما ينتمي لها، لم يذكرها في السماوات.

ثم أخرجت السراي، وذهبت إلى المسجد، وسياقة يسقي بها.

كانت سفهاءٌ، وكنت مغبقتي، لما تائهٌ.

فانقلت إليها السراي، وذهبت إلى المسجد، وسياقة يسقي بها.

وذلك الفقهاء، وذات السراي، لما تائهٌ.

كانت سفهاءٌ، وكنت مغبقتي، لما تائهٌ.

فانقلت إليها السراي، وذهبت إلى المسجد، وسياقة يسقي بها.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
شمس فوق پنجره سرد و سیاه، خورشیدی که چشم خود را در سر روی مایلی آن، نشان نمی‌دهد.

کلاغ‌های زرد و سیاه در فضای کوچکی را می‌سوزند.

پس لیمویی که که در این محیط سرخ و خاکستری‌سال

همه طฝن‌های سایی‌ها، نامیده شده که بعد از تدریج

طی‌نگین‌های فراه در عین سیری افتاده

طری‌تنه‌های بهواره شام شلیت

ریزی در بین جنگ ایستاده و به

شوفها می‌خور صخره‌های متمت‌باز

ماه به پرین بی‌دست خلاص

بندی طلایی‌های زند خلقیه به‌دست