XV. ve XVI. YÜZYIL ARALARDA BEYŞEHİR SANCAĞI
(1466-1584)

DOKTORA TESİ
TARIH ANABİLİM DALI

T. C.
Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi

Hazırlayan: Mehmet Akif ERDOĞRU

Denışman : Prof. Dr. Mustafa KAFALı

ANKARA- 1989
# İçindekiler

KISALTMALAR ........................................................................................................ Lu
ÜNSÜZ ..................................................................................................................... ii
KAYNAKLAR ........................................................................................................... 1-59
GİRİŞ .......................................................................................................................... 62-61

## Birinci Bölüm

İDARI YAPI

A- Osmanlı İdari Teşkilatı ve Karaman Eyaleti .......... 52-57
B- Bayşehir Sancağı ................................................................. 57-62
   1- Kazalar ........................................................................ 62-63
   2- Mahiyeler ................................................................ 63-74
   3- Köy ve Mevrezalar ....................................................... 75-85
C- Bayşehir Sancağı idarecileri
   1- Sancakbeyleri ............................................................... 85-95
   2- Kadilar ....................................................................... 95-99
   3- Meralayılar .................................................................. 99-101
   4- Çaribası ve Çerisürüler ............................................... 102-109

## İkinci Bölüm

İSKAN

A- Şehirler ve Mahalleleri ......................................................... 110-131
B- Köyler .................................................................................. 132
   1- Ortakçı Köyleri .......................................................... 132-146
   2- Músallâm Köyleri ......................................................... 147-156
   3- Bandır-Sayyad Köyleri ................................................. 156-159
   4- Merammetçi Köyler ...................................................... 159-161
   5- Derbendci Köylü ........................................................... 161-162
   6- Sipahisâde Köyleri ........................................................ 162-165
   7- Şeyh Köyleri .................................................................. 170-176
   8- Madenci Köyler ve diğerleri ......................................... 176-190
C- Gıftlikler .................................................................... 190-210
D- Yaylaklar ..................................................................... 210-216

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NÜFUS

A- Beyşehir Kazası Nüfusu ............................................. 217-222
B- Seydişehir Kazası Nüfusu ............................................ 223-249

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİMARİ YAPILAR

A- Kaleler ............................................................................. 250-255
B- Câmiler ........................................................................... 255-272
C- Mescidler ........................................................................ 273-289
D- Darülhadis, Darülhülfîs ve Sofuhâne ...................... 289-290
E- Medreseler .................................................................... 290-293
F- Muallimhâne ve Mektepler ......................................... 294-295
G- Zaviyeler ........................................................................ 295-328
H- Kervansaraylar .............................................................. 329-332
I- Bessâristânlar ................................................................. 330-331
I- Hamamlar ....................................................................... 331-332
J- Türbeler .......................................................................... 333-334

BESİNCİ BÖLÜM
İKTİSADİ YAPI

A- Dirlikler (Hass, Zeemat ve Timarlar) ....................... 335-369
B- Mülkler ........................................................................... 370-381
C- Vakıflar .......................................................................... 382-387
D- Vergiler .......................................................................... 388-389
   a- Üçürluer .................................................................... 389-392
   b- Kasımlar ....................................................................... 392-395
   c- Diğerleri ....................................................................... 395-399

SONUÇ .................................................................................. 400-402
BİBLİYOGRAFYA .................................................. 403–412

EKLER 8

A- 1518 Tarihli Karaman Kanunnamesi .......................... 413–415
B- 1522 Tarihli Karaman Kanunnamesi ........................... 416–422
C- 1575 Tarihli Karaman Eşkınci Kanunu ......................... 422–423
D- 1584 Tarihli Karaman Kanunnamesi ........................... 423–449
E- 1575 Tarihli Karaman Kanunnamesi ........................... 449–472
F- Bazı Belgelerin Fotokopileri ........................................ 473–474
G- 1584'de Beyşehir Livası Haritası
<table>
<thead>
<tr>
<th>BA</th>
<th>Başbakanlık Arşivi.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir</td>
<td>Bilal Eyuboğlu, Dünden BUGİNE Beyşehir, Konya 1978.</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir Kitabeleri</td>
<td>Yusuf Akyurt, &quot;Beyşehir Kitabeleri ve Eğrefoğlu Camii ve Türbesi&quot;, Türk Tarih Arkeoloj, ya ve Etnografya Dergisi, IV, (İstanbul 1946</td>
</tr>
<tr>
<td>Eks.</td>
<td>Bakış.</td>
</tr>
<tr>
<td>c.</td>
<td>Cilt</td>
</tr>
<tr>
<td>DTCP</td>
<td>Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.</td>
</tr>
<tr>
<td>E.²</td>
<td>Encyclopedia of Islam</td>
</tr>
<tr>
<td>H.az.</td>
<td>Hazırlayan.</td>
</tr>
<tr>
<td>İA</td>
<td>İslam Ansiklopedisi.</td>
</tr>
<tr>
<td>i.U. EFTD</td>
<td>İstanbul Üniversitesi Edabiyat Fakültesi Tarih Dergisi.</td>
</tr>
<tr>
<td>i.U. İFM</td>
<td>İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kâmil Kapcı</td>
<td>Başbakanlık Arşivi, Kâmil Kapcı TASNIFI.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kanunlar</td>
<td>Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI'ncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Ziraat Ekonomisinin Hukuki ve Mali Esasları, I. Kanunlar, İstanbul 1943.</td>
</tr>
<tr>
<td>KK</td>
<td>Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyuđ-ı Kadime Arşivi.</td>
</tr>
<tr>
<td>MM</td>
<td>Başbakanlık Arşivi, Maliyeden Müderris Tasnifi.</td>
</tr>
<tr>
<td>Mühimme</td>
<td>Başbakanlık Arşivi, Mühimme Defterleri.</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Numara.</td>
</tr>
<tr>
<td>s.</td>
<td>Sayfa.</td>
</tr>
<tr>
<td>Terc.</td>
<td>Tercüme Eden.</td>
</tr>
<tr>
<td>TK</td>
<td>Taksim Atatürk Kitaplığı.</td>
</tr>
<tr>
<td>TORM</td>
<td>Tarih-i Osmanlı Endümeni Mecmuası.</td>
</tr>
<tr>
<td>TT</td>
<td>Başbakanlık Arşivi Tapu Tahrir Tasnifi.</td>
</tr>
<tr>
<td>Türkiye</td>
<td>Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.</td>
</tr>
<tr>
<td>VEMA</td>
<td>Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi.</td>
</tr>
<tr>
<td>Yal.</td>
<td>Yalınlaştıran.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ÖNSÖZ


K A Y N A K L A R

1- Tapu Tahrir Değerleri : Araştırmalarımızın asıl kaynaklarını Tapu-Tahrir defterleri adı verilen mufassal, imal (mücmel), vakif ve müslük defterleri teşkil etmektedir. Bu sebeple biz, kasaca bu defterlerin nasıl tutulduğunu ve Osmanlı iktisadi ve içtimai tarihi açısından önemini belirttiğimiz sonra, Beyşehir sancagı ile ilgili arşivlerimizde bulunan Tapu-Tahrir defterlerini tanıtacağız (1)


Kanuna göre amin, teftiş ve tahriri yerli yerinde bizzat yapmakla yükümlüydü. Tabii ki bu arada eminin yanında bölgenin subası ve kadısı bulunurdu. Emin tahrir edilecek mahale (ki burası şehir, köy, mezraa, çiftlik, mahalle gibi meskun bir mahal) geldiğiinde, o yerin sipahisi veya o yerde tasarruf eden şahıs, raiyyetleri eminin huzuruna getirirdi. Katip, huzura gelen bu raiyyetlerin isimlerini taker taker defterde yazan ve bunlar Atık defterden kontrol ederdi. Bu anda emin ve katip çok dik katlı davranışlardır. Çünkü eminin en önemli görevlerinden biri, Atık defterde olmayan yeni vergi hanelerinin açılmasını sağlamaktır. Bu yüzden, tahririn en can alıcı noktası burası idi.
Dolayısıyla padişahlar, eminlere bu konuda çok dikkatli davranmalarını istemişler ve bu anlamda şef çok hüküm göndererek asıl görevlerinin yeni vergi haneleri açmak olgunu belirtmişlerdir.


öylece yeni hazırlanan defter, Atik defterle mukayese edildikten sonra padişah’a arzolunurdu. Bu yeni defteri padişah onaylamadan hiç kimseye tezkere, berat gibi tasarruf belgeleri verilmezdi. Defter padişah tarafından tasdik edilirse (tuğralanır), bütün tasarruf sahiplerine tasarruf belgeleri dağıtılır ve bu yeni defter hükümlerine göre vilayetle işlem yapılır. Eğer defterde bütün ayrıntılar (şehir, köy gibi meskun mahalın adı, bu yerin hukuki statüsü yeni vakıf, mülk veya timar durumlu, o yerde yaşayan raiyyetin isimleri, gelir kaynakları, varsa vakıf ve mülkler,) yazılmışsa bu deftere Mufasal defter denilirdi. Ancak sadece dırlık alanları (meskun mahalın adı ve gelir kaynağı toplama) yazılmışsa bu deftere İmam (Mümel) defter edı verilirdi. Devlet kâtında makbul olan,

Defterler bu şekilde hazırlanıp, padişah tarafından da taz dik edildikten sonra, İstanbul'da defter yaniden tahrir katibi tarafından temiz olarak yazılırdı (beyaza çekildi). Beyaza çekilen bu yeni defterin bir sureti İstanbul'da kalır diğer sureti ise tahrir edilmiş olan mahallin vilayet merkezine gönderilirdi.


A- Mufassal Defterler:

Mufassal defterlerin muaddemesinde genellikle bir kanun-name, fihrist, tügра bulunur. Bu defterler, çoğunlukla sancaklara aittir. Tahrirgisine genellikle sancakın merkezinden başlanır daha sonra kaza ve nahiyeler yazılır. Seyşehir’le ilgili mufassal defterler umumiştle aşağıda belirtilen sıraya göre hazırlanmıştır:

A- Tügра

B- Fihrist

C- Sancak merkezi olan kazanın adı ve mahalleleri ve mahallelerde maskun vergi hanesinin isimleri ve bunların hukuki durumu (mücerrred vs.)

D- Kazada yetiştişilen mahsul (öğür, adet ve resimler)

E- Kazanın en büyük nahiyesinin maskun mahalı (köyli)

F- Köyün hukuki durumu yani timar, zemtet, hass, vakif, mülk olup olmadığı, köyün vergi hanesi, köyde yetişen mahsuller ve bunlardan alınacak öğür ve resim miktari bazen de eğer varsa o köydeki vakif ve mülkler ve yeşin.
O- Köylerden sonra mezraalar, burada yetiştirilen hubab ve miktarı.

H- Mezraalardan sonra, çiftlik, zemin vs. ler.

I- Köyde eğer varsa cemaatler (müsellâm, sipahi, sipahi-zade, piyade, ortakça vs. gibi)

Belirtelim ki, mufassal defterlerin yazılış biçimi her zaman aynı olmamaktadır.

Beyşehir’le ilgili bilinen arşivlerimizde beş adet mufassal defter vardır ve bu defterlerin hepsi bu araştırma da değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu defterlerin ilk 1466 (570) tarihli olup, İstanbul Başbakanlık Arşivi Maliyeden Müdever fihristinde 241 numarada kayıtlı, ikincisi yine aynı arşivde Tapu Tahrir Fihristi (eTT) 40 numarada kayıtlıdır. Bu defter Konyanın mufassal defteridir (Beyşehir bölgesi Konya defterlerinin içerisinde) ve 1507 (913) tarihini taşımaktadır. Üçüncü mufassal defter yine aynı arşivdendir. Tapu Tahrir fihristinde 399 numarada kayıtlı olan bu defter de Karaman vilayetine ait mufassal defterdir ve 1524 (931) tarihlidir. Dördüncü defter yine Başbakanlık Arşivinde olup, Tapu Tahrir fihristi 455 numarada kayıtlıdır ve Karaman vilayetinin mufassal defteridir.

1- Karaman Vilayeti Mufassal Timar Defteri (= MM 241):


Defter Arapça dua ile başlamakta ve Karaman memleketinin Osmanlı memleketleri arasına katıldığı (ilhak) ve bunun da Allah'ın yardımuyla olduğu/anlatılmaktadır. Defterin kim tarafından hazırlanışı beli değildir, Ancak daha sonraki tarihli defterlerdeki muhtelif kayıtlara göre, defteri hazırlayananın Fatih’in meşhur emirlerinden Baltaçılı Süleyman Bey olduğu anlaşılmaktadır. Karaman vilayetine dolaylarıyla Beştehir’a

ait Arşivlerimizde en eski tarihli defter budur ve bu defter, daha sonra hazırlanmış olan pek çok mufassal... icmal ve va-
kif defterine esas teşkil etmiştir. Defter sırasıyla şu bö-
ge ve konular için almakta'dır: Swela defterin başında bir
hudutname vardır. Bu hudutname ile Beşşehir ile Seydişehir,
Beşşehir ile Hамunсaray, Beşşehir ile Konya, İlğın'a Saidali,
Zengicekle Sultan, ve Zengicekle Saideli vilayetleri arazinde
sınır belirtilmiş ayrıca İnsuyu vilayetinin sınırları
tesbit edilmiştir. Bu hudutnameden sonra, Beşşehir vilayet
indeki müsellem köyleri yazılmıştır. Daha sonra da defterden
Beşşehir, Akşehir, İlğın, Zengicek ve İnsuyu vilayetlerinde
timar tasarruf eden timar sahipleri ve buhlaların timar gelir-
leri kaydedilmiştir.

Bu defter kanaatimizce, Fatih'ın Karaman Ülkesini ikinci
defa fethetmesi üzerine (1456) hazırlanmıştır ve Osmanlıla-
rın Karaman memleketi üzerinde yaptıkları tahrirlerden ilki
olmalıdır. Zira bilindiği gibi, Karamanoğlu İbrahim Bey'in
ölmünden sonra:oğulları Pır Ahmed Bey ve İshak Bey arasında
çıkan saltanat mücadelesini Pır Ahmed Bey, Beşşehir ve İlğın
ve Sıklanlısarı'ni Fatih'in vermiş suretiyle kazanmış ve Ka-
raman'da hakimiyetini kurmuştur (1465). Ancak Pır Ahmed Bey,
bir yıl sonra Fatih'le yapmış olduğu anlaşmayı bozmuş ve
Osmanlilara terk ettiği bu yerleri tekrar geri almıştır. Pır
Ahmet Bey'in bu hareketine hiddetlenen Fatih, Balkanlardaki
fakihalarını bir tarafa bırakarak Pır Ahmed Bey üzerine yü-
rmuş ve 1466 tarihinde Konya'nın kuzey ve batı kısımlarını
almıştır. Pır Ahmed Bey Tarsus taraflarına kaçmış Konya'da Fa-
tih'ın oğlu Mustafa tehta çıkarılmıştır. İşte kanaatimizce,
bu defterin fethin hemen akabinde Fatih'in veziri Mahmud Pa-
şa'nın Karaman'da bulunduğu sırada, Fatih'in beylerinden Bal-
taoğlu Süleyman Bey tarafından hazırladığı anlaşılması
mektubudur. Bu tahrirde Pır Ahmed beyden tekrar geri alınan Beşşehir, Aks-
şehir, İlğın, İnsuyu ve Zengicek vilayetleri sıkı şekilde de-
netlemiştir. Özellikle daha evvelde söylediğimiz gibi, bu
vilayetler arasındaki alınır ayrıntılarıyla çizilmiştir. Söz konusu deftər, araştırma sahəsindən en eski tərləhli deftər olması sebəbiyle, araştırmamızın başlangıç tarihinə esas təşkil etmişdir.

2- Konya Məfəssał Təhriə Dəftəri (əTT 40):


3- Karaman Vilayeti Muhaffaz Tahrir Daftarı (TT 455)


Beldeceanu'da fihristtaki kayda uyarak, bu defterin I. Süleyman devrine ait olduğunu belirtmektedir. Ancak, defter muhtemelen Yavuz Sultan Selim'in saltanatının son zamanlarına 1518 yılına ait olmalıdır. Çünkü,

edübcem'i rüşûm-i örfiyyesiyle ber vech-i serbest mügarûnileyh i'nam edüb..." kaydi (1) ile

"Vâki-1 evlâd-i cema'ât-1 mezkûre muharrar be hükm-i Sultan Bayazîd Han ve Padişâhimiz" ve " Sultan Bayazîd Han ve padişâhimiz alempenât'dan mukarrarnâmesi vardır."(2) Kaydları defterin Yavuz Devrine ait olduğu intibâni uyandırmaaktadır.


4- Karaman Vilayeti Mufassal Tahrir Defteri (=TT 399)

Tapu Tahrir fihristindes 399 numarada kayıtlı bu defterin tarihi fihristte kesin olarak belirtilmemekle beraber, Kamuni devrine ait olduğu belirlmiştir. Bulduğumuz bir kayıt defterin hazırladığı tarihi kesin olarak ortaya koymaktadır. Bu kayıt "tahrîren ef evâhir¬1 şehr¬1 Rebiûlevvel sene ihda ve selasî ve tisa¬mâ kütîbe Mehmed el¬fakir at¬Tuğraf" dir.

(1) Bkz. TT 455, s. 595
(2) Bkz. TT 455, s. 859, 671
(3) B A. Kâmil Kepeci Tâsnîfi, no. 125, Karaman Vilayeti Mukatasa Defteri, s. 101.
Bu kayda göre defter, Tuğraflı Mehem tarafından Aralık 1524 (Rebiüllevvel 931) tarihinde hazırlanmıştır. Defterin başında ve ortalarında Özellikle Seydişehir ve Bozkır'a ait kısmılarda eksiklikler vardır. Bunun yanında Seydişehir'e ait olan kısımlar da ciltlenirkten yanlış ciltlenmiş, varaklarının bir kısmı iyice eskimiş ve okunamaz hale gelmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk yıllarına ait olan bu defterde sırasıyla Konya, Hatunsaray, Sudiremi, İmsuyu, Zengicek, Saidali, Beyşehir, Göğü, Kırarı, Yalasun, Cezire, Yenikışir, Yağan, Gürçurer, Bozkır, Açğır, İshaklı, Çimeneli, İlgin, Belviran, Alaça ve Seydişehir kazası ve nahiyeleri bulunmaktadır. Toplam olarak 517 sayfa olan bu defter, Beyşehir sancağına ait önemli defterlerden biridir.

5- Beyşehir Sancağı Mufassal Defteri (=KK 137)

Ankara'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-1 Kadime Arşivi Fihristi'nde 137 numarada kayıtlı olan bu defter, araştırmamızın esas defterlerindendir. 193 varakdır. Defterin ilk sayfasında, alfabetik sıraya göre muntasam bir fihrist vardır ve daha sonraki sayfada gunlar yazılıdır:

"Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbull-alemün ve'âsalatu ve'es-Selam aleyha seyyidine Muhammedin ve alihi esmâin emma badû kad kütibe hazir-d-defterî Mufassal-1 Livâ-i Beyşehir bi emri es-Sultan ibn es-Sultan Sultan Murad Han bin Sultan Selim Han bin Sultan Süleyman Han-abed Allahu müşte hu ve saltanatıhuna ila aбедi'd-dûhûri ve'el-ezmân-bi emanetî asafî'l-ibâdillahi esâde Mustafa bin Ahmed defterdâr-1 huzâne-i cânib-i Karâman Haliyan ve bi-kalem-1 ahkâri'il-ibadî Kadî bin Mohammed an Kâtibân-1 Defter-i Dergâh-1 Ali el-vâki itmamîni fi evâlü-i Camazilevelvel sene isna ve tisin ve tisamis". Bu mukaddemeden sonra Sultan III. Murad'ın güzel bir tuğrası çekilmişdir.


(1) Bkz. KK 584, s. 2.
1- Karaman Vilayeti mufassal defteri, 1518 (924) tarihli ve Başbakanlık Arşivi Tapu Tahrir fihristi 63 numarada kayıt.


   Defterin başındaki fihristte Bozkır, Beyşehir ve Seydişehir’in isimleri geçiyorrsa da maalesef ki defterin içinde bu yerlerde ait bilgilere rastlanmayor. Toplam 368 varak olan bu mufassal defter, Şemsi (Dumuşkî) şöhratıyla bilinen Ahmed bin Süleyman bin Kamal’in emniği ile hazırlanmış. Meşhur vildan kanunnamesi bu defterdedir.

B- İomal Defterleri:


1- Karaman Vilayeti İcmal Defteri (MM 234)


2- Karaman Vilayeti İcmal Defteri (MM 567)

Malyeden Müdévver fihristinde 567 numarada kayıtlı olan BCM defteri toplam 178 sayfadır ve aynı fihristte bu defter hakkında şunlar yazılır: "Karaman eyaleti ve dahilindeki timar seamet ve timar sahileriyle isimlerini ve nerede bulunduklarını ve her birinin ne kadar hasплатı olduğunu gösterir Evasat-ı Cesazilevel 899 tarihli defterdir". MM 234 numeralı defter gibi bu defter de, fihriste BCM defterini bilgiye göre düzeltilmeye ihtiyacı vardır. Zira defterde "Mezburun Mevlan'a Vildan teftişiyile cümli zahir olub azl olundu
Solak Yakub seraskerlikle sadaka olundu fi evâsit-1 Ramazanı'l-mülbarek sene 889" kaydı vardır. Bu kayda göre defter muhtemelen Eylül 1484 tarihinde hazırlanmış olmalıdır. Defterin baş tarafı eksik olup kimi hazırladığı da belli değildir.

3- Karaman Vilayeti İçmal Defteri (ETT 119)


4- Karaman Vilayeti İçmal Defteri (ETT 118)

Başbakanlık Arşivi'ndeki Tapu-Tahrir fihristinde 118 numaralı bulunan ve Karaman vilayetindeki diirlıkları gösteren bu içmal defteri 551 sayfadır ve defterin mukaddimesinde şu notlar vardır: "Mâshâ-i mir-i miran ve miran-1 vilâyet-1 Karaman ve suemâ ve timarhan-1 sipahiyan ve merdan-1 kula be emr-i hazret-i sultancihan-1 adî-i isâm maliki'ır-rikâbi'r-Rum ve'l-müslümin izâmî'l-mülük ve's-Selâthin es-Sultan ıbn Sultan es-Sultan Süleyman Han bin Selim Mehmed Han-ı Osmanî seyyid allahu bünuyadu mülkahu bulir-1 tahrir-ı yafet bi marifeti hazret-ı Şadi Paşa mir-i mirân ve Mustafa Çelebi defterdar ve kitabet-ı skâlî'1-hükûm ve'l-izâfî'l-gûlâm ben Elevated kamer ve çakar-ı after Rusenî bin Hacı Hüseyin an katibân-ı Dergahu Ali el-vâki fi evalli Muhammedi'l-Haram min şûhr-ı sene tısa ve işirin ve tısanî'ıe". Bu adaki metininde gördüğümüz gibi defter beylerbeyi Şadi Paşa ve defterdar Mustafa Çelebi'nin marifetleriyle ve Dergah-ı Ali Katiblerinden Rusenî bin Hacı Hüseyin'in katipliğile

5- Karaman Vilayeti İçmal Defteri (=TT 392)


6- Karaman Vilayeti İçmal Defteri (=TT 58)

Bu içmal defteri de Başbakanlık Arşivindekirdir. Tapu-Tahir fihiristinde 58 numarada каталıdır. Defter 1516 (922) tarihinde Karaman beylerbeyisi Hüsrev Paşa’nın yardımıyla hazırlanmıştır. Ve defterde sırasıyla Karaman beylerbeyisinin has ve timarları, Aladağ, Bayburd, Turyuď, Larande, Belviran,
Eskişehir, Eregli, Beyşehir, Seydişehir, Akşehir, Işakli, İlğın, Aksaray, Koçhisar, Niğde ve Urfa'da bulunan timarların kayıtları vardır.

7- Beyşehir Livası İcmal Delfteri (=KK 298)


C- Vakıf ve Mülk Delfterleri

Arşivlerimizde 1466-1584 yılları arasında Beyşehir'deki vakıf kayıtlarını ihtiva eden 5 adet vakıf delfteri bulunmaktadır. Bu delfterlerin en eski tarihleri Fatih devrine ait

olub 1476 (881) tarihini taşımaktadır. En son tarihlisi ise, 1584 (992) tarihlidir. Bu defterlerin Osmanlı sultanlarına göre kronolojik bir sıralı yapılarca Fatih devrine ait 1 adet, Bayezid devrine ait 2 adet, Kanuni devrine ait 1 adet ve III. Murad devrine ait de bir adet vakıf defteri vardır. Şimdi bu defterleri sırasıyla görelim.

l- Kubbe Altından Müdevver Atık Konya Vakfı (= KK 564) : 


(1) Feridun Nafiz Uzluğ, Karaman Eyaleti Vakıflarını Fihristi, Ankara 1958
Yine Uzluğ'a göre, Kastalli, 1496 (901) tarihinde vefat etmiş ve Eyubb'a gümüşlümüştir. Kâtip Kasım ise İstanbul'un fetihinde bulunmuş bir zatwä'dir. Divana mensup kâtiplerdendi. İstanbul'da kendi adına bir cami ve mahallesi vardır ve ne zaman vefat ettiği belli değildir.

2- Karaman ve Kayseri Vilayetleri Vakif Defteri (= TK 0-116/1):

Bu vakif defteri İstanbul'da Taksim Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet yazmaları Tansıfi Kataloğu'nda 0-116/1 numarada kayıtlıdır ve bugünkü Orta Anadolu'nun (Konya ve Kayseri) büyük bir kısmının vakif kayıtlarını ihtiva etmektedir. İki cilttir. Defterin ikincisi cildi Kayseriye aittir.

Bu vakif defteri 1483 tarihinde Hamza oğlu Murad Çelebi'nin marifeti ve Mehmed'in kâtipliği ile hazırlanmıştır. Defterin ilk sayfasında "Usul-i Defter-i Evkâf, kühne defterde mastür olub mensûh kayd olunan ve defterden hariç olan evkâfin vakfiyye-i şer'iyyesi ve ibrahim Bey'den mukarrarnamesi olanlar emr-i ali mucebince mukarrar buyurulub Defter-i Cédide kayd olundu ve kühne defterde mastür olub kimesne gelip yazdumadığı evkâf bar muceb-i köhne deydi Defter-i Cédide nakl olundu ve evkâf mutasarrıflarından tefessükleri görülmeyenler hemen der tasarruf-i falan deydi kayd olundu tefessük zikr olunmaya" kaydı ile "Defter-i Mücmel-i Evkâf-i Karaman ve Kayseriye ki bi fermân-i hazret-i Sultan bin Sultan Sultan Bayezid Han bin Sultan Mehmed Han halled Allahu Tealâ mülku ru ve saltanatru'u ve efazzu ale'l-alemîn rabbuhu ve ihsanıhu göd bi-marifet-i abdesn-i fakireyn Murad Çelebi bin Hamza Bey ve Mehmed el-Fakir el-kâtib afa Allahu anhûma amma şanenhum fi tarih-i sene semane ve semânin ve semanemî min hicretî'n-nebeviyye" yazılardır.
Ayrıca Merhum Muallim Cevedt defterin kenarına düştüğü notta "Karamanoğlu İbrahim Beyden damakdir Osmanlılar Karanın'ı aldıkları zaman arazi ve nüfus tahrir etmişlerdir" demektedir.


3- Kubbe Altından Müderris Atik Konya Vakfa (= KK 565)

Tapın ve Kasastro Genel Müdürlüğü Kuyūd-ı Kadına Arşivi'n-de 565 numarada kayıtlı bulunan bu vakif defteri, Hâtipoğlu göhratıyla bilinen Nasuh oğlu Haydar'ın marifeti ve Ali'nin katipliğiyle 1500 (906) tarihinde hazırlanmıştır. Defterin ilk sayfasında sunular yazılıdır: "Defter-i Mücadel-i Evkâf-i vilâyet-i Karanın ve Kayseriye ve içel bi-fermân-i hazret-i Sultan bin Sultan Bayezid Han bin Sultan Mehemmed Hân-halled Allahu Taâlâ mülku ve saltanatu ve efazzu ale'l- alemín rabbhu ve'l-ihsanu bi marifet-i ibadullah-i hakir Haydar bin Nasuh bin Nâsabi'l-meşhr bi-İbnî Hatib ve Ali fakiri'l-katib afa anhüma nebhü'l-muhibb fi tarih-i sene sit-te ve tisamis".
Deftter 234 sayfa olub sırasıyla Konya Belvıran, Læranda, Seydişeyir, Beyşehir, Çıçaan, Akşehir, İlğın, Niğde, Andığı, Ürgüb, Karahısara, Sreğlı, Aksaray, Kayseri, Ermın, Mud ve Silifke kazalarının vakıflarını ihtiva etmektedir.

Bu vakif defterinin hazırlanışıyla ilgili olarak Açıkpaşazade, II. Bayezid'in 1500 yılında Karaman eyaletinin vergilerini tesbit etmek istediyini ve Cem Sultan'ın kethüdalarlığında bulunmuş olan bir ilyazıcısını Karaman’a gönderdiğini ve bu ilyazıcısının her timari bir misli arttırmak suretiyle tahrir ettiği bildirir (Uzunçarşılı, II, s. 109). Açıkpaşazade'nin bahsettiği ilyazıcısı herhalde bu defteri düzenleyen Nasuh Oğlu Haydar olmalıdır. Çünkü arşivlerimizde Karaman vilayetine ait 1500 tarlı başka vakif ve hatta mufassal defter bulunmamaktadır. Bu defter de Murad Çelebi Defteri gibi, 1500 tarihinden sonra Karaman vilayetiyle ilgili tahrirlere esas teşkil etmiştir ve "Haydar Çelebi Defteri" adıyla anılmıştır.

4- Karaman Vilayeti Vakif Defteri (= TT 387)

Bu durum, defterin Konya'ya ait kısımların, bu tarih-
ten birkaç yıl evvel hazırlamış olabileceği ihtimalini de
düşündürmektedir.

Defterde Karaman vilayetine ait muntazam bir kanunname
ile diğer livalara ait kanunnameler bulunmaktadır. Toplam
olarak 978 sayfa olan bu vakif defteri sırasıyla Konya, Bay-
şehir, Akşehir, Laranda, Aksaray, Niğde, Kayseri ve İçel vil-
ayetleri ile Rum vilayeti adı altında Amasya, Tokad, Sivas,
Sonisa, Niksar, Karaburun, Canik, Trabzon, Kastam, Bayburt,
Malatya, Gergis, Kahta, Divriği ve Darende livalarına ait
vakif kayıtları vardır.

Ancak bazı araştımcılar defterin tarihini 1529 olarak
belirtmektedirler. (Ek. Yeşilbıçak, Ordu s. 13, Miroğlu, Bay-
burt Sancacı, s. 20)

5- Karaman Vilayeti Vakif Defteri (= FF 664)

Ankara'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyük-1 Kadı-
me Arşıvi’ndeki 584 numarada kayıtlı bu defter, Karaman vil-
ayetine ait vakif ve mülk defteri olup, Aralık 1583 (Zilhicce
ce 992) tarihinde, Karaman vilayetinin eski defterdikleri olan
Ahmed oğlu Mustafa’nın mafyeti ve Kadir’i bin Mehmed’in
katılımı ile hazırlanmıştır. Bu hususta defterin mukaddeme-
sinde şunlar yazılır:

"Emna badü kad kitibe hase'd-defterî.î-îmâliî-emvâf
ve'î-emleki fi vilâyetî Karaman bi-emr-i hazret-i Sultani’î-
berreyn ve hakani’î-bahreyen es-Sultan ibni’î-Sultan Sultan
Murad Han ibni’î-Sultan Selim Han ibni’î-Sultan Süleyman Han-
edamallahü Teâlâ saltanatuhu ila ebedî’d-duhûri ve’î-emânî
bi marifeti’i-izafî-ibadillahi’s-samed Mustafa bin Ahmed ed-defardar fi vilayet-ı Karaman sabikan ve bi-kalem-i ah-
kâr-i ibadullah Kadri bin Muhamed fi evâhir-i şehri Zil-
hicce min quhn-ı sene isna ve tisin ve tisamî’. Toplam 127 varak olan defterin başında Sultan III. Murad’ın tah-
ür emini Ahmed oğlu Mustafa’ya gönderdiği tahrir hükümü ile
III. Murad’ın güzel bir tuğrasi (şah Murad Han bin Şah Sel-
lim Muzaffer Daima) bulunmaktadır. Sonra sırasıyla Konya, La-
randa, Belvîran, Aladağ, Ereğli, Niğde, Bor, Karahisar-ı De-
veli, Urûb, Kâşaray, Kayseri, Akşehir, Beyşehir ve Seydişe-
hir kazalarının vakif kayıtları yer almaktadır.

Yukarıda da anlatığımız gibi, 1466 ila 1584 tarihleri
arasında Beyşehir vilayetinin vakıflarına ihtiva eden arşiv-
lerimizde 5 adet vakif defteri vardır. Bu defterlerin içeri-
sinde genellikle mülklar de yazılmıştır. Ayrıca mülklar göm-
teren müstakil bir defter yaktur.

Aslı Konya Mevlanâ Müzesi Öğretmen M. Ferit Uğur Kültü-
hanesi 1174 numarada kayıtlı olan ve 1937 yılında da kendisi
tarafından Konya Meclûsusâsında yayınlanmış metinde”Karaman’da
yapılan tahrirleri tesbit edebiliriz. Bu metni burada ay-
nen veriyorum: “Vilayet-ı Karaman Sultan Mehmed Han zamanın-
da tamam feth olundukda Mevlana Badurzade Karaman’ın evkaf
ve emlakını teşifi ile emr olunub ol dahi defter edüb kapuya
teslim etmiş. Badesu bir yıldan sonra Sultan Mehmed Han cem-i
evkaf ve emlaki timara buyurub Karaman’ın dahi evkaf ve emla-
ki timara tasarruf olunmuş. Sonra Bayezid Han tahta cülüs kal-
dıklarında Murad Bay nam vilayet emînî gönderüb mensûh olan
evkaf ve emlak makarrer eylemek buyurduklarında ol dahi va-
rub ol kadim deftere nazar etmeyüb her kişi bir yere mükmül-
dür dayî hüccet gönder dikda mülk yazub, Karaman’ın eksar yer-
lerin emlak ve evkaf yazub bir defter edüb kapuya göndermiş.

(1) Bkz. TT 40, S. 455
D- Timar Tevcih ve Ruznamçe Defterleri :


1- Karaman Vilayeti Ruznamçe Defteri (= TT 188) :


2- Karaman Vilayeti Timar Tevcih Defteri (= TT 599) :

Başbakanlık Arşivi Tapu Tahrir Fihristi’nde 599 numarada kayıtlı olan bu timar tevcih defteri, Haziran 1581 (Cemazilevelvval 989) tarihinde hazırlanmış ve aynı fihristte””Karaman vilayetinin Konya, Niğde, Kayseri, Beyşehir, Aksaray ve Kirşehir livalarında tevcih olunan timarların Ruznamçe defteri” olarak kaydedilmiştir. Defteri hazırlayan bell
değildir. Toplam 141 varak olan defterde sırasıyla Konya, Niğde, Kayseri, Beyşehir, Aksaray, Akşehir ve Kırşehir sancaklarındaki timarlar ve tevcih sebepleri kayıtlıdır.

K- Karaman Vilayet Güherçile Hizmet Defteri (= TT 968) ;


S- Sürgün Defteri (= KP 2551) ;

Osmanlı devletinde herhangi bir yerleşmiş olduğu zaman, devlet merkezi otoriteyi tesis edebilmek için, bölge dışarısından, kendi kontrolünderi şahısları getirir ve bunlara gerekli imkânları hazırlar. Fetih haricinde de belirli olaylar karşısında sürgünler yapılır ve sürülen kişilerin isimlerini hafif defterler tutulurdu. Bizim burada bahsedebileceğiz defter, 1571 yılında Kıbrıs'ın fethedilmesiyle Beyşehir ve Seydişehir'den Kıbrıs'a sürülen kişilerle ilgili olarak tutulmuş defterdir.

Defterin şekli olarak düzenlenmiş biçimde şu şekildedir: Evvela kaza merkezlerinde sürûlecek eşhasın ismi, sürûlecek eşhasın varsa mesleği, rızasıyla gidip gitmediği, varsa suçu ve suçunun ne olduğu ile bu kişilerin Kıbrıs'a gideceklerine dair her bir kişi için iki kefiî ismi yazılılmıştır. Kaza merkezlerindeki gibi, köylerden Kıbrıs'a sürûlecek şahsîlarda aynı yazılmışlardır. Bu defterin bir kısımı marhum Ömer Lütfi Barkan ve Cengiz Orhonlu tarafından değerlendirilmştir.

Başbakanlık Arşivi'nde Mâliyeden Mudever kayıtlar arasında bu konuya ilgili olarak bir de Sürûn Teftiş Defteri bulunmaktadır. 22089 numarada kayıtlı bu defter bizi doğrudan ilgilendirmemektedir.

__________

(1) Ekz. Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğuında bir iskân ve Kolonizasyon metodu olarak sürekli, İFM., XI/1-4, (Temmuz 1950).
Orhonlu, bu defterin verilerini Kıbrıs'ın fethinin 400. yılından münasebetiyle düzenlenen Uluslar-arası kongrede teblig olarak sunmuştur.
G- Mühimme Dفترleri

Sultan tarafından gizli ve açık olarak yazılan hükümler, bir suretinin yazıldığı defterlerdir. Araştırmamızda Başbakanlık Arşivi'ndeki, Mühimme tasnifi taraflı ve 4-5-7-8-11-14-21. ciltlerinde, araştırmamızla ilgili olarak timar tevcihî, pazar küşadı, güherçile hizmeti ve kabir'sa sürülen cek şahislerle ilgili hükümler bulunmaktadır.

H- Kanunnameler

Osmanlı padişahları, idari, askeri, ceza ve mali konularla ait olarak, tahta çıktıklarında her sançığa ait kanunlar çıkarmışlar ve bu kanunları çoğu zaman bir araya toplattılarak kanun mecmuaları oluşturulmuşlardır (1).


(2) Bkz. Başbakanlık Arşivi, TT. 63, "Mevlana Vildan Kanunnamesi"
Fatih ve Bayezid devirlerine ait kanunname yoktur. Bu kanunname mevlana Vildan veya diğer ismi ile Muhiddin tarafından hazırlanmıştır. Muhiddin Yavuz Sultan Selim'in emriyle Karaman vilayetinin bütününü teftiş etmiş, şeriat ve kanuna muhalif bulduğu kanunları kaldırmıştır (1). Öyle anlaşıyor ki Mevlana Vildan Karaman'a gönderilmeden evvel, meşhur Kemalpaşazade (Ahmed bin Süleyman bin Kemal) ve Damıık, Karaman'a gönderilmişlerdir (2). Bu kanunname ilk olarak Ömer Lütфи Barkan, daha sonra İbrahim Hakki Konyalı (3) tarafından meşretilmiştir. Ömer Lütфи Barkan'a göre, bu kanunname 1500 (906) tarihinden evvel Bayezid'in saltanatının ilk yıllarında Fatih devrinde hazırlanmış olmalıdır (4). Barkan'ın bu görüşü doğru olmalıdır. Çünkü daha evvel de belirttiğimiz gibi, Fatih devrinin meşhur mollarından birinin ismi de Mevlana Vildan'dır.

(1) "...... iftihârül-Ümerâî'î-kîrâm Mevlânâ Muhiddin-damet fezâlîluhu-nun ki Mevlana Vildan demekle meşhurdur, Kemal-i emanetine ve diyanetine itimad edûb emrâydedim ki ol vilâyêtin her yerine varub teftiş ve tefahhus edûb ve yerde ki şerî'â ve Kanuna muhalif bid'ât bula ref edûb hücçät vârê" (bkz. Mevlana Vildan Kanunname).


(4) Ömer Lütфи Barkan, Kanunlar, s. 39.
Karaman vilayetine ait ikinci kanunname, Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk yıllarda aittir. Başbakanlık Arşivi'nde TT 387 numaralı defterin mukaddemesinde bulunan bu kanunname Nisan 1522 (928) tarihini taşır (1). Bu kanunname de evvela Barkan (2) daha sonra merhum Konyalı (3) tarafından yayınlanmıştır.


(1) Etk. Başbakanlık Arşivi, TT 387, s. 4
(2) ö. Lütfi Barkan, Kanunlar, s. 45-47, Barkan, bu kanunun 935 tarihinde kabul edilmiş olması ihtimalini ileri sürür, (3) i. Hakkı Konyalı, Konya Erekli'si Tarihi, s. 282-285.
(5) Nicoara Beldiceanu ve Irene Beldiceanu, "Recherche's sur la Province de Karaman au XVI e siecle", Journal of Economical Social History of Orient, 1968, s. 1-129
Burada belirtelim ki kanunnamenin Paris nüshası 1575, Tapu Kadastroda'ki nüshası 1584 tarihlidir. Kanunnamenin Üçüncü nüshası ise, biraz evvel de belirttiğimiz üzere Tapu ve Kadastro Arşivi'ndeki 104 numaralı Karahan Mufassal defterinin mukaddemesindendir (1). Biz bu araştırmamızda her üç nüshayla da gördük ve 104 numaralı defterdeki kanunnameyi esas alarak, araştırmamızın somuna verdik.

Dördüncü kanunname yine II. Selim devrinde ait olup, 1575 tarihini taşımaktadır ve Karahan'ın güherçile ocağının işletilmesiyle ilgilidir (2). Bu kanunname de Ömer Barkan tarafından yayınlanmıştır (3).


1- Kitabeler:


(2) Ekz. Başbakanlık Arşivi, TT 268.
(3) Ekz. O. Lütfi Barkan, Kanunlar, s. 55-56
Beyşehir ve çevresindeki kitabelere ilgili ilk araştırmalar Tarih-i Osmanlı Encümen'i'nin kuruluş yıllarına uzanır. Tarih-i Osmanlı Encümeni, Anadolu tarih araştırmaları sırasında, Beyşehir ve çevresinde hüküm sürmüş Şerefogullar'ı beyliğinde de bir nabze aydınlatmış ve Ali Bey, Şerefogullar'ıyla ilgili bir araştırmasını yayınlanmıştır (1). Daha sonra merhum Halil Ethem Tarih-i Osmanlı Encümeni mecmuasında "Anadolu'da İslami Kitabeler" isimli bir seri yazısında, Beyşehir'deki kale kitabesini, Şerefoglu Süleyman Bey camiiinin vakıf kitabesini ve aynı camii ait muhtelif kitabeleri, Beyşehir'deki Demirli mescid kitabesini, Taş madrese kitabesini yayınlanmıştır (2).
Ancak Halil Ethem'in kendisinin de belirttiği gibi, Halil Ethem, Beyşehir'deki bu mimarı eserleri bizzat görmemiş; Konya'daki bir fotoğraftanın çeydi gönderdiği fotoğraflara göre, zikredilen kitabeleri negretilmiştir. Dolayısıyla kitabelerin okunuşlarında bazı hatatalarda olmuştur. Merhum Uzunçarşılı, Halil Ethem'in yayınlanması olduğu bu kitabeleri, "Kitabeler II" adlı eserinde tekrar negretilmiştir (3).


(2) Halil Ethem, "Anadolu'da İslami Kitabeler", Tarih-i Osmanlı Encümeni Meclisleri,
(3) İ. Hakki (Uzunçarşılı), Kitabeler, II İstanbul 1929.
(4) Yusuf Akyurt, "Beyşehir Kitabeleri ve Şerefoglu Camii ve Türbesi", Türk Tarih, Arkeolojia ve Etnografya Dergisi, Sayı IV, (İstanbul 1940), s. 91-129


(1) Memduh Yavuz Süslü, Esrefoğlu’lar Tarihi Beyşehir Kilavuzu, 1934, s. 41-43; Yine Ekz. M. Yavuz Süslü, “Konya Vilayetinde Türkmenler” Konya Mecmuası, Sayı. 68-65, Mart 1944
(4) Bilal Syuçoğlu, Dünden Bugüne Beyşehir, Konya 1978 S. 28-39,
(6) Mehmed Önder, Seydişehir Tarihi, Konya 1986, S. 128,

3. Menakibnameler :


(1) M. Ferit Uğur, "Seydişehir'in Kuruluşu" Konya Mevauasında, Sayı 4 (Konya 1936),
(2) M. Çağatay Uluçay, "Makalat-ı Seyyid Harun", Belleten, X/40, (1946),
(3) Abdurrahman Ayaz, Makalat-ı Seyyid Harun Yel'i ve Müdderris Ef-Seyh Haci Abdullah Dehlevî, Seydişehir 1977,

K- Vekayinameler


L- Seyahatnameler


(1) "... Eğirdir, azimet syledik ki nüfsu çok ve esvaki güzel, enhar ve eşcar ve hetâmin vafir bir belde-i azimedir. Suyu tatlı bir göl club bu göl tariktya gemiler iki günde Akşehir ve Beştehîr'e vesair bilad ve kura ya gider". Eko. İbn Batuta, Tuhfatîn-nûzzâr ft Garâibîl-emsâr ve Acâibîl-es-fûr, (şerif Paşa tercîmesi), s. 315.
Katip Çelebi ise, 1658 yılında, bu bölgenin gezmisi ve Cihan-nüma'sında güzel bilgiler vermiştir(1).

M- Araştırma:


(1) Ekz. Katip Çelebi, Kitâb-ı Cihan-Nüma, İstanbul 1058, s.618.


GİRİŞ

A- Beyşehir Sancağının Coğrafi Durumu:


Coğrafi sınırlarını veremeye çalıştığımız bu bölgede üç ta ne de göl vardır. Bunlardan biri ve en büyükü Beyşehir gölünün ikincisi Suğla (Seydişehir) gölü, üçüncü ise Gür métgülür. Gürmet gölü, Beyşehir'se Hatunsaray arasında bir hudut teşkil eder. Beyşehir Gölü Türkiye'nin büyük tatlı su göllerinden biridir.


B- BeyşehirSancağınınTarihçesi:

Türkler’in Beyşehir bölgelerinde görülmeleri lI. yüzyıllın sonlarına rastlar. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın beyleri 1069 yılında Konya’ya geldiklerinde, Beyşehir havalesine de uğramış olmalıdırları. 1142 yılında Comnenus, Orduşuya Konya’ya gidikten, Beyşehir göl kanağından geçmiş ve göle hristiyanlara meskun adaları zaptetmiştir. Ramsay, Comnenus’a dayanarak, Beyşehir göl sürtüncü hristiyanların, Türkler’le uzun süre- den beri devam eden münasebetlerinin neticesinde, Türk örf ve adetlerini kabul ettilerini ve Bizans İmparatorunu- nun emirlerine önem vermediklerini söyler(2).


Bilindiği gibi, Eğreçoğulları denilen aile 13. yüzyılın ikinci yarısında evvela Beyşehir ve Seydişehir taraflarında daha sonra İlğan, Bolvadin ve Akşehir taraflarında genişlemek suretiyle beylik kumuşlardır (3).

(2) W.M. Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (Terc.M.Pektaş), İstanbul 1961, s.82.
(3) i. Hakkı Uzuçargil, Anadolu Beylikleri ve Akköyünlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984 s. 58.

Süleyman bey'in elinden sonra, Mubarizeddin Mehmed bey tahta geçmiş ve Eğrefoğlu memleketini Akşehir ve Bolvadin ta-raflarına doğru genişletmiştir. Mehmed bey'de babası gibi mevlavi olmuş, Çelebi hazretlerini Beşikteşte malı davet etmiş (5), Çelebi'ye karşı çeşitli hizmetlerde bulunmuş ve oğlu Süleyman Şah'ın saraydan çağrıp Çelebi'nin hizmetine vermiş ve ona mürit yapmıştır. Manâkibül-Aref'in Mehmed bey ile

(1) İ. Hakkı Uzunçarşılı, Beylikler. s. 58.
(2) İ. Hakkı Uzunçarşılı, Beylikler. s. 59.
(4) Ahmed Eflakî, Ariflerin Menkibeleri, II. s. 306
(5) Ahmed Eflakî, Ariflerin Menkibeleri, II. s. 310.

Mehmed Bey, Bolvadin'de yaptığı olduğu camii kitabesine göre, 1320 yılında vizit etmiş ve yerine oğlu II. Süleyman bey geçmiştir (2). II. Süleyman bey'in saltanatı 1326 yılına kadar sürmüşt, bu tarihte İlhanlar'ın Anadolu valisi Timurtash Beyşehir'e gelişir getirilmiş ve Süleyman bey'i öldürmüştür (3). Bu şekilde Esgrefoğulları beyliği ortadan kalkmıştır. Şehabeddin al-Omari, "Mesâlikül-Ebsâr" adlı eserinde zikr ettiği göre, Esgrefoğlu memleketinin hüküm merkezi Beyşehir'di ve bu memlekettir mümkün bir emirlik, Orduşu yetmiş bin silvariden ibaret 55 kasaba ve 155 köy vardı (4). Uzuncarşılı, Esgrefoğlu Mehmed Bey ile oğlu Süleyman bey'in günümüze sikkə bastırdıklarını da ifade eder (5).

(1) Ahmed Efekt, Ariflerin Menkubeleri, II, s. 293-294
(2) i. Hakkı Uzunçarşılı, Beylikler, s. 60.
(3) i. Hakkı Uzunçarşılı, Beylikler, s. 60; Memduh Yavuz, Esgrefoğulları Tarihi, Beyşehir Kayıvusu, 1934, s. 20.
(4) Halil Edhem, Düvel-i İslamiye, İstanbul 1927, s. 287; Yine Ekz. Memduh Yavuz, Beyşehir, s. 17
Bazı batılı tarihçiler, Eşrefoğulları beyliği'nin kurucusu olan Eşref'i mühürtedi olarak gösterirler. Eşref'in, Osmanus ve imperator Kaloyan'i'nin yeşami olduğumu ve 1149 tarihinde Türk lere iltica ettiğini ve sonra darken Müslüman olduğumu ve I. Mesud'un kızı ile evlenip, şüphesiz bu görüş, rahmetli Yusuf Akyurt'un da belirttiği gibi mesnetsizdir.

Eşrefoğulları beyliği, 1326 yılında Timurtas tarafından yakıldktan sonra bir kısım yerler Ismail Ağa izindeki Moğol beyin'e, bir kısım yerler de Hamidoğlu Hazar beyin e sine geçmiştir (2). Anlaşılığına göre Beyşehir ve çevresinde 1372 yılında kadar Karaman, Hamid ve Moğol beyleri hüküm sürmüş, bu tarihle birkaç sene sonra Osmanlılar bu bölge ile ilgilenmeye bağlanmıştır. Bu olaylar şu şekilde gelmiştir:

Sultan I. Murad oğlu Yıldırım Bayezid'in Germiyat Bey'inin kızı Sultan Hatun'la evlenme törenine, Beyşehir ve çevresinin hakimi olan Hamidoğlu Hüseyin Bey'i de davet etti. Sultan düğün sırasında Hüseyin Bey'den topraklarını para karşılığına kendisi ne satmasını istedi. Hüseyin Bey bu teklife bir süre evvel vermedi ancak düğün bittiktten sonra, Sultan I. Murad'ın Germiyanoğlu'nu ziyaret etmek için Küthaya'ya hareket etmesini kendi üzerine yapılan bir sefer olarak talak eden Hüseyin Bey, Sultan'ın bu teklifini hemen kabul etti. Yapılan "Satu-bazar" somucunda Akgöz, Beyşehir, Karasığac, Yalvaç ve Ispara vilayetlerini "şer'i mektubla" (3). 80 bin altın karşılığında (4) Sultan I. Murad'a sattı.

(1) Yusuf Akyurt, Beyşehir Kitabeleri, s. 98.
(2) Uzunçarşılı Beylikler, s. 60-61; M. Xavuz, Beyşehir, s. 20.
(4) Feridun Bey, Mecmuâ-ı Münseâtül-Selâtin, I. İstanbul 1275, s. 109.


(1) Nasrî, Çihaan-Nıma, I., s. 135; Aşıkpaşaoğlu, s. 73.

Çelebi Sultan Mehmed, Osmanlı birliğini sağladıktan sonra 1414 yılında Karaman üzerine sefer düzenledi. Bu seferle Karamanoğlu Mehmed Bey'in elinde bulunan Beyşehir, Akşehir, Seydişehir ve Bozkır tekrar Osmanlı topraklarına katıldı (3).


(1) Neşri, Cihan-Nümâ, I, s. 317-319;
(2) M. Zeki Oral, "Fatih Sultan Mehmed'in Gevle Kalesi ile Kara-
man İllerini Fethi ve Hamidi'nin Tirci-i Bend", Vakıflar
Dergisi, IV, Ankara 1958, s. 81.
(3) Neşri, Cihan-Nümâ, II, s.529; Asıkpaşaoğlu, s.87; Tacü'z-Taba-
rijk, s. 83.
(4) Neşri, Cihan-Nümâ, II, s. 593; Asıkpaşaoğlu, s. 106.
(5) Neşri, Cihan-Nümâ, II, s. 613-615; Asıkpaşaoğlu, s.115.
Karamanoğlu İbrahim Bey, Fatih'ın tahta geçmesinden istifade ederek Beyşehir ve Akşehir'i tekrar Karaman toprakları arasına kattı (1). Fatih bu olay üzerine Karaman'a yurdu, pekçoğun yeri yakıp yakma, Karaman ülkesinin büyük kısmını fethetti. Karamanoğlu İbrahim Bey yakalandı ise de şuçu bağışlanarak serbest bırakıldı.


(1) Neşri, Cihan-Nûmâ, II, s. 685; Tacü't-Tevarih, s. 269.
(2) Neşri, Cihan-Nûmâ, II, s. 775; Tacü't-Tevarih, s. 79
İshak Bey ile Pir Ahmed arasındaki mücadelelerde išhak Bey'e yardımcı olan Uzun Hasan Karaman'a galmış, pek çok yazıma ve zulûmlerde bulunmuştur. Özellikle Beyşehir'i yazıma etmiş, halkın davarlarını ellerinden zorla almıştır. Negrî'ye göre Beyşehir'den yalnız davar cinsinden 20 bin deva alıp götürmüş, bölge halkından da "mal-i aman" adı altında zorla pek çok para toplamıştır (1).

Fatih 1466 yıldındaki ikinci seferiyle vezirlerinin yardımısı/kesin olarak Osmanlı hakimiyetini sağladı. Aynı yılda adamlarından Baltaoğlu Süleyman Bey'i görevlendirek Beyşehir, Ağaçlı, İlgın, Zengicek, İnsuyu ve Hattun saray vilayetlerinde sıkı tahrirler yaptırdı (2).

Görüldüğü gibi, Beyşehir ve havalisi I. Murad zamanında Osmanlı topraklarına katılmış ancak Osmanlılarla Karamanlılar arasında tampon bir bölge olduğundan dolayı pek çok kere ikı taraf arasında el değiştirmiş, Fatih devrinde kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.

(1) Negrî, Cihan-Nûmâ, II, s. 773, Tacû't-Tavarîh, s. 78-79.
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ YAPI


Beylerbeyîlər, tayin edildikleri eyalette kendi idarî kad- rolarını korumakla mükkeleף tutmuşlardır. Her eyalette, beyler- beyinin tayin ettiği memurlar olduğu gibi, bizzat Padişah ve Divan tarafından tayin edilen idarî görevliler de vardı. Beylerbeyîlərın başında bulunduğu bu eyaletlerin sayısı 17. yüzyılda 34'e ulaşmıştı. Bunların 25'i hasil eyalet geriye kalan 9'u ise salyaneli eyalet idi. Salyaneli eyaletler genellikle(1,12),(995,984)

(1) “Beylerbeyi” için bkz. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deýim- leri ve Terimleri Sözlüğü, I, s. 216.
Seyda, Basra, Trabulsgarb, Halab, Musul, Bingazi, Hicaz, Yemen gibi eyaletler salyanları eyaletlerdi (1). Bu eyaletlerin haricindeki diğer eyaletlerde beylerbeyi måsâsını, yıllık olarak devletden alması, kendisine Padişah tarafından "hâsa" tayin edilirdi. Yaptığı işler karşısında belirli bir şehir veya köyün yıllık geliri veya bir müessesanın geliri beylerbeyine has olarak verilirdi. Devlet, kılavuz dönemde, belirli bir eyalette tayin ettiği beylerbeyilerini bu eyelette uzun süre tayin edilmiş genellikle bir sene sonunda başka eyaletlere göndermiştir.


Bu şekilde eyaletlere ayrılan topraklar daha sonra, eyalet içerisinde aynı bir idari takımı tabi tutulurdu. Hemen her eyalet, livalara (sancak) ayrıldı. 17. yüzyılda 34 eyaletde, 320 civarında sancak vardı (2). Sancakların başına da sancakbeyi (mirîîvâ) tayin edildi (3). Sancakbeyleri genellikle béy-

(3) Sancakbeyi için bkz. Mustafa Akdağ Türkiye'nin İktisadi ve İctimal Tarihi, II, Ankara 1979, s. 383.

Nahiyelerin daha altında idari merkezler olarak köy ve mezrealar karşıma çıkmaektadır. Köyler eğer timar ise timar-lı sipahının eğer vakif ise vakif mütevellişinin ve mülk ise mülk sahibinin idaresi altında idi. Bu umumi bilgilerden sonra, Beyşehir sancağının bağlı bulunduğu Karaman eyaletinin sınırlarını çizelim:

Karaman eyaletinin (2), incelediğimiz dönem boyunca tam sınırlarını çizmek mümkün değildir. Çünkü; zaman içinde hudut değişimleri olmuş dolaysıyla, rak bir hudut/kalmamıştır. Şüphesiz ismini Karamanoğulları'ndan alan Karaman vilayeti, Fatih devrinde Osmanlı topraklarına katılmaya başlamıştır.

(1) Kadının görevleri için bkz. Mustafa Akdağ, *ayrı eser*, s. 95-96; Ebülülâ Mardin, "Kadi", *TA*, s. 46
(2) Karaman Eyaletine "Yunan memleketi" de"denilmekte idi. "... li kainet'i'İ-memleketi'İ-Yunanîyye al-meshur bi vilayeti Karaman ...". (Bzk. *TT 63*, Kanunnâme).


(1) Bzk. MM 241, s. 1-3.
(2) Bzk. KK 564, s. 1.
(3) Bzk. TK 0-116/1, s. 1.
(4) Bzk. KK 565, s. 1.
1571 yılında Kıbrıs adası’nın fethinden sonra, Tarsus ve içel sancakları, yeni teşkil edilen Kıbrıs eyaleti’ne bağlanmış (1) böylelikle Karaman eyaleti’nden ayrılmıştır. Ancak, bu sancaklara has yeni kanunlar konulmuş, bu sancaklarda yine Karaman eyaleti kanununun hüküm sürmesi karar alta alınmıştır (2).


Evliya Çelebi de Karaman eyaleti’nin yedi sancak olduğunu belirtir. Kayseri, Niğde, Beyşehir, Kırşehir, Akşehir, Aksaray ve Konya’nın sancak olduğunu; Konya sancağında 13 zemet 513 timar, Kayseri’de 12 zemet 200 timar, Niğde’də 14 zemet 255 timar, Beyşehir’de 12 zemet 228 timar olmasının kanun gereği olduğunu ve eyaletden 4600 cebeli asker çıktığını ve bu askerlerin yıllık giderlerinin 10.500.075 akça olduğunu beyan eder (6).

(1) EKZ. TT 392, s. 1.
(2) EKZ. 1584 (992) tarihli İçel kanunnamesi. “İçel sancığı kadımden vilayet-i Karaman’a tabi olub badehu cezire-i Kıbrıs fetih olunmağla ana ilhak olunub yine mabeynlerinde cari olan kanun vilayet-i Karaman kanunu olub halkın itiyad ve ihtiyaçları olan mavadden lazım olanı vilayet-i Karaman’ın Atik defterinde mekayyed olan kanunameden ihraç olunub liva-i mezburun defterine kaydolunmuşdur”.
(3) EKZ. KK 584 numaralı Karaman vakıf defteri.
(4) Turğut Livası, Mufassal Defteri, KK, no : 149
(5) T. Gökbelgin, Karaman Eyaleti, s. 30.
(6) Evliya Çelebi, Seyahatname, Giris, s. 162-163.

B- Beyşehir Sancağı: Beyşehir, yukarıda sınırlarını vermeyen çalıştığıımız Karaman eyaleti'nin yedi sancağından birisidir. İncelediğimiz dönem boyunca eyaletin nüfus açısından en kalabalık sancağı, gelir açısından da Konya'dan sonra en zengin sancağı olmuştur (2). Tapu Tahrir defterlerinde sancağın, Karaman vilayeti'ne bağlı olduğu "Karaman'a müteahhidir veya tabidir" gibi ifadelerle müteaddit defalar belirtilir. Ancak Osmanlı kaynaklarıyla dikkate sayıandır ki, Beyşehir'i "Hamidili" uçunda gösterirler ve Karaman'a bağlı olduğunu çoğu kez söylemezler.


(2) 1518 Tarihli defter göre (TT 455), Beyşehir livasının Konya'dan sonra, mahsul açısından Karaman eyaletinin en zengin sancağı olduğu görülür. Konya kazasının yıllık mahsulü 12.036.270 akça, Beyşehir'in'ki ise 11.064.676 akçadır.


(1) Bkz. MM 241, s. 33.


(1) Ekv. MM 241, s. 1-3.
Bu yüzden Beyşehir vilayeti'nin, bu komşu vilayetlerle olan sınırları bu devrede belirli değildir (1).

(1) 1466 tarihinde Karaman'ın diğer vilayetleri nın hudutları da çizilmişdir. Bkz. MM 241, s. 1-4. Burada biz, İlgin, Zengicek ve insuyu vilayetlerinin hududunu aynı yer veriyorum:


Fatih devri vakıf defterlerinde Beyşehir ve Seydişehir, “vilayet“ II. Bayazit devri belgelerinde de “Kaza“ olarak kayıtlıdır (2). Beyşehir vilayeti ile ilgili bir idari düzenlemeye de, demenilbilir ki, II. Bayazid’in saltanatı zamanında 1507 tarihinde yapılmıştır.


(1) Bzk. KK 298, s. 40; “( ) karya-i Armudlu ve Sürütme ve Belçüğez tabi i vilayet-i Hamid, Karaman’a tabi Beyşehir kaza-sanın hududuna müteallikdir“.

(2) Mesela bzk. KK 564, s. 35-40; “Vilayet-i Seydişehir ma’a Bozkır“, “Vilayet-i Beyşehir“, yine bzk. “... kaza-i Seydişehir“, TK, 0-116/1, s. 54.
1507 tarihinde Karaman vilayeti'nde idari düzenlemeler yapılmışken Beyşehir kazası'nda da idari düzenleme yapılmıştır. 1507 tarihinde Karaman eyaleti olarak adlandırılan şehada şu kaza ve nahiyeler vardır: Konya, Sâideli, İnşuyu, Zengicak, Belbiran, Aladağ, Seydişehir, Bozkır, Beyşehir, Göçü, Cezayir, Yeşil, Yağlasan, Kaşakllı, Yanişehir, Karesi, Akşehir, Çimen, İshaklı, İlgın, Aksaray, Lâranda, Kaş, Sarayözü ve Breğli (1). 1518 tarihli idari düzenlemede ise, bunlardan ayrı olarak Beyşehir livası sınırları içinde, Seydişehir'e bağlı olarak Gurgurum nahiyesi de göze çarpar (2).


(1) Bu bilgiler, TT 40 numaralı mufassal defterden alınmıştır.

(2) Bkz. TT 455, s. 897; "Nahiye-i Gurgurum an kaza-i Seydişehir".

(3) Mesela bkz. TT 392, s. 105; "Liva-i Beyşehir", yine bkz. TT 118, s. 169; "Liva-i Beyşehir ve Seydişehir"; TT 58, s. 94; "Liva-i Beyşehir tabi-i Karaman"; Arapça olan "liva" kelimesinin Türkçe karşılığı "sancak"tir. Saki Türk Devletlerinde sancak, hükümün siyasi sembollerinden birisidir. Ancak 14. yüzyıldan itibaren, "idari bölge ve kumanda" manalarında kullanılmaya başlamış ve Osmanlı İdari Teşkilatının en alt "idari birimini" oluşturmuştur (Bkz. Metin Kunt, Sancaktan Eyalet, s. 15-17).


Beyşehir kazasının, gelirleri, nüfusu ve kapladığı alan itibariyle en büyük nahiyesi Gökü'dür. Nahıye, ismini Gökü köyünden almıştır (3).

(1) Kâtip Çelebi, Cihan-nüma, s. 618.
(2) Kâtip Çelebi, Cihan-nüma, s. 618-619.

(1) Bkz. Derleme Sözlükü, VI, s. 2121.
(2) Misal olarak bkz. Tayyip Gökbilgin, Karaman Eyaleti, s.32; Yine bkz. i. Hakki Konyalı, "Konya Bozkır Madenleri", Konya Meclumasi, sayı : 16-17, s. 978.
(3) Kâtip Çelebi, Cihan-numa, s. 618.


(1) 1584 yılında, bu köyün öğü, Beyşehir'deki İsmail Ağa medresesi'nin vakfi, salarisi ve rûşûm-i ırîfiyesi ise timar idi (bkz. KK 137, s. 85 b).
(2) Kireli Kasabası ahalilerinin dediklerine göre.
(3) W.M. Ramsay, Anadolu'nun Tarhi Coğrafyası, s. 435.
(4) Bkz. Reşat İzbirk, Coğrafya Terinleri Sözlüğü, s. 201.
(5) Kâtip Çelebi, Cihan-nûma, s. 618.


---
(1) Kâtip Çelebi, Cihan-nüma, s. 618.
(2) Bkz. TT 40, s. 511


(1) Ekz. KK 137, s. 82.
(2) Ekz. TT 399, s. 227; Kâdi naibi ile idare olunan bu nahiye- nin merkezi Yenice köyü idi ve naib, nahiyeya geldiğinde bu köyde otururdu.


(1) Kâtip Çelebi, Cihan-nûma, s. 618.
(2) Değleme Sözlügü, VIII, s. 2676, 2678.
(3) Ekz. KK 137, s. 133.
(4) Kâtip Çelebi, Cihan-nûma, s. 618.


(1) Bilal Eyuboğlu, Beyşehir, s. 126-127.
(2) Mesela bkz. Tavşip Gökbilgin, Karaman Eyaleti, s. 32.
(3) Bkz. KK 137 , s. 106.
(4) Kâtip Çelebi, Cihan-nümž, s. 618.
(5) "Balasun" şekli için bkz. TT 455, s. 845.


(1) Bzk. KK 137 , s. 117.
(2) Bzk. Tarama Sözlüğü, III, s. 1835.
(3) i. Hakki Konyalı, Konya Tarihi, s. 186-187.


(1) Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971, s. 618.
(2) Osman Turan, aynı eser, s. 584.


(1) Türk Ansiklopedisi "Bozkır" maddesi.
(2) Reşat İzbirak, Coğrafya Terimleri Sözlüğü, s. 45.
Tapu defterlerinde, Koçhisar taraflarında yaşayan bir Bozkırlı cemaati vardır (1). Yine Bozkır'da, Bozkırlıoğlu'nden denilen büyük bir sülale mevcuttur (2).


(2) Bu sülaleden bazı kişilerin isimleri şunlardır : "Halil veled-i Mustafa bin Bozkırî, Şahruh veled-i Bozkırî, Mehmed veled-i İbrahim bin Bozkırî, Yusuf veled-i Bozkırî, Hüseyin bin Bozkırî, Eflatun veled-i Emre bin Bozkırî (bkz. TT 393, s. 128, 131, 141, 144). Yine bkz. Mehmed veled-i Mustafa bin Bozkırî, Arslan veled-i Mustafa bin Bozkırî (bkz. TT 118, s. 197, 199, 211, 213, 214, 215)."
Buradaki köy ve mezraalar, kendilerine timar olarak verilmiş- tir. Bu durumda Bozkır ismi, bu Bozkırlı cemaatinden mi gel- miştir?


(1) Kâtip Çelebi, Cihan-nüma, s. 618-619.
3- Köy ve Mezraalar

Beyşehir Sancağındaki köy ve mezraaları aşağıda bir listeye halinde veriyorum:

GÖÇÜ Nahiyesi
A- Köyler

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Köy/Nahiye</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Aşşar Soğanlı / Avşar Pişazı</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Akça Ova</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ali Dede</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ali Köyü</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Alişar</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Alma Ağaç/Almacuk Ağaç</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Alp Gazi</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ark-ı Hassün</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ağaçi Çiğil</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Avdancık/Abadancık</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Avsaklar/Avsaklı</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Ak Kilise</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Akça Kilise</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Badırık</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Balkas/Ballas/Balyas</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Bağlamış</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Bayad-ı Karaca</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Bay Aşşar</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Bayazid Pınar</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Bayrık-ı Yaylasun</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Bayram</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Beğri (Konakkale)</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Belekler</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Bereket</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Bektamur/Baytemur</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Bulduş</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Candar (Üç Pınar)</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Camaleddin</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Cicilü</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Çamlarlı</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Çavuş</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Çiçekler</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Çiftlik-ı Hoca Cihan</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Çiftlik-ı Şami</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Çivril</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Çobaniler</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Çoban Salar</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Çuğlu İni</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Çukur Ağıl</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Damla</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Damlı</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Derbendi/Dervendi</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Dere</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Dervakar</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Devletşah/Devletşeh</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Davğana/Davğanda (Doğanbey)</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Doğancık/Doğanca</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Doğduğun</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Dölek</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Dülger</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Eğriler</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Elkin</td>
</tr>
<tr>
<td>53-</td>
<td>Eminler</td>
</tr>
<tr>
<td>54-</td>
<td>Enikler/Sylilikler</td>
</tr>
<tr>
<td>55-</td>
<td>Esleme/Esleme</td>
</tr>
<tr>
<td>56-</td>
<td>Fasillar</td>
</tr>
<tr>
<td>57-</td>
<td>Gavur Yaylasun</td>
</tr>
<tr>
<td>58-</td>
<td>Gabsalma (Gündöydu)</td>
</tr>
<tr>
<td>59-</td>
<td>Göçlü</td>
</tr>
<tr>
<td>60-</td>
<td>Gönen</td>
</tr>
<tr>
<td>61-</td>
<td>Gurgurum (Gökçimen)</td>
</tr>
<tr>
<td>62-</td>
<td>Harunlar</td>
</tr>
<tr>
<td>63-</td>
<td>Hassün/Bağ-1 Hassün</td>
</tr>
<tr>
<td>64-</td>
<td>Hüseyinler</td>
</tr>
<tr>
<td>65-</td>
<td>İğdir</td>
</tr>
<tr>
<td>66-</td>
<td>İnan</td>
</tr>
<tr>
<td>67-</td>
<td>İmeler</td>
</tr>
<tr>
<td>68-</td>
<td>İsa</td>
</tr>
<tr>
<td>69-</td>
<td>İslam Hoca/Orkülüyan</td>
</tr>
<tr>
<td>70-</td>
<td>İvreki</td>
</tr>
<tr>
<td>71-</td>
<td>Kâklicaç</td>
</tr>
<tr>
<td>72-</td>
<td>Kara Ali/Kara Aliler</td>
</tr>
<tr>
<td>73-</td>
<td>Karacabayad</td>
</tr>
<tr>
<td>74-</td>
<td>Karacalar</td>
</tr>
<tr>
<td>75-</td>
<td>Karaca Viran</td>
</tr>
<tr>
<td>76-</td>
<td>Kara Hisar</td>
</tr>
<tr>
<td>77-</td>
<td>Karıkı/Karkun</td>
</tr>
<tr>
<td>78-</td>
<td>Kavacık</td>
</tr>
<tr>
<td>79-</td>
<td>Kayalı</td>
</tr>
<tr>
<td>80-</td>
<td>Kayılı</td>
</tr>
<tr>
<td>81-</td>
<td>Keçili</td>
</tr>
<tr>
<td>82-</td>
<td>Kemboş</td>
</tr>
<tr>
<td>83-</td>
<td>Kırıkli (Çamlıca)</td>
</tr>
<tr>
<td>84-</td>
<td>Kişla/Kişlak</td>
</tr>
<tr>
<td>85-</td>
<td>Kişlacak</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Yer Ismi</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ağçalar/Akçalar</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ak Pınar</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ali Bey</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Arab Öztü</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Beğri Korusu</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Böbeklu</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Bubekir</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Çat</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Çayır</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Çalıkçı</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Daşrak</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Diklu</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Deliklu</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Dikmen Ağaç</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Eslamez</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Gaziler Depesi</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Gətroş</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Hamid Viranı</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Hürremşahlu</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Iğdır</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Kara Kuyu</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Kasab Pınarı</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Kazık Ilyas</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Kirancık</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Kışla</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Kızıl su</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Kızıl viran</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Köşnik</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Küre</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Kürek</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Malanda</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Manastır</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Muğlar</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Mühümler</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Kozluca</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Kozluca</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Nuhiler</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Ömer Hacı</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Oluklu</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Saraycık</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Softan</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Taşı</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Taşıyıcı</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Yeşilirci</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Yeşilirci</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Yeşilirci</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Yeşilirci</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Kürelî Nahiyesi
A- Köyler

1- Ağaç Çiğil
2- Avsaklar
3- Ayas
4- Ayaslar
5- Balğanda (İmrenler)
6- Ballas/Belyas (Gökbudak)
7- Bereketoğlu
8- Başلامış
9- Bayad Öyüklü
10- Bayazidlı
11- Beğri
12- Budak
13- Çavuş
14- Çobanlar
15- Çomak
16- Çukurkend
17- Daş Mekin
18- Delüler/Delilerli
19- Dere
20- Dersens
21- Ebulvefa
22- El Eminlu
23- Eznebolu-i Bala/Yukarı Eznebolu
24- Eznebolu-i Viran/Zir/Ağaç Eznebolu/Kırıkköy/Kıyak dedede
25- Fele (Yassıbel)
26- Feraniz
27- Göçeri
28- Görünmez
29- Hamzalı
30- Harunlar
31- Hordu (kuşluca)
32- İlbem/İlbemi
33- İmrenler/İranlı
34- Kebe (Pınarbaşı)
35- Kâba Ali
36- Kara Öyük
37- Kara Kılıçlı
38- Kinik
39- Kiriklı
40- Kişi (Mutluköy)
41- Kır badem
42- Köşk
43- Kumlu
44- Kuyucak
45- Küükürd
46- Küleş/Külıçe
47- Küükürd
48- Lağrı/Lağros
49- Nuhler
50- Övaciık
51- Öyük/Hüyük
52- Rum dekin
53- Sadıkhalı
54- Saraycık
55- Selmanlı
56- Sergısaray/Selki
57- Sulu dere
58- Şamluca
59- Seyh Çomak
60- Tozluco/Kozluca(Tolca)
61- Virancık
62- Yaranıkömü
63- Yeltan(Yelken)
64- Yenice
65- Yukarı Çiğil
66- Zuvarık/Suvarık(Değirmen-altı)

B- Mezaalar

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Mezaal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Adiller</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Akkaya</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Aksunkur</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Canib-i garb</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Çayır</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Çörek Şeyh</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Doğa</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Döngə</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Eflatun Pınarı</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Getros</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Gireskya Adası</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Göynik</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Hamzaluca</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Hıdırı 1</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>İki Kuyu</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Ismail Viranı</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Karacasalar</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Karalar</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Kalfallar</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Kiliseçik</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Ko涿luca</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Köşğ</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Mükrimun</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Ömer Hacı</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Simyan</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Şahan</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Yassıyurdu</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Virancık</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cezire Nahiyesi

A- Köyler

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Köyler</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Akburun/Girapa/Görpe</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Gesi/Kesi</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kıştivan (Gölkaşı)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Madi/Mada/Mado</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Mil/Milli</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Zaviyecik/Zeyce</td>
</tr>
</tbody>
</table>

B- Mezaalar

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Mezaalar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Belbenlos</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Çardak</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>İlanluca Ada</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kara Ada</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kızıl Ada</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Mantalos</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Oruç Adası</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pantalos</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Sünys</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Yalasun Nahiyesi
A- Köyler

1- Bayırbaşı
2- Başköy/Polad
3- Bekçe/Bekice
4- Bükçe/Bükçe
5- Hasan Şeyh/Hasanlı
6- İnlüce/İnelüce
7- Karacaviran
8- Karakışla
9- Kayırhan/Gayırhan
10- Koşalı
11- Kozlu/Kozluca
12- Saraycık
13- Toklar
14- Yeni

B- Mezraalar

1- Hisarlı/Kırkünbed
2- Kumruca Bayad
3- Manastır/Sarnıç

Yenişehir Nahiyesi
A- Köyler

1- Bademli
2- Hoyran/Horyan(Gölyaka)
3- İsrailler/İsrailler
4- Kaçılık
5- Kurucaova
6- Kürdler
7- Kürş
8- Malanda
9- Muma/Muma
10- Şehirköy/Şarköy
11- Yenice

B- Mezraalar

1- Aliler
2- Kara Ada
3- Karagöz Pınarı
4- Kızıl Ada
5- Malanda

Kaşaklu Nahiyesi
A- Köyler

1- Ada
2- Ayasg
3- Bayındır
4- Cemaller/Cemeller/Cemalli
5- Çay
6- Çönni/Cepni(Akçabelen)
<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ekseler/Eğeler</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Geydeş</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Göceler</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Göğler</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Gülül Haci/Güldür Haci</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>il-düzen/El-düzen</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Kaçılık</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Kuşçalar</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Muharrem kolu/Mahram Kulu (Kayabaşı)Behramkolu</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Oğulbeylu/Oğulbeyler</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ortaköy</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Salur</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Saraycık</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Şabanlar</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**B- Mezraalar**

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Aliç/Aluç</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Balıklı koru</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Boş kuyu</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Damla koru</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Gençek</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Geydeş</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Gölcük</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Halil Ovası</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>İşlık Yakub</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Kara isa</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Karagöz piscari</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Kusun Ağı</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Kars</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Kaşakli çayırı</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Kemaller</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Koz ağacı deresi</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Keykos</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Kuruçay</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Kuru ova</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Orta</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Recebli</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Yunus kulu</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Kendi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Yağan Nahiyesi**

**A- Köyler**

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ala dorum</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Badamli</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Bucak Armağan</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Çalil Fakih</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Çuğlu/Huğlu</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Davudlar</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Efla</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Efla-i diğer</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Göran</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Haydarlar</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Karadekin</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Kuğulu</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Kurdlar/Kurdlar(Tepearası)</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Kure</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Mahmudlar</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Manastır(Uzümli)</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Osmancalı/Osmancalar</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ovacık/Ovacık-ı Yağan</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Salur</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Savcılar</td>
</tr>
<tr>
<td>1-</td>
<td>Aşgar virani/Aşgar virani</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td>Ağçalar/Akçalar</td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td>Aladana/Ali dana</td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td>Aşakçalar</td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>Bademli</td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>Bağra(Kumluca)</td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>Baş karaviran</td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>Boyalu</td>
</tr>
<tr>
<td>9-</td>
<td>Buzağucu</td>
</tr>
<tr>
<td>10-</td>
<td>Cami</td>
</tr>
<tr>
<td>11-</td>
<td>Çalışma(Ketenli)</td>
</tr>
<tr>
<td>12-</td>
<td>Çat</td>
</tr>
<tr>
<td>13-</td>
<td>Çokrağan/Cokrağan/Cokrayan</td>
</tr>
<tr>
<td>14-</td>
<td>Damlar</td>
</tr>
<tr>
<td>15-</td>
<td>Dalıklитаğ</td>
</tr>
<tr>
<td>16-</td>
<td>Dereköy/Dereli</td>
</tr>
<tr>
<td>17-</td>
<td>Dere Armud</td>
</tr>
<tr>
<td>18-</td>
<td>Diklитаğ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 19- | Dostignty/Deştignty |
| 20- | Düden |
| 21- | El masded(Madenli) |
| 22- | Gemli |
| 23- | G göçbe |
| 24- | Göğerciniik |
| 25- | Gökreklı/Gevrekli |
| 26- | Gök öyük |
| 27- | Gökçe öyük |
| 28- | Hacilar |
| 29- | Hatun özü |
| 30- | Hoşduğun |
| 31- | İğdır-ı ortakaraviran |
| 32- | İnce su |
| 33- | İvrski/Evrski(Irmaklı)Elverski |
| 34- | Karabulak/Karakolak |
| 35- | Karacalar |
| 36- | Karahisar |
37- Karakız  
38- Kara öyük  
39- Kiçi kilise  
40- Kür sogud  
41- Kugulu  
42- Kuru an  
43- Kavak  
44- Kavak deresi  
45- Kuran  
46- Kürd  
47- Manastır  
48- Oğlakçı  
49- Olperd  
50- Ortakaraviran  
51- Ömer-i Ortakaraviran  
52- Senir armud/Sinir armud  
53- Senir oğlanı  
54- Senir viranı  
55- Süberde (Gölyüzü)  
56- Şemsun/Şemmin/Şemsunlar  
57- Tahir  
58- Taş  
59- Taraşçı  
60- Taş ağıl  
61- Töll  
62- Ulu kilise  
63- Yaka-i Ortakaraviran  
64- Yavşı  
65- Yenice  
66- Yunus viranı  
67- Zeynelhac  
68- Zozumla/Zozzile (Yaylacak)  

B- Mezraalar  
1- Ağilkaya  
2- Avdan  
3- Bademli  
4- Baranlar  
5- Berbab  
6- Berkı  
7- Bostan özü  
8- Bostanödülli  
9- Çeltikli  
10- Gök Armud  
11- Güney yaka  
12- Hacılar  
13- İlhan  
14- İçeri köşlä  
15- Kar köşlässı  
16- Kavak deresi  
17- Kiçi köşlä  
18- Pirlu/Pirilu  
19- Reyhan  
20- Sarıçag alanı  
21- Okluk/Ohluk  
22- Ovacık
Bozkır Nahiyesi
A- Köyler

1- Ahurlu/Ahurla
2- Akkilla/Akkîse
3- Akça pinar
4- Ak pinar
5- Ali çerçi
6- Aydan
7- Arvana/Arvana (Çatmakaya)
8- Arvana-i Karaviran
9- Bademli
10- Bahadırlı/Bahadılı
11- Balıklıalgı/Balıklavu
12- Boğazsaray
13- Bozlam
14- Çat (Çağlayan)
15- Çiftlik-i kafir
16- Deştmen deresi
17- Dereli
18- Dutlu
19- El doğan
20- Fart(Yolören)
21- Göçen
22- Göççeöyük
23- Gündoğan/Gündeşkin
24- Hacı Halil/Küçüköz
25- Hatun özü

26- Hisarlık
27- Kadı Beleni
28- Karaca arదç
29- Kayacık
30- Kazık deresi
31- K��� sandî
32- Koz Agacı
33- Küçükli/Koçeklu
34- Kuruçay
35- Merye/Meyre(Harmanpınar)
36- Morsun/Morusun
37- öz
38- Papas
39- Paşa çiftliği
40- Sazlu
41- Sinandı
42- Siristad
43- Soprán/Sobran (Bağyurdu)
44- Sorkun/Sorgun
45- Söğüt
46- Timur-1 Akçapınar
47- Ulu sandî(Ara s��ğut)
48- Yağlı öykük
49- Yarık taş
50- Yenice Köşla

B- Mezraalar

1- Ağilica
2- Bademli
3- Botaş

8- Çukur Çemen
5- Göğüsün
6- Söğüt şeyh

C- Beyşehir Sancağı İdarecileri:

1- Sancakbeyleri: Beyşehir sancağında görev yapmış Osmanlı sancakbeylərinin bazılarını tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu sancakbeylərinin isimleri ve görev tarihleri aşağıda gösterilmişdir.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>İsim</th>
<th>Vakıf</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Şarabdar İlyas Bey</td>
<td>1423</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Mustafa Bey</td>
<td>Kasım</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Behram Bey</td>
<td>1522</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Hasan Bey</td>
<td>Ekim</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Ali Bey</td>
<td>Haziran</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bayazid Bey</td>
<td>Eylül</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Mustafa Bey</td>
<td>Temmuz</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Mehmed Bey</td>
<td>Ekim</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ahmed Bey</td>
<td>Mayıs</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Şarabdar İlyas Bey, belgelerde zikredilen, ilk sancakbeyidir (2). Bilindiği gibi İlyas Bey, II. Murad'ın kardeşi Küçük Mustafa'nın lalasıdır.

(1) Eks. TT 599, s.569.
(2) Eks. Necri Tarihi, II, s. 615
Küçük Mustafa, 1423 yılında, Karaman ve Turgut beylerinin yardımıyla, II. Murad'a karşı ayaklanmak istemiştir (1). Sarabdâr ılyas Bey, bu olayda, II. Murad tarafına tutuşup ve Küçük Mustafa'yi, İznik'de II. Murad'a teslim etmiş ve katledilmesine sebep olmuştur. Bundan dolayı, Sarabdâr ılyas Bey'in, II. Murad nezdinde itibari yükselemiştir ve II. Murad, ılyas beyi Anadolu Beylerbeyiliği ile mükafatlandırmış (2) daha sonra da Beyşehir'e sancakbeyi tayin etmiş ve Hamidilini kandisine tımar olarak vermiştir.


(2) "... Paşalar el altından Sarabdâr ılyas Bey'e haber gönderib, eyitdiler: "Hünkâr sana Anadolu beylerbeyiliğini verdi" deyip, beratını bile gönderdiler. (Ekz. Neşrî Ta- rihi, II, s. 569).
Karamanoğlu İbrahim Bey, 1434 yılında, Beyşehir üzerindeðiðe, sancakbeyi, olan, Şarabdar İlyas Bey'i yakalamış ve kal'aya hapsetmiştir (1). Osmanlı Vekayınameleri aynı devrin beyleri arasında, bir de Yayabaşı İlyas Bey'i zikrederler (2). Yayabaşı İlyas Bey ile Beyşehir sancakbeyiliði yapmış olan Şarabdar İlyas Bey aynı kişiler midir? Bu husus açıklık kazannamaktadır. Karamanoğulları'nın Beyşehir'i nasıl idare ettikleri hakkında bilgimiz noksandır.

1466 tarihinde Beyşehir'i ilhak eden Fatih'in, Beyşehir'e bir sancakbeyi tayin ettiği, 1466 tarihli timar defterinden anlaşılyor (3). Bununla beraber bu sancakbeyi'nin ismini, tesbit etme imkanımız yokturm. Ancak, sancakbeyi'ne, Beyşehir'den timarlar tevcih edilmiş ve tevcih edilen bu timarların bazıları da, sipahilere havale (tahvil) edilmişdir (4).

(1) "... Karamanoğlu İbrahim Bey'in haberi geldi kimi, "Hamid ili ucunda Beyşehir'e düşüb, şehri aliþ, sancaðbeyi Şarabdar İlyas Bey'i daði dütup, haps etdi" deýil. (Bzk. Negri Tarihi, II, s. 614-615).
(2) "... ve Yayabaşı İlyas Bey'i daði Anadolu'da kodu, ve bil-cümle Anadolu'yi berkidüb, Geliboli'ya geldi". (Bzk. Negri Tarihi, I, s. 247).
(3) Mayiyeden Mâkever, 241 numaralı defterde, timarlarla ilgili kayıtlarda "an tahvil-i sancakbeyi" kaydına sıkça rastlanır.
(4) Bu konuda birkaç kayıt vermek istiyoruz: "Karye-i İskelleros, tabi-i Yağan, an tahvil-i Sancakbeyi; Karye-i Kuççilar, tabi-i Kaðakli, an tahvil-i Sancakbeyi; Timar-i Ulufeci Mustafa an bölük-i İskender Bey, an tahvil-i Sancakbeyi ff 8 Ramazan sene 870; Karye-i Candar Badırk tabi-i Göçü an tahvil-i sancakbeyi; Mezraa-i Döngê, tabi-i Kireli, an tahvil-i sancakbeyi hâriden skilir, 555". Bu tür kayıtlar, MM 241'de hayli vardır.
1466 ila Kanuni’nin saltanatının ilk yıllarına kadar, Beyşehir/Konya’da bulunan, Osmanlı şehzadelerinin, hakim olduğu dikkati çekiyor. Fatih’in oğlu Sultan Mustafa, Abdullah, Cam ve Bayezid’in oğlu şehzade Şehingah bunlardandır.


1522 yılında, Beyşehir’in sancakbeyi (mirliva) Behram Bey’dir ve 160.000 akçalık haddi tasarruf etmiştir (3). Tayyip Gökbilgin, Behram Bey’den evvel, Çavuş Hasan Bey’in ismini ve-rir (4).

(1) Bzk. TT 58, s. 94, "Livâ-i Beyşehir tâbi-i Karaman, Yekün-ı hasil-ı hâme Muşkâhâ 5.000, Cam’ân : 148.770, Yekün : 25.671, Cam’ân : 174.441, û selh-ı Recâb sans 922".
(2) TT 58’des, s. 94’des, sancakbeyi gelirleri için "has" tabir-ir kullanılmayorsa da, daha sonraki tarihli defterlerden, bunun "has" olduğu anlaşılıyor.
(3) Bzk. TT 119, s. 135, "Hasâhâ-ı Behram Bey, mirlivâ-ı Beyşehir".
(4) Tayyip Gökbilgin, Karaman Eyaleti, Ayrıca bkz. Matin Kunt, Sancaktan Eyaleti, s. 128.
Beyşehir'in bozahane ve ihtisab gelirlerini, adet-i emiranesi, Beyşehir yaylakları, Seydişehir'in baş-ı bazar-ı siyah'ı, Kaşaklık, Yarankömü ve Beyşehir'in ihzariyyeleri, Seydişehir ve Beyşehir kazalarının yava, mefkûd; mal-ı gaib ve beytımlamenden hisse, İsa ve Türkmen avladı çiftliklerinin geliri, Eğerler, Uluhoma, Hassün, Soğanlı Avşar, Kâfir Çiftliği, Yelten, Saraycık, Suludere köylerinin gelirleri ve Hızır ve Mûminler mezraalarının gelirleri sancakbeyî Beyram Bey'e ayrılmıştır (1).
Bu gelirler içinde en fazla yekHz, Beyşehir'in emirâne vergisi tutmuştur (40.000). Beyram Bey'in, 160.000 akçalık hâssî, sancak geliri'nin % 12'sini oluşturur. Diğer gelirler sipahiler, sipahizadeler, Karaman timar defterdari, Beyşehir seraskeri, Seydişehir çerîşürçüsü, Çavuşlar, silahdar kethûdasi vb. gibi idarecilere ayrılmıştır (2). Beyram Bey'in Beyşehir'de çok kısa bir süre sancakbeyî olarak görev yaptığı anlaşıyor. Çünkü belgelerde, Kasım 1522 tarihinde, Beyşehir'in sancakbeyi olarak Mustafa Bey görülyor (3).

(1) Bkz. TT 119, s. 135; Burada bazı kayıtları zikrediyoruz:
"Nefs-i Beyşehirî, bozahane ve ihtisab,, 25.350;
adet-i emiranes-i Beyşehir fi sene .... 40.000;
Yaylakâh'a ................................... 5.000
Nefs-i Seydişehirî bac-ı bazar-ı siyah
ma'a tevábîhâ ............................ 14.516;
Karya-i Ulu Homa tabi-ı Beyşehir ..... 18.182;
Çiftlik-ı Evlad-ı Türkmen ma'a
Çiftlik-ı İsa ................................. 1.025;
Mezraa-i Mûminler tabi-ı Göçül 485;

(2) Sancakbeyî Beyram Bey'in gelirleri, TT 387'de belirtilmiş-
tir. Bkz. s. 46.

(3) "Livâ-ı Beyşehirî ve Seydişehirî, Hassâ-ı Mustafa Bey mir-
livâ-ı Beyşehirî, an taâvîl-î Iskender Bey". Bkz. TT 118, s. 169.

(1) Bzk. TT 118., s. 169;

"Nefs-i Beyşehirı ................................................. 62.350
Adet-i Emirâne-i Beyşehirî ma'a Seydişehir ........... 40.000
Yaylakhâ ................................................................. 5.000
Nefs-i Seydişehirı ..................................................... 21.516
Kârûy-e Eğriler tâbi-i Göçü hasil ma'a sipahizade. 14.576
Kârûy-e Ulu Homa tâbi-i Göçü hasil .................... 18.182
Kârûy-e Hassün tâbi-i mezûr hasil ma'a sipahizade. 8.523
Kârûy-e Soğanlı Aşar hasil ma'a sipahizade ....... 9.518
Kârûy-e Kıcık Homa tâbi-i Göçü hasil ............... 13.436
Kârûy-e Görürmez tâbi-i Kireli hasil ma'a sipahizade ......................................................... 6.276
Kârûy-e İlmen tâbi-i Kireli hasil ................................. 9.460
Kârûy-e Sevindik tâbi-i Göçü hasil ................................ 2.317
Kârûy-e Balğanda tâbi-i mezûr hasil-i Orfiye ....... 5.065
Kârûy-e Marye tâbi-i Bozkır hasil ....................... 8.110
Kârûy-e Balıklıga tâbi-i Bozkır hasil ................ 5.388
Kârûy-e Taraşçı tâbi-i Seydişehir hasil .............. 4.062
Kârûy-e Akkilise tâbi-i Bozkır hasil ................. 7.228
YEKŎN .......................................................... 204.927
Kâtip, burada, sancakbeyinin hass gelirlerini 80 akça eksik toplamaktadır.
Mustafa Bey’inde Beyşehir’de uzun süre sancakbeyliği yapmadığı anlaşılıyor. Çünküt belgeler, eskim 1523 tarihinde Beyşehir sancakbeyi olarak Hasan Bey’i gösteriyor (1). Hasan Bey’ın has olarak Beyşehir’in nefsinin gelirleri ve Seydişehir ve Beyşehir’in adet-i emiraneleri ile Eğriler köyünün geliri ayrılmıştır. Ancak Hasan Bey’in İstanbul’a “beratı gitmediğinden”, hıssasin miktarı belirtilmemiştir (2). Bu durumda, Hasan Bey’in Beyşehir’de gerçekten sancakbeyilik yapmadığı da pek belli değildir. Bilindiği gibi, berat olmayan idareci çoğu zaman görevine başlayamamaktadır.


Belgelerde, Eylül 1565 tarihinde, Beyşehir’in sancakbeyi olarak Bayezid Bey’in ismi geçer (5).

(1) Bkz. TT 392, s.105; “Livâ-i Beyşehir, Hassâh-i Hasan Bey, mirlivâ”.
(2) Bkz. TT 392, s.105; “Nefs-i Beyşehir ve adet-i emirâne-i Beyşehir ve nefs-i Seydişehir ve kârâ-i Eğriler ve gayrî-him, hasil-i hame, mezkûrûn beratı dahi gelmeyeb”.
(3) Bkz. TT 188, s.35; “Livâ-i Beyşehir, Hassâh-i Ali Bey mirlivâ-i Beyşehir, fi 5 Muharram sene 943”.
(4) Bkz. TT 188, s.35; “Nefs-i Beyşehir ve gayrihi, hasil-i hame, 170,000”.
Beyazid Bey'in 1568 yılına kadar, Beyşehir'de sancakbeyliği yaptıği anlaşılmıştır. Çünkü Temmuz 1568 tarihli bir belge, Beyşehir sancakbeyi olarak, Mustafa Bey'i göstermektedir (1). Mustafa bey'de Beyşehir'de iki sene sancakbeyi olarak vazife görmüştür. Ekim 1570 tarihli bir belgede, sancakbeyi olarak Mehmed Bey'in ismi kayıtlıdır (2).

1570 yılında, Beyşehir sancakbeyi olarak görünen Mehmed Bey, aynı yılda yapılan Kıbrıs muhasarasına, Karaman beylerbeyisi Hasan Paşa'nın kumandası altında katılmış ve Mağosa kalasının fethinde büyük başarılar göstermiştir. Bundan dolayı Mühimme kayıtlarında, Mehmed Bey'in ismine sık rastlanır. Mehmed Bey'i Kıbrıs'ın fethedilmesindeki gayretlerinden dolayı, Padişah II. Selim tarafından 50,000 akça terakki verilmişdir. Bu konukları Mühimme kaydını burada veriyorum:

"Karaman Beylerbeyine hüküm ki,

Beyşehir sancakbeyi Mehmed-dame uluvvuhuya-mezid-i inayet-i hüsravanadendan Kıbrıs ceziresinde zuhura gelen say ve ihtimam mukabalesinde ellibin akça terakki inayet olunub buyurдум ki, müşarrinilehya ferman olanel ebellin akça terakkisinden sançağından vaki olan mehlûllerdenden tevcih edüb zabtetdîrėsin" (3).

(1) Ekb. Mühimme, VII, s. 680, 16 Safer 976; "Beyşehir beyi Mustafa Bey'e" hüküm, gurbet taifesinden olub hürşizlik ve eşkiyalık edenlerin üzerine varılıp haklarından gelmesi ...";
(2) Ekb. Mühimme, X, s. 8, Sıra : 65, 18 Camazielahir 978; "Karaman Beylerbeyisine hüküm ki, Beyşehir sancak beyi Mehmed ...";
(3) Ekb. Mühimme, XI, s. 8, 19 Camazielahir 978.
Mehmed Bey, Mağosa’nın fethinde kendiive yoldaşlık eden pek çok askere de, Anadolu ve Rumeli’de timarlar tevcih ettirmiş (1). Kıbrıs’ın fethi tamamlanıktan sonra da Kıbrıs’ın "nâzîrîl-amvâlî" olmus (2) ve Venedikli’den ile geçen malların sayımınu yaptırmıştır.

Belgelerde, Şubat 1581 tarihinden itibaren, Beyşehir sancakbeyi olan Ahmed Bey görülür (3). Ahmed Bey, 1584 yılına kadar sancakbeyliğini görevini yürütütmüş.

(1) Mühimme Defterleri’nde, Beyşehir beyi Mehmed’in Kıbrıs’in alınmasında yararı görülen pek çok kişiye timar tevcih ettirdiğine dair, kayıtlara sıkça rastlanır. Mesela bkz. Mühimme, XIII, sıra: 639, s. 91, 23 Zilhicce 973; "Rumeli Beylerbeyisine Hükûm ki, Beyşehir Bey’i mektub gönderüb Abdullah oğlu Darendeli Yusuf için Kıbrıs ceziresinde hizmetlerde ve yoldaşıklarda bulunmuşdur deyli bildirmeğin... 

"..., Yine bkz. Mühimme, XIII, sıra: 1320, s. 183, 27 Muharram 979; "Şam Beylerbeyisine Hükûm ki, Beyşehir beyi mektub gönderüb, Safad sancağına sekizbinçüzyzırimi akça timarı olan darende-i seramker Ahmed için Mağosa’da çıkan kefere muharabesinde yoldaşlık etmişdir deyli bildirmeğin... 


(2) Bkz. Mühimme, XI, sıra: 133, s. 17, 19 Camazielahur 978, "Beyşehir sancağıbeyi Kıbrıs’da nâzîrîl-amvâl olan Mehmed... 

(3) Bkz. TT 599., s. 478; "Halâ Beyşehir sancağı Beyi Ahmed- dâme izzuhu-Südde-i sa’adete mektub gönderüb ..."
1583 tarihi Beyşehir icmal defterine göre, Ahmed Bey, 210.000 akçalık hoss tasarruf etmektedir (1) Bu miktar, 1583 yılı Beyşehir livasının toplam hasılatının (1.940.136 akça) % li'i eder. Kısaca, Ahmed Bey, Beyşehir livası hasılatının % li'ni tasarruf etmiştir. Livada, Ahmed Bey'e hass olarak şu gelirler ayrılmıştır; Beyşehir'de yetişen mahşullerin öğürleri, Beyşehir Yelten mahallesinin salariyesi, Beyşehir'in adet-i âğnamı, arı kovanlarının öğrü, dalyanların öğrü, pazar başı, asa-san resmi, şehirdeki boyahanenin "ber vech-ı maktu" geliri, Kaşakli, Beyşehir ve Yarankömür'de kurulan pazarların ihızarı ve ihzariyesi, Beyşehir yakıtlarının resimleri, tapu-ya zemin ve deştbanı resimleri, arusane ve badıheva resimleri (2). Bu gelirler, sadece Beyşehir'e aittir. Bunun yanında sancakbeyi Ahmed Bey, asında, hass gelirinin büyük kısmını Seydişehir'den karşılamanmıştır (% 77'lik kısmını). Beyşehir'den aldığı gelirler içinde, en fazla yokunu pazar başları ve kanare resmi (% 27); ve Beyşehir, Kaşakli ve Yarankömür'de kurulan pazarlardan alınan ihızarı ve ihzariye (% 23) tutmakta idi.

Ahmed Bey'e Seydişehir'de ayrılan gelirler ise şunlardır; Seydi Harun vakfı'na ait öğürler hariç olmak üzere Seydişehir'de yetişen ürünlerin öğürleri, adet-i âğnamı, kovan, bostan ve bağ öğürleri, öküz, at ve siyah pazarın başı, şehirin ihtisabı, Suğla gölündeki balık dalyanlarının öğrü, deştbanı, badıheva, tapu-ya zemin ve serbest timarlar haricindeki timarların arusane resimleri, Eğriler, Kiçi Homa, Afgar Soğanlı, Hoynan, Çavuş, Beytemür, Merye, Balıklağlı ve Ulu Homa köylerinin gelirleri ve Ulu Homa köyündeki Türkmen Evladi çiftliği'nin gelirleri(3).

(1) Ebk. KK 298, s. 2b-3a; "Hassâ-i Ahmed Bey, mirlivâ-i Beyşehir, Cam'an 210.000".
(2) Ebk. KK 298, s. 3a. Sancakbeyi Ahmed Bey'e ayrılan köyler ve çiftlik şunlardır; Eğriler, Kiçi Homa, Afgar Soğanlı, Hoynan, Çavuş, Beytemür, Merye, Balıklağlı, Ulu Homa köyle-rî ve Türkmen Evladi Çiftliği.
(3) Ebk. KK 298, s. 3a.
Bu gelirler içinde köylerden alınan öğürler, badiheva ve pazar bağıları mührim yer tutmakta idi. 1583 tarihinde, Ahmed Bey'e verilen hazz gelirlerinin, % 32'sini resimler, % 10'unu öğürler, % 7'sini dalyan gelirleri, % 1'i çiftlik geliri ve % 50'-lik gibi büyük kısmını köylerden alınan öğür ve resimler oluşturmıştır.

Görüldüğü gibi, sancakbeylerine Beyşehir'de belirli yararlar has olarak ayrılmıştır. Hemen her sancakbeyi, kendilerine tahsis edilen gelirleri tasarruf etmişlerdir. Bu gelirler hâricinde, başka gelirleri tasarruf ettikleri, belgelerde görülmez. Sancakbeylerine, genellikle, sancakçı, öğürleri, resimleri, pazar bağıları, ihtisab ve ihzariyesi, badiheva ve arusane resmi, dalyan öğürleri, yavat resimleri, köylerin ve çiftliklerin gelirleri ayrılmıştır. Burada belirtelim ki, Evliya Çelebi 17. yüzyılda, Beyşehir sancakbeyinin, 390.000 akçalık hazz tasarruf ettiği de söylemektedir (1).

2- Kadılar : Beyşehir ve Seydişehir kazalarında, incelendiğimiz dönem boyunca, görev yapmış kadılar hakkında Tapu-Tahrir defterlerinde fazla bilgi yoktur. Defterlerden kadıların sadace isimleri tesbit edilebilmiştir. Biz isimlerini ve görev tarihlerini tesbit edebildiğimiz kadılar şunlardır:

A- Beyşehir Kadıları :

1- Mevlâna Muhiyuddin 1466
2- Mevlâna Bali 1507
3- Mevlâna Nasırüddin 1507
4- Mevlâna Muslihüddin 1568
5- Eymüroğlu Hasan Halife (Naib) 1584
6- Üveys oğlu Işhak (Naib) 1584

(1) Ekz. Evliya Çelebi, Seyahatname (Giriş), Haz. İsmet Par- maksızıoğlu, Ankara 1983, s. 155.
B- Sevdişehir Kadıları :

1- Mehmed Fakih veled-i Mürsel (Naib) 1507
2- Mevlana Muhibaddin 1551
3- Hacı Alioğlu Mevlana Ahmed 1584
4- Abdülaziz oğlu Mevlana Sefer 1584
5- Şükrullah oğlu Mevlana Carullah 1584


(1) Bzk. MM 241, s. 55; "Mevlana Muhibaddin el-kadı-i Beyşehir, yi 17 Muharrem sene 871, karye-i Deliler, karye-i Kükür ve karye-i Aksunkur".
(2) Bzk. KK 564 , s. 83b; MM 567 , s. 168; "Malikâne-i Mevlana Muhibaddin ve Abdü biradereğı bi hüküm-i naifiz, 2573". Xine Bzk. "Mülk-i verese-i Mevlana Muhibaddin ve Abdü mukarrar bi hüküm-i Sultan Muhammed-tabe serahu-ve pedişah-ı alempanah-halled Allahu mülkahu".
(3) Bzk. KK 564 , s. 83b; "Sabiken bir çiftlik yer isa köyün-de ve bir çiftlik Karkin'da mukarrar tutulub bakişi timar olmug, sonra teştiğ olunub mecmausına mukarrarnâme veril-miş".
(4) Bzk. KK 564 ,s.83b; "an karye-i Bade tabi-i Gölü karye-i mezburunin 16 şehminden biri Mevlana Muhibaddin'in ve ikisi Karindaşi Abdü'nin mülkleri, mukarrar 10 K (ita), hasıl-i üşür".


---

(1) Bkz. KK 564, s. 83b; "Eğîncili hisse-i ögre".
(2) Bkz. TT 40, s. 469, 371; "... ve bir sehmi Hacı Muhiiddin'in mülk-i meşru'uu...".
(3) Bkz. TT 40, s. 491.
(4) Bkz. TT 40, s.584; "Suğla-i Armudlu tabi-i Kaza-i Beyşehirî, hassa-i şehzade, sabîken Hamili'den Armudlu cemaatî "Hamidiğine mütesallikdir" deydi nize edüb emr-i şerifle Beyşehir kadısı mevlanâ Bali, teftiş edüb, kadımden Karaman'a tasarruf olunduğuna hüküm eylemiş, mukarrar külündi deydi Deftar-i Kühne'de mastur, ff sene 1000".
(5) Bkz. Mühümme V, Sıra: 1644, s.585, 3 Muharrem 976; "Beyşehir kadısı olub Eğriboz Sancağı Müfettişı olan Muslihud'din'e livâ-i mezburade olan kadılara hüküm ki."


(1) Ezh. EK 137, s. 4-5.
(2) Ezh. TT 40, s. 373.
(3) Ezh. RA, Kamil Keçeci Tasnifi, no. 125, s. 44.
Mayıs 1572 (29 Zilhicce 980) tarihli Mühimme kaydında göre (1), Seydişehir kadısına gönderilen emirde, "bu işi para pekmek için icra ettiysen, neticesinin vahim olacağı ve işi geri bırakmayıp ve halka zulüm etmeyeıp, doğru iş yapması" ifade edilmektedir. Böyle anlaşılıyor ki, bu emirden sonra, Seydişehir kadısı ile, Kara Ali oğlu Mehmed Çavuş, Kıbrıs'a sürelecek gashalar için, ikinci bir sürün deşteri hazırlanmışlardır.


(1) Bkz. Mühimme, XXI, sira: 703, 298, 29 Zilhicce 980.
(2) Bkz. KK 137, s. 138, 188, 189.
(3) M. Zeki Pakalı, Tarih Davımları ve Tarımlar Sözlüğü, I. "Alaybeyi" mad., s. 45.
(4) Bkz. TT 118, s. 174; "Zeynet-ı Hüseyin birader-i Nasuh Bey mıralay-ı liva-i Beyşehir".
(5) Bkz. TT 118, s. 219; TT 392, s. 147.
Savcılar, Bayafşar, Çokravun, İncesi, Kürtlere, Bucak Armaganılar, Kavak, İldüz ve Mada köylerinin, 34.434 akçalık geliri miralay Hüseyin Bey'e "zeamet" olarak tescih edilmiştir (1). Atlılaşdırılğina göre, miralay Hüseyin Beş, Şam ve Belgrad seferlerine katılmış, 30.000 akça olan zemeti geliri Şam seferine katılmasıyla 6.000 akça ve Belgrad seferine katılmasıyla da 3.000 akça artırılmıştır (2). Miralay Hüseyin Bey, 1522 yılında evvel, Şahzade Şehingah bey'in "miralemi" olarak görev yapmıştır (3). 1522 tarihinde zemete çıkmış ve zemeti miktarı 35.967 akçaya yükseltmiştir (4). Miralay Hüseyin Bey'in son çağın toplam gelirinin yaklaşık % 3'ünü tasarruf etmesine izin verilmiştir. Burada Mustafa Bostanî isimli Beyşehir miraleminin ismini de zikredelim. 1522 tarihinde miralam Mustafa Bostanî'ye Raiyyet köyünün 7.675 akçalık geliri "timar" olarak verilmiştir (5).

(1) Ebkz. TT 118, s. 174;
Karye-i Savcılar tabi-i Yağan..........................Hasıl 3.486
Karye-i Bayaफşar tabi-i Gökü ma'a sipahizade ...Hasıl 6.868
Karye-i Çokravun tabi-i Seydişehir...............Hasıl 2.943
Karye-i İncesi tabi-i Seydişehir ......................Hasıl 4.474
Karye-i Kürtlere tabi-i Yenişehir ......................Hasıl 5.892
Karye-i Bucak Armaganılar ..........................Hasıl 1.081
Karye-i Kavak tabi-i Seydişehir ma'a müsellemen,Hasıl 3.796
Mezraa-i İldüz tabi-i Kaşakli .........................Hasıl 650
Karye-i Mada tabi-i Cezire an mahlul ..............Hasıl 6.334
YEKÜN 35.434

(2) Ebkz. TT 118, s. 174;
"berat-i evvel 30.000
terakki-i Şam 6.000
terakki-i Belgrad 3.000

(3) Ebkz. TT 392, s.106; "mezkur Hüseyin, Şahzade Şehingah beşin miralemi olub hüküm-i şerif ile zemete çıkmışdır".

(4) Ebkz. TT 119, s.138; Miralay Hüseyin Bey'in zemetine Gurgurum Karakız köyünden, ileveler yapılmıştır.

(5) Ebkz. TT 118, s. 180;
Tebbiyet ettğimiz ikinci alaybeyi Davud'dur. 1571 tarihinden evvel Beyşehir'de miralaylık yapmıştır. 1571 tarihinde vefat etmiş (1) ve yerine Beyşehir'de 20.000 akça zemate mutasarrıf olan Sinan Bey tayin edilmiştir (2). Sinan Bey'in, ne kadar süre alaybeyliği yaptıği hakkında bilgimiz yoktur ancak 1581 tarihli belgeler Beyşehir alaybeyi olarak Yusuf'u göstermektedir (3). Yusuf, Şubat 1581 (Muharrem 939) tarihinde vefat etmiş (4) ve yerine Beyşehir sancakbeyi Ahmed'in tekliyle "sol ulufeciler zimresinden yevmi on iki akça ulufeye mutasarrıfsen ulufesi bedeli timara amr-i şerif verilen ancak ma'zul olan Ali" Beyşehir miralaylığına tayin ve kendisine 12.000 akçalık timar tevcih edilmiştir (5). Öyle anlaşılıyor ki, Ali'den evvel, Beyşehir miralayı olan Yusuf, 1580 tarihinde, Kars kaleşinin inşaasında "külli hizmet" görmek ve pek çok sipahiya'de timar tevcih ettirmiştir.

(1) Etk. Mühimme XLI, sira : 1632, s. 224, 10 Safar 979.
(2) Etk. Mühimme XLI, sira : 1775, s. 242, 26 Safar 979.
"Karaman beylerbeyisine hüküm ki, Beyşehir sancakbeyi Davud vefat edüb, alaybeyliği mahlul olmasıyla yine Beyşehir'inde 20.000 akça zemate mutasarrıf Sinan'ın alaybeyliği tayin edilmesi ..."
(3) Etk. TT 599, s. 514; "işbu 5.999 akça timara mutasarrıf olub liva-i mezbür alaybeyisi Yusuf'un ölçü ...", Yine Etk. TT 599, s. 478.
(4) Etk. TT 599, s. 478; "... liva-i mezbür alaybeyi olan Yusuf fevt olub alaybeyliği mahlul olub...
(5) Etk. TT 599, s. 478.

T. C.
Tüketici Organizasyon Kurulu
Dokümantasyon Merkezi
4- Çeribaşı ve Çerisürükler : Çeribaşı (Farsça, ser-asker), müsellem ve sipahi gibi timarlı sipahilerin kumandanlarından biridir. Çeribaşılık, çerisürükülükle mirlay arasından bir makamdı. Görevi sefer vukuunda, sefer eşkinci sipahileri çal-karmak, diğer zamanlarında ise görevli olduğu kazanın asayışını temin etmekti. Bazan de "resim" tahsil eyleyerek bir nevi "tab-işlardı" vazifesini ifa ederdi (1). Devlet, çeribaşılara sipahiler gibi, köy ve mezraaların gelirlerini "timar" olarak verir ve çeribaşlarına timar gelirlerinin bulunduğu sahada otur-malarını mecubü kilardı. Belgelerden tesbit ettigimizde göre, Beyşehir ve Seydişehir kazalarının çeribaşları günlardır :

A- Beyşehir Çeribaşları :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sıra</th>
<th>Adı</th>
<th>Gelir (akça)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Yaralı Ali</td>
<td>1484 18.692</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Solak Yakub</td>
<td>1484 -</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Çavuş Tanrıvermiş</td>
<td>1516 7.000</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Laçın oğlu Mahmud</td>
<td>1522 7.664</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Yusufhan</td>
<td>1583 5.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

B- Seydişehir Çeribaşları :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sıra</th>
<th>Adı</th>
<th>Gelir (akça)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mustafa</td>
<td>1516 6.396</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Mahmud</td>
<td>1522 7.690</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Şaban Çavusoğlu Süleyman</td>
<td>1522 9.703</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Süleyman</td>
<td>1583 7.400</td>
</tr>
</tbody>
</table>


(1) Bkz. TT 392, s. 125.
(2) Bkz. MM 567, s. 29; "Timar-ı Yaralı Ali, Ser-asker-ı Beyşehir,
Karye-i Bayafşar, tabi-i Göçü.................. Hasıl 5.352
Karye-i Gündüz Bayındır, tabi-i mezbur.......... Hasıl 8.724
Karye-i Kurucaova tabi-i Yenisehir............... Hasıl 2.230
Karye-i Ali Bey tabi-i Göçü, ber vech-i yurd.... Hasıl 366
Karye-i Taracığı tabi-i Seydisehir............... Hasıl 2.016
YEKN 18.692
(3) Bkz. MM 567, s. 29; "Oniki şehmden on şehmi ve örfiyesi."
(4) "Mezkûrun mevlanâ Vildân teştişiyyle cümû Zahir olub azl
olundu, Solak Yakub ser-askerlikle sadaka olundu II evâ-
mit-ı Ramazani'î-mübarek sene 889" (Bkz. MM 567, s. 29).
(5) Bkz. TT 58, s. 97.
Çeribaşı Yaralı Ali'nin yerine, tayin edilen Solak Yakub hakkında da bilgiye rastlamıyor.

Belgeler, 1516 yılı Beyşehir çeribaşısı olarak Çavuş Tanrıvermiş'i gösterirler (1) ve Karaman'ın sipahilerinden olduğunu bildirirler (2). Çeribaşı (ser-asker) olan Çavuş Tanrıvermiş'e Yenişehir nahiyasine bağlı Hoyran köyünün 8.560 akçalık geliri, Hüseyin oğlu Mehmed adına bir sipahiyle birlikte tasarruf etmek şartıyla, "timar" olarak tevcih edilmiş, (3) Çavuş Tanrıvermiş'e, bu gelirin sadece 7.000 akçası, 27 Çevvel 922 tarihinde verilmiştir. Çeribaşı Tanrıvermiş'in 7.000 akçalık bu timar geliri, 1516 yılı sancak toplam gelirinin (925.766 akça) % 1'ini oluşturur. Diğer bir deyisle Çeribaşı Tanrıvermiş'e sancak gelirinin % 1'lik kamını tasarruf etmesine izin verilmiştir. Çeribaşı Tanrıvermiş, 1522 yılina kadar Beyşehir Çeribaşılığı görevini sürdürmüş ve aynı yıl timarının miktarı, Kaşaklı'nın Damlı ve çardak mezraaların geliride eklenerek 8.792 akçaya çıkarılmıştır (4). Bu miktar, aynı yılın sancak gelirinin (1.326.430 akça) yine % 1'i eder. Yani çeribaşı Tanrıvermiş'in timar gelirinde fazla bir artış olmamıştır.

(1) EKZ. TT 58 , s. 99; "Timar-ı Çavuş Tanrıvermiş ser-asker-i Beyşehir". Yine EKZ. TT 118 , s. 194.

(2) EKZ. TT 392 , s. 126; "Mezkür Tanrıvermiş, Karaman'ın sipahilerinden olub, kadımdan timar tasarruf eder".

(3) EKZ. TT 58 , s. 99; "Karya-ı Hoyran tabi-ı Yenişehir Ha- sil : 8.560, Hisse-ı Çavuş Tanrıvermiş el-mezbür ser-asker 7.000, Hisse-ı Mehmed el-mezbür 1.560, ff tarih-i m".

(4) EKZ. TT 118 , s. 194;
"Karya-ı Hoyran tabi-ı Yenişehir
Mezraa-ı Damlı ve Çardak tabi-ı Kaşaklı
Hisse 200
YEKİM 8.792;
Yine EKZ. TT 392 , s. 126;"
1522 yılında Beyşehir kazası Çeribaşısı Çavuş Tanrıvermiş görevinden alındı ve yerine Laçin oğlu Mahmud tayin edilmiştir. Çeribaşı Laçin oğlu Mahmud’a Göçü nahiyasının Bulduk ve Bektamır köylerinin yıllık 7,664 akçalık geliri "timar" olarak verilmiştir (1). Anlaşılığına göre bu timari, "ber vech-i iltizam" usulüyle tasarruf etmiştir. İltizam bedeli 8,010 akçadır. Bu miktar da aynı yılın sancak toplam gelirinin % l’ini geçmez. 1522 yılından 1583 yılına kadar ki Beyşehir çeribaşaları hakkında bilgiye rastlamıyor. 1583 tarihinde Beyşehir çeribaşısı olarak Yusufhan zikredilir (2). Çeribaş Yusufhan’a Göçü’nün Bulduk, Cezire’nin Mantalos, Manastır ve Gurgurum’un illery Fakih çiftliği "timar" olarak verilmiştir. Timarı’nın miktarı 5,000 akçadır (3). % 0.25’ini teşkil eder.

Seydişehir kazasının ilk çeribaşısı (ser-asker), tesbit ettigimiz göre, Mustafa’dır ve 1516 (13 Ramazan 922) tarihinde Seydişehir çeribaşılığı yapılmıştır. Anlaşılığına göre çeribaşı Mustafa, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Şehingah’ın silahdarlar kethüdası olarak da görev yapmıştır (4). Çeribaşı

(1) Ebk. TT 119 , s. 142;
"Timar-ı Mahmud veled-ı Laçin, ser-asker-i Kaza-i Beyşehir Hâli
Karye-i Bulduk tabi‘i-ı Göçü 2,988
Karye-i Bektamır tabi‘i-ı Göçü 4,668
İltizam 8,010"

(2) Ebk. KK 298 , s. 5b;
"Timar-ı Yusufhan, Çeribaş-ı Beyşehir"

(3) Ebk. KK 298 , s. 5b;
"Mezraa-ı Bulduk tabi-ı Göçü............. 4,180
Mezraa-ı Mantalos tabi-ı Cezire......... 420
Mezraa-ı Manastır, darmıyan-ı Karye-i
Karahisar ve Çivril ve Virancık ber
mücev-ı arz, ber vech-ı nakd............. 100
Çiftlik-ı illery Fakih tabi-ı Gurgurum.. 300
YEKÜN 5,000”.

(4) Ebk. TT 58 , s. 101;
"Timar-ı Mustafa, Kethüdâ-ı Silahdar-ı Şehingah Beğ, ser-asker-i Seydişehir, elindedir".
Mustafa'ya, Göçü'ye bağlı Raiyyet Köylünün 6.396 akçalık geliri timar olarak verilmiştir (1). Bu gelir de toplam sancak gelirinin % l'i teşkil eder.

1522 yılında, Seydişehir çeribaşı olarak, Mahmud görüldür (2). Serasker Mahmud, aynı zamanda Şehzade Şehingah'ın terziçileri başı (Ser-hayyatin) club, kuldur (3). Kendisine, Cezire'ye bağlı Kastıvan köylünün 7.690 akçalık geliri "timar" olarak verilmiştir (4). Bu gelir, anlaşıldığına göre, sancak gelirinin % l'i bile etmemektedir. Öyle anlaşıyor ki, 1522 tarihinde Seydişehir çeribaşı olan Mahmud, görevinden alınmış ve yerine Şaban Çavuş oğlu Süleyman getirilmiştir (5).

Seydişehir kazaşi çeribaşı Şaban Çavuş oğlu Süleyman'a, Göçü'nün Toyuyvası ve Darbendi, Kireli'nin Balkanda köyl ti-

mar olarak verilmiştir (6). Timarının miktarı 9.703 akçadır.

---

(1) Ekz. TT 58 , s. 101;
"Merye-i Raiyyet tabi-i Göçü hasilı 6.396
fi 13 Ramazan sene 922."

(2) Ekz. TT 118 , s. 175;
"Timar-i Mahmud, ser-hayyatin, ser-asker-i Kaza-i Seydi-
şehri."

(3) Ekz. TT 392 , s. 107;
"Timar-i Mahmud, ser-hayyatin-i Sultan Şehingah mezkür
Mahmud Şehzadenin kullarından club hükm-i gerif ile ti-
mar'a çıkmışdır."

(4) Ekz. TT 118 , s. 175;
"Karye-i Kastıvan tabi-i Cezire hasilı 7.690."

(5) Ekz. TT 119 , s. 157;
"Timar-i Süleyman valed-i Şaban Çavuş, ser-asker-i kaza-i
Seydişehri"; Yine ekz. TT 392., s. 118.

(6) Ekz. TT 119 , s. 157;
"Karye-i Toyuyvası tabi-i Göçü................. 1.714
Karye-i Darbendi tabi-i Göçü................. 2.924
Karye-i Balkanda tabi-i Kireli................. 5.065
YEKÜN 9.703"
Bu miktar da sancak garlinin % 1'i civarındadır. Çeribaşı Süleyman'da, şehzade Şehingah'ın hizmetine girmiş "odabaşı" (1) olmuğ daha sonra da şehzadennin "mukatib eminiği" (2) yükselmış ve şehzadennin vefatından sonra hüküm ile timara çıkmıştır (3). Aynen Beyşehir kazasında olduğu gibi, 1522'den 1583'e kadar ki Seydişehir çeribaşılıarı hakkında bilgimiz eksiktir.


Görüldüğü gibi, çeribaşılara "timarlar" tevcih edilmiş ve tevcih edilen bu timarlarnın miktarı sancak garlinin % 1 ila % 8'ı civarında kalmıştır. Yine dikkat çeken bir nokta'da 1510 ila 1523 yılları arasında çeribaşı olarak görev yapanlar, Şehzade Şehingah'ın maiyetinde olan kimseler olmuğlardır.

(2) Şehzadenin muhabere işlerine bakan kimseye mukatib emini denir.
(3) Etk. TT 392 , s. 118;
"Müzâhir Süleyman, Şehzade Şehingah Beğ'in hizmetinde olub odabaşı olub badshu mukâtib-i emin olub Şehzade fevt olubdan sonra hümû-i şerif ile timara çıkmıdır".
(4) Etk. KK 298 , s. 31b;
"Timar-ı Süleyman, çeribaşı-ı nahiye-i Seydişehir".
(5) Etk. KK 298' , s. 31b;
Çerisürçül, bir çasit, sipahi başdır. Sefer zamanında, sorumlulu olduğu nahiyeden, asker toplayıp, bu askerleri seferre süren, götüren kimsedir. Çerisürçüler, terakkı edince "çeribaşı" olurlardı (1). 1484 yılında, Beyşehir'in çerisürçüsü, Çaşığıır Ece idi ve kendisine Yağan'I'nın Kure, Efla ve Diğer Efla köylerinin 5.020 akçalık geliri "serbest timer" olarak tevcih edilmiştir (2). Çerisürçü Çaşığıır Ece, sefer halinde, sefere yanında 1 cebelü, 1 gulum ve 1 tenktör görmekle mükellefti (3). Çerisürçü Çaşığıır Ece'ye verilen 5.020 akçalık serbest timer, aynı yılın sonaek toplam gelirinin % 2'sini oluşturmaktadır.

1516 yılında, Beyşehir'in çerisürçüsü, Yusuf Camaşuyf'-dir (4). Çerisürçü Yusuf Camaşuyf'ye, Şubat 1517 (Safer 923) tarihinde, Kurucaova ve Tabib Ovacıği köylerinin yıllık 3.692 akçalık geliri timer olarak verilmiştir (5).

1522 yılında Seydişehir kazası, çerisürçüsü olarak ulaş oğlu Mami görülür (6). Çerisürçü ulaş oğlu Mami, aslında,

(1) Eks. M. Zeki Pakalın, Tarih Devimleri Sözlüğü, I. s. 354.
(2) Eks. MM 567 , s. 35; "Timar-ı Çaşığıır Ece, çerisürçül, serbest, Karya-i Kure tabi-i Yağan, Hasil, 2.694; Karya-i Efla tabi-i o hasıl 1.102; Karya-i Efla-i Diğer tabi-i o hasıl, 1.224; Yekünk 5.020".
(3) Eks. MM 567 , s. 35; "Kandü ber vech, 1 cebelü, 1 gulum, 1 tenktör.
(4) Eks. TT 58 , s. 112; "Timar-ı Yusuf Camaşuyf, çerisürçül-ı Beyşehir, an Defter-ı Cadid".
(5) Eks. TT 58 , s. 112; "Karya-i Kurucaova tabi-i Yenişehir hasıl 3.210; Karya-i Tabib ovacıği tabi-i Oğlu, hasıl 482 Yekünk 3.692 fi gurre-i Safer sene 923".
(6) Eks. TT 392 , s. 122; "Timar-ı Mami veled-i Ulaş, çerisürçül-i kaza-i Seydişehir", yine eks. TT 119 , s. 160.
Şehzade Şahinşah'ın çevuşlarından birisidir ve kendisine Gebşalma, Şahiler ve Çay köylerinin 6.765 akçalık galiri "timar" olarak verilmiştir (1). Bu timar miktarı, 1522 yılına Beyşehir sancagı galirinin yaklaşık % 0.50'sine karşılık gelir.

1581 tarihinde, Beyşehir çevüşünden, Tuğrul'dur. Tuğrul Bey, Karaman beylerbeyisi Hasan Paşa'nın kumandası altında, "Şark seferine" isterak etmiş, seferdaki hizmetlerinden dolayı, Hasan Paşa'nın tezkiresiyle, kendisine 3.000 akçalık timar verilmiştir (2).

---

(1) Ekz. TT 392, s. 122; "Karya-i Gebşalma ve mezraa-i Şahiler ve gayrihhum hasıl 8.070; Hisse-i Mami el-mezbur 6.765; mezkur Mami, Şehzade çevüşlerinden olub kadımden timar tasarruf eder".
(2) Ekz. TT 599, s. 600.
İKİNCİ BÖLÜM
İSKAN


(1) "Nefs-i şehir" kelimesi, "kasaba"ya delalet ederse de Tapu-Tahrir defterlerinde genellikle "şehir" merkezini ifade etmek için kullanılmıştır.
(2) Ekb. Besim Darkot, "Beyşehir", İA, s. 589; Parry, "Beyşehir", ŞH, s. 1191.
(3) Ekb. K 584, s. 113b.
Bu kayda göre, 12. yüzyılın ortalarında, Beyşehir'de kasıf bir Türk-İslâm nüfusunun mevcut olacağını ortaya çıkar. Karamanlılarca Beyşehir'in bir şehir halinde ortaya çıkışı, Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın saltanatının son zamanlarında oluşlardır. Çünkü, yirmi bir şadır olarak Anadolu'ya gelen Karman ve Eşref aşiretleri, bu dönemde, Ermenek'den Denizli'ye kadar uzanan saha içerisinde yerleştirilmiş, bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasına önüm verilmiştir (1), öyle ki, 1239 tarihinde, İzzeddin Keykavus'un atabeklerinden Hacı Armağan Şah'ın Beyşehir'de bir mahalle kurmasına izin verilmiştir.


(1) Ekm. Şehabeddin Tekindai, "Karamanlılar", TA, s. 316.
(2) Ekm. W.M. Ramsay, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, s. 435.
(3) Ekm. W.M. Ramsay, ayna eser, s. 433-434.


(1) EKz. Osman Turan, Türkiye, s. 181;
(2) EKz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Beylikler, s. 59;
(3) EKz. İbrahim Hakkı Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri Aks hähir, Tarihi, Turistik Kilavuz, İstanbul 1945, s. 57. Ömer Tekin, Receb Bilgınar, Beyşehir ve Erefoğulları, s. 26.
(4) EKz. İbn Batuta, Tuhibullah-Nuzzâr, s. 315;
(5) EKz. KK 584, s. 120b; İbrahim Hakkı Konyalı, 1326 yılında Moğolların Beyşehir'e geldiğini, pek çok yağma ve zalimliklerde bulunduklarını, şehri harabeye çevirdikleri bandan dolayı da şehre kısa bir süre için "Virangehir" denildiğini söylerse de bu konuda belge vermez (EKz. Beyşehir Tarihi (Basılmamıştır), s. 44).
Beyşehir, 1466-1641 tarihleri arasında, 19 mahallelik bir yer olarak hârgımcı çıkmaktadır. Mahallelerin tamamı müslüman mahallesi, gayrimüslim ve gebrel mahallesi bununla birbiriyle karışmaktadır. Mahalleler umumiyetle 5 ila 90 hane arasında nüfusa sahib olmuşturlar (1). Mahalle isimlerinin mühim kısımının, esnaf teşkilatındaki meslek adları ile şahıs ve köy isimlerini taşımaktadır. Şimdi bu mahallelerin sırasıyla görülelim:


2- Kuyumcu (Zergerân) Mahallesi (3): Kuyumculuk ve demircilikle uğraşan bu mahalle, bugün kaybolmuş vaziyetdedir. 

3- Dalvan Mahallesi (4): Balıkçılıkta uğraşan bu mahalle, bugün varlığını devam ettirmektedir.


(1) Eks. Nüfus Bülümü.
(2) Eks. KK 564, s. 42; TT 40, s. 419, 427; TT 455, s. 301; TT 387, s. 46; TT 399, s. 112, 113; KK 137, s. 2a.
(3) Eks. TT 455, s. 300; KK 137, s. 3a.
(4) Eks. BA, Kâmil Kepeci, 2551, s. 2; KK 137, s. 3b.
(5) Eks. TT 455, s. 300; KK 237, s. 2b.

6- Kadi Muhiddin Mahallesi (2): Bu mahalle Beyşehir'in en eski mahallelerinden biridir. Mahallenin 1466 tarihinde Beyşehir'de kadılık yapmış olan Muhiddin tarafından kurulduğu anlaşılıyor. Şehrin nüfus bakımından küçük mahallelerindedir ve bugüne kadar varlığını muhafaza edememiştir.


(1) Eksz. TT 455, s. 299; KK 137, s. 1b.
(2) Eksz. TT 455, s. 300; KK 137, s. 1b.
(3) Eksz. KK 564, s. 45b; TK, 0-116/l, s. 67fb; KK 565, s. 98b; TT 455, s. 301, Kâmil Kepeci 2551, s. 2; KK 137, s. 2b.
(4) Eksz. KK 564, s. 42a; TK, 0-116/l, s. 69a; TT 455, s. 299; KK 137, s. 3b; KK 584, s. 115b.
(5) Eksz. KK 137, s. 4b.

11- Hoca Kasım Mahallesi (2): Mahallenin diğer ismi "Çukur mahalle"dir.


(1) Ekh. MM 2592, s. 3.
(2) Ekh. KK 564, s. 41b; TK, 0-116/1, s. 68a; "Çukur mahalle nam-ı diğer Haci Kasım"; KK 584, s. 115b.
(3) Ekh. MM 2592, s. 2; MM 7534, s. 1.
(4) Ekh. TT 455, s. 301; Kâmil Kepeci 2551, s. 2; KK 137, s. 4a.

14- **Cami-i Serif Mahallesi (1)**: Mahalle ismini, içeri şehir'-de Eğrefoğlu Süleyman Bey'in tamir ettirmiş olduğu, "Eğrefoğ-lu Süleyman Bey camii'nden alıma olmalıdır. İçeri şehir bu mahalle strafında teşekkür etmiştir. Dolaysıyla Beyşehir'in en eski mahallelerindendir.


16- **Demirli Mahallesi (3)**: Demirli mescid'in bulunduğu mevkie, Demirli mahallesi denilmekte idi. Muhtemelen mahalle ismini, buradaki, mesciden almıştır.

17- **Musalla Mahallesi (4)**: İçeri şehir'de olduğu anlaşılan bu mahalle, bugün kaybolmuş durumdadır.

18- **Yelten Mahallesi (5)**: Mahallenin, bugün Beyşehir-Kireli karayolu üzerinde bulunan ve mezraa şekline dönüştülen olan Yelten köylerinin Beyşehir'e göc etmeleriyle kuruluğu anlaşıyor. 16. yüzyılda, mahallenin, şehrin dışında bulunduğu

---

(1) Ekg. TT 455, s. 299; Kâmil Kepeci 2551, s. 2; KK 137, s.1b.
(2) Ekg. TT 455, s. 300; KK 137, s. 3a.
(3) Ekg. Kâmil Kepeci 2551, s. 2a.
(4) Ekg. KK 137, s. 5a.
(5) Ekg. TT 455, s. 301; Kâmil Kepeci 2551, s. 2; KK 137, s. 5a.
da, belgelerden anlasılır. Şehrin, Hacı Armağan mahallesi'nden sonra, en kalabalık mahallelerinden biridir. Mahallenin öгр
gelirleri, Beyşehir'deki Kalenderhâne zaviyesi'ne vefakâr
- tir. Bugün kaybolmuş vaziyetde olan bu mahalle, bazı defter-
lerde "Karye" olarak da kaydedilmiştir.
19- Eminler Mahallesi (1): "Hacı İvaz Mahallesi" olarak da bi-
linen bu mahalle, Beyşehir'in Eminler köyünden göçüp gelen-
lerce kurulmuş olmalıdır. Diğer mahallelerin çoğunda olduğu
 gibi bu mahalle de bugün, kaybolmuştur.

Beyşehir, 16. yüzyıla ilk çeyreğine kadar, 12 mahalle-
lık bir yer olarak göze uymuyor. 12 mahallenin haricindeki diğer
mahallelerin, 16. yüzyıla ortalarından itibaren kurulmuş ol-
duğu anlaşılmıştır. Dalyan, Hoca Sinan, Musalla, Demirli, Hüse-
yin Çelabi ve Hoca Bali mahalleleri bu şekildedir. Bugün Bey-
şehir'in Merkez Belediyesi'ne bağlı sekiz mahallesi bulunmaktadır.
Bunlar Dalyan, Eyvaz, Hacı Akif, Hacı Armağan, Hamidi-
ye, İçeri Şehir, Müfüt ve Yeni Mahalle'dir. Anlaşıldığına gö-
re küçük mahalleler nüfusça büyük mahalleler arasında kaybol-
muş ve bu mahallelerin isimleri ortadan silinmiştir. Mesela
bugün "İçeri Şehir mahallesi" denilen mahalleda, 15 ve 16.
yüzyıllardan pek çok nüfusa küçük mahalle bulunmaktadır idi. Bu
mahallelerin hepsinde, bir mescid veya cami vardı.

Beyşehir fiziki yapısı itibariyle tam bir Ortaçağ Türk-
 İslam şehir özelliğini taşıyor. Şehir 13. yüzyılın sonlarında
kale ile çevrilmüş ve.mustahkem hale getirilmiştir. Özellikle
le şehrin bir tarafının göle uzaması şehri daha da mustah-
kem hale sokmuştur. Kale içerisindeki şehrin tam ortasında
bir ulu cami (Çerfeoğlu Süleyman Bey Camii) ve camii strafın-
da medrese, hamam, bezazistan, han, firın, pazar yer ve bun-
lara bitişik olarak sanayi erbabinin dükkanları yer almıştır.

(1) Eks. TT 455, s. 301; KK 137, s. 3a.

(1) Ezk. KK 137, s. 1a-5b
(2) Ezk. ez-Şeyyid Şeref Halil Abbasi-zade, Hülasatü'l-Ahvali'
Bülbdân fi Memâlik-ı Îlî-Îsman, 1267 (Prof. Dr. Refet Yınanç Kütüphânesi), s. 199
sinde ve bir mezheple yerde ve gül kenarında hafta bazari kurulur kasabasız bir kazâ ve Anadolu kudätti mansıbalarından club bunun Yenişehir nâmında bir harâb kasabası olmalıga Alaeddin Selçukî eserlerinden wâfîr ehlîye harâbesi club ve ahlîsi Anamas dağından kabir çam karastaları kasteb ticaret ederler. Kireli, Beyşehir göl kenarında kasabasız bir kazâ ve Anadolu kudätti mansıbalarından club Bayram-kömü nâmında hafta bazari kurulur. Bir câmi ve bir sağır hammâm ve bir iki dükkan ve hadâik ve bir karîyyesi club ve bu kazânın bir kaç mahallinde garmâbe-i kibriyete olmayça meyvesi ferevânda ve bu Beyşehir göl bir kabir buhayre ve semakî kasir ve a'la ve cüvari kazaların havaları vahhindir". Yine 1886 (1304) senesinde Beyşehir'in durumu şu şekilde tarif edilir (1):

"Mezkur kazâda Cumartesi günleri bir de'f' a pazâr kurularak Bozkır ve Akseki ve Seydişehir ve Karacığaç ve Yalvaç ve Akşehir ve İlgın ve İbradî ve Konya taraflardan beray-ı ahz ve ita tüccâr ve saire gelerek haftada bir iki yük gurulukandan ziyade alışveriş olur ve kasabada ma'mûr üç han ve kırk kadar tüccâr ve saire dükkanı ve üç etmekçi furûnu ve iki halvaci dükkanı ile beş kahvehâne ve dört medrese ve üç câmi-i şerif club bundan birisi Eşref-i Rümi hazretlerinin câmi-i şerifdir. Bu câmi gayet cesim ve musanna ve hatta derûnunda buzhâne bile vardır. Müşarülenleyhin türbe-i şerifleri de câmi-i şerifinin ittisalindedir. Ve yedi sekiz mescid ve bir mekteb-i rûştî ve iki subyan mektebi ve dört çâşme ve iki deste vesaire yapılır furunu vardır. Bu kazâ ma'a nâhiye-i Kireli doksan iki kurâya câmi cesim bir kazâdîr. Mahsûlât-i azzîyesi her nev'î zahîr ile afyon ve meyve ve sebzadır. Sanaîyasi kilim ve çorap ve tahtadan imal olunan anbâra münhasırılır. Merkez kazâ Konya'ya 18 ve Seydişehir kazâsına 6 ve

(1) Ezk. Salname-i Vilâyet-i Konya, sene 1304, s. 87-88.


Kazâda asâr-ı atıkan merkezde bir câmi ve Fasiller kar-yesinde iki heykel ve Efâtun Panarî mavcuttur. Câmi-i Şerif 555 tarihinde Alparslan’ın oğlu Melikşah tarafından yaptırılmış olan asâr-ı nefise-i İslamiyeden olub ma’a-te’esîf şimdiye kadar te’mir gömendiğinden artık harâbiyete yûz tutmuyor. Medrese mîmirîn Ismail Bey tarafından 678 tarihinde inâ edilmiş olub bu da harabeye meyvâ bulunmuşdur”

(1) Bzk. Salnâmâ-i Vilâyet-i Konya, sene 1914, s. 325, 351, 604.


(2) Ebk. W.M. Ramsay, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, s. 442.
izafetle "Seyyidşehir" ismini vermiştir. Seyyidşehir ismi daha sonra Seydişehir veya Seydişehir'e dönümsüştür.


Menâkıbnâmeden anlaşıldığına göre, inşaat işçileri (usta, dülger, demirci, arabacı ve işçi) etraf köylenden sağlanmıştır. Yiyecek ve içecekler yine etraf köylenden kağırlarla getirilmiştir. İnşata getirilen yiyecekler arasında ekseri-yetle helvanın bulunması, işçiler arasında bir latifinin ort-taya çıkmasıyla da sebep olmuştur. "Kırca ve harcin içine hel- vaları kariştıran da şehir tatlı olsun".

Şehrin inşaasinca, Seydi Harun'un yakın arkadaşları nezaret etmiştir. Kible tarafında yaptıkları Ulu Kapı'ya Akça Baba, Hızır kapısi veya Pazar kapısi'na Nasipli Baba, Evliya kapısi veya Kiçi Kapı'ya Haydar Baba nezaret etmiştir. Menâ- kübnâmeye inanmak gerekirse, kale yapılıktan sonra mescid ve türbe, mescidin önünde bir medrese inşa edilmiştir. İnşaata başladiktan kirk gün sonra inşaata, Seydi Harun'un emrileyi ara verilmes ve inşaatta yaralanın kimseler Seydi Harun'un "ilahi gücü" sayesinde iyileştirilmiştir. Kale ve mescidin

Seydi Harun Menâkıbnâmesi, 16. yüzyılın ortalarında kaleme alındığı için, Seydisehir'in inşa ediliş tarihi tartışmaları yol açmıştır. Konya Müzesi eski müdürlerinden Yusuf Akyurt, Seydisehir'de bugün yıkılmış olan Arpali Mescid'in kapısındaki kitabeyi bulmuş, incelemiş ve kitabının Selçuklu devrinde ait olduğunu belirtmiştir. Bugün Konya Müzesi'nde olan bu kitabe (1), beş satırlık ve şunlar yazılır:

1. Bismillah rhâmân rhâmeen
2. Tip aile-i dülat-i sultân
3. Muhtesem guzî-i dîn ve dîr-i ahlâfî
4. Kansuro dîn i cemârî, Kansuro dîn-i cemârî ve cumhur-i umûzî
5. Tip tarih-i şehr-i Mîrâm sen-i cemhîr-i cemhîrî ve cemhîr-i cemhîrî

Yusuf Akyurt, bu kitabeye göre, Seydisehir'in 1237 (635) tarihinde mevcut olduğunu ileri sürer. Görüldüğü gibi kitabe, Ağustos 1237 (Muharram 635) tarihli ve Keyhüsrev oğlu Kay­kübad oğlu Keyhüsrev'in sultanlığı zamanına aittir. Ancak bu kitabın, ne kitabesi olduğu beli değildir. Mehmet Önder,


Tapu-Tahrir defterlerinde Seydişehir’in kurucusu Seyyid Harun-ı Veli (2) için çeşitli dava cümleleri kullanılır. Seydi Harun, herşeyden evvel "kutbül-aktâb veya fahrül-ak-tâb (3) evladları da "şerif”dir. Dolayısıyla kendisi ve evlat-ları, vergiden muaf tutulmuşlardır (4). Seydi Harun için

(1) Bkz. Mehmet Önder, Seydişehir Tarihi, s. 18-19.
(3) Bkz. Ç. Uluçay, aynı eser, s. 769; A. Ayaz, aynı eser, s. 42.
(4) Bkz. KK 137, s. 135a; “Şürefâ ez nesl-i Seyyid Harun mezâkıfların babaları Seydi Harun neslininden olduğu Deftir-i Atik’de masturdur".
Osmanlılar "rahmet Allâhu aleyh rahmeten vasiaten, aleyhirrahmete ve'l-gufrân, enfezhullâhu Teâlâ" (1) gibi dua cümlecekleri kullanmışlardır.

İncelediğimiz dönemde Seydişehir, 12 mahallelik bir yerdir. Bu mahalleler (2) isimlerini şahslardan, mimarî yapılarдан, köy isimlerinden ve meslek grubu isimlerinden almışlardır. Bu mahallelerin çoğu, Seydi Harun Mevakkıbnâmesi'nde de geçer.


(1) Bkz. KK 564, s. 35b; KK 565, s. 81b; KK 584, s. 131b.
(3) Bkz. TT 387, s. 60; TT 399, s. 507; KK 137, s. 134.
(4) Bkz. KK 564, s. 38a; KK 565, s. 91a; TK, C-116/7, s. 62b; KK 137, s. 130b;
(5) Bkz. KK 564, s. 100a; KK 565, s. 93b; KK 137, s. 133b.


(1) Ekbz. T. T. 387, s. 60; KK 137, s. 131a;
(2) Ekbz. KK 565, s. 93a; KK 137, s. 134a;
(3) Ekbz. KK 137, s. 132b;
(4) Ekbz. KK 564, s. 38a; KK 565, s. 91a; TK, 0-116/1, s. 62b; KK 137, s. 131b;
(5) Ekbz. A. Ayaz, sâmı eser, s. 39;
(6) Ekbz. T. T. 40, s. 421;
9- **Cami-i Kebir Mahallesi** (1): Seydi Harun Camii’nin bulun-

10- **Kiçi Kapı Mahallesi** (2): Bugün de varlığını koruyan Kiçi Kapı mahallesi, Seydi Harun menâkıb’ında geçtiğine göre, Ev- liya Kapısı’nın bulunduğu yarında idi. Mahallenin inşaasını, Haydar Baba kontrol etmiştir (3).

11- **Bazar Kapısı Mahallesi** (4): Şehrin en eski mahallelerinden-
dir. Menâkıbnameye göre, mahallenin bulunduğu mevki, “Hızır Kapısı” da denilir. Bu bölgedeki inşaatı Nasıblı Baba kontrol etmiştir. Mahallenin bulunduğu yer bugün, Abdurrahman Ayaz’a göre, bugünkü müftülük binasının karşısında Şeyh Haci Abdul-
lah Efendi’nin türbesinin bulunduğu yere denk gelmektedir (5).

zarı Camii” bu mahalde bulunur.

---

(1) Bkz. KK 137, s. 132a.
(2) Bkz. KK 564, s. 37b; KK 565, s. 91a; TK, 0–116/l, s. 62b;
KK 137, s. 133a.
(3) Bkz. A. Ayaz, *sünî eser*, s. 40.
(4) Bkz. KK 565, s. 91a; KK 137, s. 132b.
(6) Bkz. Bkz. KK 137, s. 132a.


(1) Ekz. KK 137, s. 130b-134b. "Ferruh v. Abdullah mu'tak-1 Mehmad, Baba Ahmed mu'tak, Müberek Hacı Bayram mu'tak, Mecan Abdülgaffect mu'tak, Ferhad Abdullah mu'tak, vs."

(2) Ekz. Abbasi-zâde, aynı eser, s. 200.
başlarına örke tepesi misillü sıvı külah ve çitden mimet
ten ve beyaz gömlek ve kırmızı şalvar giyiler ve bu kazada
ten olduğu tundandır." Menderes kariyyesi cami ve hamam ve
han ve miyâh ve me'den emini konağı ve büyük ile kasaba gibi
ma'mur olub ve bu ma'denin merbütü kesir ve hâsilâtı efzün
ve Darbhâne-i Amira'nın varidât-ı cesimesinden olmağa bandi
müstakil ma'den emini mukim olub ve Pirler ta'bir olunan kar-
yesinde bir zaviye ile Ürbanb Mehmed Efendi nâm azizin türbe-
si ziyaretçân olmağa el-yevm bunun evlâdından olan postnâşin-
lerine "Bozkır şeyhi" ta'bir olunub umdur-ı ibaniyyet mûrkûm-
ların yedelerinde olub ve bu kazanın ahalisi dahi eşiirra ve et-
râk-ı bi-irdâkir*.

1886 senesi Seydişehir ve Bozkür'ün için şu bilgiler var-
dir: "Seydişehri sulu ve bahçeli ve havası latif bir kasaba-
dir. Mahsulât-ı sañâyeti bez ve kilim ve debbâşiyedir. Mah-
sulât-ı arzîyesi diğer kazalar gibidir. Kazanın hububatı in-
tiâyâ-ı mahalliyi defedtikden sonra Teke sançağı dahilinde
kain Aseâî kazasına Manavşet ve Düşenbîh ve İbrâdi nâhiyet-
nahiyelerine nakî ile fûruht olunur. Kaza-ı mezbur tabur mer-
kezi olub müceddeden bir ordu derdest inşadır. Ebniye-ı miri-
ye olarak bir hükûmet konaği vardır. Derun-ı şehirde altı ve
ortakaravân kârasyendir bir ki, cam'an yedi aded medrese ve
bunlarda beşyüz talebe ve bir aded riçdiye mektabi olub alli-
den ziyade şâkird mevcuttur. Ve nefs-ı şehirde ikisi minareli
üçü minaresiz beş aded çavâmi ve ma'a kurâ elîsezik meşâcid-ı
şerife ve dört han ve otuzaltı çeşme ve iki hamam ve üçyüzü
dükkan ve iki kabîlica olub 9.470 dönüm mezru ve 9.300 Dönüm
gayrî mezru arazisi olub emlak vergisi 246.114 ve temâstî ver-
gisi 54.076 ve bedelât-ı askeriyes' 916 gurûşdâr. Nefs-ı şehr
on mahalleden ibaret olub kirküç aded mühâk kurâsi vardır.
Medârez kaza Konya'ya onsekiz saat mesafedendir. Müderrisin-ı
kirâm'dan şeyh el-Haci Abdullah Efendi muayyen olan dersleri
tadris buyurduklarından sonra sadât-ı kirâm'dan as-Seyyid Ha-
run-ı Velî kuddise sârihül'celî hazretlerinin türbesi
mukaddeseleri, ittisalinde olan cami-ı şerifde haftada iki def'a tefsir-ı şerif okutulmayı, gibi her sabah namazi akabinde mevcudiusyla cami-ı şerifde hatm-ı hacagan etmektedir. Müşarriholiye hazretleri tarık-ı nakşibendi'den mustahlefi ve hakikat-ı enver-ı zahiriye ve ma'neviyye ile eşrak-ı kalb etmiş zevât-ı mukaddesedendir.


(1) Bkz. Vilâyet-i Salnâmé-i Konya, sene : 1304, s. 82-96.
(2) Bkz. Vilâyet-i Salnâmé-i Konya, sene : 1914, s. 222.
B- Köyler : Anlaşıldığına göre, Bayşehir sancagındaki köylerin (karye) hemen hepsi, bir hizmetle mükellef tutulmuşlardır. Bu hizmetin esası, Osmanlı ordusuna asker sağlamak, belde hizmetleri yapmak (köprüleri tamir etmek, derbendileri beklemek gibi) ve sarayın iadesine katkıda bulunmaktadır. İştelediğimiz dönemde, köylülerin yaptıkları işe göre yapılan bir tasnifte, tıkağa, ortakçı, meremsetçi, bazlar, sayyad, derbenci, müselem, sipahi, sipahızade ve şeyh köylerinin var olduğu görülür. Bu köylere içerisinde ortakçı köyleri en çok dikkati çeker.


(1) Bzk. Ömer Lütfi Barkan, "XV ve XVI'ncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak işçiliğinin Organizasyonu Şekilleri", Türkiye'de Toprak Meselesi, Toplum Eserleri I, İstanbul 1980, s. 575-716; aynı müllif, "Türkiye'de Senvaj Var mıydı?", Türkiye'de Toprak Meselesi, s. 723.
rastlanmaz. Yine Beldiceanular'a göre, Kıbrıs’da da var olan bu köyler, Selçuklular’dan Karmanoğulları’na, Karmanoğulları’ndan da Osmanlılar’a geçmiştir. Anadolu Selçuklular’ı beyleri, iç Anadolu’da teси etdikleri vakıflarının devami-
rın, ortakçıların üretikleri mahasullerden alınan ösürlere karşılanamışlardır. Konya’dağı Karatay Medresesi vakıfı, Şahh-
Ata Medresesi vakıfı, Ferhuniye Darülhüfaz 1 vakıfı, Seydişehir’deki Seyid Harun Medresesi vakıfı ve Sadreddin Konevi’nin vakıfları, buna eş paralel durumlar. Beldiceanular, Konya
bölgesindeki ortakçı köylerinin “Selçuklular’ın iskân siyaset-
tini”nin neticesinde ortaya çıktığı görüleni de ifade ederler (1). Kar-
manoğulları devrinde, ortakçı köylerinin ösürlerinin ço-
ğu, Karmanoğlu İbrahim Bey’in Larnede’decki imaratının vakıf
Osmanlılar devrinde de, ya padişahın ya da nadir olarak Kon-
ya’daki şehzadelerin “hassi” olmuştur.

Karananoğulları ve Osmanlılar zamanında, devlet (beğlik), ortakçılar muayyen bir arpa veya büyday tohumu verir, ortak-
çalar da bu tohumu tohum katarak ekerler ve kaldırdıkları ma-
hşulü devletle yarışyaya (her vech-i münâsağfa) paylaşıl-
dır. Her ortakçı köyüne verilecek tohumun, miktarı belli idi. Kal-
dirdıkları mahşulü devletle yarışyaya paylaşmak suretiyle ortakçılık yapan bu köyler avarız ve reâyânın vermekle yükümlü bulunduğu vergilerden muaf tutulmuşlardır. Anlaşıldığına
ğore, ortakçılık, devletin bu müesseseyi de stelltikmesine
rağmen, 16. yüzyılın sonuna kadar yaşamıştır. Özellikle Çem
Sultan’ın Konya valiliği sırasında, ortakçılara büyük bir
darbe vurulmuş, daha sonra ortakçılık sistemi, pek rahvet
görmemişti. Çem Sultan, Karman’a gelen bélik tohumlarını
zayı etmiş, dolayısıyla ortakçılara tohum verilememiş, ve
sistem zafafa uğramıştır. Yine II. Bayezid, Anadolu’daki ort-
akçı köylerinin bazılanın ortakçılık statülerini kaldırıp,

(1) Bkz. İrme Beldiceanu-Steinherr, "XV. ve XVI. Asırlarda
Anadolu’da Ortakçılardı, VIII. Türk Tarih Kongresi, 11-15
Laboureurs Associes en Anatolie (XV°-XVI° siecles)”, Contri-
butions a l’Histoire Economiques et Sociale de l’Empire
bunları reaya yapmak istemiyordu ancak bu teşebbüsünde başarılı olamamıştır. Bunun en önemli sebebi de, ortakçı köylerinin, reşyanın verdiği vergileri vermek istememedeleridir. Bu umumi bilgilerden sonra, Beyşehir sancağındaki ortakçı köylerini inceleyelim:


(1) Bzk. MM 241, s. 46.
(2) Bzk. MM 241, s. 49.
dirler. Seydişehir'deki Seydi Harun medresesi ve zaviyesi vakıf gelirleri arasında,ulu kilise, Kiçi Kilise, Kiçi Hoca ve Seydişehir'de mukim ortakçılardan alınan ösür gelirleri de vardır. Bunlar, II. Bayezid'in hüküm ile avarızdan muaf tutulmuşlardır (1). Anlaşılığına göre, bu ortakçılardan ortakçılığı 1584 yılına kadar sürmüş ve ortakçılardan mahsulü timar olmuştur (2).

Ortakçi köylerinden Gököyük köyü, bizzat II. Bayezid'in ortakçısı (3), diğer köyler ise, 1511 yılında vefat eden Şahzade Şehingah'ın (II. Bayezid'in oğlu) ortakçılardır (4) (Şehzade ortakçılari). Anlaşılığına göre, Gurgurum'a bağlı, Gököyük ahalileri, II. Bayezid'in saltanatından önce, her çift için beşer Karaman müddi (yaklaşık 3.207.000 kg) tohumu beylikten alır, beşer müd tohumu da kendileri koyp eskerler ve kaldırdıkları mahsulü devlette yarı yarına (ber-vech-i münâsafa) paylaşılardı (5). 1507'de II. Bayezid, bu köyü yine ortakçi köyü olarak kabul etmiş ve avarızdan muaf tutmuştur (6). Bununla beraber, 1507 yılında, köylülerin tar-

(1) Bkz. "Mezkûrun ortakçılardan hizmetlerinde mûsahele ederlerse ithiyarlar bile gelüb ortakçılığa razı olanlardan ortak ederler anladandan bedel-i avarızdan muaf ve mûsellem olalar hüküm-i hakâni mucebine". (Bkz. TK 0-116/1, s.58b; KK 565, s. 86b).
(2) "al-mahuât-i ortakçıyân ve mûsellemân an cemaâ't-i ortakçıyân-i sabîk, an âsr-i gâllât ve âsr-i bağ ve âsr-i bostan ve âsr-i kovan coz salâriye ve rûsûm-i örfiye Ki timâr kayd olumusdur fi sene 3900". (Bkz. KK 584, s.132a).
(3) "Karye-i Gököyük, hassa ortakçılardır", (Bkz.TT 40, s.317).
(4) Bkz. TT 40, s. 315, 319, 333, 400, 431, 607.
(5) "Karye-i Gököyük, hassa ortakçılardır, kadımdan her çift beşer müd tohum beğilikten ve beşer müd kendiller koyub eskerler hasîlin ber veçh-i münâsafa Ülüşürlər". (Bkz.TT 40, s.317) "Karye-i Gököyük ortakçılardır, kadımdan her çift beşer müd beğilikten ve beşer müd tohum kendiller katub eskerler". (Bkz. TT 399, s. 287).
(6) "Ortakçıl avarız vermez". (Bkz. TT 40, s. 317).
lalarını su basmış ve 110 madden daha fazla tohum su altında kalmıştır (1). 1584 yılında, "sipahiye kat'ı nef'i olmayığı için" ortakçılıkları kaldırılmış ve reşāya gibi öğur, salarinya, genam resmi ve avarız vermekle mukellef tutulmuşlardır. Karaman kanununda, Gökyük topraklarında suyla olduğu zaman yetiştirikleri mahsûlûn yarısını devlete vermeleri; suyla olmadiği zaman da yetiştirikleri mahsûlûn öğur ve salariyesini vermeleri karar altına alınmıştır (2).

Suberde köylü de, sancağın ortakçılık köylerindendir. 1507 yılında köylüler, Şehzade Şehingah'a ortakçılık yapmışlardır (3). Bu köy, sancağın nüfus ve gelir açısından, en büyük köylerinden birisidir. Aynan Gökyük köylüne olduğu gibi, ortakçı Suberde köylü de, her çift için beş Karaman mudd tohumu devleden alır ve beş mudd de kendileri katılar, ekeler ve kâldııkları mahsûlû devlette yarışyıya paylaşılırlar (4). 1507 yılında, köy tarlalarını su basmış, ekeçek yerleri kalmamış, dolayısıyla da ortakçılık genam resmi ve avarızdan muaf tutulmuş ve hasılları noksan bağlanmıştır (5). Sadece bennak resmi vermekle yükümlü kalmışlardır. 1584 yılında köy,

(1) "Karye-i mezkûrenin yerlerin su basub üç dört yıl mikda- rı var ki yüz on madden ziyade, oğulları su altında de- yül şehadet ve yemin et dikleri sebebden noksan kayd olun- du". (Ezk. TT 40, s. 317).
(2) "Karye-i Gökyük, karye-i mezbüre halkı Deftar-i Atlık'de ortakçılık kayd olunmuşlardır. Sipahiye kat'ıyan nef'i olma- duğu için ortakçılıkları resf olundu. Karye-i mezbüre her aya suyla vaki' olacak mahsûlûn nifsî mirî içün alınır ve suyla olmayıcak öğur ve salariye vereler vesâir rûsûm-i reşâya ve resm-i genem ve avarız verirler tåbi-i Gurgurum". (Ezk. KK 137, s. 159).
(3) "Karye-i Suberde, Şehzade ortakçılıdır". (Ezk. TT 40, s. 315)
(4) "Her çift beşer mudd tohum beglikden ve beşer mudd daha kañ- dûler koyrub hasîlin ber veçh-i münasafa Ülüşürlar". (Ezk. TT 40, s. 314; TT 455, s. 941; TT 399, s. 285).
(5) "Yerlerin su alub ekeçek yerleri olmadiği (sebebden) hasil noksan bağland". (Ezk. TT 40, s. 315).
"sipahiye nef'i olmadığını için" reaya köydü statüsüne sokulmuşdur (1). Ulu Kilise köyde, 1507 yılında, Şehzade Şah-ı hüseyn'in ortakçı köylere indendir (2). Köydeki her ortakçı, her çift için dördür mudd tohumu beşlikten ve dördür tohumunun kendileri katıp ekerler ve kaldıkları mahsulden evvela Seydişehir'deki Seydi Harun zaviyesine Eğer çıkardıktan sonra, kalan mahsul devletle yarışarya paylaşılır (3). Bunun nedeni, muhtemelen, Ulu Kilise köyündeki pek çok tarlaın Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından Seydi Harun zaviyesine vakfedilmesidir (4). Yani ortakçılardan, vakif tarlarları ekmek suretiyle, hem vakıfla hem de devletle ortakçılık yapmışlardır. Bunların yanında, bu vakif tarlarla müsellemlerin de varlığı dikkati çeker. Müslümanlar, aynen ortakçılardı gibi Seydi Harun vakfına Eğer verirler, salâriyelerini ise


(2) "Karye-i Ulu Kilise, şehzade ortakçılardır". (Ekz. TT 40, s. 333).

(3) "Her çift dördür mudd tohumu beşlikten (ve) dördür mudd kendileri katıb ekerler cümle hâsîlden Seydi Harun Zaviyesi'ne Eğer çıkardıbaki hasilin ber veçh-i münasıfa Ulûşürlər". (Ekz. TT 40, s. 333).

padişah'a (hassa) verirlerdi. Bununla beraber, müscellemelerin, 1524 tarihi bir belgede, Seydi Harun vakfına öğr vermedikleri belirtilir (1). Anlaşıldığına göre, Ulu Kilise ortakçıları vakfa öğr verdikten sonra, sipahiilerin altı kilede bir kile salarîye bedeli vermeyi kabul etmişlerdir. 1584 yılında, vilayetindeki ortakça koyları kaldırılarak Ulu Kilise köylünün ortakçılığı da kaldırılmuyor, rayvında sınıfların sokulmuş ve köy halkı avarız, ganem, çift, bennak ve caba resimlerini verme- yi kendi rizalarıyla kabul etmişlerdir (2).

Kiço Kilise (kenisa) köyü de 1507 yılında, Şehzade Şeh- ingah’ın ortakça koyları arasındadır (3). Her çift döör med tohumu devletden alır ve döör med tohumu da kendiliri katıp eskerler ve kaldırılarak mahsulden, tohumlarını ayırdıktan sonra kalanı devletle yararına paylaşılırlardı. Ortakça tar- lalarından başka tarlalara eklerse, edâlikleri yerin огромнü verirlerdi. Avarızdan muaftılar (4).

(1) "Karyese-i Ulu Kilise, ortakçılar be-müdd-i Konya döör med tohum beglikdan ve döör med tohum kendiler katıp eskerler, cümle haslardan Seydi Harun Zaviyesi’nin öğr çi- karub bâki hâsîlî ber vech-i münâsafa uğursüler. Amma müscellimo (ler) vakfa öğr vermezler diyû köhne defterde mukayyed", (Ezk. TT 399, s. 282).

(2) "Karyese-i Ulu Kilise, ortakçiyân. Haliyan ortakçılık ref olunub vakfa öğr verdiklerinden sonra sipahiye mahsuleren- den altı kilede bir kile bedel-i salariye ve münâsafa verme-ği ve resm-i gift ve bennak ve caba ve resm-i ganem ve bâki rüsûm-i reayâya müstelzem olduklarını avarız vermeği rizalarıyla kabul etdiler diyû Defter-i Atik’de mastîr- dur". (Ezk. KK 137, s. 138).

(3) "Karyese-i Kiço Kilise, şehzade ortakçılardır", (Ezk. TT 40, s. 319).

(4) "Döör med tohum beglikdan ve döör med tohum kendiler katıp eskerler) ba’det-tohum münâsafa tarihîyle eskerleri- mis. Ortakçılardı avarız vermezler". (Ezk. TT 40, s. 318), "Ortakça yerine edâlik sonra, ortakça yerinden gayri edâ- diklerin yerin öğrinden vereler". (Ezk. TT 40, s. 319).
Yavuz Sultan Selim zamanında da, köyün ortakçılığı mukarrar tutulmuştur (1). Bununla beraber 1584 yılında, "sipahiye nef'i olmadıği ecilen" ortakçılıkları kaldırmış (2) ve reşā' köylü şekline getirilmiştir. Bozkır'a bağlı Soprang köyü de ortakçı köylerindendir. 1507 yılında köyün bir kısmını II. Bayezid'in ortakçısı, diğer kısmını ise Şehzade Şehsinah'ın ortakçısı idi. Köydeki her çift Konya müd'düyle üç münd tohumu beylikden ve üç münd tohumu da kendileri katarak ekerler ve hasılı yarım yıya palaşırlardı (3). Köyün yarısı ortakçı, yarısı öşürçül ididir (4). Yani köyün bir kısmını öşür vermemeye

(1) "Karye-i Kiçi Kenisa karye-i mezbrid reşā'lı ortakçılar. Dönder münd tohum kendü yanlarından ve dönder münd tohum beylikden eküb ber vech-i münasafa verirler amma ortakçı tohumun skıldıkten sonra hariçten skıldıgından hemen öşr ve saları verirler amma mütebaki öşr ve saları verüb, ortakçıyından avarız vermezler" (Bzk. TT 455, s. 940).

(2) "Karye-i Kiçi Kilise karye-i mezbrid halkı Deft custom Atik'de ortakçı kaydı olunmuşlar idi. Sipahiye nef'i olmadıği ecilen haliyen ortakçılıkları ref olundu. Karye-i mezbrid yerleri suyla vaki olicak mahsulattın nisfi miri içün alınır ve suyla olmayacak sipahilerine öşr ve saları verirler ve rüşūm-ı reşā' ve resm-i ganim ve avarız vereyler devey Deft custom Atik'de mastürdür tabi-i Gurgurm" (Bzk. KK 137, s. 136).

(3) "Karye-i Soprang hass-i şehzade. Bazı hassa ortakçılar- dir her çift Konya müd'düyle üç münd tohum beylikden ve üç münd reşā'dan ekerler hasılı ber vech-i münasafa ekerler bazi öşürne ekerlermiş" (Bzk. TT 40, s. 400).

(4) "Karye-i Soprang tabi-i Bozkır bazıı ortakçıyından bazıı öşürçül-yan timar" (Bzk. TT 455, s. 949).
mukabilinde, ortakçılık yapmaktaydı. Köy bu özelliği 1524
yılına kadar korunmuştur (1). Ancak 1584 yılında, diğer or-
takçılık köyleri gibi, "raiyyet köyü" şeklinde saklanmıştır (2).
Göçü nahiyesine bağlı Şami Çiftliği köyü ise şezhade şehin-
şah'ın ortakçılık köylerinedendir (3) ve köydeki her çift Bey-
şehir müdüyle altı müd tohumu devletden, altı müd tohumu de
kendileri katarak ekerler ve hasılı devletle handanırmaya pay-
laşırlardır (4). Diğer bir ortakçılık köyü de Kireli'niň Feranız
köşküdür. Köy aslında, Karamanoğlu İbrahim Bey'in Laren'de-
ki imaretinin vakfıdır. Hükümete ortakçılı yapmışlardır (5).
Her çift, ikiser Konya müddet tohumu beylikden alır, ikiser
müd kandilleri katarlar, ekerler ve devletle handanırmaya pay-
laşırlardır. Dört müdden ziyade ekenler, devlete beşte iki

(1) "Başım ortakçılıyan ve bazıı ögürleyen, timar. Her çift
Konya müddetyle üç müd tohum beylikten ve üç müd deh-
den kendiler katıbe ekerler hasılın ber vech-i münasafa
ülüşürlar. Bazı ögürleyen ekerler" (Bzk. TT 399, s. 276).
(2) "Karye-i sopran tabi-i bozkır ortakçılıyan raiyet söylese"
(Bzk. KK 137, s. 174).
(3) "Karye-i Şami Çiftliği, hass-ı şehzade ortakçılardır"
(Bzk. TT 40, s. 431).
(4) "Her çift, Beyşehir müddetyle altı müd tohum beylikden
ve altı müd dehenden kendiler ekerler hasılı münasafa ulu-
şürlar" (Bzk. TT 40, s. 431).
"Çiftlik-ı Şami ortakçılardır altısar müd beylikden ve
altısar müd kandiller yanlarında ziraat edüb münasafa ve-
rırlar resm-i çift ve resm-i gânem vermezler tohumu ol-
mayan ve yeri olmayan resm-i bannak vere" (Bzk. TT 387,
s. 48).
(5) "Karye-i Feraniz, vakf-i imaret-i İbrahim Bey der La-
rende, ortakçılıyan be hükm-i şefif", (Bzk. TT 40, s. 607).

(1) "Ortakçılар imiş her çiftte Konya müddü ile ikişer müd tohum verilüb ikişer müd dahi kendi (katub) ber vech-i münasafa uğurlarınıstim. Dört müd tohumdan ziyade ekenler humseyn vereler, hariçten ekenler gibi. Ve madam ki dördür müd tohumu tamam eküb ortakçılık edeler avarız-1 divaniden muaf olub bunlara avarız teklif olunmaya resm-ı çift ve koyun resmi alınmaya", (Bkz. TT 40, s. 607).


(3) "Karye-i Feranız, vakf-ı imaret-ı İbrahim Bey, der Lände tâbi-i Kireli ortakçılardır. Resm-ı çift ve bennâk ve resm-ı ganem ve avarız verilmediği Deftar-i Atik'de masturdur tâbi-i mezbur", (Bkz. KK 137, s. 72).
ortakçı cemaati bu mezraayı, İlmen ve Göçeri köyleriley ortaklaşa (ber vech-i ıstırak) tasarruf etmişler ve yılda 600 akçaya "ber vech-i münasafa" sipahilerine eda etmişler- dir (1).

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1507</th>
<th></th>
<th>1524</th>
<th></th>
<th>1584</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>hane</td>
<td>hasıl</td>
<td>hane</td>
<td>hasıl</td>
<td>hane</td>
</tr>
<tr>
<td>1-</td>
<td>Feranez</td>
<td>10</td>
<td>5.167</td>
<td>9</td>
<td>5.430</td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td>Ulu Kilise</td>
<td>23</td>
<td>10.786</td>
<td>20</td>
<td>13.205</td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td>Kiçi Kilise</td>
<td>43</td>
<td>3.961</td>
<td>43</td>
<td>7.320</td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td>Suberde</td>
<td>94</td>
<td>9.138</td>
<td>105</td>
<td>42.152</td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>Gököyük</td>
<td>72</td>
<td>6.289</td>
<td>77</td>
<td>41.322</td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>Sopranci</td>
<td>17</td>
<td>3.122</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>Şami Çiftliği</td>
<td>13</td>
<td>7.660</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>


(1) "Mezraa-i Yassıyurd, der sünur-i karye-i İlmen ortaşı cemaat reâyası ve karye-i ilemenlu ve Göçeri ber vech-i ıstırak tasarruf edüb ziraat ederler, diler ise mer'a edineler her sale altıyl uz nike ber vech-i münasafa sipahilerine eda edeler, dayâ hüsn-i riza üzere ellârîne hîccat-i şer'iyye verilmegün Defter-i Sultani'ye kayd olundu ber mueeb-i Defter-i Atîk hasîl 600" (Bkz. KK 137, s. 91b).

(1) "Kaza-i Konya'da nahiye-i Sahra'da bazı kurralar varmış kadımden ortakçılar olub rüşûm-ı reşây ve vermelere" (TT 63, Karaman Kanunu) Yine Bkz. "Kaza-i Larende'de bazı kuralar, ortakçılar varmış" (Bkz. TT 63, Karaman kanunu);

(2) "Defter-i sabıkda tohumları zayı olduğu sebebden ortakçıları ref olunub süülüs ve süülûsan kayd olunub rüşûm-ı reşây ve avâriz vermelere." Haliyen vilayet-i mezâr- re mücadelede yazılıb arz olundukda süülüs ve süülûsan kayda ref olunub. Zamini vakif olan köylere ögrin vakfa verdiklerinden sonra baki ber vech-i hums verûb rüşûm-ı reşâyî dahi verûb avâriz ede edeler deyû emr olunub (Bkz. TT 63, Karaman Kanunu).
köyleri etkilenmişti. Yine kayıtlından anlaşildiğine göre, ortakçılar çift ve bennak resmi ile "malıkane ve divanî" adıyla altında bir çerçeve içinde vergi vermekle yükümlü tutulmuşlardır (1).

III. Murad zamanına kadar, ortakçılık sisteminin ayakta kaldığı gözleniyor. Ancak 1584 tarihli kanunnamede "Beyşehir ve Konya livasındaki bazı ortakçı köylerinin hükm-i şerif gereğince ortakçılıklarını kaldırdığı bıç ve kar yerlerinden ödür ve salariye, oca, bennak, çift, gane, kovan ve avariz alınacağı ifade edilir(2). Yani bazı ortakçılar "mensûh" kılınmıştır. Aynı kanunnamede, Seydişehir kazasındaki Göktyük ve Suberde köylerinin ortakçılık vasıflarının kaldırıldığı belirtilir. Kaldırılış sebebi olarak da devletin verdiği tohumun dörtte birini ortakçıların ekmekleri, yetiştirikleri mahsulü kendî reylere göre verdikleri ve köy mahsulünün

(1) "Karye-i Sazala, bu karye halkının bazı ortakçılar olub ikişer müd kendülerden ve ikişer müd beylikden verilüb hasılı münâsâfa ederlerimîş. Sonra çamulu gelüb bu vilayetî (Karaman vilayetî) garet etdikde tohumların yakub tohumsuza kalicak tohum verilmeyüb ol sebâben ol tarihden beri malîkânê ve divânî deydi hums ve resm-i çift ve bennâk verir olmuşlar. Elân tasarruf edenler dahi bu üslüb üzere tasarruf eder. Haliyên vilayetî Karaman müceddeden yazılıb defter päye-i serîx-i a’laya az olundukda hums üzere bağlanmak emr olduğu sebâben humsların bağlandi". (Bkz. TT 455, s. 673).

(2) "Ahvâl-i bazı ortakçiyân mensûh. Der livâ-i Konya ve livâ-i Beyşehirî bazı ortakçı karyelerî hükm-i şerîf mucebince ortakçılıklarından raf olunub bıç ve kar yerlerinden ödür ve salariye kayd olunmuşdur. Rusâm-i çift ve bennâk ve oca ve resm-i gane ve kovan ve saîr rusâm-i rêâyâ ve avariz mukarrar kılınmıştır". (Bkz. KK 104, Karaman Kanunu).
azaldığından dolayı ganam, çift ve buna benzer diğer vergileri ve veremediği gösterilir (1). Bu sebeplerden dolayı, bazı ortakçı köylerinin ortakçılıklarını kaldırmış, ödür, avarız ve salarıyı vermekle yükümlü kılınmıştır. Dikkat çektiği bir nokta da, sancaktaki bazı ortakçı köylerinin ortakçılıklarının kaldırlılmamasıdır. Bu köyler, eskiden olduğu gibi, III. Murad devrinde de avarızdan muaf tutulmuşlardır. Fadilda ve ya Şehzadenin ortakçısı olan ve ortakçılığı kaldıran köyler, 1584 tarihinden sonra, timarlı sipahilere timar veya zemet geliri olarak tevcih edilmiş ve raiyyet köyü şekline sokulmuştur. Mesela Bozkır’ın Sopranc köyünün 8,000 akçalık gelirinin 1,500 akçası, Bustan isimli sipahinin zemet geliri arasındadır(2).

(1) “Münasafa-ı ortakçıyân, der kaza-ı Seydişehirî ki, merfu şöden. Vilayet-ı Seydişehirî livasına tâbi Seydişehirî kaza-sında Gökoyük ve Suberde nam karyeler ki her biri kirk binden ziyade ile Deftter-ı Atfık’de ortakçı kayd olunub her bir raiyyet bir mikdar-ı muayyen tohum ekmek takdir kılındıktan sonra mahsûl-ı mûri olmaz ve beyinde mûnasafa olinmak ma’hud iken reâyê ihmâl ve takvir edüb kadır-i mu’ayyen tohumun rub’unu dahi ekmeydub ve mahsûlû dahi kendü reyleryle sültüs ve sültüsün (kayda) üzere vermeğin karyenin mahsûlû tamam tedenni etdiğinden gayri resm-ı ganam ve çift ve sair rûsûm dahi vermezlerimin” (Bkz. KK 104, Karaman Kanunu).

(2) Bkz. KK 298, s. 38b.

(1) Bkz. KK 298, s. 29b.
(2) Bkz. KK 298, s. 31a.
(3) Bkz. KK 298, s. 34a; KK 298, s. 33b.

Anlaşılığına göre müsellem teşkilatı, "ocak" esasına göre tesis edilmiş ve 5 neferi "be nevbet aşkıncı" 25'ı de "yamak" olmak üzere onuz nefer "bir müsellem ocağı" itibari edilmiştir. Müsellemlerin adedine de eyaletin toprak ağısının büyükliği ve küçükliği ilgili olmuştur. Müsellemlere, yaptıkları hizmetin karşılığı olarak "çiftlikler" tahsis edilmiştir ve "avarız-ı divâniya ve tekalif-ı örfiyeden" muaf tutulmuştur. Vergilerden muaf tutulmalarından dolayı "müsellem" adını almışlardır. Müsellemlere tahsis edilen bu çiftlere has kanunlar konulmuş, alınış satılması, başka birine tapuya verilmesi önlenmiş istenmiştir (1). İngeleştigi-misc dönemde Beyşehir sancağında içerisinde müsellemlerin tavattun ettiği müsellem köylerinin mevcut olduğu görülmür. Ancak belirtelim ki, Beyşehir sancağında ait belgeler, müsellem köylerinin gelişimini tam olarak göstermekten uzaktır.

Fâtih devrinde, Beyşehir'in bazı köylerinde müsellemelerin bulunduğu anlaşılıyor. 1466 tarihli mufassal timâr defterinde Yağan'in Yącılar ve Bucak Armağan; Yenişehir'in Höryan, Muma ve Şehir; Göçü'nün Çukurağil, Malkos, Karacabeyat, Gavur Yalasun, Uluhoma, Kâşihoma, ve Bayafşar; Yayasun'un Koğulu, Kozlu, Şeyh Hasan, Karacaviran, Töklar ve Sarayçık köylerinde müsellemelerin olduğu belirtilir. Bu köylerdeki müsâlemeler, Musa, Davud, Koraş, Kasikdüğün, Kazancı, Ayasna, Ömer ve Hacıoğlu Muhyiddin çiftliklerini tasarruf etmeleri karşılığında, seferde 23 eşkinci ve 41 yamakla katılmışlardır (1). Müsellemelerden çiftliklerinde ürettiğleri mahsûllerinden şarkıcı ayrıca hane, ganem, bennâk, resimleri ile tayyar rât vergisi alınımıştır. Râiyyetin verdiği olduğu vergilerin hemen hepsini vermiler (2) sadece araziyanın muaf tutulmuşlardır. Sancak müsellemelerinin II. Bayazid devrinde, mühim oranda arttığı görülmür. 1507 tarihinde, Beyşehir'in 17, Seydişehir'in de 32 köyünde müsellemeler vardır. Müsellemeler bazı köylere p i y a d e, o r t a k çı, derviş, reâyâ ve bazdâr gibi gruplarla birlikte oturmuşlardır (3).

(1) Bkz. MM 241, s. 5-8; "Süret-i defter-i müşsellemânî-i vilayet-i Beg-şehri".

(2) 1466 yılında, müsellemelerden hane resmi 36 akça, bennâk 8 akça alınmıştır. Ayrıca 1 Karaman mûdû buğdayın öğrü için 40 akça, 1 Karaman mûdû arpa nin öğrü için de 25 akça alınmıştır. "Öğr-i gendüm, mûd 3, kiymet 120; öğr-i cev., mûd 1, kiymet 25, resm-i hane : 36". (Bkz. MM 241, s. 5).

(3) Mesela Ulukilise müsellemeleri bazdârlarla; Çalmandı müselleleri sayyadlarla; Taşağıl, Başkaraviran, încasu, Hoşdüğün, Ortakaraviran ve Balıklıoğlu müsellemeleri piyâdelerle birlikte tâvattun etmişlerdir. (Bkz. TT 40, s. 229, 342, 362, 417).
A- Beştehir Müslümanları :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Köyün Adı</th>
<th>Nefer</th>
<th>Hası (Akça)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1- Kışıloma</td>
<td>8</td>
<td>1.930</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Sarılar</td>
<td>21</td>
<td>1.526</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Şehirköy (şarköy)</td>
<td>16</td>
<td>1.281</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Karacaviran</td>
<td>13</td>
<td>1.038</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Melikos</td>
<td>11</td>
<td>1.003</td>
</tr>
<tr>
<td>6- Sarayçık</td>
<td>8</td>
<td>709</td>
</tr>
<tr>
<td>7- Bayırbağı</td>
<td>8</td>
<td>690</td>
</tr>
<tr>
<td>8- Çukurağil</td>
<td>12</td>
<td>624</td>
</tr>
<tr>
<td>9- Kızlı</td>
<td>5</td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td>10- Bayafşar</td>
<td>11</td>
<td>556</td>
</tr>
<tr>
<td>11- Hasan Şeyh</td>
<td>7</td>
<td>534</td>
</tr>
<tr>
<td>12- Koğalı</td>
<td>7</td>
<td>518</td>
</tr>
<tr>
<td>13- Moma</td>
<td>4</td>
<td>474</td>
</tr>
<tr>
<td>14- Karacabayat</td>
<td>6</td>
<td>435</td>
</tr>
<tr>
<td>15- Hoşran</td>
<td>5</td>
<td>330</td>
</tr>
<tr>
<td>16- Bayram</td>
<td>5</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>17- Yamazık</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

149  12.460

B- Seydisehir Müslümanları :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Köyün Adı</th>
<th>Nefer</th>
<th>Hası (Akça)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ortakaraviran</td>
<td>106</td>
<td>13.832</td>
</tr>
<tr>
<td>Derköyül</td>
<td>65</td>
<td>6.340</td>
</tr>
<tr>
<td>Yağılıyük</td>
<td>86</td>
<td>6.917</td>
</tr>
<tr>
<td>Sinir Armudlu</td>
<td>22</td>
<td>5.170</td>
</tr>
<tr>
<td>Sirистad</td>
<td>54</td>
<td>4.765</td>
</tr>
<tr>
<td>Kişikilise</td>
<td>22</td>
<td>4.438</td>
</tr>
<tr>
<td>Başkaraviran</td>
<td>47</td>
<td>4.284</td>
</tr>
<tr>
<td>Ahirli</td>
<td>40</td>
<td>4.109</td>
</tr>
<tr>
<td>9- Akkılıse</td>
<td>49</td>
<td>4.086</td>
</tr>
<tr>
<td>10- Taşağıl</td>
<td>38</td>
<td>3.381</td>
</tr>
<tr>
<td>11- Kürd</td>
<td>40</td>
<td>3.351</td>
</tr>
<tr>
<td>12- Kadıbeleni/Akçapınar</td>
<td>37</td>
<td>2.938</td>
</tr>
<tr>
<td>13- Karakızlı</td>
<td>37</td>
<td>2.817</td>
</tr>
<tr>
<td>14- Çalmanda</td>
<td>21</td>
<td>2.518</td>
</tr>
<tr>
<td>15- İvraki</td>
<td>22</td>
<td>2.396</td>
</tr>
<tr>
<td>16- Ulukılıse</td>
<td>50</td>
<td>2.328</td>
</tr>
<tr>
<td>17- Kozağaçlı</td>
<td>29</td>
<td>2.126</td>
</tr>
<tr>
<td>18- Ali Çerçi</td>
<td>10</td>
<td>1.727</td>
</tr>
<tr>
<td>19- Kuran</td>
<td>15</td>
<td>1.689</td>
</tr>
<tr>
<td>20- Kâfir Çiftliği</td>
<td>5</td>
<td>1.397</td>
</tr>
<tr>
<td>21- Balıklığa</td>
<td>14</td>
<td>1.420</td>
</tr>
<tr>
<td>22- Alidana</td>
<td>18</td>
<td>1.142</td>
</tr>
<tr>
<td>23- Merye</td>
<td>13</td>
<td>1.097</td>
</tr>
<tr>
<td>24- Oğlakçı</td>
<td>10</td>
<td>927</td>
</tr>
<tr>
<td>25- Kavak</td>
<td>5</td>
<td>922</td>
</tr>
<tr>
<td>26- Hoşdüğün</td>
<td>10</td>
<td>903</td>
</tr>
<tr>
<td>27- Olperd</td>
<td>5</td>
<td>881</td>
</tr>
<tr>
<td>28- İncisu</td>
<td>10</td>
<td>682</td>
</tr>
<tr>
<td>29- Gevreklü</td>
<td>19</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td>30- Karabulak</td>
<td>2</td>
<td>340</td>
</tr>
<tr>
<td>31- Zeynelhac</td>
<td>6</td>
<td>324</td>
</tr>
<tr>
<td>32- Yunusvirani</td>
<td>2</td>
<td>291</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>909</strong></td>
<td><strong>89,946</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Buradaki tablodan (1) görüldüğü gibi, mülzemler, Beyşehir'de Sarılar köyünde, Seydişehir'de de Ortakaraviran köyünde çok miktardadır. 1507 yılında, sancakta toplam 1058 nesneler mülzemden, yıllık hasılatları da 102,406 akça'dır. Bu miktar aynı yılın, toplam sancak dörtlük gelirinin (1,175,974 akça) yaklaşık % 9'u eder. Yani, Beyşehir sancak gelirinin, % 9'unu mülzemler karşılamışlardır. Özellikle Seydişehir'deki

(1) Bu tablo TT 40'dan hazırlanmıştır.
müселlemelerin gelirleri, ya padişah "hassî" (1) ya da Şehzade Şehingah ile Şehzade Sultan Mehmed'in "hassî" (2) olmuştur. Anlaşılığına göre, müселlemelerden öğr ve resim alınımıştır (3). Dikkat çeken bir noktası da bazı müsâlem köylerinden "salârî" alındığıdır. Ayrıca, Seydişehir gülü etrafında tarlaları olan müsâlemelerin tarlalarını su basıldığı zaman (suğla), hasilin yarısı alımıtır (4).


(1) "Karye-i Oğlakçı, hassa müsâlemânıdır." (Bkz. TT 40, s. 327).
(2) "Karye-i Hoyran, hass-ı Şehzâde, karye-i Karacaviran hass-ı Şehzâde, karye-i Şehirköy, hass-ı Şehzâde, Karye-i Muna, hass-ı Şehzâde v.s." (Bkz. TT 40, s. 547, 564, 567, 572).
"Karye-i Çalışma, hass-ı Şehzâde Sultan Mehmed". (Bkz. TT 40, s. 330).
(3) "Karye-i Kiçikilise, müsâlemânıdır. Karye-i mesfûre öğr verirler imiş". (Bkz. TT 40, s. 318).
(4) "Karye-i Kûrd, hass-ı Şehzâde, mezûr karyeden her sene ekûldiği yıl ögr ve salarî alınmuş, suğla olicak nisif alınmuş" (Bkz. TT 40, s. 329).
(5) Misal olarak birkaç kayıtı veriyorum : "Karye-i Saru, tâbi-ı (m), karye-i mezûrûde ber mücüeb-i Defter-i Atik müsâlem yazılanlar dahi edâ-i rûsûm-ı reâyâ edûb mustakil hasil kayd olunmuş halîyen Defter-i Ceddî izz-ı huzûr-ı saltanata arz olundunda taife-i mezûrû reâyâ hükmünde kalınmak emr olunduğu sebebdendir ve hasıllari reâyâla mahlût yazildı" (Bkz. TT 455, s. 405); "Karye-i Dere
Emirle reâyâ hükümine sokulan müsellemler, "rüşûm-ı reâyâ"ya da edâ etmekle mükellef kılınmışlar, dolayısıyla reâyâ hükümine sokulan müsellemlerin hasılları reâyâ ile "mahlût" kaya- dedilmiştir. Bu şekilde bir uygulamayı gerekli kilan sebep- ler nelerdir?

Anlaşılıyorki reâyâ hükümine sokulan müsellemlerin ge- lirleri sipahilere timar ve zemzet olarak tevcih edilmiştir. Meselâ Turgutoğlu Musa Bay'în zemzet (1) gelirleri içinde


Hüseyn Paşa'nın biraderzadesi Süleyman'ın timarında (1) Beyşehir miralayı Nasuh'un biraderiöülü Hüseyin'in zaemet gali-
ri (2) içinde ve Çavuş ildyas'ın timarında (3) bu şehit köyle-
re rastlanır.

Anlaşılıyor ki, Yavuz Sultan Selim'in saltanat'ının son
devirlerinde, müsellemler üzerinde yapılan bu uygulamada, va-
kıflarla alakalı olan müsellemlere dokunulamamıştır. Bun-
lar reşâ yarattıkla sokulamamıştır. Beyşehir sancağında, sade-
ce üç köye müsellem teşkilâtı kalmıştır, dolayısıyla bunle-
rin üçü de vakiylarla alakalı olan müsellemlerdir ve 1584
yılına kadar, Mevcudiyetlerini muhafaza etmişlerdir. Bu mü-
sellemler, Sinirärmdu, Ulukilise ve Kiçi Kilise köylerinde-
ki gibi nüfusu müsellemleri Konya'daki Ferhâniye
Dârülhuffaz'ı vakfında (4), Ulukilise ve Kiçi Kilise müselle-
leri ise Seydişehr'deki Seydi Harun Zaviye ve medresesi vak-
fına geçiklemiştir (5). Sinir Armudlu köyündeki sipa-
hizâde ve müsellemlerin yetiştirdikleri mahsurlerden alınan

(1) "Timâr-i Süleyman, biraderzade-i Hüseyn Paşa, ber vech-i
zaemet, karye-i çiftlik-i Kâfir tâbi-i Bozkır ma'a müselle-
lemân, 5.128; Karye-i Kuruçay tâbi-i m ma'a müsellemân
957; Karye-i Kozaçaci tâbi-i m ma'a müsellemân 2.062"  
(Bkz. TT 58, s. 128).
(2) "Zaemet-i Hüseyin, birader-i Nasuh Bey, miralay-1 livâ-i
Beyşehir, karye-i Kavak tâbi-i Seydişehrî ma'a müselle-
man hasil 3.706" (Bkz. TT 118, s. 174).
(3) "Timâr-i Çavuş ildyas, an tahvil-i Ali, Karye-i Koziolu tâbi-i
Yaylasun ma'a müsellemân 3.347" (Bkz. TT 118, s.183).
(4) "Karye-i Sinir Armudlu zeminâhâ-1 reşâ-yi Karye-i mezbo-
re ma'a nisf-1 zeminâhâ-1 müselleman ve sipahizâdeğân-1
karye-i mezbûre, vakf-1 Dârülhuffaz-1 Ferhâniye der Kon-
ya ve rûsûm-1 reşâ ma'a nisf-1 âsr-1 müselleman ve sipa-
hizâdeğân ma'a ırâfiyye ılgan timar, müselleman-1 karye-i
mezbûre". (Bkz. TT 455, s. 928).
(5) "an cema'ât-1 müselleman-1 kadîm, an âsr-1 gallât ve bos-
tan ve kovan ff sene 3900"(Bkz.KK 584,s.132a).
öğretin yarısı ve salarilere ile yine aynı köydeki reşâyının ār-ı arazi-i reşây ve nisf-ı ogr-i müselleman ve sipahizâdegân, vakf-ı Darülhüfüz-ı Ferhuniye, der nefs-i Konya ki, sahibü'l-heyrât Havend Fatima Hatun eş-şöhreti bi'l-Ma'arifiye bint-ı izzeddin Keykavus bin Keyhüsrev es-Selçuki zikr olan karyeyi mütevâvit olan vâlidesinin türbesinde masarifina gürâvet-i mu'tayyene ile vakf etmişdir, ber múcâb-i vakifname el-muvvarrah fi Zilhicce sene sab'a mi'e al-hicriyye ber múcâb-i Defter-i Atik ve rûsûm-ı örfiye-i reşây ve nisf-ı ogr-i müselleman ve sipahizâdegân ve salari ogr vakf ma'a örfiye-i müselleman ve sipahizâdegân timâr tâbi-i Gurgurum" (Ekz. KK 137, s. 151b); "Müselleman-ı Karraye-i Senir Armud, tâbi-i mezbûr". (Ekz. KK 137, s. 152).

(2) Ekz. TT 399, s. 270, 283, 284; Burada Senir Armudlu, Ulukilise ve kiçikilise köylerindeki müsellemlerin ogr ve salari verdikleri belirtilir.
Bunlardan hariç "suyla resmi" de eklenmiştir (1). 1583 tarihli 1çmal defterine göre (KK 298), sancak toplam dirlik gelirinin (1.049.403 akça), %0,7'si müsellemlerin üretikleri mahsullerden alınan öğur ve resimlerdir. 1507 yılında sancak gelirine %9 oranında katkıda bulunan müsellemler, 1583-1584 yıllarında %0,7 oranında katkıda bulunmuşlardır. Yani gelirlerinde bir azalma mevcuttur. Bunun nedeni de, muhtemelen, devletin müsellem teşkilatını kaldırmak istemesi özellikle timarlı sipahilere para kaynağı aramasıdır. Devlet müsellem teşkilatını kaldırmak istemesine rağmen, dikkate şayandır ki, 1584 yılında Manavgat müsellemlerinin, Beyşehir'in bazı köylerinde çiftlikler ve zeminler tasarruf ettikleri görülür.

Kılli Bayındır, Kiçi, Virancık, Karadekin köylerinde Manavgat

(1) Kiçi Kilise köyl müsellemlerinin verdikleri vergiler için bkz. KK 137, s. 136b; "Müselleman der kare-i Kiçi Kilise, tahi-i Gurgurum, hasil,

Öğr-i gallat ve salari ma'a suyla
Reşm-i çift ve bennak ve caba ........................................... 762
Reşm-i ağnam .............................................................. 250
Öğr-i kovan ................................................................. 28
Öğr-i bostan ................................................................. 200
Öğr-i bağ ........................................................------------ 300
Gendüm, 280 keyl .............................. kymet ........ 1.960
Şa'ir 280 keyl .............................. kymet ........ 1.400
Öğr-i mahi-ı ağ .................................................. 120
Reşm-i tapu-1zemin ve deştbâni ........................................ 490
Bâd-ı hevâ ve reşm-i arûs ........................................... 200
YEKÜN ............................................................. 5.400

(Kâtip, yakınına eksik toplamaktadır).
müşsellemlerine rastlanır (1). Anlaşılıyor ki, Manavgat müsellemlerinin, Beyşehir sancağında çiftlik aşmalarınaizin verilmiştir.

3- Bâzdâr-Sayyâd Köyleri: Bilindiği gibi doğan, şahin, çakır gibi avcı kuşları ve avşak gibi yırtıcı hayvanları avlayana sayyâd, bunları eğiten ve besleyen kişiye de bazdâr (2) denilir. Osmanlı Devleti’nde, sarayın av kuşu ve yırtıcı hayvan ihtiyacını karşılamanı için yırtıcı kuş ve hayvanların barındığı yerlere yakın köylerden belirli kişiler, sayyâd ve bazdâr olarak görevlendirilmiştir. Bazdâr ve sayyâdlara da bu hizmetlerinden dolayı, bazı köylerin gelirleri timar olarak verilmiştir.

Anlaşıldığına göre, Beyşehir sancağında da bazı kimseler sayyâd ve bazdârlıkla görevlendirilmiştir. Gemli, Bağra, Gevrekli, Gököyük, Yağlışyük, Boğazsaray, Orkaraviran, Aşağıçıgil, Yarankömü, Kuşçılâr, Papas ve Alişar köylerinde bazdâr ve sayyâdlara çok miktarda rastlanır.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nefer</th>
<th>Hasâl (Akça)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1- Gököyük</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Bağra</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Gemli</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Saray</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Gevrekli</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>6- Kuşçılâr</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Misal için bkz. "Çiftlik-i Üveys Fâkih, der yed-i Osman bin Mehmed an müselleman-ı kazâ-i Manavgad nim" (Bzk. KK 137, s. 12a); "Zemin-i Halil bin Piri der yed-i Mehmed bin Sofu an raiyet-i müselleman-ı Manavgad an Karye-i mezârebâr nim". (Bzk. KK 137, s. 72b); "Zemin-i Seydi veled-i Ismail, der yed-i Halil veled-i Yusuf an müselleman-ı Manavgad nim" (Bzk. KK 137, s. 96b).

(2) Bzk. M. Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, s. 182.
7- Yarankömü  4  
8- Yağlıöyük  3  57  
9- Papas  5  1.704  
10- Alişar  5  382  
11- Aşağıçığil  2  

94 8.829

Tablodan (1) görüldüğü gibi, 1507 yılında Beyşehir sancağında 94 nefer bazdır ve sayyâd vardır. Bu sayı 1524 yılında 19'a düşmüştür (2). Yani bazdır ve sayyâdların sayısında mühim oranda bir azalma olmuştur. Bu husus, Yavuz Sultan Selim'in saltanatının sonlarında başlangılan, bütün içtimai sınıflarla reaya statüsüne sokma teşebbüsüyle ilgili olmalıdır. Bazdır ve sayyâdlar da, reaya hükmüne sokulmuş ve reâyânın verdiği resimleri vermekle mükellef kılınmıştır (3).

Öyle anlaşıılıyor ki, bazdır ve sayyâdlık Karamanoğulları zamanında da vardır. "Mezkûrun bazdârlarını ve sayyâdlarını İbrahim Bey'den mektûbı var" (4), "Mezkûr bazdârânın Karamanoğlu İbrahim Bey'e doğancılık hizmetin edüb" (5), "Mezkûr Hamza adına İbrahim Bey'den ve Sultan Mustafa'dan muafname-leri var" (6) gibi kayıtlar sayyâd ve bazdârlığın, Karamanoğullarının zamanında da olduğuna unbearable.

Bazdâr ve sayyâdlar, Yavuz Sultan Selim'in saltanatının sonuna kadar, "hükûk-i şer'iyye ve rûsûm-i örfiyye ve avarız-ı divaniye'den muaf tutulmuşlardır (7). Ancak, Kanuni'nin saltanatının ilk yıllarından itibaren, raiyyet rûsûmunu eda etmeye

(1) Bkz. TT 40, s. 381.
(2) Bkz. TT 40, s. 589
(3) Bkz. TT 40, s. 381
(4) Bkz. TT 40, s. 317, "Kârîye-i Papas sayyâdân-ı Şehzâde", Bkz. TT 40, s. 409.
(5) "Kârîye-i Aliyar, Avşak avlarlınumüş", (Bkz. TT 40, s. 458).
(6) "Kârîye-i Yarankâmlû, doğan güzeldeceler", (Bkz. TT 40, s. 589). TT 40, s. 325, 381.
(7) "Kârîye-i Gemli muafîn an bazdârân ber müceb-î hûkm-i Sultan Bayezid Han ve Sultan Selim Han, zikr olunan cema'at öfr-i şer'iyyeden ve rûsûm-i örfiyyeden ve avarız-ı divanîyyeden muaflardır. Ellerinde bu uslûb üzere Sultan Bayezid Han'dan ve padişahımız alempanâh'dan muafiyetnameleri
başlamışlardır (1). Raiyet rüşûmunu vermemek için, bazı bazı
bazı çocuklarının "sipahizade" yazıldıkları da görülür (2).

4- Meremmetçi Köyler: Sancak dahilinde bazı köylerin ahalile-
rı, köprüleri tamir etmekle görevlendirilmişlerdir. Bilindiği-
gibi, köprüçülük, köprülerin muhafaza, bakım ve onarımı ile
ilgili bir müssesedir. Köprülerin bakım ve muhafazasına ta-
yan olan kişiye "köprücü" bazen de "meremmetçi" denilmiştir.
Köprücülerin başında kişiye de köprücebaşı veya ser-köprü-
cüyân" adı verilmiştir (3). Han ve Kervansaray gibi binalar
tamir eden kişilere de "meremmetçi" denildiği olmuştur. Bizim
burada bahsedeceğiz köyler, içerisinde meremmetçilerin mu-
kım olduğu köylerdir. En çok meremmetçi'nin mutavattın bulun-
duğu üç köy vardır. Bunlar Kaşaklının Kaçılık, Gurgurum'un
Gögebe ve Bozkır'ın Sopranc köyleridir.

Kaşakl'ya bağlı Kaçılık köyü ahalileri (4), Adaköyü ile Salur köyleri arasındaki köprülerin tamir ve muhafazası
vardır". (Bzk. TT 455, s. 921); "Yerlerinden ve çiftlikle-
rinden öğr vereler, rüşûm ve avârız vermemeler deyil öyle
olsa, şimdiye değin ne vechle olügeldiyse gene ol veğle
ola, taaddi olunmaya deyil defter-i Köhne'de mastur" (Bzk.
TT 40, s. 317); "Mezkâr特別 doğancıoğlu doğancılar olub hu-
kûn-ı serîyeden ve rûsûm-ı örfiyeden ve avârız-ı divani-
yeden muaf ve müselem olalar deyil hükm-ı şerif sadaka
olundu" (Bzk. TT 40, s. 364); "Mezkûran, şehzâdelere doğan-
cılık hidmet etdiklerince çiftlikleri ile mauf olalar de-
yü nişan vermişler" (Bzk. TT 40, s. 381).

(1) Bzk. TT 455, s. 920.

(2) "Bu sipahizâdelerinin kadim defterlerde babaları ve ecda-
ralı bazdârın deyli kayd olunmuşlardır". (Bzk. TT 399, s. 263).

(3) Bzk. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğuunda Şehircilik
ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, Derleyen: Salih Özbaran,
İzmir 1984, s. 70-74; aynı yazı için bkz. Cengiz Orhonlu,
"Köprüçülük", VII Türk Tarih Kongresi, c. II, s. 701-708.

(4) Kaşakl'ın Kaçılık Köyü, yörük köylüdür. "Karye-i Kaçılık
tabl-i Kaşakl, an tawil-i sanakbeyi, yörüklerdir". (Bzk. MM
241, s. 32).

(1) "Mezkûr karya (Keçilik), Kaşaklı'nda Adaköy ve Salur nâm karsiler arasında olan köprüleri ta’mir edüb meremmet etmeği etdükleri için rûşûm-ı örfiyeden ve avârız-ı divani-yeden muaf kayd olundular deydi etdükleri yerlerin oğur-lerin vereler deydi köhne defterlerde mastûr gene ber kâ-rar mukarrer" (Bkz. TT 40, s. 570), aynı köyle ilgili ka-yıtlar için bkz. TT, 455, s. 864; TT 399, s. 23.

(2) "Mustafa birader-i o, babası yerine köprücüdür resm-ı çift vermez" (Bkz. KK 137, s. 167).

(3) "Sinde olan bir öküzlük yeri vakî-ı esnâlık edüb karsy-i mezbûrda olan Karbansaraya ve iki köprüye madem ki tâ-mir-i hizmet ede rûşûm ve avârız vermeye" (Bkz. TT 40, s.400).

(4) "Mezkûr Halil Fakih, oğullarıyla karsy-i mezbûrda hasbetenlilah bir Karbansaray bina edüb tasarruflarında olan yerlerinin oğur çelerin ve rûşûmun mezûr Karbansaray meremmetine ve mahalleli mescidinin çaraçına sarf etdükleri sebelden ma’â evvelen de oğurden ve rûşûmdan ve avârîzdan külliyyen muafiyetnameleri vardır ve padişah-ı alempanah dahi mukarrar kilib ellerine muafname verdiği sebelden Defter-i Cedid’e muafiyet üzere kayd olundular ki zikr olunan mescid ve Karbansarayı ihyâ edeler“ (Bkz. TT 455, s. 926).
avâ्रızdan ve tekâlifden muaf tutulmuş ve köprücü tayin edilmüş. Hacı Balı vefat edince yerine evvelâ oğlu Hacı Ali (1), daha sonra da Mustafa (2) köprücü olmuştur. Bu bilgilerden anlaşılacağı gibi, Beyşehir’in bazı köylerinde mutavvîn köprücüler avârı̇z ve tekâlifden muaf tutulmuşlar, bundan dolayı da köprücülük babadan oğula geçen bir meslek haline gelmiştir.


(1) Bzk. MM no. 7534, s. 567.

(2) "Mezbûr Mustafa, babası Balı yerine köprücü olub babası Defted-i Atık‘de muaf an’x-rûsûm ve’l-avârı̇z deyû kayd olunub kendiye dall olmağa rica edüb Defted-i Atık mücebince babası yerine vech-i meşrub üzere kayd olundu fi 10 Receb 993, madam ki hizmetinde kusuru olmuya”. (Bzk. KK 137, s. 167a).

(3) Osmanlı Devleti’ndeki derbend teşkilatı için bkz. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Derbend Teşkilâtı, İstanbul 1967.
ve teklifden muaf tutulmuştur. Sultan Mustafa, Sultan Cem ve Sultan Abdullah tarafından muafnameler verilen 38 hanelik Nuzumla köy (1), 1507 yılında şehzade Şehingah'ın hase köylüleri içindedir (2).


(1) "Karye-i Zozumla, karye-i mezkûre halkı Elbeyi derbendini bekleyüb muhafaza edüb müslümanlara zarar (getürmemeğe) mültezim olub Sultan Mustafa'dan ve Sultan Cem'den ve Sultan Abdullah'dan muafnameleri varcki mezûr derbendi bekleyeler, gayet muhavvef derbend inîş, teklîf ve avârîz alınmaya deydı Defter-i Köhne'de mastûr gene mukarrar kayd olundu" (Bkz. TT 40, s.321).

(2) "Bu karye kadîmden derbend, Elbeyi demekle ma'ruf derbendi muhafaza edüb ayende ve revendeye zarar getürmemeği iltizam edâgeldikleri sebebden avârîzdan muaflar olub de-fâtîr-i sabâkada bu vechle mastûrur ve haliyen Dergâh-ı mu'alla'ya varub arzîhal edicek ber mûcêb-ı şart-ı mezbûr muâfiyetleri mukarrar kîlînub mukarrernâme-i şadişahi ve-rîmîş" (Bkz. TT 455, s. 937).

(3) "Cemaat-i sipahizâdeâgan ber mûcêb-ı mektûb-ı İbrahim Bey veled-ı Karaman" (Bkz. TT 455, s. 861).

(1) " Vilayet-i Karaman mükaddamı tahrir olundukda her karye- de reayāyla mahlut mütemekkin sipahiya kaydıyla kimse- ler yazılmış imiş ve üzerlerine çift ve nim çift ve ben- nək ve cebe işaretli bulunmuş. Lakin bazı yerlerde belki ekserinde zikr olunan rüşūm karyenin cümlesinde dahil ol- mayub hariç kalmış. Bu vechle kayd olunduğu acıdan daima sipahi timar ve resimle mukayyed olan sipahızadeler bey- ninde niza ve husumat hali olmaz imiş ...". (Ekz. 1575 ta- rihli Karaman Kanunnamesi).

(2) "be nevbet her sefera yarar eşkünkiler binefsihi eşmek emri varid olub bu taife-i mezküre dahi bu emri dahi hüsni- iradetleriyle kabul et dikleri acıden ellerine tezkire verilüb ..."(Ekz. 1575 tarihli Karaman Kanunnamesi).

(3) Ekz. 1575 tarihli Karaman Kanunnamesi.

(4) 1522’dede sadece 14 sipahızadeye timar tevcih edilebilmistiştir. (TT 119’a göre).
Güherçile ocaklarında çalışmak (1) köprüleri tamir etmek (2) bu kabilden igerdir. Sipahızâdeler timarlı sipahının toprakında "resimli yer" tuttuqlarında, çift, őşür ve salariyeyi timar sahibine verirlerdii (3).

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1507 (a)</th>
<th>1518 (b)</th>
<th>1524 (c)</th>
<th>1584 (d)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Avşarsoğanlu</td>
<td>-</td>
<td>19</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Çiçekler</td>
<td>-</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Çavuş</td>
<td>-</td>
<td>9</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>İsa</td>
<td>4</td>
<td>12</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>İneler</td>
<td>7</td>
<td>12</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Malkos</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Hassün</td>
<td>-</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Gurgurum</td>
<td>11</td>
<td>16</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Eğrilere</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Uluhoma</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Sipahızâdelerin güherçile ocaklarında çalışmalarıyla ilgili olarak bkz. TT 968/25, güherçile hizmet kanunu; yine bkz. ö. Lütfi Barkan, "Osmanlı İmparatorluğu’nda Çiftçi Sınıfların hukuki statüsü", Türkiye’de Toprak Meselesi, Toplu Eserler I, s. 786-787.

(2) "Karya-i Göçabe, kadim sipahızâdelerimiz ve hem köprüye hizmet ederlerim". (Bkz. TT 399, s. 261).

(3) "Sipahi ve sipahızâde olsun, muaf ve müselllem olsun bir sipahinin timarında resimli yer tuta, resm-i çift ve őşür ve salariyeyi timar sahibine verir. Eğer yeri az olub çiftte ve nim çiftte veфа etmezse asıl raiyyet ve hariç reâyâ iki dönüm yere bir akça sipahiye verir" (Bkz. 1575 tarihli Karaman Kanunnamesi).

(a) TT 40, (b) TT 455, (c) TT 399, (d) KK 137.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sıra</th>
<th>Mahalle</th>
<th>1507</th>
<th>1518</th>
<th>1524</th>
<th>1564</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>Köşla</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Köük</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Uğur</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Görünmez</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Selmanlu</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Ovacık</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Hamsalu</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Fela</td>
<td>-</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Saraycık</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Karaali</td>
<td>-</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Kozluca</td>
<td>-</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Bükçe</td>
<td>-</td>
<td>34</td>
<td>17</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>'Inalüce</td>
<td>-</td>
<td>18</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Kurucaova</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Muharremkolu</td>
<td>-</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Eldüzên</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Kuğcilar</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Kuğulu</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Buzağucu</td>
<td>15</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Suludere</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Çokravun</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Manastır</td>
<td>12</td>
<td>15</td>
<td>9</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Dere</td>
<td>-</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Gökçeöyük</td>
<td>-</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Gökreklü</td>
<td>-</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Kavak</td>
<td>-</td>
<td>11</td>
<td>-</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Olberid</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Evreki</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Göçeba</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Gemli</td>
<td>-</td>
<td>13</td>
<td>7</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Bağkaraviran</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Ortakaraviran</td>
<td>-</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Senir Amud</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Toplí</td>
<td>1507</td>
<td>1518</td>
<td>1524</td>
<td>1584</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Taşağıl</td>
<td>-</td>
<td>8</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Oğlakçı</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Yunusviranı</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Yavşı</td>
<td>-</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Ali Çerçi</td>
<td>-</td>
<td>18</td>
<td>16</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Gündügün</td>
<td>-</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Morsun</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Hacı Halil</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Akça Kilise</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Killiyanırdar</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Bayafşar</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Cemaleddin</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Karacabeyat</td>
<td>6</td>
<td>-</td>
<td>6</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Elminlü</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Suvarık</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Yarankömü</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Lağrı</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Tahir</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Berekat</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Cıcıl</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Çalışma</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>Hacılar</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOPLAM nefer :**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1507</th>
<th>1518</th>
<th>1524</th>
<th>1584</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>97</td>
<td>395</td>
<td>249</td>
<td>308</td>
</tr>
</tbody>
</table>


"Şah Süleyman bin Şah Selim Han Muzaffer Daimâ (Tuğra)

Kıdveti'ı'l-i merâ'î'l-kirâm umdetü'l-küberâ'ı'l-fihâm zü'l-kadr ve'ı'l-ihtîrâm el-muhtassu bi-mezi'd-di inâyeti'ı'l-meliki'ı'l-a'lam Beyşehirî sançağı beyi dame izzuhû ve meşhûr'ı'l-kudât ve'l-hükûm ma'denî'l-fazl ve'l-kelâm mevlanâ Beyşehirî kâdi-sî dame fazluhû tevki-i refî-i hümâyûn vâsîl olıçak malûm ola ki, haliyâ darândegân-ı fermân-ı vâcibül-ızan Pir Ahmed ve Seydi ve Hasan ve Turuhan ve Güvenç nam kimesneler Dergâh-ı Muallâm'a gelüb şöyle arz etdiler ki bunlar sipahızadeler olub mütremekkin oldukları karsa sipahisi olan kimesne bunlardan resm-ı ra'îyyet taleb edüb ta'addı edermiş buyurdum ki,

(1) Ýkz. TT 118, s. 170.
(2) Ýkz. TT 118, s. 174.
(3) Ýkz. TT 118, s. 185.
(4) Ýkz. TT 119, s. 141.
hükûm-i şerif-i vacibü'l-ittiba'ımla varıcaq husumâyi ihzâr edûb bu husûsi (onat) vechile hak üzere teftîş ve tefahhûs edûb görësz göyle ki kazîyse arz olunduğu gibi olub mezbûr kimesneler Daftar-i Cedîd-i Hakani'de yazulu ra'îyyet ve ra'îyyet oğlu olmûyû ve ol sipahînîn toprağında yer tutmayub sipahîzâdeler olub mezbûr sipahi mügâyir-i daftar ve kanûn resm-i ra'îyyet talab ede men ve def edûb 'îlâm ve defter ve kanûn kimesnaye iç etdirmeyessiz temxrûd edenî sekûdû ziyade inad edenî yazub bûldiresiz ve ba'de'n-nazar bu hûkm-i hûmâyûn allerinde ika edûb alamet-i şerife itimad kûlaqûz tahrîren ft evâl Cemâzîye'l-evvel se-ne selâse ve hamsin ve tisamî

bi mûkâm-i Kostantiniyûs“

göndermeyen sipahı sadelerin mahsullerine "mevkâf tarfiyle" el konulmak istenmiştir (1). Beyşehir sipahı sadelerinin, mütsemekkin oldukları köyde, mülk edindikleri de görülür. Bu mülklerden çift ve avârız resmi alınmamıştır (2). Sipahı sadelerin yanında sipahiler ve mütsekiid sipahilerden (sipahi-i Köhne) resm-i çift, avârız ve bennâk alınmamış sadece öğür, salari ve resm-i ganem alınmıştır (3). Defterlerde, sipahilerden çift resmi alınmadiği özellikle belirtilmiştir (4). Anlıklağında göre, Beyşehir sipahı sadeleri, 16. yüzyılın sonuna kadar, sefere "benevet eşimek" şartıyla ödürden, rüsum-ı örfiyeden, divaniyeden, avârizdan muaf tutulmuşlardır (5). 1583 tarihinde sipahi ve sipahı sadelerin gelirleri, sancak toplan dirlık gelirinin % 0.46'sıdır.

(1) "ve bu taifeden sefer-i sultan'ıye hizmetin edasına ih-mâl ve tahsileri olub eşgîncilerini göndermedikleri senede cümle muaf buyрудugu mahsulleri mevkâf tarfiyle zabt oluna ve ol senede avârız-ı divani dahi våki olduy- sa avârız verenlerin bile alınca" (Bkz. 1575 tarihli Ka-raman Kanunnâmesi).

(2) "Kârâye-i Haci Halil, mezîrî sipahıSadegânlar ellerinde olan çiftlikleri, mülk-i meşrû'lâları, ber mücebî hücnet-ı şar-iyye resm-i çift ve avârız vermeyeler", (Bkz. TT 40, s.413).

(3) "Kârâye-i Kavak, mezîrîn sipahi resem-i çift ve bennâk ve avârız vermeleyeler" (TT 40, s. 341); "Kârâye-i Ali Çerçi, resem-i çift ve avârız vermeye ve bennâk dahi vermeye, öğr ve resem-i ganem vereler" (TT 40, s. 391); "mezîrî sipahîyân avârız ve resem-i çift ve bennâk vermeleyeler öğr ve salari ve resem-i ağnam vereler" (TT 40, s. 435-436); "Kârâye-i Gur-gurum, öğr ve salari ve resem-i ağnam vereler" (TT 40, s.468); "Meszkârların 3,5 çiftleri var ammâ resem-i çift ve bennâk vermeleyeler resem-i ganem ve öğr vereler (TT 40, s.599).

(4) "Resm-i çift alınmaz" (TT 40, s. 340).

(5) "Cema'at sipahıSadegân der kârâye-i mezûrû ödürden ma'adâ rûsum-ı örg-iye ve divaniyeden ve avârizdan muaflardar
7- Seyh Köyleri: İncelediğimiz dönemde, Beyşehir sancağında şeyh, fakih, abdal gibi dini unvanlı kimselere köyler tesis ettikleri anlaşıyor. Bilindiği gibi, Fuat Köprülü ve ö. Lütfi Barkan'ın araştırmalarında, Rum abdollarının Anadolu'nun İslâname ve türkleşmesindeki rolleri misalleriyle ortaya konmuştur (1).

be nevbet eşerler eşkıncı defterinde ve ellerinde olan beratlıarda meşrûndur ber mâceb-ı Deferter-i Atık" (KK 137, s. 144 a); "Cema'at-i sipahiyan ve sipahizâdeân der karye-i Kavak karye-i mezburenin sülüsânından baki altı çift yerleri var mülk, ber mâceb-ı Deferter-i Murad Çelabi deydi Deferter-i Atık'de mukayyed, ʿurfiye timar halıyin sipahizâdeân kendü çiftliklerine sefer-i hümayûn vaki oldukça binefsihi be nevbet eşmek üzere mukarrer kilinda ber mâceb-ı Deferter-i Atık" (BKz. KK 137, s. 164a).

Yine sipahizâdeânle ilgili olarak BKz. "Cema'at-i sipahiyan vâbâ-ı Beyşehir, der karye-i Muharremkolu tabi-i Kaşaklı, mezâkûrler Deferter-i Atık mâcebinçe kadımı'l-eyyân'dan sipahizâdelik târîkıyle mutesarrîf oldukları yerlerin ösûrlerin sahib-i arza verûb resm-i çift ve resm-i bennâk ve cobe ve nâsîf orsî kovan ve resm-i genem ve avârîz vermeyûb ve sağır olanlarına on sekiz yaşına girince hizmet teklif olunma'nın on neferden biri altı ay güherçile kâhrânesine hizmet etmek ve berâtıla bâsimihum zikr olunmak üzere Deferter-i Câdefe kayd olunub berât-ı şerîf ʾiçûn tezkire verildi ff 23 Ramazan'ı'l-mûbarek sana 989" (BKz. TT 968, s. 25).


Anadolu’nun birçok bölgesinde olduğu gibi, Beyşehir sancağında da abdâl, şeyh, derviş, hacî, hoca, seyyid, şerîf, deda, babâ, sofî gibi dini unvanlar taşıyan “Horasan areneleri”nin köy ve mezraa tesis ettikleri görülür. Hatta bunlar içinde, Seydi Harun-ı Veli gibi şehir kuranlar bile vardır. Belgelerden tesbit ettigimize göre, Beyşehir sancağında, şeyh veya tesis ettiği zaviyasinin ismini taşıyan köyler günlerdir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Şeyhin adı</th>
<th>Köyun adı</th>
<th>Bağlı olduğu nahiyesi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1- Şeyh Hasan</td>
<td>Hasan Şeyh</td>
<td>Yaylasun</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Şeyh İdris</td>
<td>Şeyhler</td>
<td>Yağan</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Şeyh Yatağan</td>
<td>Yatağan</td>
<td>Göçü</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Kırıkçadede</td>
<td>Kırıkçıköy</td>
<td>Kireli</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Şeyh Yahya</td>
<td>Yahya Şeyh</td>
<td>Çimenali</td>
</tr>
<tr>
<td>6- Pınarbaşı zaviyesi</td>
<td>Pınarbaşı</td>
<td>Seydişehir</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Eko. Ü. Lütfi Barkan, Kolonizatür Türk Dervişleri, s.290.
7- Bademli zaviyesi  Bademli  Seydişehir
8- Aşarbayei zaviyesi  Soğanlı Aşar  Göçü

Yukarıda verdiğiımız tablodan, şehylerin Beyşehir'de kendi isimleryle anılan köylер kurdukları anlaşılır. Anlaşılığına göre, iran'dan gelen dervişler, şehyler, "şehhilerden uzakta "muhavvef ve muhatara"lî yerlere giderek, zaviyeler tesis etmişler, daha sonra zaviyelerin etrafında tarlalar açmışlar, bağlar dikmişler, deşirmen gibi küçük sanayi işletmelerini inşa etmişlerdir. İssiz yerleri şanlırları, ayende ve revendeye hizmet eden, derbend bekleyen dervişler; birtakım vergilerden de muaf tutulmuşlardır. Bu durum, Anadolu'ya çok sayıda dervişin gelmesine de yol açmıştır. Nitekim bu tür yerler, 13. yüzyılın sonundan itibaren, köy haline gelmiş ve köyün ismi ya şehin adıyla ya da zaviyeyin adıyla anılır olmuştur.


(1) Bkz. KK 564, s. 36 bt; "Tekyeniş'ınan-ı tâbi-ı Seydi Harun".
Anlaşıldığına göre, Fatih devrinde şehyler ve zaviyeler üzerinde sıkı bir denetim yapıldığı halde II. Bayezid devrinde, zaviyeler üzerindeki bu sıkı yönetim kaldırılmış ve pek çok "zaviye erbabı"nin ortaya çıkmasına izin verilmıştır. II. Bayezid devrinde, Beyşehir sancağında çok miktarda "derviş, sadat, zaviyedâr, hizmetkâr-ı zaviyedâr" vb. gibi cemaatleri vardır. 1507 yılında, 53 nefer zaviye erbabı (1) vardır ki bu miktar aynı yıl Beyşehir sancağı nüfusunun (13.635 nefer) yaklaşık % 0.3’ü eder. Bu rakam, 1518 yılında % 2.1’e ulaşmıştır (2). Yani Yavuz devrinde de sancak şehy ve dervişleri fazla denetlenmemiştir. Ancak 1518’den sonra zaviye erbabının nüfusu kırlımayına başlanmıştır. 1524’de nüfusun % 0.1’i 1564’te ise nüfusun % 0.4’ü şehy ve derviş nüfustur. Anlaşılıyor ki, 1518 yılından sonra, yaya, müselem, ortaççı gibi askeri sınıflar reâyâ statüsüne indirilirken zaviye erbabı üzerinde de kontrol getirilmiş, sadece beratlı olanların "bâ-berât" zaviye de kalmasına izin verilmiştir. Buna muhabit, bazı şehy aileleri, 16. yüzyılın sonuna kadar "avâriz-ı divânîye, tekâlíf-ı örfiye ve rüsûm" dan muaf tutulmuşlardır. Bu duruma en güzel misallerden biri Seydişehir’deki Alayîli Ahmed ve oğullarıdır. "Seyyidü’s-sülehâ" olan Ahmed Alayî ve nesli, zemin, baş, kopçur-ı agnam, baş, bedreke, avâriz ve tekâlíf’den muaf tutulmuşlardır. Ahmed Aleyî ve oğullarıyla ilgili bu kaydî burada vermek istiyoruz (3):

*mezkarların İbrahim Bey’den mektubları var. Seyyidü’s-sülehâ mezkar Ahmed Aleyî ve oğulları ve a’kâb ve ahlâfi nesîn ba’den nesîn zemin ve bag ve kopçur-ı ayğam ve sair rüsûm ve avâriz alınmaya ve her senî’at ki işlerleri baş ve bedreke vermeleler bu hükmü tebdil edene la’net-i Hüdâ ve Resûl ola devâdine nukayyed ve altı nefer ki mülk-i mukarrerlerinde ziraat

(1) Rakam TT 40’dan alınmıştır.
(2) Rakam TT 455’den alınmıştır.
(3) Bzk. TT 40, s. 313; Bu metnin daha evvel yayınlanmış şekli için bkz. Ö. Lütfi Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri, s. 330.
ederler avârîz-ı divaniyeden ve tekâlîf-ı örfiyyeden muaf ve müsellem olalar deyî tekrar İbrahim Bey mektebîleri var Der-ğah-ı ma'delet-phenâ' ara az olunub mufassalen mukarrarnâme sadaka olundu deyî Kâhne defterde mastûr haliyâ tekrar mukarrarnâme sadaka olundu. 1518’de Seydi Ahmed Alayî’nin nas-îli 13 nefere çıkmiş ve yâne vergilerden muaf tutulmuştur (1). ikinci bir misâl de Bozkîr’în Karacaârdîc köyündeki “şürefâ cemaatî”dir (2). Ahmed Alâî gibi, 4 hane şerff semerkand’dan gelmiş ve Karacaârdîc köyüne yerleşmişdir. Devlet, bunlarla, bağ, ağnam, kovan, şûrûm, avârîz’dan fermanda “muaf-ı mutlak” tutulmuştur (3).

(1) Bkz. TT 455, s. 895; “Bu zikr olunan cemaat Şeyh Ahmed Alayî nasîndendir, kadîmden bunlar ebeen an cedd muaf olub ol azizin ahlâfî ve a’kâbi rûsûm-ı örfiyyeden ve hu-kûk-ı şer’iyyeden külliyen muaf ve masûn olub Karamanoğlu zamanından berî bu veche oligelüb ve avârîzdan dahi muaf oligelüb ve satdükları esbabdan bac dahi vermezlerimiz defâtir-i sâhibikadu bu veche mastûrdur ve rûsûm-ı örfiye ve a’şar-ı şer’iyyeden ve avârîzdan ve tekâlîf-ı örfiyye- den muâfiyet için ellerinde Sultan Bayezid Han’den muaf-ı nâmeâleri vardır haliyâ görülb yâne ol veche üzerâ kayd olundu”.

(2) “Kâya-i Karacaârdîc tâbi-i Bozkîr Cema‘at-ı Şürefâ-ı meşayih”, (Bkz. KK 137, s. 192a).

(3) “Kâya-i Karacaârdîc, mezîr Seyyid Bedreddin sahîh‘-şer seyyîf-i ı’zâmdan erşed kimesne olduğu sebabden elinde olan yerlerden ve bağlardan ve ağnamdan ve kovandan ı’zr ve rûsûm ve avârîz vermeyleh ber mâceb-ı fermand-ı hümayûn muaf-ı mutlak ola deyî arz olunub hükm sadaka olun-du”, (Bkz. TT 40, s. 414).
Şeyh Ali Semerkandê evlândıdan Seyyid Bedreddin, ve oğulları 16. yüzyılan sonuna kadar muafiyetlerini devam ettirmişlerdir (1). Bu şekildeki büyük şeyh ailelerine muafiyet verilenken, daha küçük şeyh ailelerine ve zaviye erbabına da muafiyet tanınmıştır (2). Özellikle, "a'râk-ı cebînleriyle ayende ve revendeye", hizmet eden, çiftlerini yürüten dervişler, her türlü "nesne"den muaf tutulmuşlardır (3).

(1) "Mezkûrun merhâm Seyyid Bedreddin evlândıdan olub merhûm mağfurle Şeyh Ali Semerkandê-Kuddise sârîhâ-hülefaßen-dan ve sadâtdan olduklarına binaen selâthin-i mâziyeden ve haliyya sa'adetli padişâh-ı alempenâm hazretlerinden ellerinde cem'î rûsûnâdân ve avârîz-ı divanîye ve tekâlîf-ı örfîyeden muafiyeden ahkâm-ı şerifleri olmâğın ellerinde olan kadını yerlerinden ve bağlarımdan ve kovanlarından eşûr ve âynalarından ve asîyalarından resim alînmamak ve bi'î-cülle avârîz-ı divanîyeden ve tekâlîf-ı örfîyeden ahkâm-ı şerife mücebince Defter-ı Ceddî'de muaf kayd olun-du", (Bkz. KK 137, s. 192a).


(3) "Karye-i Hasan Şeyh, mezkûr dervişlerin bir çiftlik yerleri var imiş, çiftleri yürüyûb a'râk-ı cebînleriyle ayende ve revendeye hizmet ederlerimîş deyû Defter-i Köhne'de
Dolayısıyla muafiyet, 1507 ila 1518 yılları arasında Şeyh ailelerinin % 17 oranında artmasına sebep olmuştur. Mesela Kıreli'nin Göçeri köyündeki 14 nefer dergiş, ekikleri çiftliğin mahsülüünü ayende ve revendeye sarf etmeleri mukabilinde (1), Köşk (2), Tozluca, Çuğulu ve Hasan Şeyh köylerindeki dergişler de aynı şekilde vergilerden muaf tutulmuşlardır. Bununla beraber sadece "öşür" veren şeyhler de vardır (3).


mastür", (Bzk. TT 40, s. 538); "Karye-i Tozluca, Lağırdá ve Tozluca'da bir çift yerleri var imiş, kendî çiftleri ile ayende ve revendeye hizmet ederлерimîş İbrahim Bey'den mektubları ve Sultan Mustafa'dan mukarrarnâmeleri var" (Bzk. TT 40, s. 581).
(1) "Karye-i Göçeri, bir çiftlik yere mutasarrıflar imiş, eke- ler, şeyhler hasılarının ayende ve revendeye harç edeler klimasına nesne taleb etmeye" (Bzk. TT 40, s. 595).
(2) "Karye-i Köşk, bir çiftlik yerleri var, kendî çiftleri yu- rulya a'râk-i cebinleri ile ayende ve revendeye hizmet ederlerimîş" (Bzk. TT 40, s. 611).
(3) "Öşrin veren vesaire rüşûm-i reayadan muaf olalar" (Bzk. TT 399, s. 226).
(4) Bzk. Ahmed Refik, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri 967-1200, İstanbul 1931, s. V.
(5) Ahmed Refik, avna eser, s. VIII.
Belgelerden anlaşıldığına göre, 15 ve 16. yüzyıllarda Beyşehir sancağında beş köye ma'den çıkarılmakta idi. bun-
lar Yenisehir'in Küre ve Keçilik; Gökülün Killi Bayındır
ve Avdancık; Bozkır'ın Kazıklık köyleridir. Killi Bayındır
ve Avdancık'ta kil madani, diğer köylerde de demir (ahen, ha-
did) çıkarılırdı. Devlet, kilden "resim" demirden de "eğir"
almıştır.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1466 (a)</th>
<th>1507 (b)</th>
<th>1518 (c)</th>
<th>1524 (d)</th>
<th>1584 (e)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-Killi Bayındır</td>
<td>-</td>
<td>2,000</td>
<td>2,000</td>
<td>2,000</td>
<td>4,683</td>
</tr>
<tr>
<td>2-Avdancık</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>3-Küre</td>
<td>873</td>
<td>1,440</td>
<td>1,400</td>
<td>1,400</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>4-Keçilik</td>
<td>150</td>
<td>-</td>
<td>240</td>
<td>240</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5-Kazıklık</td>
<td>-</td>
<td>500</td>
<td>800</td>
<td>880</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>1,023</strong></td>
<td><strong>3,940</strong></td>
<td><strong>4,490</strong></td>
<td><strong>4,570</strong></td>
<td><strong>6,533</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

İsminden de anlaşılacağı gibi, Killi Bayındır Köyündede, "kil" çıkarılmıştır (1). 1524 yılına kadar madenin yıllık
değeri, 2000 akçadır ancak daha sonraki tarihlerde değeri
artmıştır. Kil madeninin ögrü, Kanuni'nin ilk yıllarından
itibaren, Karaman vilayeti defterdarlarına zemet olarak
tevcih edilmiştir.

(1) "Kil" çıktığı için, Bayındır köyü, Killi Bayındır ismini
almıştır. Ancak Osmanlı Kâtilleri kil ile güllü birbirine
kariştırmışlardır. Aynı köyan adı belgelerde "Güllü Bayin-
dır" olarak da kayıtlıdır. 1584 tarihli Beyşehir Mufas-
sal Deferinde Killi Bayındır'daki kilden resim alındığı
kayıtlıdır. Bkz. "resm-i killik fî sene 4683, Avdancık nam
karyede olan Ali Küçük zaviyesine mezkûr killikten elli
akça ber vech-i nakd verilir". KK 137, s. 12b. 
(a) MM 241, (b) TT 40, (c) TT 455, (d) TT 399, (e) KK 137.

Yenişehir'in Küre (5) köylü halkı ile aynı köydeki Keçilik yörük cemaati (6) de demir ocağına çalımakla mükellef tutulmuştur. 1466'da şancakbeyi'ne, bu köy ve cemaat öğür verirken (7), 1507'de bu gelir, II. Bayezid'in oğlu Şehzade Şehinsah'a devredilmiştir (8). Küre köyü, her yıl "ber vech-i maktu" yüzüyirmi men demir verirler, her batmana da onikişer akça "baha" alırlardı (9). Anlaşılığına göre, Kanuni'nin

(1) Bkz. TT 119, s. 137.
(2) Bkz. TT 392, s. 105.
(3) Bkz. KK 298, s. 3b.
(4) Bkz. TT 455, s. 372 "Vakf-i zaviye-i mezbûr, ber müceb-i defâtir-i sabika, ma'den-i kil 50", yine bkz. KK 137, s.12b.
(5) "mezkûr karye-i Küre halkı demûrciler olub", (Bkz. TT 40, s. 572).
(6) "Cemaat-i Keçilik, yörüklерdir, demûrcilerdir", (Bkz. MM 241, s. 33).
(7) "Karye-i Küre tabi-i Yenişehir, an tahvil-i şancakbeyi", (Bkz. MM 241, s. 33).
(8) "Karye-i Küre, tabi-i Yenişehir, hâss-ı Şehzade" (Bkz. TT 40, s. 572).
(9) "Mezkûr karye-i Küre halkı demûrciler olub her yıl ber vech-i maktu yüzüyirmi men demir verirlerimiz her batmana on ikiğer akça baha alunurmuş" (Bkz. TT 40, s. 572).
ilk yıllarda, Kure köyü ile Keçilik cemaatinin çıkardıkları demirin öğrül (Ogr-i ahen), "timar" olarak tevcih edilmeye başlamıştır. 1522 yılında Keçilik köyünün geliri Abdullah oğlu Ali'nin timarı (1), 1523'de Kure köyü Selimoğlu Mehmed'in timarı (2)'ye aynı köy 1583 yılında da Dergâh-1 Ali defter katıblerinden Kâtib Ali'nin "zeameti" (3) içindedir. Anlaşılığına göre, 1584 yılında, Kure köyü reayı "an batmanda bir batman" demir öğrül ve avârız varmüşlerdir (4).

Bozkır'ın Kazıkkörede köyünde de "demir" çıkarılmıştır. Anlaşılığına göre bu köyün "demir öğrül"de, başlangıçta "hass" iken daha sonra timar ve zemete çevrilmiştir. Mesela 1583 yılında, Kazıkköre köyünün gelirleri, Yusuf'un zemetiindendir (5). Burada anlatmaya çalıştığımız madenci köylerin yanında, bir de güherçile hizmetiyle mükellef tutulan köyler vardır.

(1) Bkz. TT 118, s. 212.
(2) Bkz. TT 392, s. 115.
(3) Bkz. KK 298, s. 24.
(4) "Oğr-i ahen an ma'den-i galle ki redayâ-ya karya-i mezbûre cenvherin çıkarub eşerler (7) on batmanda bir batman öğr vereler ve avârız dahi ber mêceb-i Defter-i Atık vevereler fi sene 1.000", (Bkz. KK 137, s. 98).
Bilindiği gibi, Osmanlı Devleti'nde ordu herhangi bir yere sefera çıkacağı vakit, memleketin her türlü gelir kaynaklarının sayımı yapılır, ordu nun silah ve mühimmat ihtiyaçının neredenden nasıl te's'in edileceği araştırılırldı. Özellikle, ordu nun barut ihtiyaçını karşılayan güherçile oacaklarının (kâr-hâne) teşttiği yapılır, her güherçile ocağından ne kadar barut çıkarılacağı teşbit edildir. Paşa Sahlı Salim'den sonra memleket ve ordu nun genişlemeye başlaması, güherçile oacaklarını olan ihtiyaci artırığı, bu yüzden devlet, güherçile oacaklarında çalışacak kişiler, çalışma sistemleri ve oacaklarının denetimini belirli esaslarla başlamaya çalışmıştır. Dolaysıyla, belirli aralıklarla, güherçile oacaklarında çalışan kişilerin isimlerini, bunların nereli olduklarını, ne kadar muddet ile çalışacaklarını gösteren güherçile hizmet defterleri hazırlanmıştır. Bu defterler, özellikle, Kıbrıs'ın fathından sonra daha muntazam olarak düzenlenmiştir.

Anlaşıldığına göre devlet, güherçile oacaklarında çalışacak kişiler belirlemek için evvela, güherçile oacaklarına yakın köy veya cemaatlerden "güherçile hanları" teşkil etmiştir. Güherçile hanlarının birbirine yakın olmasına özen gösterilmiştir. Güherçile oacaklarında, müteakid sipahiler, sipahıhizâdeler ve mülküne eşen eşkinçilerin 18 yaşından büyük


"Vilâyet-i Karaman'da vâkı olan kadılarca hüküm ki,

Halen taht-ı hükümizininde güherçile işlenmek emrolunan yerlerde vâkı olan kârhaneli sabaken işlenleştiği üzerine işlenşeyub bu same-i mübareksede noksan üzerine işlenüp ve bazı kimesneler kârhanelerin ibtâline say eyledikleri i'llâm olundu. İmdi güherçile hususu ehemm-i mühimmet'dan olamın buyurдум ki,

vüsüd buldukda bu bâbda her biriniz mükayyed olub, taht-ı kazanızda vâkı olan güherçile kârhanelerin işledüb güherçile mübaşırlarını hariçden kimesneya rençide etdimeye yüb mümkün olduğu üzre muavenet ve müzâheret eleyüb tevfir ve teksiri bâbında envai sai-i ihtimam eleyeisiz. Güherçile husûsuna muaveneti olmayub kârhanâe ibtâline say eleyeşnelerin bazıı Kibrîş'a sürgün olmak emrîm olmuştur.
Taht-ı kazanızda anun gibi fesad eder kimsene var ise isim ve resimleri ile yazub bildiresin ki anlar dahi Kıbrıs’a seryün olan. Şöyle ki her khangızin taht-ı hükümünde kär-hâne缺席 sábado sabık üzre işlenmeyub noksan üzre ola sizden bi-linir. Ana göre idkanda dacika fevt eylemeyazis. 9 Ocak 1571 (10 şaban 978) (1).

Karaman beyler beyisine ve beylerine ve kadılarara hüküm ki,

Halen Karaman vilâyetinde vaki olan mütekâid sipâhızâdelar güherçile hismetine nöbet ile istihdâm olunmasın emredib buyurumd ki,

Vûsûl bulduda bu bâbda mukayyed olub her biriniz taht-ı hükümizinizde mülküne eşer sipâhileri ve mütekâid sipâhızâdeleri nöbet ile tahh-ı hükümizinizde olan güherçile kârhânesine gönderüb altığer ay miktari zaman istihdâm etdiressiz. Ve her biri varub hismet eyledüğine temessük alırasız ki sonra niza eylemler olmayalar. Güherçile husûsu ziyade mú-himmâtdandir. İhmûl eylemeyüb her biriniz taht-ı hükümizinizde olan mülküne eşer sipâhi ve mütekâid sipâhızâdeleri nöbet ile ihraç sâleyüb güherçile kârhânelerine göndermeyince olmayazsiz. 11 Şubat 1571 (15 Ramazan 978) (2).

1575 (983) tarihli, Karaman vilâyeti güherçile defterine göre, Karaman vilâyetinin Konys, Belviran, Larente, Eski nil, Ereğli, Bayburt, Akeşahir, İşakli, Beyşehir, Niğde, Anduğu, Karahisar-ı Daveli, Kayseri, Aksaray, Ermenek, Ürgûb, Mamûriye, Salindi, Mud, Sinanlı, Silifke, Gülmar, Seydişehir ve Karitas kazalarındaki mütekâid sipâhiler, sipâhızâdelar ve

(1) Bkz. Mühimme, XIV, s. 824.
(2) Bkz. Mühimme, XIV, s. 824.
müküne eşen eşkinciler "güherçile ocağında hizmet vaki olduğu zaman" güherçile ocaklarında altı ay çalışmakla mükel- lef tutulmuşturlar. Sözkonusu deftere göre, her on mütakâid sipahi bir güherçile hanesini oluşturmuştur. Ancak uygulama- da bu sayının 9 ila 15 arasında değiştiği gözlemektedir. Ka- raman vilâyeti kazalarının, 1575 tarihinde, güherçile ocaklar- rına gönderilecekleri eşkinci miktarlarını aşağıda veriyoruz;

<table>
<thead>
<tr>
<th>Şehir</th>
<th>Eşkincisi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kayseri</td>
<td>47.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Karitaş</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>Eskiçi</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>Niğde</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Mud</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Silifke</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Ereğli</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Aksaray</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Gûlnar</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Karahisâr-ı Devali</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamuriye</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayburt</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Lareda</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Belviran</td>
<td>9.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Selendi</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Ishaklı</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Ermenek</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Anduğu</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Sinanlı</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Akşehir</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Ürgüb</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOPLAM**: 410 eşkinci

Yukarıda görüldüğü gibi, 1575 yılında, Beyşehir'den 24,
Seydişehirden de 16 kişi, güherçile ocaklarında çalışmakla mukellef kılınmıştır. Yani Karaman vilâyeti güherçile hâdemelerinin % 10'lu kını, Beyşehir ve Seydişehir'in köyle-rinden sağlanmıştır. Burada güherçile hizmetiyle mukellef bu köyleri ve eşkincı adetlerini veriyorum:

**A- Beyşehir Köyleri:**

1- Büğçe  
2- Hassün, Ayşar Soğanlı, Davud, Kürtler, Kirbadem  
3- İnlice köyündeki cemaat  
4- Ovacık, Karak, Karaali, Lağı, Fele, Hassün  
5- Tozluca, Fele, Lağı, Öyük  
6- Polad  
7- Sülmen  
8- Karacaviran  
9- Deliler  
10- Zencek  
11- Gaziler Depesi, Arap Öüß  
12- Muharram Kolu  
13- Gurgurum, Bektemür, Bulduk  
14- Karaalili  
15- Karabayad, İsa, Ali Bey, Malkos  
16- İneler, Kiçi  
17- Çavuş, Eğrilier  
18- Görünmez, Bereket, Suludere, Manahoris  
19- Muharram Kolu, Ada, Kuğçilar, Devletsah  

**TOPLAM** 24 Eşkinc̄

**B- Seydişehir Köyleri:**

1- Gevrekli, Manastır, Çokravun  
2- Ali Çarçi, Gündügün  

**TOPLAM** 2
3- Tutlu, Bozdan, Morsun
4- Manastır
5- Yavşı
6- Gökçeöyük, Taşağıl, Kuğulu
7- Çalmanda, Dere, Oğlakçı, Buzağıcı
8- Tahir
9- Gamli
10- Ortakaraviran, Başkaraaviran
11- Kavak, Ortakaraviran, Gurgurum, Çokravun
12- Evrakı, Gamli, Çiçek, Dere, Buzاغıcı
13- Mürsel Sıvladı Çiftliği
14- Morsun, Başkaraaviran, Part, Sinandı, Sorkun, Ali Çarçi ve Seydişehir

TOPLAM 16 Eşkinc


(1) "müll-i mezbârdan karye-i Avdan Defter-i Atık mücabince, Şah Unsur tasarrufundan iken Bostan nâm zaîme verilüb, lâkin zaîm-i mezbîr hîn-i tahrîrde hazır olmamaâğa münmül'esâmiye tezkire verilmiş idi, ba'dehu zaîm-i mezbûr berât ve emr-i şerif irâd etmeğin kayd olunmadı" (Bkz. TT 968, s. 31) "Çiftlik, an evlâd-i Mürsel, der karye-i
özellikle mülküne eşan sipahiler, eşkinci mülklerini belirli yollarla ellerinden çıkarmak istemektedirler. Ancak devlet, eşkincili mülklerin statüsünü bozmak istememiştir (1).

Dere Tabı-ı Seydişehir'i her kim mutasarrıf olursa güherçile kârhanesine hizmet vakı olduka altı ay hizmet etmek için bir cebeli vermek üzere kayd olundu” (Ezk. TT 968, s. 31); “mülk-i mezbûre defâtir-i şâhi mücebince eşkincilik üzere mutasarrıf olan imaret-çöllerini evlâdından Ahmed ve Mehmed ve mevlânâ Kasım, oğlu diğer Mehmed mutasarrıflar iken, haliyâ zaîm Sinan veled-i Mehmed, bey eyledikleri scilden ber mucab-i huccet-i şeriyye zaîm-i mezbûr Sinan mutasarrıf olub güherçile kârhanelerine hizmet vakı olduka altı ay hizmet etmek için bir cebeli vermek üzere kayd olundu” (Ezk. TT 968, s. 24).

(1)”Hisse-i mülk, bâ eşkinci der tasarruf-ı Kağan bin Sadullah ve Piri bin Ahmed ve bâki şerefi el-mârûf be evlâd-i Hâhib, mülk-i mezbûre her kim mutasarrıf olursa sefer-i hümayûn vakı olduka bir eşkinci vermek üzere Defter-i Hâkani’de mukayyed olub haliyâ bu makûle-ler güherçile kârhanelerine hizmet edeler deyî ferman olunmagın ber mucab-i fermân-î ali güherçile kârhanelerinde hizmet vakı olduka altı ay hizmet etmek için bir cebeli vermek üzere kaydi-1 deftar olundu” (Ezk. TT 968, s. 22); “Bu mülke her kim mutasarrıf olursa güherçile kârhanelerine hizmet vakı olduka altı ay hizmet etmek için bir cebeli verirler” (Ezk. TT 968, s. 36).
Bütün bunların yanında yine, eşkinci sipâhilerin, güherçile ocaklarına gitmemek veya eşkinci göndermemek için zeviye-dâr lok, immâlik, muhassillik, hatiblik, gibi, muafiyet gerektiren vazifeler üstlenmemeyi çalıştıklarını belgelerden anlaşılıyor (1). Muhtemelen, güherçile ocaklarına gitmemenin sebeplerinden biri, güherçile ocaklarının çalışma durumları ile ilgili olmalıdır.


(1) Devlet, Şeyh ve zaviyedârları da güherçile kârhnelerine cebeli göndermeye mecbur tutmuştur. Bkz. "Bu karyenin saları ve örfiyesi mukabelesinde zaviye her kim şeyh olursa sefer-i hümayûn wâki olduğu bir mukammal cebelü esdîre deyû Defter-i Atîk'de mukayyed olûb haliyâ güherçileye hizmet etmek ferman olmağın altı ay hizmet için bir cebelü verirler" (Bkz. TT 968, s. 39); "Meskûrlar kimesninin yasulu reâyâsi olmayay, zaviyedârlar olub, hizmet-i padişâhîye riza verdikleri ecilden güherçile kârhnânese hizmet etmeleri enfâ' görülüb kayd olundular" (Bkz. TT 968, s. 60).

(2) "Karye-i Tabib Ovacığı, hâlî ani' r-reâyâ, hariçden ziraat olunur", (Bkz. KK 137, s. 56a); KK 298, s. 4b.

(3) "Karye-i Kör-söğüd, hâlî ani' r-reâyâ", (Bkz. KK 137, s. 140b).

1 "Çiftlik-i Yusuf bin Ali, der yed-i Memiş veled-i İdris halîyâ der yed-i Ali bin Mustafa an karye-i Çavuş ve bâki şêrêkâ", (Ezk. KK 137, s. 56a).
2 "Zemin-i İsa ki, sabikên der yed-i Yusuf bude, badehû der yed-i Aydin halîyâ der yed-i Davud an karye-i Ovacak nim", (Ezk. KK 137, s. 56a).
3 "Zemin-i Hassan bin İlyas der yed-i Emrullah bin Hamza der karye-i Ada ve Abdünnasır bin Emrullah an karye-i Muhtarremkolu ve Hıdırbaîi bin Ümmet an karye-i Kuşçilar ve bâki şêrêkâ gift", (Ezk. KK 137, s. 124).
4 "Zemin-i İlyas der yed-i İskender an karye-i Salur halîyâ der yed-i Emrullah bin Hamza an karye-i Ada ve Yahya bin Süleyman an karye-i Ekerler nim", (Ezk. KK 137, s.124a).
5 "Zemin-i Umur veled-i Emrullah der yed-i Süleyman veled-i Umur el-mezbûr an karye-i Ada", (Ezk. KK 137, s. 124a).
6 "Zemin-i Şahkulu der yed-i İsmail an karye-i Kürd, dohterân-ı Sofu an karye-i Taşagal ve Hasan bin Mehmed an karye-i Kuğulu ve Halil bin Ali an karye-i m", (Ezk.KK 137, s. 140b).
Beyşehir sancağındaki köy ve mezraa isimleri incelediğinde, bunların (yaklaşık 522 adet isim) % 90'ının Türkçe olduğu görülür. Bu Türkçe kelimelerin % 30 tabiatla, % 25'i şahıs isimleriyle, % 6'sı Oğuz boylarının isimleriyle, % 4'i yapılarla, % 9'u meslek isimleriyle ve % 16'sı da Türkçe kelimelerle ilgilidir. En büyük oranı % 30'ülük gibi bir nisbetle, ova, bayır, çiçek, in, dere, derhend, viran, kaya, büyük, çimen, yuva, pazar, öz, körü, çat, çayır, belen, çiçek, karan, teppe, pınar, su, koro, ada, yurd, burun, bük, çat, göl, gedik, taş, düden, bulak, tol, yaka, avdan ve alangibi tabiatla ilgili kelimeler oluşturur. Bunun içerisinde, badem, aliç, kavak, batık, soğut, alma gibi ağaç isimleri; toklu, toy, buzağı, göğercin ve oğlak gibi, hayvan isimleri de vardır. Türkçe yer isimlerinin % 25'i de Türk şahıs isimlerini taşır. Bunların içerisinde şeyh, hoca, hocai, fakih, dede gibi dini unvana sahip olan kimseler olduğu gibi Bayram, İşa, Cemaleddin, Tahir, Mikail, Reyhan, Hamzali, Recebli, Bayezidli, İmirli, Hadirli, Bahadırlı, Harunlar, Musalar, Hacılar, Savcılar, Masudlar, Münirler ve Hüseyinler gibi şifat ve Unvan almamış şahıs isimleri de mevcuttur. Yer isimlerinin % 9'u Çobanlar, Kuşcular, Avşakçılar, gibi meslek isimlerinden, % 6'sı Afşar, Çiğil, Bayad, İçdir, Karkın, Bayındır, Kınık, Salur, Çetini, ve Kayı gibi Oğuz boylarının isimlerinden, % 4'ü dam, kuşla, ağıl, hisar, deşirmen gibi yapılarдан, % 16'sı da diğer Türkçe kelimelerden gelir. Öyle ki, 41 bab su deşirmeni olduğu için Deşirmen-deresi, sarp bir hisarı olduğu için Karahisar, çukur bir ağıl olduğu için Çukurağılı gibi isimler, köy ismi olarak verilmiştir. Köy ve mezraa isimlerinin % 10'u da Türkçe değildir. Bunlar içerisinde Devgana, Gabsalma, Kistivan, Mado, Üskarlos, Feranez, Avrana, Suberde, Gurgurum, Yelason, Mum, Gırapa gibi isimler sayılabilir. 16. yüzyıl Beyşehir köyleri ile, zamanımız Beyşehir
köyleri mukayese edildiğinde, 4 yüzyıl boyunca, 16. yüzyıl Beyşehir sancağı köylerinin, yaklaşık % 56'sının yok oldu-
ğu ortaya çıkar. Bozkır nahiyesinde bu oran, % 44, Gurgurum-
da % 55, Yaşan'da % 76, Kayakşalı'da % 76, Yenişehir'de % 45
Çemire'de % 50 ve Göçü'de % 56'dır (1).

C- Çiftlikler: Fatih devrinde, Beyşehir'de müsâllem çift-
liklerinin olduğu belgelerden anlaşılıyor. Bununla beraber
II. Bayezid zamanında'da çok sayıda müsâllem, sipahi, ortak-
ca, bazdağı, eşkinci ve raiyetin sancakta, çiftlik tasarruf
ettikleri görülür. Ayrıca bunların yanında vakif, mülk ve
timar çiftliklerinin varlığı da dikkati çeker. 1522 tarihli
Karaman Kanunnamesinde "bir çiftlik" şu şekilde tarif ve
tavsi edilir: "çiftlik hususunda a'la ve evsât ve ednâ mu-
taber club bütün çiftlik a'la yerden altmış dönüm ve evsât
yarden seksen ve doksan dönüm ve ednâ yerden yüz ve yüzyırmı
dönüm demişlerdir. Amma beyne'n-ناس meşhur ve ma'rif olan
çiftlik odur ki, bir çiftlik nadasına ve skinsine vefa ede
ahad-i kuradan skinciler dahi anc bir çiftlik derler. Mikdar-
ca Bursa müddüyle on iki müdlik yerdir, Konya müddüyle sekiz
müdlik olur, bi'l-fi'il ma'mül olan kile ile altı müdlik yer
olur (2). Bu kanunname ile çiftlik hem dönem açısından hem
de skilen tohum açısından tarif edilmiştir. Bu tarife göre
Karaman vilayetinde dolayısıyla Beyşehir sancağında, altmış
dönüm yere a'la çiftlik, seksen doksan dönüm yere evsât çift-
lik ve yüz yirmi dönüm yere de ednâ çiftlik denilmiştir.

(1) İbrahim Hakkı Konyalı, Beyşehir köylerinin yüzde ellisinden
fazlasının yok olduğunu söyler. Ekz. "Bir Hüccet ve İki
Vakfiys", Vakiflar Dergisi, VII, (İstanbul 1968), s. 102.
(2) Ekz. TT 387, Karaman Kanunnamesi; "Resm-i çift müslüman-
lardan ve kâfirlerden bir çiftte otuz altı akça, ve içe
çifte on sekiz akçadır";

1522 tarihli Karaman kanunnamesiyle, Karaman'daki çiftliklerin hukuki vaziyetlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kanunnamese göre, çiftlik tasarruf eden raiyyetin, bir


(2) Bkz. "Mesre-i Liği'da ve Tozluka'da bir çiftlik yerleri var, takriben yüz dönüm mikdarı varımıș", (Bkz. KK 565, s. 106).

(3) "Çiftlik 1, 120 dönüm", (Bkz. KK 584, s. 117a).

(4) "1 çiftlik, 102 dönüm", (Bkz. KK 584) s. 119a).

(5) "1 çiftlik 60 dönüm", (Bkz. 584, s. 118b), Bir çiftliğin dönüm olarak miktarı değişiktir. Bkz. 1,5 çiftlik tahminen 105 dönüm (KK 564, s. 53a); "2 çiftlik 200 dönüm (KK 565,s. 108b); "1 çiftlik 140 dönüm", (Bkz. KK 584, s. 119b).
çiftsi Bursa müddityle 4 müd tohum ekmesi (1), çiftliklerden kızıla hisse verilmemesi (2), çiftliğini ekmevip de boz koyandan sahib-i arzin eğr ve salariye ve sahib-i raiyyetinde eğr alması (3), ve nihayet üç yıl devamlı olarak çiftliğini ekmeven çiftlik sahibinin, çiftliğinin elinden alınması (4) kararlaştırılmıştır. Bu kararların bir kısımı, Kasım 1550 (Zilkade 957) tarihinde değişmiştir. 1584 tarihli Karaman kanunnâmesinden anlaşıldığına göre, Kasım 1550 tarihinden itibaren çiftliklerden kızıla tekrar hisse verilmeye başlanmıştır. Bu hısus kanunnâmede şöyle belirtilir: "... babalarının baltaşıyla açub akça ve emek sarı olan yeralar ve çayırlar hi-gârez müslûmanlar takdir ettiği ta- punchî ile kîza verilmek buyruldu ve karındaşlarından birisi ve fat etse sair mevcut karındaşlarla intikal etmez kapuya müstehak olur".

(1) "Bir çiftlik yer tasarruf eden raiyyete, Bursa müddityle yılda dörd müd tohum ekmesin lâzımdır. Ekmediği yılda allı akça vere. Amma Karaman müddityle bir müd ekse yirmi beş akça vere" (Ezk. TT 387, Karaman Kanunnâmesi).

(2) "Bir raiyyet fevt olub, oğlu ve kîza kalsça çiftliği oğ- luna değer. Kîza hisse yokdur ve bazı reayanın babala- rından dûnum müsa çiftlikleri olsa bir karındaşi fevt olduğunda hissesi yine sair karındaşlarına intikal eder, sipahi dahl sylemes". (Ezk. TT 387, Karaman Kanunnâmesi), "Bir raiyyet fevt olub oğulları kalsa çiftliği oğulları- na değer, evlîâ-1 sükûrve ve baba bir karindaş kalsa yer- lerin ve çayırların sipahi kime dilerse vermek kanun idi, kîza yer ve çayır verilmezdi (Ezk. KK 104, Karaman Kanunnâmesi).

(3) "ve reâyânın üzerine kayd olunan çiftliklerinde kabil-i ziraatt olub hasil veren yerlerin sürmeyüb, boz koyub, va- rub ahâr yerde (sipahi veya vakif veya mülk arasında) eker- ler ise sahib-i arz oğrîn ve sâlarlığın aldiktan sonra sa- hib-i raiyyet dahi bir oğr ala", (TT 387, Karaman Kanunnâ- mesi ve 1575 tarihli Kanunnâme).

(4) "ve üç yıl mütevaliyen boz kalub sürülmemeyen çiftlikleri


raiyyete sürmek teklif ettikten sonra, müsallehe edilb sürmezse kadi ma’rifetyle ahara verüb ögrin ve rüşûmın ala” (Ekz, TT 387, Karaman Kanunnâmesi ve 1575 tarihli Karaman Kanunnâmesi).

(1) "ama bir Karaman müdülüyle ekse yirmi beş akça vere ve ila hazed’l-kiyas çift bozan resmi ki itlak olunur budur ve eğer bir raiyyete afet yetişeb bi-mecâl olsa çiftin biraksı veya sipahi ma’rifetyle kendî ihtiyariyle çiftlikden feraqat sylese ve ahber kişiye sipahi ol yerû verüb alan kimesne resm-i çift veya nim çifet edâsına kabul ve ilit- sam sylese feraqat eden kimesneye sen defterde çifet ve nim çifet mukayyededin senden resm teleb ederûm dayû teklif edûb almaya, hariç olandan resm-i bennak ala” (Ekz, KK 104, Karaman Kanunnâmesi).

(2) Burada bu konu ile ilgili birkaç kayıt veriyoruz : "Mali-kâne-i Mustafa Bey bin Sevdün, mukarre, bi-hükûm-i âligân,

mezraa-i Kırbağdem tabi-i Kireli 9 K, çiftlik, beytülma'dan alınmış hisseseince eşkincî vere", (Ezkz. KK 564, s. 83b); "Malikâne-i Bali Fakih, 1.5 çiftlik, kadını yurt yeriymiş hisseseince eşkincî vere", (Ezkz. KK 564, s. 84a).

(1) Ezkz. TT 40, s. 327.

(2) "kendîlerin ve ammîzâerala'nın çiftliklerini tasarruf edib be nevbet sefer-i hümayûnası eşerler (TT 399, s.161); "Karamanoğlu zamanında satın almışlar ama sonra eşkûncül ile mukarrar kılınmış hâllîyâ eşkûncîyle evlâm elinde- dir, şimdi bunlardan yaldız biri eşer, ber mücib-i Deftar-i Murad Çelebi, Haydar Çelebi Deftarin'nde sekiz çiftliğe mûtehammîdîr denyîlmiş", (Ezkz. TT 399, s. 258).

(1) 1584 yılına ait bir kaydi variyoruz : "Cemaat-i Evlâd-1 Türkmen tâbi-i güçlü, çift 2, nim 5, bennak 2, cebê 3, (Ekz. KK 137, s. 155).

Resm-i çift ve bennak ve cebê

Resm-i ganam

Üşr-i Kovân

Üşr-i bostan

Gendüm...Keyl ... 77 ........... Kiymet ........ 539

Şa'ir...Keyl ... 77 ........... Kiymet ........ 385

Resm-i tapu-yl zemin ve deşt-bâni

Bad-1 hevâ ve resm-i arus

YEKÎN 1.500

(2) Çiftlik-i Evlâd-1 Türkmen dahi evlâd-1 Haci Gilvenlik gayrı ez zeminhâ-i Şeyh Bedreddin ve gayrı ez mezra'a-ı Berbaz, Karamanoğlu zamanında beytül-mâlden satan almışlar imiş sonra eşkinici ile mukarrer kılınmış haliyâ her sefera bir neferi kandî be navbet eşmekle evlâdî elindedir, ber mê-ceb-i Deftar-i Atîk, tabî-i Gurgurum", (Ekz. KK 137, s.155a) Konyalı, Türkmen Evlâdi çiftliğinde yaşayanlara "Gurgurum Türkmenleri" denildiğini ve bunların gayet cesur ve yı-ğıt edamlar olduklarını bildirir (Ekz. Beyşehir Tarihi, s. 179).

(1) "Karye-i mezbûre ki tahminen üç çiftlik yer imiş, imaret oğlanları Evliya ve Enbiya ve Valî'nin askıncılı mülklere imiş ber mescâb-i deftir-i sabıka haliya bu mezârâlar fevt olub evlâdana intikal etmiştir, evlâdan mülk-i mezkûr şer'ân her kime müteveccih olursa tasarruf edûb bir askıncı eşdirc" (Ezk. TT 399, s. 212); "Çiftlik-i Kazık İlyas, bâ cebalû ber mescab-i Defter-i Murad Bey", (Ezk. TT 399, s. 161).

(2) "Zemin-i zaviye-i mezbûre takriben iki çiftlik yer imiş satun alûb vakf-i evlâd eylemişler şer'î gûranâmelerî (ve) vakfiyelerî var" (Ezk. KK 565, s. 88a).

(3) "Malikâne-i sütâm-i Saruhan bin Ömer, mukarrar be hûkm-i Sultan, an mezraa-i Eflatun Bayadî tâbi-i Kärli, 1.5 çiftlik timara emrolundu (Ezk. KK 564, s. 84a); "Malikâne-i Ahi b. İvas Haci, mukarrar bi-mektûb-i İbrahim Bey, 1 çiftlik timar" (Ezk. KK 564, s. 53a).

(4) Ezk. TT 40', s. 621.

Liste 1 : 1507 yılı Beyşehir Sancağı Çiftlikleri (3).

A- Beyşehir Kazası Çiftlikleri:

a- Hassa Çiftlikler:

Çiftliğin Adı: Bulunduğu Köy:

1- Ağa bint-i Musa, Hamza Egriler
2- Hasan Fakih, Mustafa, Yusuf, Tanrı-vermiş, Gündüz Uluhoma

(1) Ekr. KK 137, s. 5b.
(2) "Çiftlik der karye-i Avşar Viranı der tasarruf-i əvlad-i Abdurrahman veled-i Şeyh Nureddin hükût-i şer’iyye ve rüşûmlı-örfiyye verənlərə allarində məşəfənməli vərərdən dəyd Haydar şəhəbi Deftir-i şer’iyye və Deftir-i Atık'dən dəyərdən sultan-ı Sahib-bü'l-kirəndən məkərənmə-1 şerifə buldu Derjet-i Ce-ddie sebt olundu dəyd hümayəd der Deftir-i Atık" (Ekr. KK 137, s. 153b).
(3) Bu liste, TT 40'a göre hazırlanmıştır.
3- Abdi Bey v. İshak, Alican, Hamza
4- Hacı Bekir, Ahmed, Çiftlik
5- Hızır Pakih
6- Kara Hacı, Çiftlik
7- Ali
8- Yusuf
9- İbrahim, Hacı Ahmed
10- Mihail, Mustafa v. Andra, Hoca
11- Fona, Hacı Mehmed, Aslan, Hızır
12- Ceng, Seydi, Yavanis
13- Mehmed Sipahi, Hacı Eminuddin
14- Tekberrük, Hasan, Mustafa
15- Mehmed
16- Küçük Derviş, Bedir
17- Bahşayıiş

b- Sipahi Çiftlikleri:

1- İsa v. Adilhan
2- Hızırpşa
3- Ali
4- Samed ve Müşerrref

C- Timar Çiftlikleri:

1- Pir Ahmed, İsmail v. Yusuf
2- İvas v. Süle, Hoca Pakih, Hacı İsmail
3- Alifakih oğlu Ahmed, Mehmed, Çiftlik
4- Mahmud v. İsa
5- Müstecab
6- Seylerhan, Ahmed v. İbrahim
7- İlyas
8- Mezid v. Hacı İsmail

Şamî çiftliği
Göçül
Hassun
Soğanlu Afgar
Karahisar
Yassivîran
Mado

Kastîvan
Zaviyeçik
ıldûzen
Tozluca
Devletseh

Uluhoma
Gurgürüm
Bayafşar
Bükçe

İğdir
Yağlubayad
Emin
Çiçekler
Toklicak
Öşükülü
Ark-ı Hassun
Hüseyînler
9- Ahmed Fakah, İbrahim
10- İneler, Süleyman v. Hacı
11- Bal Hayir, Tur Ali, Bayezid
12- Paşayıgit
13- Hasbey, Hamza, Durdukan v. Yusuf
14- Hamza, Ümmet
15- Hacı, Sevindik
16- Bican Mehmed, Hacı İsmail Mehmed
17- Abdurrahman v. Bayezid
18- Kabil
19- Hüseyin
20- Mustafa, Lütfullah v. Muhiddin Fakah
21- Kutlu bey
22- Bali v. Bahşayış, Kasım Fakah
23- Halid
24- Hibetullah
25- Gani Bey
26- İsa
27- Hıdır
28- Mehmed v. Hoşkadem, Mustafa
29- Musa
30- Yahya
31- Mustafa
32- Ali
33- İsa
34- Pir Aykud, Zekeriya
35- Yusuf, Ahi, Kademşah v. Ahi
36- Çiftlik
37- Musa v. Memi, Sinan v. Mecid, Mahmud
38- Mureddin v. Hüseyin
39- Ali v. İbrahim
40- Ali
41- Yakalayan Bayezid
43- Yahya
44- Mehmed v. Haci Davud
45- Hidirbalı
46- Bayram, Tuti
47- Kulaguz
48- Hoca v. Mustafa, Mesud
49- Ahmed v. Haci, Mustafa
50- Ali derviş
51- Ilyas v. Ali
52- Sipahi Mehmed v. Mustafa, İnce Baba
53- İnce Saru ve Ummet
54- Hüseyin
55- Ahmed v. Davud
56- Haci Ahmed, İnci Ahi
57- Yayla, Yusuf
58- Haci Ali
59- İlyas b. Cüneyd
60- Ismail, Mustafa
61- Süleyman
62- Haci Ahmed
63- Calabverdi v. Mahmud
64- Haci Şadi
65- Halil, Abdul, Abdurrahman, Musa
66- Mehmed, Halil
68- Dur Hoca
69- Melikşeh
70- Ahmed, Abdullah Çelabı
71- Ismail v. İshak
72- Devlethan, Çiftlik
73- Mehmedi, Hacı Zekeriya
74- Oruç, Devlethan, Adil, Alican, Veli
75- Esen
76- Hasan
77- Emir Ali, Satılmüş
78- Pirî b. İbrahim b. Kutlu, Devlethâtun Göçeri
79- Seydi b. Hoca Ömer Külliçe
80- Haydar b. İsmail Kırıkli
81- Kara Ali b. Alişar Bayadâlayğu
82- Evrenbeyi Yelten
83- Pirî Fakih Kara Ali
84- Süleyman Fakih Ayaslar
85- Bahşî, Çiftlik ileminli
86- Halil b. Ali Köşk
87- Hâdarşah, Haci Ahmed, Halil Kuyucak
88- Çiftlik, Mahmud Bey Lağız
89- Haci İsmail Çavuş (Kireli)
90- Haci Sipahi Beğri
91- İsmail Ağa Dağiler
92- Bahşayiş, İbrahim, Çiftlik Saraycak

d- Yakub Çiftlikler:

1- Çiftlik Emin
2- Çiftlik Çiçaklar
3- Çiftlik Bulduk
4- Çiftlik Çavuş
5- Çiftlik Mado
6- Çiftlik Bademli
7- Çiftlik Bukçe
8- Çiftlik Hoyran
9- Çiftlik Şehirköy
10- Çiftlik Kınık
11- Çiftlik Yarankömü
12- Çiftlik Virancık
13- Çiftlik Bulveşâ
14- Yusuf Derviş, İsa Nuhiler
15- Çiftlik Beğri
16- Çiftlik Görünmez
17- Çiftlik Saraycık
B- Seydisahir Kasası Çiftlikleri:

a- Hassa Çiftlikler:

1- İvaz, Mustafa Zozumla
2- İvaz Aşgarvıran
3- Muhsinüddin bin Alaf Aşgarvıran
4- Dinişmendoğlu Mahmud
5- Kütük İsmail
6- Abdurrahman b. Şeyh Bedreddin evlalı
7- Mustafa veled-i Bahæeddin Bağra
8- Mustafa İsa Diklitag
9- Resül Avşakça
10- Mehmedı Yavçı
11- Hıdır Ahmed b. Hasan Ağçalar
12- Yusuf Şah ve Şeyh Hasan Hacilar
13- Halil ve Tahir, Durmuş Tahır
14- Mustafa Fakih
15- Bahşıyüş v. Kurd, Zekeriya Göçebey
16- İdris Hacı b. İshak İğdış
17- Baba Hamid Çelebi Olperd
18- Çiftlik Kavak
19- Hacı Seydi Ali ve Mahmud Karacalar

b- Bazdar Çiftlikleri:

1- Nazlı ve Paşamelek ve Turpaşa Gökçük
2- İlyas ve Yakub
3- İsa Gemli

ç- Beşincili Çiftlik:

1- Türkmen Evlalı Karahısrar
d- Sipahi Ciftlikler:

1- Hacı Yusuf, Ali Bey, Hıdır
2- Emircan
3- Polad Bey
4- Hacı Gıyendik Evladi
5- Abdillkerim ve Nazar
6- Köse Hacı Ali Pederi
7- Seydi v. İsa
8- Pir Ali ve Seydi Mahmud
9- Çomak v. Mustafa

Olpeündi
Taşağılı
Buzağacı

Manastır

Çokrağan
 Ortakaraviran
 Tarsağılı

---

e- Müslüman Ciftlikler:

1- Pir Ahmed v. Sevinç ve Hızır
2- Sultan Kızı, Şeyh Hasan, İşık Hasan
3- Sadık, Halil, Mehmed
4- Nebi, Musa, İshak
5- Mehmed v. Ali
6- Veli
7- Evlad Bey
8- İlyas b. Mustafa, Hoca, Ahmed
9- Yeni Bey, Müdderris, Yusuf, Gaybi
10- Muarrif, Ismail v. İshak, Nazar
11- İsmail, Hacı, Hüseyin, Halil, Şeyh Mahmud

Taşağılı

Karakızlı
İvraki
Hoşdüğün

Ortakaraviran

İskender, Adilhan

Kâtib, Hayreddin, Pir Ahmed

Mehmed v. Mustafa, Gedik Yusuf

Seydi Ahmed Çelebi, Ali Paşa

Seydi Harun Evv, Kemal ve Ahmed

Hacı Muslihüddin Evlâdi

Senir Armudlu

Ulukilise

Ulukilise
f- Timar Ciftlikler:

1- Gülpaşa bint-i İlyas Boyalu
2- Yunus, Mehmed, Çasgını Gir, Ahmed, Bağkaraşırıvan
   Bayezid
3- Hasan, Mehmed Senir Amadılın
4- Abdullah Dare Amadılın
5- Mehmed Ağa Kürd
6- Turhan, Hamza

g- Raivvet Ciftlikler:

1- Mevlana Muhiddin, Haci Armağan Ortakaraşırıvan
2- Abdullah Kadi v. Mehmed
3- Yahya b. Ali, Hüseyni b. Kara Musa Yanice
4- Ali v. Ahmed, Mehmed b. Pir Hasan Sınıroğlanı
5- Kutluhan v. Evran Ovacık
6- Bahşayiş v. Oruç Bey, Ali v. Oruç Bey Çokrağın
7- Azil Bey, Mahmud Karaöyük
8- Mehmed ve Ahı Çiftliği Hoşdüğün
9- Ümer ve Umuroğlu Çiftliği İvrakı
10- Ümer Seydi, Şeyh Hasan, Emre, İlyas Alidana
11- Hadir v. Mustafa Manastır
13- Mukbil Karabulak
14- Alican Kösröçüd
15- İvaz, Ali, Aykud İncesu
16- İsa, Mehmed Fakih Dereköy
17- Abdi Ahmed v. Mehmed Ulukılise

h- Ortakçı Ciftliği:

1- Haci Mehmed Ulukılise
1- Yakıf Çiftlik

1- Çiftlik

Dere Armudlu

Liste 2 : 1584 yılı Beyşehir Sancağı Çiftlikleri (1)

A- Beyşehir Kazası Çiftlikleri :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Çiftlikin Adı</th>
<th>Bulunduğu Köy</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1- Hamza, İskender, Ahmed b. Mustafa</td>
<td>İslamhoca</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Hoca Ahmed</td>
<td>Eşriler</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Seydi Gazi b. Ümnet Haci, Haci İbrahim</td>
<td>Bade</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Yusuf Divane harmi</td>
<td>Bayafşar</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Eyyub Evladi</td>
<td>İgdir</td>
</tr>
<tr>
<td>6- Üveys Fakih, Çiftlik</td>
<td>Kılı Bayındır</td>
</tr>
<tr>
<td>7- Çalabverdi b. Yusuf, Mehmed b. Yusuf</td>
<td>Şami Çiftliği</td>
</tr>
<tr>
<td>8- Hacı Bey, Yusuf b. Bahşayış</td>
<td>&quot; &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>9- Gündüz, Hasan Fakih</td>
<td>Uluhoma</td>
</tr>
<tr>
<td>10- Seydi v. Sinan</td>
<td>İsa</td>
</tr>
<tr>
<td>11- Emir Yusuf v. Paşayigid</td>
<td>Kırıkli</td>
</tr>
<tr>
<td>12- Hoca b. Mustafa, Selim b. Bektas</td>
<td>Bayır-ı Yamasun</td>
</tr>
<tr>
<td>13- Şeyh Ali v. Habil</td>
<td>&quot; &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>14- Mehmed b. Üveys, Ramazan b. Ali, Recab</td>
<td>Devletşah</td>
</tr>
<tr>
<td>15- Aykud, Emir Haci</td>
<td>Günen</td>
</tr>
<tr>
<td>16- Çiftlik</td>
<td>Ortulu</td>
</tr>
<tr>
<td>17- Çiftlik</td>
<td>Aydınçık</td>
</tr>
<tr>
<td>18- Hacı Mahmud, Ova, Kadi Muharrem</td>
<td>Hassun</td>
</tr>
<tr>
<td>19- Bahşayış, Oruç v. Musa, İbrahim b. Musa</td>
<td>Yassiviran</td>
</tr>
<tr>
<td>20- Halil v. Hamza, İslâm</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>21- Pir Sadullah b. Mustafa, Hıdırpaşa</td>
<td>Gurgurum</td>
</tr>
<tr>
<td>22- Üveys v. İshak</td>
<td>Eminler</td>
</tr>
<tr>
<td>23- Çiftlik</td>
<td>Kayalu</td>
</tr>
<tr>
<td>24- Çiftlik</td>
<td>Çuğluini</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Bu liste, KK 137'ye göre hazırlanmıştır.
25- İşık v. Hacı Mehmed, Beylerhan, Ahmed Öyüklü
26- Abdi Kemal Badırık
27- Mahmud b. Mehmed, İnshoca v. Emra Bектemür
28- Mustafa, Hacı Ali, Bahgâyış
29- Mahmud Çelebi harimi, Abdurrahman v. Saxa
Oruçhan
30- Halil v. Musa, Davud v. Kurdu Saxa
31- Oruç v. Sunkur, Dursun "
32- Umur v. ıskender Davğana
33- Yusuf b. Mehmed, Ahmed v. Mehmed Daliler
34- Hamza v. Mustafa Kızılçalıcu
35- Mahmud, Hamza v. Mustafa Bayram
36- Musa, Ahmed v. Çalabverdi, Yahya Çiçekler
37- Ali v. Veli Gəbəsəma
38- Musa v. Bali  Kışla
39- Hacı Ali v. Üveys Bulduk
40- Çiftlik, Kazık İlyas Fəsəllər
41- Mentəşa v. Hamza Kiçinomə
42- Yusuf b. Ali, Koca Çavuş
43- Çiftlik Tabibovaciği
44- Elvan v. Hızır Karahisar
45- Çiftlik Mikail
46- Harun Kiçi
47- Masuh b. Osman, Piri b. Sevindik Yenice
48- Salih v. Ibrahim, Halil v. Mehmed Daşdıgün
49- Ali b. Hüseyin, Kenan v. Mehmed, İşık Görünmez
50- Ece Bay, İlyas Fakih Ebulvefa
51- Hasan v. Hızır, Çiftlik Bayadöyüşü
52- Ali v. Alaeddin Harımı Virancık
53- Abdülkadir b. Lavlaş
54- Ummet v. Seyfeddin, Diramardi v. Işık Lağrı
Hasan
55- Muzaffer b. Zekeriya, Yusuf b. İbrahim Çukurkend
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Name 1</th>
<th>Name 2</th>
<th>Location</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>56</td>
<td>Asılhan</td>
<td></td>
<td>Sergisaray</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Mehmed b. Umur, Sultan b. Erbeği</td>
<td></td>
<td>Köşk</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Çiftlik, Halil v. Göçü</td>
<td></td>
<td>Balganda</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Çiftlik</td>
<td></td>
<td>Göçeri</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Harım, Çiftlik</td>
<td></td>
<td>İliminli</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Yayılabeyi Oğlu</td>
<td></td>
<td>Snabdi-i zir</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Emre v. İshak</td>
<td></td>
<td>Saraycık</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Arslan, Salman b. Süleyman</td>
<td></td>
<td>Hamzali</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>Seydi, Çiftlik</td>
<td></td>
<td>Suvarik</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>İlyas v. Hüseyin, Ali b. Şahin</td>
<td></td>
<td>Külcə</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Ball v. Nasuh</td>
<td></td>
<td>İlmən</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>İvaz v. Ali</td>
<td></td>
<td>Çavuş</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>Yusuf v. Mustafa</td>
<td></td>
<td>Tozluka</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Hacı İsmail</td>
<td></td>
<td>Mədi</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Tokmak, Mustafa b. İshak, Mustafa</td>
<td></td>
<td>Mili</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>Körpe v. Yadigar</td>
<td></td>
<td>Zaviyəcik</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>Ahmed b. İvaz, Göçbeyi v. İvaz</td>
<td></td>
<td>Kəstəivan</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>Nikola b. Arslan, Milice</td>
<td></td>
<td>Yenica</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>İdris</td>
<td></td>
<td>Şəhərbəy</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>Karaman v. Yeni, Ali v. Serica, Şahab</td>
<td></td>
<td>Aladorum</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>Hacı İbrahim, İvaz v. Yahya, Kervan v. Alagöz, Hıdırballı v. Hüseyin Çavuş</td>
<td></td>
<td>Davudlar</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>Seydi v. Mustafa</td>
<td></td>
<td>Karadeğin</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>Çiftlik</td>
<td></td>
<td>Hasangeyh</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>Ali v. Abdı</td>
<td></td>
<td>Bükçə</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>Çiftlik</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>Bazar v. Turhan, Ahmed birader-ı Mahmud</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>Nasuh v. Evliyə, Eymirhan b. Pir Ali</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>Eymirzə b. Ahmed, İvaz v. Bahşaylıg</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
86- Ahmed, Mehmed, Çiftlik
87- Mehmed b. İvaz, Mehmed b. Kalاغuz
88- Saru Umret
89- Kazid v. İshak
90- Yeyla Yusuf

B- Seydisehir Kasası Çiftlikleri:
1- Mehmed b. Salıhoğulları, Harun
2- Çiftlik
3- Hamze
4- Mustafa b. Evci, Mehmed b. Piri
5- Musa b. Ece, Erdoğan v. Hoca Ali
6- Kâtib Hayreddin, Mahmud v. Muzaffer
7- Mehmed v. Hasan, Mevlana Haci İvaz b. Nasuh Fakih
8- Haci Muslihuddin Evladi, Hıdır Ahmed
9- Mahmud Ağa, Çiftlik
10- Habbıb
11- Pir Ahmed, Davud
12- Devlethan b. Ramazan, Halil v. Hüseyin
13- Kamal Fakih, Çiftlik
14- Şahkulu b. İvaz, Ramazan b. Ali Bey
15- Mustafa b. Haci Ahmed
16- Hoca Ahmed, Çiftlik
17- Mürsel Evladi, Ishak, Osman, Çiftlik
18- Mehmed v. Kutluhan
19- Hüseyin b. Velî, Abdüllerim b. Velî
20- Çiftlik
21- Dursuğ v. İvaz, Mehmed v. Habib
22- Haci Güvendik Evladi, Yusuf b. Mehmed
23- İlyas
24- Harâm

Bükçe
Kosluca
Bekcese
Kayarhan
Kuşgular

Seydisehir
Kiçikilese
Kürd
Ulukilese
Karabulak
Karaçük
Ağçalar
İvrakı
Oğlaçık
Boyali
Dere
Ovacık
Gökrekli
Zeynelhaç
Buzağucu
Çalmanda
Elemi
25- Çiftlik
26- Şeyh Mehmed, Halil, Gura Paşa
27- Karayazı, Çelebi b. Pir Ali
28- Davud b. Yusuf
29- Bayezid v. İshak, Abdülkarim, Nazar
30- Ali v. Evliyâ, İvaz, Ali, Aykud
31- Türkmen Evlâdi ve Ahi
32- Mehmed v. Veli, Seydi, Mustafa
33- İsmâl Çiftliği
34- Çiftlik
35- Kara Çomak
36- Ece Evlâdi
37- Musa Evlâdi, Halil, Ali, Mehmed
38- Seydi Ahmed v. Hüseyin
39- Hızır, Arpa, Yusuf, Baba Hamid, Ali Bay
40- Timurhan Hoca, Mustafa b. Hamza
41- Polad Çiftliği
42- Mustafa b. Eker
43- İlyas Fakih Evlâdi, İlyas v. Hasan
44- Hamza b. Yuvas
45- Çiftlik
46- Hıdır Şeyh, Çiftlik
47- Ismail Fakih Evlâdi
48- Hüseyin ve Kurdoğlu
49- Kolak Musa, Ahi Segid

C- Bozkar Nahiyası Çiftlikleri:

1- Kucak
2- Ismail
3- Dumuş b. Sinan
4- Mureddin, Çiftlik
5- Çiftlik
6- Yahya
7- Çiftlik
8- Davud Bey, Çiftlik
9- Mehmed b. Said
10- Çiftlik, İsmail Fakih Evladi
11- Gök Kadi Evladi
12- Alaiyeli Muzaffer Evladi
13- Çiftlik
14- Pir Bey b. Musa Bey, Seyfaddin v. Musa Bey

Hacı Halil
Gündüyün
Ali Çerçi
Kazıkderê
Akılıse
Sorkun
Yağlıöyük
Morsun

D- Yavşaklar:


(1) Bkz. KK 137, s. 176 a.
(2) Bkz. KK 137, s. 85 a.
(3) Bkz. TT 40, s. 331.
4- **Alic Yavaşça** : Kaşakli nahiyesindedir. Yayıla taıfesi, Satılmuş cemaati, Teke livasının etraki ve Hamsıgatılılar yaylamışlardır (1).

5- **Almalı Yavaşça** : Kireli nahiyesi yayıklarındadır. Hüyük ve Suludere köylерinin üzerindeki bu yaylada Kireli'ye bağlı bazı köyler halkı yaylamışlardır (2).

6- **Ardıçönü Yavaşça** : Yenişehir nahiyesindedir. Yavaşça Yenişehir nahiyesi halkı ile Teke livasından Kızıllı taıfesi çıkıp, yaylamıştır (3).

7- **Burnuşağı Yavaşça** : Göçü ve Yaylasun nahiyesinin bazı köyleri bu yaylağa çıkmışlardır (4).

8- **Çıkrık, Arzyurdu, Ulucak ve Almalı Yavaşça** : Bunlar, Kireli nahiyesi yayıklarındadır. Birbirlerine gayet yakın olduklarını anlaştırmaktadır. Kireli'nin bazı köyleri bu yaylaklarda yaylamışlardır (5).

9- **Cuşurçımán Yavaşça** : Yavaşça, Bozkır'la Hatunsaray arasındadır. Bu yüzden bazen Bozkır'a bazen de Hatunsaray'a bağlı pymıştır. Sırıstat köyünün yaylağıdır. Yaylaya çıkanlardan ikişer akça alınmıştır (6).

---

(1) Ekb. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; TT 58, s. 94; KK 137, s. 5 b.
(2) Ekb. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; TT 58, s. 94; KK 137, s. 5 b.
(3) Ekb. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; TT 58, s. 94; KK 137, s. 5 b.
(4) Ekb. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; TT 58, s. 94; KK 137, s. 5 b.
(5) Ekb. KK 137, s. 83 b.
(6) Ekb. KK 137, s. 193 b.


14- İtbürüm ve Çavıkhovan Yayalıkları: Kaşakli nahiyesindedir. Yaylaşa Kaşakli nahiyesi halkı ile Tekke livasının etrafı çıkmuştur (5).

15- Kavak Alanı Yaylası: Kireli nahiyesi yayalıklarındandır. Çiğil köyü ile Ilgın kazasından gelenler yaşamışlardır (6).

16- Küpe ve Halil Küpe Yayalıkları: Gurgurum nahiyesi yayalıklarındandır. Seydişehir ve etraf köyleri bu yaylaşa çıkmışlardır. 1583'de yaylaşın geliri Mahmut Çavuş'a zemzet olarak verilmiştir. Bu yayalıkların yanında, bir de Çeltek yaylaşırı

(1) Bkz. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; TT 58, s. 94; KK 137, s. 5b.
(2) Bkz. TT 455, s. 369; TT 58, s. 94.
(3) Bkz. KK 137, s. 129a.
(4) Bkz. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; TT 58, s. 94; KK 137, s. 5b.
(5) Bkz. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; TT 58, s. 94; KK 137, s. 5b.
(6) Bkz. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; TT 58, s. 94; KK 137, s. 5b.
vardır. Bu yaylağa da Alaiye'den gelen Alaiyali Tuğrul camii ile Manavgat etrâki çıkmuştur ve bunlardan “evden eve” ikişer akça yahlak remini alınmıştır (1).

17- Kürdler Yaylağı : Yenişehir nahiyesindeki Kürdler köyünün yaylağıdır. Yaylağa Yenişehir nahiyesinin etrâki de çıkmıştır (2).


21- Maluc Yaylağı : Beyşehir yahlaklarından (6).

22- Ovacık Yaylağı : Beyşehir’in Ovacık köyünün yaylağıdır. Ancak Ovacık köyünden hariç, Çavuş, Dülger, Uluhoma, Yasaiviran, Gurgurum, Fasillar, Mikail, Karacaviran, Saraycık,

(1) Ekb. TT 40, s. 377; TT 387, s. 60; KK 137, s. 135b; KK 298, s. 31a.
(2) Ekb. KK 137, s. 99a.
(3) Ekb. KK 137, s. 98a.
(4) Ekb. KK 137, s. 171a; KK 298, s. 33b.
(5) Ekb. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; TT 58, s. 94; KK 137, s. 5b.
(6) Ekb. TT 50, s. 94.
Karikışla, Bükçe, Bağköy, İnilce, Çakırhan, Toklar köyleri de bu yaylağaクリームした。Yaylada çıkakanlardan "alacak başına" ikişer akça alınmıştır. 1583'de yaylağa geliri Kâtip Ömer'e "timar" olarak verilmiştir (1).


24- Sorkun Yaylağı : Yeşen nahiyesindedir. Şabanlar köyünün çevresinde (3).

25- Sunkur Oluçu Yaylağı : Beyşehir'in merkez köyleri ile Teke sancağının etrafı bu yaylakta yaylağılmışlardır (4).

26- Şabanlar Yaylağı : Göçü köyünün yaylağıdır. Yaylada çıkakanlardan "alacakdan alacağa" üçer akça yaylağa vergisi alınmıştır (5).

27- Yalıncık Yaylağı : Yeşen nahiyesi yaylağlarından (6).

(1) EKz. KK 137, s. 63b; KK 298, s. 15b.
(2) EKz. TT 599, s. 455; KK 137, s. 192b.
(3) EKz. KK 137, s. 109a.
(4) EKz. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; KK 137, s. 5b.
(5) EKz. KK 137, s. 56.
(6) EKz. TT 40, s. 534; TT 455, s. 369; Konya'nın yaylağları da gunlar idi; Yassiviran, Ketenlik, Taşhisar, Aladağ, Çukurçimen ve Sultan (EKz. TT 58, s. 2).
Görüldüğü gibi Beyşehir Kaşakları, Yağan, Curgurum ve Bozkır'daki yarılkların çoğunun Alaiye ve Teke livallerinden gelen etrak çıkması ve yaylamıştır. Bu yarılkların gelirleri, umumiyle Beyşehir mirlivası ile "bass" olarak ayrılmıştır. 1507 yılında, 11 parça yarılının yıllık geliri 30.000 akça ve mukataaya verilmişdir (1). 1522 yılında Beyşehir'de onuç parça, Seydişehir'de de bir parça yarılının olduğu belirtilir (2). Yarılak resminin alınması da yarılaya çıkanlar ve yarılakın durumuya ilgili olmuştur. Ancak, yarılaya çıkanlardan umumiyle haneden haneye iki veya üç akça yarılak resmi alınmıştır. 1584 yılında, sancakta yarılak resmi veren köyler şunlardır :

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Yer</th>
<th>Akça</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ayas</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Avsaklar</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Bucakarmağan</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Çavuş (Kireli'nin)</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Çukurçimen</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Evrekı</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kazarlıçlı</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Kazıklıdare</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Kürdler</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Kürü (Yenişehir'in)</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Kürü ve Şahiler</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Üylük</td>
<td>150 (3).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kaşakları ve Bozkır'daki yarılklarında üç ay müddetle "yarılak pazari"nin kurulduğu da anlaşılmaktadır. Devlet, yarılak

(1) Ekz. TT 40, s. 534.
(2) Ekz. TT 387, s. 59, 69.
(3) Tablo KK 137'den hazırlanmıştır.
paazarlarında satılan mallardan "baş" almıştır (1). Yayılay-
ların yanında çok sayıda "güzle"nin varlığı da dikkati çe-
ker. Taraşçı, Ahrılı, Avrana, Papas, Kuğlu, Kurucaova köy-
leri sancağın güzelikleri oluşturur. Yayılaylara çıkan ev-
val güzelalere çıkan cemaat veya köyler halkından "reşm-i guz-
le" tahsil edilmiştir. Güzel vergisinin miktarı, ayına yay-
lak resmi gibi umumiyetle haneden haneye ikişar akça olmu-
stur (2). Hariciden gelip güzleyen her nefarden de üç akça alını-
nmıştır (3). Beyşehir yaylayak ve güzelalarnın gayet otluk ve ca-
yuruk olduğu anlaşıldığı, Ada, Ağılıkaya, Avrana, Ayas, Bayan-
dır, Ballas, Çay, Çepni, Ekeler, Gögürçinlik, Gükçen, Göge-
ler, Gûdlûhaci, ilemlü, İmranlu, Kuğlu, Kuruçay, Malanda, 
Oılık, Muharramkolu, Pelideğücü, Saraycık, Salur, Sö büçü
cen, Taraşçı gibi köy ve mezzaalarda "yörükân otlığı ile güźle ot-
laklar" vardır. Çayırlar ise "hassa ve amne" olarak ayrıml-
nmıştır. Saraycık ve Gûdlûhaci çayırıkları, padişaha veya 
onun yöneticilerine tahsıs edilmiştir (4). Amne çayırılardan 
da "büşir" alınmıştır. Üşrin miktarı çayının büyükluğu ve kü-
çüklüğü ile alakalı olmuştur. Sancakta en önemli çayırıklar 
Kaşaklî, Yayasun, Beyşehir, Yelken, Armudlu, Sûrûmet ve Bel-
cü'ez'dekildir.

Yayılayların yanında köşk ve yataklarında varlığı dikk-
itkâr çeker. Almasağacı, Bayezidli, Kaklık, Kavakdere ve 
Salmanlı köyleri umumiyetle köşk olarak kullanılmıştır.
Köşk resmi olarak da bir süruden bir koyun alınmıştır (5). 
(1) "bazar-ı yaylayak der Kaşaklî" (Ezk. KK 137, s. 5b); 
"ol cem'iyyet zamanında vaki olan bazarin beçindan ve 
reşm-i ihtisabından ûn sens 4,000" (Ezk. KK 137, s. 176a) 
Yine bks. TT 40, s. 550. 
(2) "Reşm-i güzel, an yörükân ve reâyâ-ya livâ-ya Alâ'iye ki 
hanedan haneye ikişar akça verirlemiş", "Reşm-i güzel 
der karys-ı mezâ'û haneden haneye ikişar akça verirlem-
miş" (Ezk. KK 137, s. 176a, 178b). 
(3) Ezk. TT 40, s. 559. 
(4) Ezk. KK 137, s. 126 a. 
(5) Ezk. KK 137, s.171 a.
-217-

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NÜFUS

A- Beyşehir Kazası Nüfusu: Hemen belirtelim ki, Beyşehir sancağının nüfus yapısını ve hareketliliğini, Beyşehir'e ait mufassal defterlerden tam olarak tesbit etme imkânı yoktur. Çünkü, mufassal defterlerdeki nüfusa ilgili kavramların zamanımızda tam manasıyla bilinmemesi, özellikle "hane" kavramının (1) bölge ve tarihle göre değişmesi, mufassal defterlerin düzenleniş biçimlerinin farklılık arzetmesi ve bazı mufassal defterlerin kayıtlarının eksik olduğu, nüfusa ilgili bilgilerin tam olarak öğrenilmesine engel olmaktadır. Bununla beraber biz, Beyşehir sancağının 1507, 1518, 1522, 1524, 1584 ve 1641 (2) tarihlerindeki tahminin nüfusunu tesbit etmiş bulunuyoruz.

Beyşehir, 1507-1641 tarihleri arasında, on dokuz mahalle bir yerdir. 1507 yılında oniki mahalle olmasına rağmen, 1641 yılına kadar bu sayı ondokuzu çıkmuştur. Tablo 1'de görüldüğü üzere, Beyşehir'in merkez nüfusu, 1507'de 269, 1518'de 337, 1522'de 346, 1524'de 378, 1584'de 603 ve 1641'de 222 hanedir. Şehrin en kalabalık mahallesi Meydan Mahallesi (Hacı Armeğan Mah.) olmuştur. Bu mahalle 1507'de 43, 1518'de 66, 1522'de 70, 1584'de 89 ve 1641'de 35 hanedir. Meydan


Beyşehir kazasının, nüfusça en kalabalık yeri Göçü nahiyesidir. Bunu daha sonra sırasıyla Kirali, Yanışehir, Kaşakli, Yağan, Yaylasun ve Cezire nahiyesleri takip etmiştir. Göçü nahiyesi, sadece Beyşehir kazasının değil, aynı zamanda Beyşehir sancığının da en çok nüfusu barındıran nahiyesi olmuştur. Göçü nahiyesinin nüfusu, 1507'de 2697, 1518'de 2559, 1524'de 2648, 1584'de 5311 ve 1641'de 510 hanedir. Nahiye de ortalama köy nüfusu, 1507'de 31, 1518'de 29, 1524'de 30, 1584'de 49 ve 1641'de 15 hanedir. Ayrıca sancak nüfusu, 1507'de % 26,5'ı, 1518'de % 25'ı, 1524'de % 25,1'i, 1584'de % 28,4'i ve 1641'de % 10,2'si Göçü nahiyesindedir. Görüldüğü kadarıyla, Göçü nahiyesinin nüfusu, 1507-1584 yılları arasında, yaklaşık % 50 oranında artmıştır. Ancak, 17. yüzyılın başından itibaren, nahiye nüfusu düğmeye başlamıştır. Nahiyenin nüfusa kalabalık köyleri, Uluhoma, Davgana,

Beyşehir kazasının, Göçü'den sonra en kalabalık nahiyesi Kireli'dir. Bazen, Kireli'nin nüfusu, Guryurum nahiyesinden de büyük olmuştur. Kireli'nin nüfusu 1507'de 1298, 1518'de 1971, 1524'de 2049, 1584'de 2871 ve 1641'de 689 hanedir. Ayrıca sancak nüfusumun 1507'de % 19,2'yi, 1518'de % 19,4'ü, 1524'de % 19,5'lik, 1584'de % 15,3'i ve 1641'de % 13,8'lik Kireli nahiyesinde olmuştur. Dikkat edilirse, sancak nüfusunun başı birinin, Kireli nahiyesinde olduğu görülür. Nahiyede ortalamada köy nüfusu, 1507'de 23, 1518'de 33, 1524'de 24, 1584'de 67 ve 1641'de 25 hanedir. Üyesi anlaşıyor ki, Kireli nahiyesinin nüfusu, 1507-1584 yılları arasında % 33 oranında artmıştır. Balğanda, Göçeri, Yaranköy, Sergisaray, Değdığın, Ağaç Çiğil, Yurakçı Çiğil, Köşk ve Öyu köyleri, Kireli nahiyesinin, nüfusa kalabalık köylерidir. Kireli nahiyesinden sonra, Beyşehir kazasında nüfusun en fazla olduğu yer, Yenişehir nahiyesidir. Ancak, sancak nüfusu dikkate alınırsa, Guryurum ve Bozkır nahiyelerinin nüfusu, Yenişehir nahiyesinden fazladır. Yenişehir nahiyesi, 1507'de 447, 1518'de 500, 1524'de 520, 1584'de 630 ve 1641'de 385 hane nüfusu barındırıyor. Görüldüğü gibi, Yenişehir nahiyesinin nüfusu, 1507-1584 yılları arasında yaklaşık % 30 oranında artmıştır. Nahiyede ortalamada köy nüfusu, 1507'de 45, 1518'de 50, 1524'de 52, 1584'de 84 hanedir. Bununla beraber, sancak nüfusunun 1507'de % 4,4'u, 1518 ve 1524'de % 4,9'u ve 1584'de % 4,4'li Yenişehir nahiyesinde toplandığı. Nahiyenin nüfusa kalabalık köyleri Kure, Hoyran, Moma, Şehirköy, Kürdler, Kurucaova, İsraililer ve Bademli'dir.
Beyşehir'in nahieleri içinde, Yenişehir'den sonra, en fazla nüfusa Yağan nahiyesi sahiptir. Yağan'ın nüfusu, 1507'de 417, 1518'de 382, 1524'de 368 ve 1584'de 932 hane- dir. Yani 1507-1584 yılları arasında nahiyenin nüfusu % 55 oranında artmıştır. Ancak, bu artış, 1641 yılına kadar sürmüştür. Sıncak umumi nüfusunun 1507'de % 4.1'i, 1518'de % 3.7'yi, 1524'de % 3.6'sı ve 1584'de % 5.1 Yağan nahiyesinde toplamıştır. Yağan'da ortalama köy nüfusu, 1507'de 19, 1518'de 17, 1524'de 18 ve 1584'de 39 hane olmuştur. Bademli, Karadiken, Üskelles, Kure, Yatağan, Yağan, Kurdalar, Aladö- run ve Manastır köyleri, Yağan nahiyesinin nüfusça kalabalık köyleridir. Yağan nahiyesinden sonra, Beyşehir nahieleri içinde, en fazla nüfusu barındıran yer, Kaşaklı nahiyesidir. Kaşaklı nahiyesinin nüfusu 1507'de 318, 1518'de 291, 1524'de 312 ve 1584'de 596 haneidir. 77 senelik bir zaman zarfında, Kaşaklı nahiyesinin nüfusu yaklaşık % 47 oranında artmıştır. 16. yüzyıllar Beyşehir sancak nüfusunun, 1507'de % 3.1'i, 1518'de % 2.9'u, 1524'de % 3'u, 1584'de % 3.2'si Kaşaklı nahiyesinde olmuştur. 16. yüzyıllar ortalama köy nüfusu, 1507'de 19, 1518'de 21, 1524'de 22 ve 1584'de 43 haneidir. Kaşaklı nahiyesinin en kalabalık köyleri Çapni, Bayındır, Gülşehirhacı, Oğulbeyler, Salur ve Kuruçay'dır.

köylerin nüfusunda, 16. yüzyılın sonuna kadar düzenli bir artış olmuştur. Şeyh Hasan, Bekçe, Bayırköy ve Kızılviyan, nahiyenin nüfusça büyük köyleridir. Cezire nahiyesi, 16. yüzyıl boyunca, Beyşehir sancağının en az nüfusuunu barındıran yerdir. Cezire'nin nüfusu 1507'de 262, 1518'de 291, 1524'de 277 ve 1584'de 414 hanedir. 77 sanede, Cezire nahiyesinin nüfusu yaklaşık % 37 oranında çoşklmuştur. 16. yüzyıl Beyşehir sancağının nüfusunun yaklaşık % 2,5'ı Cezire nahiyesindedir. Nahiyede ortalamda köy nüfusu 1507'de 44, 1518'de 49, 1524'de 46 ve 1584'de 69 hanedir. Girapa (Akburun), Kıs-
tovan (Gölkaş), Gesi, Mada, Mili ve Zaviyecik köyleri Cezire'nin nüfusça kalabalık köyleridir. Bu şekilde, nahiye nüfuslarını incelenikten sonra, şimdi Beyşehir kazasının (Seydişehir, Gurgurum ve Bozkır hariç) umumi nüfusunu incellemek istiyorum.

Beyşehir kazası, 1507'de 6630, 1518'de 6617, 1522'de 7153, 1524'de 6847, 1584'de 12,136 ve 1641'de 3234 hanes nüfusa sahib olmuştur. 1507 ila 1584 yılları arasında kazanın nüfusu, yaklaşık % 46 oranında artış, 1584-1641 yılları arasında da % 74 oranında azalmıştır. Kaza nüfusu, etnik açıdan incelenirse, nüfusun yaklaşık % 95'lik kısmının Türk-müslüman olduğu görülür. Bunun yanında, bir istisna olarak, Cezire nahiyesinde "gebran" nüfus vardır. Beyşehir sancağının nüfusunun 1507'de yaklaşık % 1,7, 1518'de % 1,6 ve 1584'de % 0,5 oranında olan bu gebran nüfus, isimlerden anlaşıldığına göre "Rum" nüfustur. Aynılık durumda bile olmayan bu "Rum" nüfus, ne Beyşehir'in merkezinde ne de Seydişehir'de vardır. Sadece Cezire ve Gölği nahiyesindeki altı köyde var vardır. Biz bu köyler ve nüfuslarını aşağıdaki gösteriyorum.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Year</th>
<th>1507</th>
<th>1518</th>
<th>1522</th>
<th>1584</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M</td>
<td>G</td>
<td>M</td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>1- Kastvan</td>
<td>40</td>
<td>23</td>
<td>43</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Devgana</td>
<td>31</td>
<td>78</td>
<td>37</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Mada</td>
<td>25</td>
<td>8</td>
<td>28</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Gesi</td>
<td>23</td>
<td>43</td>
<td>27</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Girapa</td>
<td>15</td>
<td>25</td>
<td>31</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>6- Mili</td>
<td>12</td>
<td>2</td>
<td>15</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>146</strong></td>
<td><strong>179</strong></td>
<td><strong>181</strong></td>
<td><strong>172</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*M = Müslüman hane  G = Gayrimüslim hane.*


(1) Gesi köyündeki zimmilerden 1466 tarihinde kişi başına 32 akça cizye alınmıştır. "Kârîye-i Zümün-ı Gesi tâbi-i Cezire örfiyevi timar-ı meskûr Ösr Konya'da Atabek medresesine vakıf olundu (Ezk. MM 241, s. 37-38); 1524 yılında Gesi köyünün Ösr ve cizyesi 4690 akçadır ve bu miktar, Atabek medresesinin vakıfdır. (Ezk. TT 387, s. 58); "Kârîye-i Gesi, tâbi-i Cezire örfiyevi timar, Ösr ve haraci Konya'da Atabek medresesine vakıf mukarrar, be hûkûm-i şerîf" (Ezk. TT 40, s. 516); "Kârîye-i Gesi Ösr-i mezrası-ı Çardak Ösr-i vakîf-ı medrese-i Atabek der Konya salari ve örfiye timar tâbi-i Cezire" (Ezk. KK 137, s. 95b).

Seydişehir kazasının, 16. yüzyılda, en fazla nüfusa sahib olan yerı Gurgurum nahiyesidir. Bu nahije, aynı zamanda, Beyşehir sancağının, Göğü ve Kireli nahiyelerinden sonra en kalabalık nahyesidir. Gurgurum'un 1507'de 1988, 1518'de 1953, 1524'de 1937, 1584'de 3513 ve 1641'de 838 hane nüfusu vardır. Böyle anlaşıılıyor ki, sancak nüfusunun 1507'de % 19.7'si,
1518'de % 19.1'i, 1524'de % 18.4'i, 1584'de % 18.4'i ve 1641'de % 16.8'i Gurgurum nahiyesinde toplandmıştır. Nahiyenin nüfusu, 1507 ile 1584 yılları arasında, yaklaşık % 43 oranında artmıştır. Nahiye ortalaması köy nüfusu 1507'de 35, 1518'de 34, 1524'de 34 ve 1584'de 57 hanedir. Gurgurum nahiyesinin en kalabalık köyerleri Çalışmandık, Bağkaraviran, Dera, Gevrekli, Suberde, Ulukılıse, Kiçikılıse, Gököylük, Boyalı, Afşarviranı ve Akçalar'dır.

Seydişehir kazasının Gurgurum'dan sonra en kalabalık nahiyesi Bozkır'dır. Bozkır'ın nüfusu 1507'de 1269, 1518'de 1253, 1524'de 1360, 1584'de 2199 ve 1641'de 686 hanedir. Sancak nüfusunun, 1507'de % 12.2'si, 1518'de % 12.2'si, 1524'de % 12.8'i, 1584'de % 11.5'i ve 1641'de % 13.7'si Bozkır nahiyesinde toplandmıştır. Gürültülü şekliyle, Bozkır'ın nüfusu, 1507-1584 yılları arasında yaklaşık % 42 oranında çoçalmıştır. Nahiye ortalaması köy nüfusu, 1507'de 34, 1518'de 29, 1524'de 32, 1584'de 49 ve 1641'de 17 hanedir. Anlaşılıyor ki, Bozkır'ın nüfusu 17. yüzyılın ilk yarısından itibaren düşmeye başlamıştır. Bozkır, nüfus bakımından, sancak içerisinde, Göçü, Karelî ve Gurgurum nahiilerinden sonraki yerini, 16. yüzyıl boyunca korummuştur. Ahirli, Akkilise, Sirista, Merya, Sinandi, Yarıktaş ve Yağlıyöyük (Yalıyöyük) Bozkır'ın en kalabalık köyleri olmuştur. Bu şekilde, Seydişehir'in nahiyesinin nüfusunu 3.36.46.177.86.90.12.18.22.26.30.34.38.42.46'dır. Yani 16. yüzyılda. Seydişehir kazasının nüfusu Seydişehir kazasına göre daha fazla artmıştır.


(2) Ekz. Suraiya Faroqhi, “Fatih Dönemininden Evliya Çelebi Seyahatine Kadar Çorum”, Çorum Tarihi, tarihîsiz, s. 96.
(3) Bahadıddin Yediylidiz, Ordu Kazası Sosyal Tarihi, Ankara 1985, s. 102.
Sancak nüfusunun, 16. yüzyılın ikinci yarısında artması, en belirgin özelliklerinden biri, bazı köylerde yeni mahallelerin teşekkül etmesidir. 16. yüzyılın ilk çeyreğinde, sancakta sadece bir köy de mahalle varken, 1584'de bu sayı dokusuna çıkmıştır. Mesela 1584'de Ortakaraviran köyünün (1) beş mahallesi (Camı, Yanıko, İşnid, Yaka, Ömer), Killi Beyindir'in (2) dört mahallesi (Edhem, Oluklu, Eyicek, İşiklar), Ağacı Çığil'in (3) üç mahallesi (Ağrı, Yükari, Çeşme), Yükari Çığil'in (4) beş mahallesi (Abdiler, Süleyman, Hacı Yusuf, Güney, Koz), Karahisar'ın (5) altı mahallesi (Ağrı, Köseler, Gulluğlu, Kazoğu, Yükari, Tekyse), Göce-ri'nin (6) üç mahallesi (Hacılar, Yilikioba, Kızılca), Çalmans'ın (7) altı mahallesi (Camı, Hasan Ağa Mescidi, Hacı Valı, Yeni, Hacı Selman, Bali Raki), Başkaraviran'ın (8) iki mahallesi (Osman, Yayman), Ahırlı'nın (9) bir mahallesi (Karacakuyu), ve Yarıkış'tin (10) beş mahallesi (Ulupınar, Kuruca, Mescid, Aydınklıslısı, Yazıdama) vardır. 16. yüzyılın ikinci yarısında, sancakta nüfusun artışlarıyla birlikte, yukarıda isimlerini sıraladığımız köylerde yeni mahalleler oluşmuştur.

(1) TT 455, s. 924-925.
(2) KK 137, s. 11-12.
(3) KK 137, s. 35-36.
(4) KK 137, s. 36-57.
(5) KK 137, s. 58.
(6) KK 137, s. 78-79.
(7) KK 137, s. 148.
(8) KK 137, s. 168-169.
(9) KK 137, s. 175-176.
(10) KK 137, s. 186.

   (1) Mühimme, Y. sira : 369, s. 156.
   (3) Aksaray, Andağı, Devali Karahisar ve Koçhisar'da pek çok köy süründen korkusundan dağılmıştır. Bkz., Kâmil Kepeci, 2551, s. 43; "Kazâ-i mezbûrun bazı karyeleri kendileri Sultaniye vakfina etdirmişlerdir denilüb ve bazı karyelerî dahi sürün harfından dağıtulub algâdırılmek müyesser olmağın ma'dud olandan noksan üzere tahrîr olundu"; yine bkz., Kâmil Kepeci, 2551, s. 51; "kazâ-i mezbûrun bazı karyelerî dahi hin-i tahirde firar edüb aligelmek müyesser olmada denilmeğin yedi nefer eksik tahrîr olundu"; yine bkz., Kâmil Kepeci, s. 2551, s. 78; "kazâ-i mezbûrun bazı
Başbakanlık Arşivi, Kâmil Kepeci Taznifi, Mevkûfât
Kalemi'nde, 2551 numarada kayıtlı deftere göre, 1572 tari-
hinde, Aksaray'dan 255, Beyşehir'den 262, Seydişehir'den
201, Andıç'tan 145, Develkarahisar'dan 197, Urûş'tan 64,
Koçhisar'dan 88, Niğde'den 172, Bor'dan 69, Ilıpın'dan 48,
ıshacli'den 87 ve Akşehir'den 130 nefer, Kıbrıs'a nakledil-
mek istenmiştir (1). Bu şahisların Kıbrıs'a gidip, gitmedik-
leri hususu, defterden tesbit edilemektedir. Ancak Beyşehir-
den 8 kişi (aşhâs) ve Beyşehir'e bağlı 240 köyden 254
nefer, Seydişehir'den 15 ve Seydişehir'e bağlı 115 köyden
de 254 nefer, Kıbrıs'a gönderilmek istenmiştir. Yani Beyşehir
sancagından, toplam 463 nefer, Kıbrıs'a "sürgün" yazıl-
mıştır. Bu rakam, defterde, her ne kadar "aşhâs" olarak ve-
rilirse de, bunun "aile" olduğu anlaşılıyor. Dolaysıyla yak-
laşık 2315 kişinin Kıbrıs'a gönderildiği, tahmin edilebilir.
Biz, bu defterin, Beyşehir'de teşkil edilen sürgün-hânelerini ve
miktarlarını, aşağıdaki liste halinde veriyorum:

... karyelleri sürgün havfından dağılb ve bazı karyeleri-
in helâik dehâ mezâr Probun hanelerinden olub,
şarâsîların bunlara veregiemişler iken şimdiki halde
bistâsa haya manalaruz deyî mühalefet etdiler denil-
meğin asîl haneden noksân âza tahrir olundu".

(1) Bu defterin daha önce değer lendirilmiş şekli bzk.
Cengis Orhonlu, "Osmanlı Türklerinin Kıbrıs Adasına
Yerleşmesi (1570-1580)", Milletlerarası Birinci Kıbr-
ıs Tatikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969),
Ankara 1971, s. 94.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Mahallesi</th>
<th>Han</th>
<th>Sürülennen eğâs (adet)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Asılbaş mah.</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Cami mah.</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Demirli mah.</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>İbrahim Ağa ve Hacı Kasım mah.</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Debaşlar ve Kâtip Muhiddin mah.</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yelten mah.</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacı Araşan mah.</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Dalyan mah.</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>8</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Yassâvîran köyü</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaviyesîk</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çiftlik-i Hoca Cihan</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>İstevan</td>
<td>23</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Öyûk</td>
<td>37</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Yatağan ve Haydarlar</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Âşar piyâz</td>
<td>17</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çiftlik-i Şami</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Zmûkler</td>
<td>34</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Aladorum, Öyûkler ve Elkin</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bektemür</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kili Bayandır</td>
<td>47</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Çivril</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Devletşah</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasan</td>
<td>31</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Hordû</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>İğdir</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bademli</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Diken</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ebülvefa</td>
<td>34</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Yağlû Bayad</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenice ve Bademli</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-----</td>
<td>----</td>
</tr>
<tr>
<td>Akburun</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Davudlar ve Şahiler</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuşk ve Ebulvefa</td>
<td>28</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Görünmez</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ürtülü ve Kışla</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kışla</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yeltan ve İçdir</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çobanlar, Çivril ve Bayad</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bay Afşar</td>
<td>24</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızılca ve Kara Diken</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kınık</td>
<td>21</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayad Öyülü ve Balyas</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulu dere ve Balyas</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Örencik, Bayafşar, Balyas</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayganda</td>
<td>37</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Budak ve Külça</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Serqisaray</td>
<td>51</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Ayaslar ve Bayad</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Karacaviran-ı Yalasun</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Savaşlar ve Ovancık</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kırık Dede ve Zaviyecık</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Tozluca ve Hüseyin Çelebi mah.</td>
<td>27</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Abadancık</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Göçlü</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çiçekler</td>
<td>17</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>ısa</td>
<td>19</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Elkin</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Karahisar</td>
<td>43</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sevindik ve Hacı Sinan mah.</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumekeşin ve Çivril</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Karacaviran ve Suvark</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulduķ</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Dersa</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kırıkli</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yaranköprü</td>
<td>34</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Köprü, Göçük ve Bulduk</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Suvarık</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Göçük ve Görek Işık</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulu Home</td>
<td>41</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Derbendi, Kırık Köprü ve Ulu Home</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çukurkand ve Köçi Home</td>
<td>22</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ovacık-ı Sultani ve Kozlu</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızla-ı Kireli ve Hamzali</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Beta ve Çukurağal</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Gurgurum</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Köçi Home</td>
<td>25</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Fasillar</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Candar ve Klymas</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>İlemelii ve Yaranköprü</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Lağri ve Gönen</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Fele</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gönen</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kari Köşa ve Manastır</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaba ve Daş-sizing</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Göçeri ve Kızılören</td>
<td>69</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Celil Fakih, Buçak Armağan ve Şeyhler</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çukurağal ve Beta</td>
<td>16</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>İlman ve Sarayçık</td>
<td>30</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş</td>
<td>41</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Çilgerni ve Uskarlos</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Uskarlos</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Emen</td>
<td>40</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mikail ve Köçi Home</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sadık Hacı</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Eğirler</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Masudlar</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş-ı Yalasun ve Sülmen</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Sari</td>
<td>28</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Kara Ali</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çuğlu ve Yaycilar</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Insler ve Zile</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gebsalma ve Çubuklu</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Sültmanlı Kara Ali ve Çubuklu</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Deliler ve Ekerler</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekerler</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ada</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sarayçık, Kurdılar, Ada ve Yenice</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Behram Kolu ve Kugçılars</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Manastır</td>
<td>22</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Beğir</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bekice</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğancık</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğduğun ve Cıcılars</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Cıcılars</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Tatrak ve Bayezidlılı</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Milğüz ve Karkin</td>
<td>30</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Kayırhan</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayram</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yeni ve Kısı Homa</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sarayçık-ı Yıllırasın</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çepni ve Avrana</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayad</td>
<td>24</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ark-ı Hasan ve Kara Bayat</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Taѓgana</td>
<td>52</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Şabanlar ve Taѓgana</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Baş</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gündüm Hacı ve Baş</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çığil-i Süfa</td>
<td>35</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayır-ı Yalasun ve Çığil-i Süfa</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Koğalı ve Sarıhan</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kayaklı ve Karacaviran</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Belekler ve Süleymancık</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Hüseyinler ve Koyuncular</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ovacık-ı Doğuz ve Kısı Homa</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>İşvaki</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>----</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>Çiğil-i Ulvi</td>
<td>54</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Raîyyet</td>
<td>21</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Oğulbeşler ve Cemaller</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasan Şeyh, Cemaller ve Osmanlı-calar</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kesi</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Salîr ve Osmanlı-calar</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayındır ve Mahmudlar</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Mûna</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Koğalî Sensek</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Böged, Küdür ve Çakıran</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bekece</td>
<td>14</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Çay</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yama Süken ve Tekyeçik</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sensek</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoyran</td>
<td>17</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Sarayçık</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuruca ova ve Ali Dede</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Keçilik ve AVsaklar</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yeni ve Şehir</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Alişar</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bademli</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Dâma ve Alişar</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>İsrailî ve Yenice</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenice</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Toy yuvası ve Cemaleddin</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Madi</td>
<td>16</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Kürdler</td>
<td>17</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ayaş ve Tutlar</td>
<td>16</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kûre</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Toklar, Yatağan ve Tekyeçik</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOPLAM**: 262
### Sındırgıhir kazası:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mahalle</th>
<th>Sayı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cami mah.</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Değirmenciyan mah.</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Pir Veli ve Bazar kapu mah.</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacı Mustafa ve Debbaglar mah.</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Sofuhane ve Bazar kapu mah.</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacı Seydi Ali ve Ulu Kapu mah.</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Kimalcilar ve Kiçi Kapu mah.</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Kiçi Kapu mah.</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulu Kapu mah.</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Debbaglar mah.</td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOPLAM:** 15

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mahalle</th>
<th>Sayı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dikildaş köyü</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Ömer ve Gökçe büyük</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Cami ve Yaka</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Osman</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Evreki ve Göçaba</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Olberid</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Başkaraviran</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Akçalar ve Şemsun</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Şemsun ve Akça</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Kayacıkl</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Yavşlı</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Kiçi Kilise</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızı Ağaç</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Kara büyük</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Gökbüyük ve Zeynelhac</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>El-Doğan</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Kara Bulak ve Bademli</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Senir Armudlu ve Yavşlı</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Kafır Çiftliği</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenice</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Bademli, Yenice ve Kara Bulak</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Ahirlı</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Gevrekli</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Yaka</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Merya</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Salman ve Cami mah.</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaküz</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Zeynelhac ve Gököyük</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Kemli</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Dere Emrûd</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Yağlû ûyûk</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozağaç ve Daştığın</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulu sandû ve Kiçi sandû</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Morsun</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Kadi beleni ve Avdan</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Çat ve Koz Ağaç</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Kavak</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Akkilise</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Akçapınar ve Yarûkdaş</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>İğdirîgûn</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Gündûgün</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuruçay</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Oğlakça ve Olberid</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Taraçça ve Gökçe ûyûk</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Yunus Viranî ve Daştığın</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Sinandî</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuran</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayad, Osman ve Cami mah.</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Sirataş</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Avrana ve Düden</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Afsârvîrân, Bademli ve Tahir</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Balıkgâğı</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Aladana</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Taşaghîl</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>İncesû, Manastîr ve Merya</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Sopran</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Sirîståd</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>2,004</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Üzere</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir ve Seydişehir'den 463 kişi (suryun-hanesi) Kıbrıs'a gönderilmek üzere, defter kaydedilmiştir. Bunların 71'i çiftçi, 11'i hâllâq, 4'ü đellâk, 3'ü demirci, 3'ü imam, 2'si eskici, 2'si hayyât, biri çilingir, biri haffâf, biri boyacı, biri aşça, biri tüfekçi, biri pabuçcu'dur. 361'inin de mesâği yoktur. Dikkat</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
edilirse, Kıbrıs'a göndermek istenenlerin yaklaşık % 28'inin bir mesleği vardır. Görüldüğü kadarıyla, meslek sahipleri içinde, çiftçiler ilk sıraya almıştır.

Beyşehir sancağından Kıbrıs'a nakledilmek istenenlerin % 30'u kendi rizalarıyla, % 60'ı da çebren götürülmüştür. Çebren götürülenler, umumiyle, eşkiya, şerir, gammas, dey-yus, kezab, haramzade, yevnet, sarik, yaramaz, yalancı şa-hit, ribahor gibi, mührim kimselerdir.

Sonuç nüfusunu etkileyen olaylardan biri de, analaşıldığına göre, 1578 yılında Gürçistan ve Irak üzerine yapan seferlerdir. Bu seferler sırasında, Beyşehir'den çok sayıda asker toplandı ve Gürçistan'a gönderilmiştir. Öyle analaşıldığını, Beyşehirli sipahiler, Koyunçeği'nde vuku bulan Emirhan muharebesinde, mührim başarılar göstermişlerdir. Bunun yanında, Kars kaleşinin tamir edilmesinde de "külli hizmet" yapmışlardır (1).

16. yüzyılda, Beyşehir sancağının yerel bir nüfusa sahip olduğu görülür. Cemaat ve taife nüfusu yok denecok kadar azdır. Bununla beraber, Alaiye ve Take livalarından bazı cemaat ve taifeler, yakın Beyşehir'e yayılamaya gelmişlerdir. Bunlar analaşıldığına göre, Alaiyeli Tuğrul (2), Satalmiş (3), Kızılı (4), Süle (5), Ağzıçaklı (6), Sarık (7),

(1) TT 599 incelendiğinde, Şark seferinde Emirhan muharebinde ve Kars kaleşinin tamirinde hizmet gören Beyşehirli sipahilere, Karaman beylerbeyisi Hasan Paşa'nın tazkiresiyle, timar teşvih edildiği görülür.
(2) "Mezkür mevzi-i Çardak kadımdan Alaiyeli Tuğrul Cemaati'nin olmağın anlasma hükm olundu" (Ekm. TT 40, s.394).
(3) KK 137, s. 5b.
(4) KK 137, s. 5b.
(5) TT 118, s. 171; TT 119, s. 136.
(6) TT 118, s. 171; TT 119, s. 136.
(7) 1584 yılında, Eminler, Çukurاغıl, Ovacık, Bolekler, Eksel,
Akbeyindirli (1), İmurusaylı (2), cemaat ve taifeleridir. Bün-
ların haricinde, bazı nahiyelerde, birtakım cemaatlerin bu-
lunduğu da görülür. Mesela, Yenişehir'in Moma köyünde Ebi
Eyyub Ensar'ın nasli (3), yine Yenişehir'in Yenice köyünde
Kadioğulhari (kadızıdağan) cemaati (4), İnilce'deki eșkinci
cemaati (5), Pınarbaşı'ndaki cemaat (6), misal olarak gösteri-
ilebilir. Moma'daki Ebi Eyyub Ensar'ın nasli avarız ve reaya
vergilerinden muaf tutulmuştur (7).

Saraycık, Çetni, Oğulbeyler, köyl erinde Serikî veya Serik
cemaatine rastlanır (Ekb. KK 137, s. 126a).
(1) KK 137, s. 129a.
(2) KK 137, s. 129a.
(3) "Cemaat, an neisl-ı Ebi Eyyub Ensarî, rahmetallahu aleyh"
8 nefer (Ekb. KK 137, s. 100b); TT 40, s. 571.
(4) KK 137, s. 102b; TT 40, s. 565.
(5) KK 137, s. 13Zb.
(6) KK 137, s. 135b.
(7) "Eyyûb Ensar Sultan'ın naslı olduğu sebebden elinde
padişah-ı alem enahından ögrin vere, rûsun-ı reâyadan
ve avarizlarından muaf ola deyildir hukum var deyildi deftar-ı
Köhnede mastur", TT 40, s. 571. Sanamlere göre
Deyışihir sancağının nüfusu 1877'de 32.381, 1881'de
43.853, 1886'da 88.592, 1899'da 75.674, 1904'de 115.582
ve 1914'de 112.643 kişidir.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Mahallenin adı</th>
<th>1507 (a)</th>
<th>1518 (b)</th>
<th>1522 (c)</th>
<th>1524 (d)</th>
<th>1584 (e)</th>
<th>1641 (f)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1- Meydan</td>
<td>43</td>
<td>66</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
<td>89</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Yelteç</td>
<td>37</td>
<td>40</td>
<td>-</td>
<td>42</td>
<td>80</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Subaşı</td>
<td>35</td>
<td>43</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>29</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Cami-i Şerif</td>
<td>31</td>
<td>46</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
<td>81</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>5- İbrahim Ağa</td>
<td>30</td>
<td>25</td>
<td>33</td>
<td>33</td>
<td>29</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>6- Dabbağın</td>
<td>28</td>
<td>44</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
<td>72</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>7- Kuyumcu</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
<td>19</td>
<td>19</td>
<td>11</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8- Kadi Muhiddin</td>
<td>13</td>
<td>9</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>9</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>9- Kapı Mescidi</td>
<td>13</td>
<td>26</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>17</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>10- Eminler</td>
<td>9</td>
<td>15</td>
<td>22</td>
<td>12</td>
<td>21</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11- Asilbey</td>
<td>7</td>
<td>-</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>29</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>12- Seydi Ali</td>
<td>7</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>14</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13- Dalyan</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>57</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>14- Hoca Sinan</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>51</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>15- Musalla</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>14</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>16- Demirli</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>17- Hüseyin Çelebi</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>18- Hacı Kasım</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>19- Hoca Bali</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>269</strong></td>
<td><strong>337</strong></td>
<td><strong>346</strong></td>
<td><strong>378</strong></td>
<td><strong>603</strong></td>
<td><strong>222</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(a) TT 40, (b) TT 455, (c) TT 387, (d) TT 399, (e) KK 137, (f) MM 2592
<table>
<thead>
<tr>
<th>Mahallenin adı</th>
<th>1507 (a)</th>
<th>1518 (b)</th>
<th>1522 (c)</th>
<th>1524 (d)</th>
<th>1584 (e)</th>
<th>1641 (f)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1- Ulu Kapı</td>
<td>48</td>
<td>52</td>
<td>85</td>
<td>85</td>
<td>145</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Sofu Mescidi</td>
<td>40</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Cami-i Kabir</td>
<td>27</td>
<td>39</td>
<td>58</td>
<td>58</td>
<td>65</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Kiçi Kapı</td>
<td>24</td>
<td>38</td>
<td>68</td>
<td>68</td>
<td>61</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Hacı Seydi Ali</td>
<td>21</td>
<td>30</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>92</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>6- Değirmencioğlu</td>
<td>21</td>
<td>39</td>
<td>58</td>
<td>58</td>
<td>97</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>7- Bazar Kapısı</td>
<td>18</td>
<td>28</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>39</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>8- Sofular</td>
<td>18</td>
<td>56</td>
<td>56</td>
<td>-</td>
<td>105</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>9- Debbiğin</td>
<td>12</td>
<td>27</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>49</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>10- Hacı Mustafa</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>177</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>11- Kızılcılar</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>75</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>12- Çepni</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>65</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>229</strong></td>
<td><strong>309</strong></td>
<td><strong>454</strong></td>
<td><strong>398</strong></td>
<td><strong>970</strong></td>
<td><strong>226</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(a) TT 40, (b) TT 455, (c) TT 387, (d) TT 399, (e) KK 137, (f) MM 2592
Tablo 3: 1507 Yılı Beyşehir Sancağı Tahmini Nüfusu (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Merkez</th>
<th>Adet</th>
<th>Nefer</th>
<th>Han</th>
<th>Tahmini nüfus (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir merkez</td>
<td>12 mah.</td>
<td>427</td>
<td>269</td>
<td>1.503</td>
<td>2.77</td>
</tr>
<tr>
<td>Göçü nahiyesi</td>
<td>88 köy</td>
<td>3.598</td>
<td>2.697</td>
<td>14.386</td>
<td>26.59</td>
</tr>
<tr>
<td>Kireli nahiyesi</td>
<td>59 köy</td>
<td>2.715</td>
<td>1.928</td>
<td>10.427</td>
<td>19.27</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenişehir nahiyesi</td>
<td>10 köy</td>
<td>598</td>
<td>447</td>
<td>2.386</td>
<td>4.41</td>
</tr>
<tr>
<td>Yağan nahiyesi</td>
<td>22 köy</td>
<td>578</td>
<td>417</td>
<td>2.246</td>
<td>4.15</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaşakli nahiyesi</td>
<td>17 köy</td>
<td>443</td>
<td>318</td>
<td>1.715</td>
<td>3.17</td>
</tr>
<tr>
<td>Yavuzsun nahiyesi</td>
<td>14 köy</td>
<td>438</td>
<td>292</td>
<td>1.606</td>
<td>2.96</td>
</tr>
<tr>
<td>Cezire nahiyesi</td>
<td>6 köy</td>
<td>303</td>
<td>262</td>
<td>1.351</td>
<td>2.49</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>230 köy</td>
<td>9.100</td>
<td>6.630</td>
<td>35.620</td>
<td>65.81</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Merkez</th>
<th>Adet</th>
<th>Nefer</th>
<th>Han</th>
<th>Tahmini nüfus (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Seydişehir merkez</td>
<td>8 mah.</td>
<td>317</td>
<td>217</td>
<td>1.185</td>
<td>2.19</td>
</tr>
<tr>
<td>Gurusun nahiyesi</td>
<td>57 köy</td>
<td>2.691</td>
<td>1.998</td>
<td>10.683</td>
<td>19.75</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır nahiyesi</td>
<td>38 köy</td>
<td>1.527</td>
<td>1.269</td>
<td>6.603</td>
<td>12.20</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>95 köy</td>
<td>4.535</td>
<td>3.484</td>
<td>18.471</td>
<td>34.14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sancak Genel Toplumu:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Adet</th>
<th>Nefer</th>
<th>Han</th>
<th>Tahmini nüfus (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>325 köy</td>
<td>13.635</td>
<td>10.114</td>
<td>54.091</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) TT 40'a göre hazırlanmıştır.
(2) Tahmini nüfus = Han X 5 + nefer - han
(3) Genel nüfustaki yüzdesi
Tablo 4: 1518 Yılı Beyşehir Sancağı Tahmini Nüfusu (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Adet</th>
<th>Nefer</th>
<th>Hane</th>
<th>Tahmini nüfus (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir merkez</td>
<td>11 mah.</td>
<td>426</td>
<td>337</td>
<td>1.774</td>
</tr>
<tr>
<td>Güçlü nahiyesi</td>
<td>88 köy</td>
<td>3.681</td>
<td>2.559</td>
<td>13.917</td>
</tr>
<tr>
<td>Kireli nahiyesi</td>
<td>60 köy</td>
<td>2.988</td>
<td>1.971</td>
<td>10.772</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenişehir nahiyesi</td>
<td>10 köy</td>
<td>745</td>
<td>500</td>
<td>2.745</td>
</tr>
<tr>
<td>yağan nahiyesi</td>
<td>23 köy</td>
<td>601</td>
<td>382</td>
<td>2.129</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaşaklı nahiyesi</td>
<td>14 köy</td>
<td>461</td>
<td>291</td>
<td>1.625</td>
</tr>
<tr>
<td>Yaylasun nahiyesi</td>
<td>13 köy</td>
<td>420</td>
<td>286</td>
<td>1.564</td>
</tr>
<tr>
<td>Çeşire nahiyesi</td>
<td>6 köy</td>
<td>381</td>
<td>291</td>
<td>1.545</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>214 köy</td>
<td>9.603</td>
<td>6.617</td>
<td>36.071</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir merkez</td>
<td>9 mah.</td>
<td>589</td>
<td>352</td>
<td>1.997</td>
</tr>
<tr>
<td>Gurgurum nahiyesi</td>
<td>58 köy</td>
<td>2.815</td>
<td>1.953</td>
<td>10.627</td>
</tr>
<tr>
<td>Boşkar nahiyesi</td>
<td>43 köy</td>
<td>1.814</td>
<td>1.253</td>
<td>6.826</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>101 köy</td>
<td>5.218</td>
<td>3.558</td>
<td>19.450</td>
</tr>
<tr>
<td>Umumi Sancak Yıklını</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>55.521</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) TT 455'e göre hazırlanmıştır.
(2) Tahmini nüfus = Hane X 5 + nefer - hane
(3) Genel nüfustaki yüzdesi.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Beşikteş</th>
<th>Honur</th>
<th>Tahmini Nüfus (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9.757</td>
<td>5.663</td>
<td>32.409</td>
<td>14.61</td>
</tr>
<tr>
<td>6.721</td>
<td>3.963</td>
<td>22.573</td>
<td>10.17</td>
</tr>
<tr>
<td>5.059</td>
<td>3.512</td>
<td>19.107</td>
<td>9.61</td>
</tr>
<tr>
<td>5.153</td>
<td>3.390</td>
<td>18.713</td>
<td>8.74</td>
</tr>
<tr>
<td>4.382</td>
<td>2.797</td>
<td>16.282</td>
<td>7.34</td>
</tr>
<tr>
<td>4.522</td>
<td>2.661</td>
<td>15.166</td>
<td>6.83</td>
</tr>
<tr>
<td>3.766</td>
<td>2.690</td>
<td>14.526</td>
<td>6.54</td>
</tr>
<tr>
<td>3.000</td>
<td>2.048</td>
<td>11.192</td>
<td>5.04</td>
</tr>
<tr>
<td>3.166</td>
<td>1.973</td>
<td>11.058</td>
<td>4.98</td>
</tr>
<tr>
<td>2.238</td>
<td>1.522</td>
<td>8.326</td>
<td>3.75</td>
</tr>
<tr>
<td>2.415</td>
<td>1.486</td>
<td>8.359</td>
<td>3.76</td>
</tr>
<tr>
<td>2.042</td>
<td>1.305</td>
<td>7.262</td>
<td>3.27</td>
</tr>
<tr>
<td>1.624</td>
<td>1.115</td>
<td>6.084</td>
<td>2.74</td>
</tr>
<tr>
<td>999</td>
<td>585</td>
<td>3.339</td>
<td>1.50</td>
</tr>
<tr>
<td>542</td>
<td>401</td>
<td>2.146</td>
<td>0.96</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>107</td>
<td>593</td>
<td>0.26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| TOPLAM  | 62.572 | 33.913 | 221.824 | 100 |

(1) **TT 455°e göre hesaplanmıştır.**
(2) **Tahmini nüfus = Hane X 5 + nefer - hane**
(3) **Genel nüfusındaki yüzdesi**
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Nefer</th>
<th>Hane</th>
<th>Tahmini Nüfus(2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İlgin</td>
<td>9 mah.</td>
<td>298</td>
<td>188</td>
<td>1'050</td>
<td>0%4</td>
</tr>
<tr>
<td>Akçehir</td>
<td>42 mah.</td>
<td>779</td>
<td>462</td>
<td>2'627</td>
<td>1%1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ereğli</td>
<td>6 mah.</td>
<td>297</td>
<td>167</td>
<td>965</td>
<td>0%4</td>
</tr>
<tr>
<td>Larende</td>
<td>34 mah.</td>
<td>694</td>
<td>493</td>
<td>2'666</td>
<td>1%2</td>
</tr>
<tr>
<td>Aladağ</td>
<td>7 mah.</td>
<td>419</td>
<td>252</td>
<td>1'427</td>
<td>0%6</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir</td>
<td>11 mah.</td>
<td>426</td>
<td>337</td>
<td>1'774</td>
<td>0%7</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir</td>
<td>9 mah.</td>
<td>589</td>
<td>352</td>
<td>1'997</td>
<td>0%9</td>
</tr>
<tr>
<td>Hatunsaray</td>
<td>-</td>
<td>95</td>
<td>60</td>
<td>355</td>
<td>0%1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Konya Sancağının Umumi Nüfusu : 221'824

(1) TT 455'e göre hazırlanmıştır
(2) Tahmini nüfus = Hane x 5 + nefer - hane
(3) Genel nüfusteki yüzdesi.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Nefer</th>
<th>Hane</th>
<th>Tahmini Nüfus(2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Beyşehir merkez</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11 mah.</td>
<td></td>
<td>418</td>
<td>346</td>
<td>1'902</td>
<td>37.07</td>
</tr>
<tr>
<td>211 köy</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53 mez.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 çemaş.</td>
<td></td>
<td>10'180</td>
<td>6'807</td>
<td>37'408</td>
<td>63.69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>10'598</td>
<td>7'153</td>
<td>39'210</td>
<td>66.96</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Seydişehir merkez</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9 mah.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 çemaş.</td>
<td></td>
<td>665</td>
<td>490</td>
<td>2'625</td>
<td>41.48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6'288</td>
<td>3'261</td>
<td>19'332</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ummû Sancak Toplum</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>16'886</td>
<td>10'414</td>
<td>56'542</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) TT 387'ye göre hazırlanmıştır.
(2) Tahmini nüfus = Hane x 5 + nefer - hane
(3) Genel nüfustaki yüzdesi.
Tablo 8: 1524 Yılı Beyşehir Sancağı Tahmini Nüfusu (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Nefer</th>
<th>Hanı</th>
<th>Tahmini nüfus (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir merkez</td>
<td>12 mah()</td>
<td>461</td>
<td>378</td>
<td>1.4773</td>
<td>3.42</td>
</tr>
<tr>
<td>Göğü nahiyesi</td>
<td>89 köy</td>
<td>3.930</td>
<td>2.648</td>
<td>14.522</td>
<td>25.17</td>
</tr>
<tr>
<td>Kirali nahiyesi</td>
<td>61 köy</td>
<td>3.100</td>
<td>2.049</td>
<td>11.296</td>
<td>19.58</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenişehir nahiyesi</td>
<td>1 ors.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Yağan nahiyesi</td>
<td>10 köy</td>
<td>802</td>
<td>520</td>
<td>2.882</td>
<td>4.99</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaşakli nahiyesi</td>
<td>21 köy</td>
<td>622</td>
<td>368</td>
<td>2.094</td>
<td>3.63</td>
</tr>
<tr>
<td>Yeşimli nahiyesi</td>
<td>14 köy</td>
<td>500</td>
<td>312</td>
<td>1.748</td>
<td>3.03</td>
</tr>
<tr>
<td>Çeşme nahiyesi</td>
<td>13 köy</td>
<td>478</td>
<td>295</td>
<td>1.658</td>
<td>2.87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6 köy</td>
<td>291</td>
<td>277</td>
<td>1.4399</td>
<td>2.42</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>214 köy</td>
<td>10.184</td>
<td>6.847</td>
<td>37.572</td>
<td>65.11</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir merkez</td>
<td>8 mah()</td>
<td>467</td>
<td>398</td>
<td>2.0959</td>
<td>3.56</td>
</tr>
<tr>
<td>Gurgurum nahiyesi</td>
<td>58 köy</td>
<td>2.869</td>
<td>1.837</td>
<td>10.617</td>
<td>18.40</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır nahiyesi</td>
<td>43 köy</td>
<td>1.996</td>
<td>1.360</td>
<td>7.436</td>
<td>12.89</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>101 köy</td>
<td>5.341</td>
<td>3.695</td>
<td>20.112</td>
<td>34.85</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Umumi Sancak Toplami</strong></td>
<td>315 köy</td>
<td>15.516</td>
<td>10.542</td>
<td>57.684</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) TR 399'a göre hazırlanmıştır.
(2) Tahmini nüfus = Hanı X 5+nefer = hanı
(3) Genel nüfustaki yuzdesi.
Tablo 9: 1584 Yılı Beyşehir Sancağı Tahmini Nüfusu (1) :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beyşehir merkez</th>
<th>Adet</th>
<th>Hanse (2)</th>
<th>Mucerrred (3)</th>
<th>Tahmini Nüfus (4)</th>
<th>% (5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir merkez</td>
<td>15 mah.</td>
<td>603</td>
<td>263</td>
<td>3.278</td>
<td>3.15</td>
</tr>
<tr>
<td>Göğüf nahiyesi</td>
<td>109 kby</td>
<td>5,311</td>
<td>2,973</td>
<td>29,528</td>
<td>28.44</td>
</tr>
<tr>
<td>Kıreli nahiyesi</td>
<td>43 kby</td>
<td>2,871</td>
<td>1,588</td>
<td>15,913</td>
<td>15.32</td>
</tr>
<tr>
<td>Yağan nahiyesi</td>
<td>24 kby</td>
<td>932</td>
<td>628</td>
<td>5,288</td>
<td>5.09</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenişehir nahiyesi</td>
<td>10 kby</td>
<td>839</td>
<td>630</td>
<td>6,825</td>
<td>6.64</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaşakli nahiyesi</td>
<td>14 kby</td>
<td>596</td>
<td>347</td>
<td>3,327</td>
<td>3.20</td>
</tr>
<tr>
<td>Yaplaşan nahiyesi</td>
<td>13 kby</td>
<td>570</td>
<td>303</td>
<td>3,153</td>
<td>3.03</td>
</tr>
<tr>
<td>Cesire nahiyesi</td>
<td>6 kby</td>
<td>414</td>
<td>262</td>
<td>2,332</td>
<td>2.24</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>219 kby</td>
<td>12,136</td>
<td>6,964</td>
<td>67,644</td>
<td>65.11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Beyşehir Sancağı'nın Toplamı:

| Beyşehir Sancağı Uumumi Toplamı | 18,818 | 9,726 | 103,816 | 100 |

---

(1) KK 137'ye göre düzenlenmiştir.
(2) Hanse = Çift ve Nim ve Bennak ve idarî vazifeliler.
(3) Mucerrred = Mucerrred ve Cabe ve Sağır.
(4) Tahmini nüfus = Hanse X 5 + Mucerrred.
(5) Genel nüfustaki yüzdeler.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Hane</th>
<th>Tahmini nüfus (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Beyşehir merkez</strong></td>
<td>12 Mah.</td>
<td>222</td>
<td>1.110</td>
<td>4.45</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Beyşehir kazası</strong></td>
<td>86 köy</td>
<td>1.428</td>
<td>7.140</td>
<td>29.65</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kırçali kazası</strong></td>
<td>28 köy</td>
<td>689</td>
<td>3.445</td>
<td>13.82</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Göçü-i Kabir Kazası</strong></td>
<td>35 köy</td>
<td>510</td>
<td>2.550</td>
<td>10.23</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Yenişehir/Kaşaklı kaz.</strong></td>
<td>25 köy</td>
<td>385</td>
<td>1.925</td>
<td>7.72</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>174 köy</td>
<td>3.234</td>
<td>16.170</td>
<td>64.87</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Seydişehir merkez</strong></td>
<td>11 mah.</td>
<td>226</td>
<td>1.130</td>
<td>4.53</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Seydişehir kazası</strong></td>
<td>44 köy</td>
<td>838</td>
<td>4.190</td>
<td>16.81</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>44 köy</td>
<td>1.064</td>
<td>5.320</td>
<td>21.34</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bozkır kazası</strong></td>
<td>41 köy</td>
<td>686</td>
<td>3.430</td>
<td>13.76</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Umumi Sancak Yakınu</strong></td>
<td>259 köy</td>
<td>4.984</td>
<td>24.920</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) MM 2592'ye göre hazırlanmıştır.
(2) Tahmini nüfus = Hane X 5
(3) Genel nüfustaki yüzdesi.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1507</th>
<th>1518</th>
<th>1522</th>
<th>1524</th>
<th>1584</th>
<th>1641</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir merkez</td>
<td>269</td>
<td>337</td>
<td>346</td>
<td>378</td>
<td>603</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>Göçü nahiyesi</td>
<td>2697</td>
<td>2559</td>
<td>-</td>
<td>2648</td>
<td>5311</td>
<td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>Kireli nahiyesi</td>
<td>1928</td>
<td>1971</td>
<td>-</td>
<td>2049</td>
<td>2871</td>
<td>689</td>
</tr>
<tr>
<td>Yanişehir nahiyesi</td>
<td>447</td>
<td>500</td>
<td>-</td>
<td>520</td>
<td>839</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Yağan nahiyesi</td>
<td>417</td>
<td>382</td>
<td>-</td>
<td>368</td>
<td>932</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaşaklı nahiyesi</td>
<td>318</td>
<td>291</td>
<td>-</td>
<td>312</td>
<td>596</td>
<td>385</td>
</tr>
<tr>
<td>Yaylasun nahiyesi</td>
<td>292</td>
<td>286</td>
<td>-</td>
<td>295</td>
<td>570</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Cezire nahiyesi</td>
<td>262</td>
<td>291</td>
<td>-</td>
<td>277</td>
<td>414</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>6630</td>
<td>6617</td>
<td>7153 (x)</td>
<td>6847</td>
<td>12136</td>
<td>3230</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1522</th>
<th>1524</th>
<th>1584</th>
<th>1641</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Seydigehir merkez</td>
<td>217</td>
<td>352</td>
<td>490</td>
<td>970</td>
</tr>
<tr>
<td>Gurgurum nahiyesi</td>
<td>1998</td>
<td>1953</td>
<td>-</td>
<td>3513</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır nahiyesi</td>
<td>1269</td>
<td>1253</td>
<td>-</td>
<td>2199</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>3484</td>
<td>3558</td>
<td>2771 (x)</td>
<td>3695</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(x) 1522 ve 1641 tarihli defterlerde kazaların nüfusu, toplam olarak verilmektedir.
DÖRDUNCÜ BÖLÜM
MİMARİ YAPILAR

A- Kaleler:

1- Beştehir Kaleşi: Kale, bugünkü mevcut olan kitabesinden anlaşılabilir ve buradan, Selçuklu sultani Meş'ud devrinde, amir Esrefoğlu Süleyman Bey tarafından inşa edilmiştir. Bu husus, kalenin kuzeybatı kapağındaki, üç beyaz mermere hakkaldığı kitabede şöyledir belirtilir:

Birinci mermer üzerindeki satırlar:

1. Amruma, bu buldu daik ağah grim, Suleyman Shrine, el-apri
2. Sultan en iyi erkekleri, kendi ve kendi iba vâlâ
3. Mustafa bin KURTUS ELMEK amir, en büyük ve en iyi din
4. Suleyman bin Ahmet, Selâmsız, bu buldu ve birinci mermer üzerindeki satırlar:
   1. 1013
   2. 1014
   3. 1015

Ikinci mermer üzerindeki satırlar:

3. Fatma Fâhiha
4. Suleyman, el-apri, el-apri, birinci, birinci
5. Fatma, Suleyman, el-apri, el-apri

Üçüncü mermer üzerindeki satırlar:

1. Fatma Fâhiha
2. Suleyman, el-apri, el-apri, birinci
3. Fatma, Suleyman, el-apri, el-apri

Bu da durdurmuş bizim kitabeler, ilk defa Halil Edhem (1)

(1) EK. Halil Edhem, "Anadolu'da İslami Kitabeler", TOEM, cilt: 5, gün: 27, 1 Ağustos 1330, s. 139.


(2) M. Yavuz Süşülü, "Konya Vilayetinde Türkmenler", Konya, sayı : 64-65, (Mart 1944), s. 43; kale kitabesi inan yine bkz. Ö. Tekin, Recab Bilginer, Beyşehir, s. 31.
(3) Halil Edhem, aynı yazi, s. 139.
(4) Yusuf Akyurt, aynı yazi, s. 101.
(5) Halil Edhem, birinci mermer, birinci satırdaki ( ) kelimesini ( ) ( ) ve ( ) dördüncü satırdaki ( ) kelimesini de ( ) olarak okumustur. Yine ikinci mermer, üçüncü satırdaki ( ) ( ) ( ) ( ) kelimesini ( ) ( ) ( ) ( ) olarak okur. Üçüncü mermer, ikinci satırdaki ( ) kelimesini ( ) ( ) olarak ifade eder.
(6) f. Hakki Uzunçarl, Seylikler, s. 59.
Birinci mermer üzerindeki satırlara göre, kale, 689 tarihinde (1290) "al-emirîl-mu'azzam Esrefoğlu Sayfaddin Süleyman Bey" tarafından inşa veya yeniden imar ettirilmiştir.

İkinci mermer üzerindeki kitabeye göre, kalenin surları, I. Sultan Ahmed zamanında, 1604 (1013) tarihinde, tamir edilmişdir. Çünkü (1) kalimesi eabcd hesabıyla 1013, (2) kalimesi de 1014 tarihini vermektedir. Ancak, Halil Edhem'in de belirttiği gibi, "defterdär abâd eyledi" cümlesi, 1013 ve 1014 tarihlerini desteklememektedir (1). Bununla beraber, üçüncü mermer üzerindeki kitabe de, kalenin doalyısıyla Beyşehir'in I. Ahmed zamanında 1602-1605 tarihleri arasında, ma'mur kale getirildiğini göstermektedir.


Beyşehir kalesinden bugün eser kalmamıştır. Dolayısıyla, kalenin hududunu, kapı ve burşlarını tesbit etmek pek mümkün değildir. Bununla beraber, Sürülün araştırmasına göre kalenin 1944 yılında durumu şöyledir (3).

(1) Halil Edhem, aynı yazi, s. 140.
(2) Katip Çelebi, Cihân-nûmâ, s. 689.
(3) M. Yavuz Süslü, aynı yazi, s. 43.


2- Seydişehir Kalesi : Seydişehir kalesi ile ilgili tek kaynağımız, Seydi Harun menâkıbnamesi'dir. Bu menâkıbnameden anlaşıldığına göre, Kale, Seydi Harun tarafından inşa ettirilmişdir. İnşa edilgen tarihi beli değildir. Ancak, Seydişehir kalesinden sonra, inşa edildiği anlaşılmaktadır. Menâkıbnameseye göre, kalenin malzemeleri Seydişehir yakınındaki "Ver-velid" Kâfir şehri harabesinden, işçiler de straf köylerden


(1) Abdurrahman Ayaz, Seyşishehir Tarihi, s. 39-40.
(2) Abdurrahman Ayaz, Seyşishehir Tarihi, s. 40:
(3) Mehmet Önder, Seyşishehir Tarihi, s. 121.
3- Yelten Kalesi: Kale, Kireli'nin Ebulvefa köylü ile Kalfalar mezrasının bulunduğu yerde idi (1). Anlaşılığına göre, kale, Yelten köyünü çevirmekte idi. Çok küçük bir kale olduğunu anlaşılıyor.


B- Camiler:
   a- Beyşehir Kazası Camileri:
   1- Avdancık Küylü Camii: Camii, Göçü'nün Avdancık köyündedir. 16. yüzyıl camilerindendir (3).


(1) Bzk. TT 387, s. 51; "Mezraa-ı Kalfallar der miyân-ı ka- le-ı Yelten ve Karel-i Ebulvefa".
(2) 1466 yılında, Akşehir'deki Meldoğ Kalesi muhafızlarına, Beyşehir'den timarlar verilmiştir. Hasan Şeyh, Kozlu, Mikail, Akçakilise, Yukari Çiğil, Aşağı Çiğil, Balyas, Çivril, Belekler ve Alișar gibi köylar, müstahfız timarları idi (Bzk. MM 241, s. 53)."
(3) Bzk. KK 137, s. 21 B; Ayrıca bzk. VGMA, Defer no: 9/3, sira: 1791, Buradaki kayda göre, 19. yüzyılda camii, Alioğlu Hidayet camii adını almıştır.
(4) Bzk. KK 194, s. 120A; Camii, 19. yüzyılda Hacı Menteş Camii adını almıştır. Bzk. VGMA, no:9/2, sira: 1539.
3- Bay-afşar Köyü Camii: Göçlü'nün Bayafşar köyündedir. 16. yüzyıl camilerindendir. Aynı köye bir çiftlik, camiye vakfedilmiştir (1).

4- Çavuş Köyü Camii: Kireli'nin Çavuş köyündedir. Caminin, Kınık köyünde 10 dönem vakif taraşlı vardır. 1584'de caminin müezzini Hocaoğlu Örhan'dır (2). Cami, 19. yüzyılda, Tavaşi Mehmed camii olarak istihlendirmiştir (3). Muhtemelen, 16. yüzyılın başında inşa edilmiştir. Bugün de mevcudiyetini muhafaza eden, camiin, minare kitabesi şöyledir:

1- قال التّي علیّه السلام من كل حبها كفا

2- سبب يأتي أولده الحاج موسى شافان الابلون محقّ مصطفى

3- تاء حشرة ياد الابلون اهل موسى وتق مهيد مقصرة والسلام

4- في سنة 1309

Kitabeye göre, minare Hacı Mustafa tarafından 1891-1892 (1309) tarihinde inşa edilmiştir. Cami, Türk ahşap sanatının en güzel örneklerinden biridir.


(1) Bkz. KK 137, s. 10a; TT 387, s. 57; Cami, 19. yüzyılda
Mizir Paşa camii adını almıştır. Bkz. VCKA, no: 9/6,
sıra: 708.
(2) Bkz. KK 137, s. 77b, 89a.
(3) Bkz. VCKA, no: 9/3, sıra: 4891
(4) Bkz. KK 137, s. 71.


(1) Eks. KK 137, s. 7-8
(2) Eks. YGM, no: 9/3, sira : 5209


(1) Halil Edhem, "Anadolud‘da İslami Kitabeler", Türk, güz, 27, s. 142.
(2) Yusuf Akyurt, Beşsehir Kitabeleri, s. 112.
(3) Özellikle camiin mozayik çini mihrabı, Selçuklu devri mihrapları ile yarışabilecek bir ihtimaddır. Eks. Şera- re Yetkin, Anadolu‘da Türk Çini Sanatinin Gelişmesi, İs- tanbul 1986, s. 126.
(4) Cami hakkında daha mufassal bilgi için bkz. Yusuf Akyurt, Beşsehir Kitabeleri, s. 103-119.
Bir burada, caminin sanat yönünden bir tarafla bırakarak, caminin kitabeleri ve vakıfları üzerinde duracağız. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda caminin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı da kesin olarak ortaya konulmuştur.


"Vakf-ı Câmî-i Sultan Sancar (veya Sencer) bin Melikşah bin Alp Arsalan es-Salçukî ki sene sitte ve hamsin ve hamsemâ tarihinde bînâ olunmuş sonra Emir Süleyman bin Eğre se-ne sab'a ve tis'in ve sittamie tarihinde ta'mir ve termim es-lemiş ber müce'bi hatt-ı tarih-i mankâs ber deryân-ı camî-i mezkur (4)". Bu kayıt, ufak hatalarla, 1940 yılında Yusuf Akyurt tarafından yayınlanmıştır (5). Akyurt, belgelerde caminin inşa tarihi olan 556(1160)tarihini 557(1161-62) tarihine edilmiştir.

(1) Ekz. İ., Hakki Uzuncarşıla, Bayilikler, s. 59.
(2) İ. Hakki Konya, Boysehir Tarihi, s. 94.
(3) M. Zeki Oral, "Eğrefoğlu Camiine Atî Bir Kandil", Bâle-
(4) Ekz. KK 584, s. 113; Ayni kayda 1914 yılı Konya Selname-
sinde rastlanır. Ayrıca bkz. Memduh Yavuz, Ağrefoğulları, s. 49-50; yine bkz. Takin, R. Bilginer, Boysehir, s. 27.
(5) Ekz. Yusuf Akyurt, Boysehir Kitabeleri, s. 103.
tarihi olan 697(1297) tarihini de 667(1268) olarak okurdu. Bu durumda camiin yapım tarihinde iki yıl, Esrefoğlu Efendi Süleyman'ın yaptığı tamir tarihinde de 29 yıl gibi bir tarihendirme hatası yapılmıştır. Burada hemen şunu belirtelim ki, bu kayit 1584 tarihliidir ve 1476, 1483, 1500 ve 1522 tarihli defterlerde, bu kaydi destekleyecok deliller yoktur.


Söz konusu camiin, büyük ahşap kapısının sağ ve sol kanatlarına Kuran-ı Kerim'in Zümer Suresi'nin 73 ayeti, kapının solundaki pencereye ise hadis-i şerifler nakşedilmiştir.

(1) Halil Edhem, "Anadolu'da İslami Kitabeler", TOEM, Cilt 27, s. 141.
(2) İ. Hakkı Uzunçarşılı, Kitabeler, II, İstanbul 1929.
caminin içindeki, kapıda, çini ile süslenmiş iki satırlık şi Kitabesi bulunmaktadır (1)

1 - Bu durum, günah işareti ve ibadetle ilgili olarak belirtilmiştir. 

2 - Allah'ın dilekleri ve tevhidini, sanki bir hayvan gibi, her zaman düşünme ve semineriyle getirin.

Kitabesi göre, cami, 699(1299-1300) tarihinde din ve devletin kılıcı, hayır çok Emir Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından tamir edilmiştir. Caminin içindeki çini, mihрабda, En'am suresinin 79. ayeti ile Al-ı İrân Süresinin 37-40. ayetleri ve Çini kübbede Bakara suresinin 256-257. ayetleri yazılıdır. Ağac minber üzerinde ise şu satırlar vardır (2)

1 - Ağac minber, kendine özgü bir zikir ve kutsal alanıdır.

2 - Allah'ın dilekleri ve tevhidini, sanki bir hayvan gibi, her zaman düşünme ve semineriyle getirin.

Yukarıdaki satırlara göre, yüksek ve muntazam bir minberin yapılmasını Eşrefoğlu Süleyman Bey emretmiştir. Mihрабın hemen kuzeyinde, Mustafa Bey isminde birisi tarafından Muharrem 982(1574) tarihinde ağacdan yapılmış, müezzinler mahnili vardi. Mahfil çiçek motifiyle süslüdür ve yağlı

1 - Bu kitabede, ilk olarak Halil Edhem tarafından yayınlanmıştır. Eks. 201, Cilt 27, s. 142.
boya ile şu satırlar yazılmıştır (1):

"Şehadet Bada, hafızlık belgeleri anıtsal vakıflar ve sahibleri, mabarrat, bir dini ve ziyaret surları
"Şehadet Bada, Cami, yüksek bir muhtırası, ma'asır, mabarrat, "Mabarrat Bado" ile bir dini ve ziyaret surları
"Şehadet Bada, kırık, dahi, bir dini ve ziyaret surları, mabarrat, bir dini ve ziyaret surları, 1882"

Eşrefoğlu camininin, Avşar, Hassün, Şehir, Bademli, Yas-
sıvirân, (Köprü) Kavacık, Soğanlı Afsar, İğdır, Aydancık (Abadancık), Virancık, Akçapınar (Karadon), Kına, Kıştivan ve Yelten köyleri ile Beyşehir'de Eşkinkav varsı, Bendbaşi, Gölkapısı ve Tatar Bahçesi mevkillerinde çok sayıda vakıf bahar ve tar-
laları (zemın) vardı (2). Bunların yanında, Beyşehir'deki hamam, caminin kenarındaki han ve kapan, gök kıyısındaki mu-
havvata, Kazancılar ve Demirciler çarşısında çok sayıda dük-
kân ve bu dükkanların arsaları da, caminin vakıfları arasında idi (3). Ayrıca, 15. yüzyılda Beyşehir'deki Nizameddin Ağa

(1) Ekv. Yusuf Akyurt, Beyşehir Kitabeleri, s. 118.
(2) Ekv. TT 564, s. 40b; TT 565, s. 95b; KK 0-116/1, s.64-65; KK 584, s. 113b.
(3) Ekv. KK 584, s. 113b, "Hamamın der nefs-i Beyşehir tama-
men hâsil, Han der kürb-i Cami, dükân der kazancılar
der yed-i Seyyid Abdullah berây-i revyan-ı cami der ta-
sarruf-ı müezzin, dükân der haddâdan der yed-i Ahmed
na'lbend der tasarruf-ı kayyum-ı cami, an arz-ı dükân
vakîf-ı Ahmed b. Ahmed, muhavvata nezd-i Gökkapasu
ve".
kervansarayının vakfı (1) ile Çevher Ağa Kervansarayının vakfı (2) da, camiye ilhak edilmiştir. 16. yüzyılın sonuna doğru Hacı Mahmut, Akbaş ve Çıрак'ın zevceleri paralarının ribhünü camiye vakfettiklerdir (3).

Anlaşıldığına göre vakıf, camide bir hatib, bir imam, dört hafiz, iki müezzin, bir muarrif, bir kayyum ve bir vaizin olmasını ve mütevallinin, gelirin başda birini taşarruf etmesini şart koşmuştur (4). Bunuyla beraber camide, 16. yüzyılın sonuna doğru geniş bir kadro oluşmuştur. Bu kadro ve yıllık gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>İmam</th>
<th>Hatib</th>
<th>Hafiz</th>
<th>Müezzin</th>
<th>Cüvan</th>
<th>Muallim</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>500 (Akça)</td>
<td>688</td>
<td>120</td>
<td>360</td>
<td>420</td>
<td>1.036</td>
</tr>
<tr>
<td>680</td>
<td>688</td>
<td>120</td>
<td>(??)</td>
<td>420</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>940</td>
<td>840</td>
<td>120</td>
<td>-</td>
<td>420</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>828</td>
<td>635</td>
<td>104</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Bzk. KK 564, s. 40; "Zemin, vakf-ı karbân-saray-ı Nişâmeddin, Karbansarayı harap olduğu scilden mezkûr camiye ilhak olunmuş".
(2) Bzk. TK, 0-116/1, s. 64, "an vakf-ı Çevher Ağa an karbansaray huma hasil ef sena ma'a dekâkin ve kapan, imamet-ı karbansaray-ı Çevher Ağa bi-hükü-ı hûmayûn".
(3) Bzk. KK 584, s. 115; "Vakf-ı sevce-ı Çırag be cîhet-ı revgan-ı kandîl nakdiye : 100, er-rîbî : 10; vakf-ı sevce-ı Akbaş, be cîhet-ı revgan-ı Çırag nakdiye : 100, er-rîbî : 12; Vakf-ı Hacı Mahmut berşây-ı revgan-ı Çerâğ nakdiye : 120, er-rîbî : 12".
(4) Bzk. KK 564, s. 40b.
Mütevelli  1.228  1.928  366 (7)  -
Kayyum      432      436  432  300
Muarrif     252      294 (7)  408
Hafizî       1.539    999  159  -
Türebedarı  84      84  -  -
Müçtir      360      360  -  -

(a) TK, 9-116/l, (b) KK 565, (c) TT 387, (d) KK 594

Camıın kenarındaki Eğrefoilü türbesinin türbedârının maaşı de camı vakfından verilmiştir. Çöğu zaman, türbedâr, ser-mahfil vazifesini de ifa etmiştir (1).


(1) Bkz. TT 387, s. 54; 1290(1873) tarihinde Eğrefoilü camının hatibi, Mustafa Efendi İbni Ahmed Efendi idi (Bkz. VGMA, no: 9/1, sira: 310).

(2) Bkz. KK 137, s. 4 a.

(3) Hacı Armağan hakkında bkz. İkinci Bülüm, s. 115-116

Yıne aynı camii hakkında bazı kayıtlar için bkz. VGMA, no: 9/3.

(4) Bkz. KK 137, s. 124a.
10- Hamza Ağa Camii; Camii Kireli'nin Devletşah köyündedir. Caminin Ekim 1496 (Safer 902) tarihli vakfiyesi vardır (1). Anlaşaldığına göre, cami 15. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Hamza Ağa, Devletşah köylüğündeki mülkü olan Dönge mevraasını ve Eflatun pinarı'nın suyuyla dönen deşirmenin 10 semini, Allah razaş üç camiine ve aynı köydeki mekteb-hanesine vakfettiştir (2).

11- Hüseynler Köylü Camii; Camii, Gökû'nün Hüseynler köyündedir. Caminin aynı köye 2 parça bağı ve 18 parça tarla, vakfi vardır. 16. yüzyıl camilerindendir (3).


13- Karahisar Köylü Camii; Camii, Gökû'nün Karahisar köyünde Gündoğul mahallesiındedir. Aynı köyde bir çiftlik cami vakfedilmiştır, 16. yüzyıl camilerindendir (5).

(1) Bzk. KK 584, 196a.
(2) Bzk. KK 565, s. 109a; KK 137, s. 91b; TT 387, s. 57; KK 584, s. 118b. Hamza Ağa'nın kimliği hakkında bilgimiz yoktur. Süzkânusu cami, 1520-1535 tarihleri arasında Anadolu'da mevcut olan Cuma camileri arasında gösterilir. Bzk. Suraiya Fareaﬁ, "A Map of Anatolian Friday Mosques (1520-1535)", The Journal of Ottoman Studies, IV. (İstanbul 1984), s. 173.
(3) Bzk. KK 584, s. 118a. 1850 (1267) yılında camiin hatibi Salih Efendi ibn-i Hüseyn'dir. Bzk. YGMA, no: 9/1, sira: 737.
(4) Bzk. KK 137, s. 37a; TT 455, s. 402, "Vakf-i cami-i Kademli, dar karye-i mezbûre (Malkos), 370".
(5) Bzk. KK 137, s. 59a; KK 584, s. 120a. Yine Karahisar camiine ait bir kayıt için bzk. YGMA, no: 9/5, Sira: 298.

15- Kışlık Köylü Camii: Cami, Kireli'nin Kışlık köyündedir. Cami aynı köyde bir çiftlik ve çok sayıda bağ vakfedilmiş-
tir. Ayrıca Camiin Başlamış ve ilmen köylerinde de vakıf tari-
ları vardır. 15. yüzyıl cami köylerindendir. 1476 ve 1500 tarihlerinde camiin vakıfları mukarrar tutulmuştur (4). Anla-
şılığına göre cami, Acem Nasuh Ağa tarafından inşa ettiril-
miş. Acem Nasuh Ağa, aynı zamanda Kışlık köyünde, bir de hemam
inşa ettirmiş ve hamamin hasılını camiin tamir ve termimine
vakfettmiştir (5).

(1) Eks. KK 137, s. 11-12; 1584'de camiin muarrifi İbrahim
b. Eymir ve imami Mahmud Fakih v. Musteab'dır.
(2) Eks. Yaşar Erdemir, "Konya-Beyşehir Bayındır Köylü camii", 
Vakıflar Dergisi, XXV, (Ankara 1985), s. 194; Bilal Eyüb-
çlu, Beyşehir, s. 32.
(3) 1524 yılında Kılıl Bayındır'da sadece mevcud vardır. Ca-
mi adı geçmez (Eks. TT 387, s. 57).
(4) Eks. KK 564, s. 45a; KK 565, s. 104b; TK 0-116/1, s. 74,
"Vakf-i Cami der Karya-i Köşk el-mezbur tahi-i Kireli der
tasarruf-i mevlanda Süleyman el-hatib mukarrar bi-hüküm-i
Sultan Mehmed tabe serahu ve padişah-ı alemphen azze nas-
ruru". Yine eks. TT 387, s. 56; KK 584, s. 114b.
(5) "Eyület-i Konya ma'a Larende muzafatından Kireli'ye tahi Köşk
nam karyade kain Acem Nasuh Ağa nam binakerdesi olan
cami-i şerifin ... senkden ma'mul bir hamam inşa ederek
galle-i hasılmasını karyemide kain cami-i şerifin ta'mir
ve termin ile hademesinin vazifelerine şart kılmiş ve
öteden beri şart-ı mezbür üzere karyemiz heyet-i ihtiyar
iyyesi idare edilealımış iken..." Eks. VGMA, Deftor no: 503,
16- **Manastır Köyü Camii** : Cami, Yağan’ın Manastır (Uşaklı) köyündedir. 16. yüzyıl camilerindendir (1).

17- **Subaşı Mahallesi Camii** : Cami, Beyşehir Subaşı mahallesinde edir (2). Muhtemelen, Subaşı denilen sipahi veya onun oğulları Mustafa ve Mehmed tarafından 16. yüzyılan başında inşa edilmiş olmalıdır (3).


(1) Bkz. KK 137, s. 108b. "1584 yılında camiin imamı, Muslihüddin Halife V. Nebi Halife, hatib ise Abdı Halife V. Kemal Halife idi.

(2) Bkz. KK 137, s. 25b.

(3) Bkz. TT 392, s. 121, "Timar-ı mehmed veled-i Mustafa bîn Subaşı, Karya-ı Karacaviran ve karya-ı Toklar ma’a geý-rîhîa basîl 7891, merkîr Mehmed Karaman’ın kadîn sipahi-lerinden olub kadîmden timar tasarruf eder": Anlaşıldığına göre Mustafa Subaşı’nın oğlu Hüseyin ve kardeşi de Mahoum idi.

(4) Bkz. KK 137, s. 85b. Aynı köyde, bazı tarlalar camii vakfedilmiştir. Bkz. KK 594, s. 114 b.

(5) Bkz. Kâtip Çelebi, Cihân-nâme, s. 618.

(6) Bkz. \*VEMA*, no: 9/3, sira: 251; "Beyşehir’inde İsmail Bey me-dresesi vakıfından Kireli Kasasına tâbi Yaranköy kasabasında Kain Sultan Alaeddin Camii Şerifi vakfa”; Yine bkz. \*VEMA*, no: 9/1, sira: 2298.
b- Seydişehir Kazası Camileri:


2- Demirci Köprüsü Camii: Çami, Bozkır'ın Mersin köyündedir. Ömer Bey oğlu İbrahim Bey camii, aynı köyden terlaar vakfetmiştir (2).


4- Karayiran Camii: Çami, Seydişehir'in Başkarayıran köyünde- dir. Camii, aynı köyden yarım (nfm) çiftlik yer vakfedilmiş- tir. 16. yüzyıl camilerindendir (5).

5- Kuran Camii: Çami, Seydişehir'in Kuran köyündedir. 16. yüzyıl camilerindendir (6).

(2) Eks. TT 387, s. 67.
(3) Eks. KK 584, s. 135 a; KK 137, s. 149-150.
(5) Eks. TT 387, s. 67; KK 584, s. 135 a.
(6) Eks. KK 584, s. 125 a; yine eks. VGMA, no: 9/3, sırâ: 5652.

7- Ortakarsıvuran Köylü Camii: Seydişehir’ in Ortakarsıvuran köyündeki bu camis, aynı köyden tarlalar vakfedilmştir (2).


(1) KK 584, s. 137a.
(2) Bkz. KK 137, s. 165b.
(3) Abdurrahman Ayaz, Seydişehir Tarihi, s. 47.
(4) Abdurrahman Ayaz, syni eser, s. 47.
Vakif kayıtlarından anlaşılacağına göre (1), Seydişehir’deki dehbağhane, boyahun, başhane, tahnhane, yağıcı dükkânları, hamam, kasab dükkânları, farın, bessamistan, kapan ve Seydişehir'in Suberde, Ulukilise, Akkilise, Olperd, Karabulak, Manastir, Köşal, Kiçi Kilise, Kiçihoma, Buzağaci, Karacalar, Karabük, Karakız, Çat, Gökduyuk, Pınarbaşi, Gökrekli, Dere, Çokrağan köyleri ile Seydişehir'in Köğ ve Yelten köylerinde pek çok tarla ve bağ Seydi Harun külliyasına (cami, saviye ve medrese) vakfedilmişdir. Ayrıca Eşrefoğlu Mehmed Bey'den Seydişehir'den, pek çok arazi, camii vakfetmiştir (2). Bunalıdan başka, camii imam ve hatibi için de ayrı vakıflar düzenlenmiştir. Çokrağan, ikilikilisecik, Kızılyer, Karabük ve Seydişehir'deki bazı tarlalar, camii imamının tasarrufuna (3) ve Seydişehir'deki iki çiftlik, bir harım (4) Hoca

(1) Vakif defterlerinde, camii vakfı ayrı olarak kaydedilmiş, zaviye ve medrese vakıflarıyla beraber kaydedilmişdir. Bundan dolayı, camii vakıflarını ayrı olarak verme imkanı yoktur. Biz burada, Seydi Harun Külliyasına ait vakıfları, kabaca veriyörsum. Bkz. KK 564, s. 35b; TK, 0-116/1 s. 55; KK 567, s. 8; TT 387, s. 65; KK 564, s. 131b.

(2) Bkz. KK 564, s. 131b; "Öşr-i arazi, vakf-ı Mehmed Bey bin Süleyman bin Eşref ve sair evkâf-ı müteferrika dar nefs-i şehir Kile 175, kıymet 1050".

(3) Bkz. KK 564, s. 36b; KK 565, s. 82b; "Vakf-ı imam-ı cami-ı Seydi Harun-rahmetallahı aleyh-imam vakf-ı evlâdî mak-tûbîn gösterdi arz olundu kabul olunmayab vakfi camii kayd olunmak arz olundu dayû Defter-i Köhne'de mastur ol üzere Defter-i Cedid'e dehî kayd olundu". Bu kayıt için yine bkz. TK, 0-116/1, s. 56.

(4) "Vakf-ı hatib-ı cami, Şuhûd-ı ucûl bi-ma’rifet-i Kadi..." (Bkz. KK 565, s. 83a; TK, 0-116/1, s. 56).
İshak'ın 750 vakaf akçası da (1) caminin hatibinin tasarrufuna verilmiştir. 1481'de imamın tasarrufuna verilen yerler, camii vakaf kaydolunmuştur (2).

9- Sofalar Camii: Câmi, Seydişehir'in Sofalar mahallesiinde- 
dir. Baba Ahmed b. Haci Mehmed, 1551(H. 951) tarihinde, Sey- 
dişehir'deki hamamın onbir sehmini, camii vakfettiştir. Ayri- 
cə camii, Seydişehir'de 4 dükkân, 1 dükkân yerli, Körpınar'- 
da bir harım ve 6000 akça vakaf vardır (3).

10- Yağlıöyük Köyü Camii: Câmi, Bozkır'ın Yağlıöyük köyünde- 
dir. Aynı köyden bir çiftlik yer camii vakfettiştir (4). An- 
lâşıldığına göre, camilerde, imam olanlardan, çift resmi ve 
avarız alınmamıştır (5).

(1) "vakaf-ı Hoca İshak, Kethüdâ'-yi bezzazistan, der Seydişeh- 
ır, meşrut be hatib-i cami-i Seydi yakûn 750". (Bzk. KK 584, 
s. 133b).

(2) Bzk. TK, 0-116/ı, s. 56. Seyyid Harun-ı Veli camii ile il- 
gili bir kayıt için bzk. VEMA, no : 9/1, sira: 300.

(3) Bzk. KK 584, s. 134b-137a; KK 137, s. 16,129b.

(4) Bzk. KK 137, s. 191a. Seydişehir'e atı vakaf kayıtlarında 
bir de Muhyiddin Fakih Camii'nden bahsedilir. Sözkomusu 
cami Manavgat'dadır. Bundan dolayı biz bu camiyi, Seydişeh- 
hir camileri arasına katmadık. Süleyman Fakih oğlu Muhyidd- 
din Fakih, Seydişehir'in Göççeöyük ve Tarmça köylerindeki 
birkaç parça tarlaya, Karamanoğlu Ibrahim Bey'den satin 
almış ve 1456 (Zilkade 860) tarihinde Manavgat'daki 
camiine vakfettiştir (Bzk. TK, 0-116/ı, s. 62; KK 137, 
s. 159b).

(5) Bu husus belgelerde şöyle belirtilir : "Her kim imam olur- 
sa resm-i çift ve avarız vermez", "Her kim imam olursa 
siraset edüb rüşûm ve avarız vermeye ber mûceb-i Defter-i 
Atik", "imamdan tasarruf edüb resm-i çift ve avarız ver- 
meye". (Bzk. KK 137, s. 9-147, 151, 153, 169)
C- Mescidler:

a- Beyşehir Kazası Mescidleri:


(1) Bzk. KK 565, s. 103a; "Vakf-ı mescid-i Karye-i Ağaş"; TT 387, s. 57; KK 584, s. 320b.

(2) Bzk. KK 564, s. 41b; "Vakf-ı mescid-i Ahi Ya'kub der nefs-i şehir, mukarrar, bi-tavki-i şerif Zemînî-ı müteferrîk der nezd-i şehir ve der Karye-i Karadekin ve gayrîhi".

(3) Bzk. KK 564, s. 45b; "Vakf-ı mescid-i mahalle-i Mancınık der nefs-i Beyşehir"; TK, 0-116/1, s. 68; KK 565, s. 98; TT 387, s. 55.

(4) "Vakf-ı mescid-i Asilbey nam-ı diğer Mancınık der nefs-i Beyşehir, han, mutasâil be mescid ma'a muhâvvata, fi senhaâ 60 han, der yed-i ilyas fi senha an icare 8, mabsûle iman mutasarrîf olâ ber mücebî Defter-i Atîk, han bir bâb Kayyîma meyât". (Bzk. KK 584, s. 115a). 1584'de Hacı Ballı v. Mehmed ve Abdülfettah v. Mustafa mescidin imami, Hüseynî v. Mustafa'da mescidin mütaşzîzî idi (Bzk. KK 137, s. 2b).
4- **Ataşhor Mescidi** : Beyşehir'deki bu mescid, muhtemelen 15. yüzyıl mescidlerindendir. Mescidin, Beyşehir, Ağır ve Yassıvıran'da ev, dükkan ve tarihalı vardır (1).


6- **Çavuş Köyü Mescidi** : Kırslı'nın Çavuş köyündeki bu mescid, 15. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olmalıdır. Karamanoğlu, (1) Bkz. KK 564, s. 41b; "Vakf-ı Mescid-ı Ateş-hor, mukarrar bi-nişan-ı hümâyûn"; TK, 0-116/1, s. 67; KK 565, s. 98a; TT 387, s. 55.

(2) Bkz. KK 584, s. 114b; "Vakf-ı mescid-ı Cevher Ağa der Beyşehir, han ki mescid bu han içindeddir. Dükkan nezd-i han-ı mezbûr 4 bâb. Her ne hasil olursa hamsu mütevellîye humseyn imama bir kızı okumak şartıyla humseyn iki ehl-i Kurrâyâ bir kızı kiraat etmek için mukaddamâ üçyüüz akça medreseye (ismail Ağa Medressesi) icare-i arz bakisi tavzi oluna ber mücebb-i Defter-i Atik".

(3) Bkz. KK 584, s. 114a; "Vakf-ı Madrese-i İsmail Ağa der nefs-i Beyşehir, zemin-i Karbansaray-ı Cevher Ağa der nefs-i Beyşehir fi sene 300".
Yine bkz. KK 565, s. 97a; KK 564, s. 41b.
İbrahim Bey, mescidin aynı köydeki vakif tarihini denetlemiştir (1). Bu mescid, 16. yüzyılın ilk yarısında çami haline gelmiştir.

7- Dalyan Mahallesi Mescidi : Beyşehir'in Dalyan mahallesindeki bu mescid, 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra inşa edilmiştir (2).

8- Debbâğın Mahallesi Mescidi : Beyşehir'in Debbâğlar (Tabakalar) mahallesindeki bu mescid, anlaşıldığına göre, 15. yüzyılda inşa edilmiş ve Beyşehir, Hüssün, Afşar, Çubuklu, Öyülü, Avdancık ve Üskelles köylerinde pek çok tarla mescide vakf edilmiştir (3).

9- Demirli Mescid : Beyşehir Esrefoğlu caminin batı tarafındakı bu mescid, kitabesinden anlaşıldığına göre "medrese" olarak inşa edilmiştir (4). Ancak Beyşehirliiler bu yapıya medrese

(1) Ehz. KK 564, s. 45a; "Vakf-1 Mescid-i Karye-i Çavuş tâbi-i Kireli mukarrar bi-mektûb-1 İbrahim Bey 12 K, zemin, feddani 150"; TK, 0-116/1, s. 74; "Vakf-1 mescid-i Karye-i Çavuş tâbi-i Kireli mukarrar bi-mektûb-1 İbrahim Bey ve Defter-i Köhne, zemin yok feddani 150"; KK 565, s. 105a; TT 387, s. 56; KK 584, s. 114b.

(2) Ehz. KK 137, s. 3b.

(3) Ehz. KK 564, s. 41b; "Vakf-1 Mescid-i Debbâğan-1 Beyşehir bi-hükûm-i alişan 180"; TK, 0-116/1, s. 68, "Vakf-1 Mescid-i debbâgan-1 Beyşehir der tasarruf-1 imam Kemal", KK 565, s. 98b; "Vakf-1 Mescid-i Debbâğan der tasarruf-1 mevâsna Maimed bin Haci Sinan bi-hükûm-i Padişâh-1 alemencâh"; TT 367, s. 55; KK 584, s. 115a; KK 137, s. 2a.

(4) Mescidin kitabesi ilk olarak Halil Edhem tarafından (Ehz. TOEM, cüz; 28, 1 Teşrin-i evvel 1330, s. 145), daha sonra da Yusuf Akyurt (Ehz. Beyşehir Kitabeleri, s.120), tarafından neşredilmiştir. Biz burada, Akyurt'un neşrini veriyoruz.
değil mescid demektedirler. Mescidin kitabesi şöyledir:

1. âmre-i başı hâzîrîye-i mûsâka-i amir-i keçârî-i bey-i hüseynî-i kudüsî-i anî-i seâlî-i másûlî-i nâmî-i bît-i sevâşî
2. âmre-i hüseynî-i bît-i kudüsî-i nâmî-i seâlî-i másûlî-i bît-i sevâşî


10- Geyikler Mahallesi Mescidi : Kireli'nin Balğanda köyündeki bu mescid, 16. yüzyılların ikinci yarısında inşa edilmiş ve aynı köydenden beş dönüm tarla mescide vakfedilmiştir (3).

11- Haci İbrahim bin Saûd Mescidi : Beyşehir'in Yelten mahallesindeki bu mescid, Mayıs 1558 (Şaban 965) tarihinde Hacı İbrahim inşa ettirmiştir ve mescid ve mektebinde, aynı tarihte 8000 akça vakfettmiştir (4).

(1) Halil Edhem, Subaşı Şerafeddin' in babasının isminin Kerim olduğunu söyler (Bzk. TÖM, cüz 29, s. 145).

(2) Yusuf Akyurt, Beyşehir Kitabeleri, s. 122. Demirli Mescid'in kitabesi için bkz. Ömer Tekin-Receb Bilginer, Beyşehir ve Esrefoğlu, s. 30.

(3) Bzk. KK 584, s. 120a, "Vakf-1 mescid-i mahalle-i Geyikler, der karye-i Balkanda tâbu-i Kireli zemin der karye-i mezâbûre 5 dönüm"

(4) Bzk. KK 584, s. 121b, "Vakf-1 Hacı İbrahim bin Seydi, Beyşehir'inde Yelten mahallesinde binâ eyledüyi mescidinin mesâlihine ve binâ eyledüyi mektabinin mesâlihine ve mescid-i mezâbûrda bir cüz kiraatına, nakdiye 8000 eş-şer'i 1200 onu onbirbucuk hesabi üzerine vakfyesinde meşrûh ve masturb oldugu üzere mescid-i mezâbûrün i'mâmi ve mektabin muallimi ve cüzhanî ve mescid-i mezâbûrün müazzîni ve mútevellîsi mutasarrîf ola rasm-i mezâbûrün sûllisi vakabeye sarf oluna tarihül-vakf evâsît-i Şaban Sene 965".


(1) Bzk. KK 564, s. 41b; “Vakf-ı Mescid-i Çukur Mahalle der nefs-i Beyşehir”, TK 0-116/1, s. 68, “Vakf-ı Mescid-i Çukur mahalle nam-ı diğer Hacı Kasım der tasarruf-ı imam Hasan bi-hükm-ı padışah ve tevliyet bile sadaka olunmuş”; KK 565, s. 99a; TT 387, s. 55; KK 584, s. 115b, “Han ve furun ma’a muhavvata, arazi-i mezâreden hasıl olan gallâta imâm mutasarrif olâ”.

(2) Bzk. KK 564, s. 41b; “Vakf-ı Mescid-i Derzi Halil der nefs-i Beyşehir mukarrar, bi-hükm-ı hafiz”, TK 0-116/1, s. 68; “Vakf-ı Mescid-i Halil Hayyat der nefs-i Beyşehir der tasarruf-ı imam Muhyiddin”; KK 565, s. 99a; TT 387, s. 55; KK 584, s. 115a; KK 137, s. 1b.

(3) Bzk. KK 584, s. 115r; “evkâf-ı mescid-i Saçı Gökçek ki ta’-mire kabil olmadığığun bu mescide ilhak olunmuş bar mûcâb-ı hüccet-ı şer’iye mevlanâ Muhiddin Kadı-ı Beyşehir, Defter-i Atik mâcâbince mukarrar kilindi dayû mastur der Atık”.
Mescidin Beyşehir'de Saçlı Gökçek Köprüsün yanında ve Koru mevkiinde vakif tarlaları vardır (1). Anlaşıldığını göre mescid, 1584 yılında Hoca Sinan tarafından ta'mir edilmiş daha sonra "Hoca Sinan Mescidi" adını almıştır. Hoca Sinan, tamir'den sonra 2000 Osmanlı dönemi dirhemini mescidine vakfetmiştir (2).

15- İbrahim Ağa Mescidi : Beyşehir'deki bu mescid muhtemelen, 15. yüzyıla ikinci yılında inşa edilmiştir. Mescidin, Yasağan, Isa ve Yassiviran köyleri ile Beyşehir'in Hıdırlik mevkiinde vakif tarlaları vardır. 1481 vakif teşrifinde, mescidin vakıfları "mukarrar" tutulmuştur (3). 1524'de mescide yeni vakıflar yapılmıştır (4). Mescid 1584 yılında Hacı Mustafa bin Hoca Lütfi tarafından ta'mir ve tevsi edilmiş (5) ve Beyşehir'de vakıf hâlinde kalması."}

---

(1) Ebkz. KK 564, s. 41b; "Vakf-ı mescid-i Meydan der nefs-i Beyşehir, zemin der nezd-i cîsr-i Saçlı Gökçek K, 30, zemin der nezd-i Koru K, 50"; TK, 0-116/1, s. 63; KK 565, s. 96b; "Vakf-ı Meydan der nefs-i Beyşehirî nâm-î diğer Mescid-i Meydan"; TT 387, s. 55, KK 137, s. 5a.

(2) Ebkz. KK 584, s. 115b; "Vakf-ı mescid-i Meydan der nefs-i Beyşehirî Hoca Sinan tevsi ve ta'mir edüb ilhak eylemişdir, vakf-ı Hoca Sinan nakdiye mine'd-dirham'ı-Osmanîye 200 er-rîbîn 200, be-cihet-i vazîfe-i imam ma'a hakk-ı tevli-yet".

(3) Ebkz. TK, 0-116/1, s. 67; "Vakf-ı mescid-i İbrahim Ağa der nefs-i Beyşehir der tesâruf-i İmam Abdullah bi-hükum-i Sultan Mehmed mütevelli Abdî bin Zekerîyyâ bâ cihet-i tevli-yet hums, zemin ber mubâb-ı mukarrername-i Sultan Mehmed-tebs serahu-7 kit'a"; KK 565, s. 97b.

(4) Ebkz. TT 387, s. 55.

(5) Ebkz. KK 584, s. 114b; "Vakf-ı mescid-i İbrahim Ağa der nefs-Beyşehir haliyen Hacı Mustafa bin Hoca Lütfi ta'mir ve tevsi eylemiş, an vakf-ı Hacı Mustafa bin Lütfi fî sene 60, har mutasâlî mescid fî sene 12, Zemin-i Dana fî sene an icare 20, dekâkin der şehir 6 bâb nâ ma'lum".
hir'de mescide bitişiğik han, altı dükkân ve iki ev mescide vak-fedilmiştir (1).

16- **Kadi Muhiddin Mescidi** : Mescid, 1466'da Beyşehir'de kadi-lık yapmış olan Kadi Muhiddin tarafından inga edilmiştir (2).


(1) E kz. KK 565, s. 97b; "Vakf-ı kandil-ı mescid-ı Ibrahim Ağa, dekâkin der Şehr 6 bâb fî sene 18, hane muttasıl 2 bâb fî sene 18".

(2) E kz. KK 137, s. 1b.

(3) E kz. TK, O-116/1, s. 67; "Vakf-ı mescid-ı Kapı İmam Muhyiddin b. Saltuk Fakih mukarrer bi-tevki-i şerîf deyl Deftter-ı Köhnâ'de mestur"; KK 565, s. 97b; "Vakf-ı mescid-ı Kapu imam mevlana Hacı Mustafa b. İbrahim Fakih"; TT 387, s. 55; KK 137, s. 3a.

(4) E kz. KK 584, s. 11âb; "Vakf-ı mescid-ı Kapu vâkıf nâ ma-lûm".
resimlerden muaf tutulmuştur (1).

19- Köşk Köyü Mescidi: Kireli’nin Köşk köyündeki bu mescid, multiplen 15. yüzyıllık ikinci yarısında inşa edilmiştir. Mescidin aynı köyde vakıfları vardır (2).

20- Musalla Mahallesi Mescidi: Mescid, Beyşehir’in musella mahallesiindedir (3).

21- Orta Mescid: Kireli’nin Balgında köyündeki bu mescid, 16. yüzyıllık ikinci yarısında inşa edilmiş olmalıdır. Mescidde, 10 dönüm tarla vakıfedilmişdir (4).

(1) Bkz. KK 565, s. 109a; "Vakf-1 mescid der karye-i Gûllü Bayindir ber mûcub-i vakfiyye-i şer’iye zemin 21 kıt’a takriben 103 dönüm, hasil-i galle 140, mezkıar yerin elli dönümündü kim imam olursa tasarruf ederim gi madâsi mesâlih-i mescid için tasarruf olunmuş vakf-1 mezâburenun tevliyet ve nezaretin Osman bin Mehmed Salih ve mütevâyi’nin olмагın Kadri il-vakt olan tefviz edüb eline mektâb vermîş rûsûm-i örfîye ve avariz vermeyse"; TT 387, s. 57; KK 584, s. 120a.

(2) Bkz. KK 564, s. 45a; TK, 0-116/1, s. 74, "Vakf-1 mescid der Karye-i Köşk el-mezbûr der tasarruf-1 mevlâna Süleyman el-mezbûr bi-hükûm-i hakani"; KK 565, s. 105a; TT 387, s. 57.

(3) Bkz. KK 137, s. 5a.

(4) Bkz. KK 584, s. 120a; "Vakf-1 mescid-1 Orta, der Karye-i Balganda tâbi-i Kireli, zemin doz karye-i mezhdûre 10 dönüm".
22- Ödül Çavuş Mascidi : Beyşehir'in Ali Bey mahallesindeki bu meşcidin, Beyşehir ve Hassun köyünde vakıf tarlaları vardır. Muhtemelen 15. yüzyılda inşa edilmiştir (1); Mescid, 1584'nde Piri Çelebi tarafından ta'mir edilmiştir (2).


(1) Bkz. KK 564, s. 42b; "Vakf-ı meşcid-i Ödül Çavuş der mahalle-i Ali Bey 150"; Tl, 0-116/1, s. 69; "Vakf-ı meşcid-i Ödül Çavuş, der mahalle-i Ali Bey, der tasarruf-i Hacı Mahmud ber mecbı-ı Defter-i Köhne 200"; KK 565, s. 100a; "Vakf-ı Meşcid-i Ödül Çavuş der mahalle-i Ali Bey der tasarruf-i mevlanâ Mevlânâ bin Mevlânâ Nureddin".

(2) Bkz. KK 584, s. 115b; "Vakf-ı meşcid-i Ödül Çavuş der Mahalle-i Ali Bey halıyên Piri Çelebi ta'mırdı etmiştir".

(3) Bkz. KK 565, s. 97b; "Zemin nezd-i asiyab-ı Saçı Gökçek"; KK 584, s. 114b; "Zemin, nezd-i asiyab-ı Saçı Gökçek i Kıt'a"; KK 564, s. 41b; "Zemin der nezd-i ciser-ı Saçı Gökçek".

(4) Bkz. KK 564, s. 41b; Tl, 0-116/1, s. 68; "Vakf-ı meşcid-i Saçı Gökçek der nefs-ı Beyşehir ber mecbı-ı Defter-i Köhne".

(5) Bkz. KK 565, s. 98a; "Vakf-ı muhak mezkıür Saçı Gökçek meşçidi harab olub ta'mırdı kabil olmadiği edilen hakimül-vakt olan mevlanâ Mezrunan ilhak edüb hüccet vermiş ber mecbı-ı mektûb-ı kadi"; KK 584, s. 115a; "Evkâf-ı meşcid-i Saçı Gökçek ki, ta'mırdı kabil olmaduğu için bu meşçide ilhak olunmuş ber mecbı-ı hüccet-ı şer'ıye-ı mevlanâ Muhiddin Kadi-ı Beyşehir".
§4- Sefərgəh Məscid: Beyşehir'deki bu mescid, muhtemelen 16. yüzyıllık ikinci yarısında inşa edilmiştir (1).

25- Sergisaray (Selki) Köyü Mescid: Kirelî'nin Selki köyun- deki bu mescide, 40 dönüm tarla vakfedilmiştir (2).


(1) Bkz. KK 137, s. 4a.
(2) Bkz. KK 584, s. 120b; "Vakf-ı mescid-i Sergisaray tâbi-i Kireli zemin der kare-i mezbûr 40 dönüm, der tasarruf-ı imam".
(3) Bkz. KK 564, s. 42b; TK, 0-115/1, s. 70; KK 565, s. 100b; KK 584, s. 115b-116a.
(4) Bkz. KK 564, s. 42b; "Vakf-ı mescid-i Subaşı der nefs-i Beyşehir, mukarrar bi-hülâm-i hümayûn cihat-i tevliyet huns, mütevelli evləddan ola deydi vakif şart etmiş"; TK, 0-115/1, s. 70; "Vakf-ı mescid-i Subaşı der nefs-i Beyşehir imamet der tasarruf-ı mevlanâ ihtiyar ser mahfil-ı cami bi-hülâm-i cihanmata' vakfiyədə mütevelli vakif evləddindən olmak mey-rûtdur deydi Daftar-i Köhnə'de mastûr sabıka vakif evləddindən Yusuf bin Mustafa mütevelli imiş vefat etmiş olan Hasan veled-i (o) bi-şuhûd-ı bi-ma'rifet-i kadi"; aynı kaydın bir-raz değişik şəklidir için bkz. KK 565, s. 100b.
(5) Bkz. KK 564, s. 42b-43a; TK, 0-115/1, s. 70; KK 565, s. 100b; KK 584, s. 115b-116a. Yukanıda listesini verdiğiimiz kitaplar,
1- Kegşaf
2- Kitâb-ı Muhiit
3- Sihâh-ı Cevheri
4- Kitâb-ı Şereflü'n-Nebî
5- Tefsir, Farisi
6- Kimyâ-ya Sa'adet
7- Kitâb-ı Hadîki
8- Kitâb-ı Tenbih
9- Tefsir-i İmam Taberî
10- Kitâb-ı Hümâyûn-nâme, Farisi
11- Tefsir-ı Gevâşi
12- El-cûz-i evvel min şerhi'i tenbih
13- İsbât-ı Farisi
14- Kitâb-ı Makalât-ı Şeyh Ebûlhayr
15- El-cáz-ı evvel min ihyâ-ya Ulûm
16- Kitâbû'n-Nafî fi'i'l-Fikîh
17- Kitâb-ı Ravzatü'l-Fuhûl ve't-Terâcim
18- Kitâb-ı Terâcimü'l-Eacim
19- Kitâbû'n-Nur fi fezâili'l-şeyyâm veş-şuhûr
20- Kitâb-ı Kisasü'l-Enbiyâ
21- Kitâb-ı Ebû'l-Berakât der ilm-ı Hikmat
22- Kasâid-i Arabîye
23- Kitâb-ı mezâili'l-meçmu'a
24- Kitâb-ı Ecza
25- Kitâb-ı hadis-i erbein
26- Tefsir, Farisi ez i'rab
27- Kitâb-ı Farisi, manzûm
28- Kitâb-ı Nehcü'l-Belâga
29- Ahbâr-ı Farisi
30- Tevârih

1928 harf inkâlabından sonra, Beyşehir kanalına atılmıştır, Kitapların bir kısmını, Müftü Ömer Tekin'in eline geçmiştır. (Ekz. Ömer Tekin-Recab Bilginer, Beyşehir ve Esrefoğulları, s. 32); Feridun Nafiz Uslu, Fatih Devrinde Karamaneyaleti Vakıfları Fihristi, s. 38.
31- Şerefi-i Nebi Aleyhisselâm
32- Ez-Sahih-i Müslim
33- Ez-Sahih-i Buhari
34- Şerh-i Tenbihül-Fukahâ
35- Kitâb-i Fihâr-redd-i ale's-Çâfi
36- Sami-i fi'l-Esâmi
37- Ez-adab-i ilm
38- Hidayetül-mülük
39- Tatimmetül'l-Zehr
40- Kitâb, fi'l-Lügât
41- Bidaye
42- Terceme-i Kemaliye
43- Mufaddalât
44- Hikâyet-i Farisî
45- Rabil'l-Adât
46- Ez-ilm-i Fikih
47- Tefsir-i U'yûn
48- Cüzül' Kad Sami'allahül mines'l-Kur'an ma'l-meâni
49- Tâcü'l-fûrûk


28- Yarankömü Köyü Mescidi: Kireli'ndeki bu mescid, 15. yüzyıl mescidlerindendir (2). Mescidin, aynı köyde (Yarankömü köyü) vakıfları vardır. Karamanoğlu İbrahim Bey, mescidin vakif-

(1) Bkz. KK 584, s. 120b; "Mezra'a-i mezkûrâ mülkiyet üzere de-fâtir-i atîkede mastur olub sonra'dan Ulufeci Hamza satun alub mescidine ve evlîdâna vakfetmişdir ve baki şûrût-i vakf vakıfnâmesinde mastûrdur dayû mastûr der Dëftar-i Atîk".
(2) Bkz. KK 564, s. 45a; "Vakf-ı mescid-i Karya-i Yarankömü tâbi-i Kireli 10 K, Zeminhâ-i müteferrika 47 dönûm 100"; TK, 0-116/1, s. 74.
larını kontrol ettirmiş ve "mukarrar" tutmuştur (1).

29- **Yassiviran Köyü Mescidi** : Göçü'nün Yassiviran köyündeki bu mescid, muhtemelen 15. yüzyılda inşa edilmiştir. Mescidin aynı köyde vakıfları mevcuttur (2).

30- **Yenice Köyü Mescidi** : Kireli'nin Yenice köyündeki mescide, bir çiftlik yer vakfedilmiştir (3).

31- **Zuvarık Köyü Mescidi** : Kireli'nin Zuvarık köyündeki mescide 50 dönüm tarla vakfedilmiştir (4).

---

(1) Ekz. KK 565, s. 105a; "Vakf-1 mescid-i karye-i Yarankömür tâbi-i Kireli mukarrar bi-mektûb-ı ibrahim Bey ve Deftor-i Köhne deyû defter-i kadımda mastûr ol üzere Deftor-i Cedi-de kayd olundu"; TT 387, s. 57; KK 584, s. 114b; "Vakf-1 mescid-i karye-i Yarankömür ber mücev-ı Deftor-i Atik zeminhâ-i müteferrikâ tahminen yedi dönümdür".

(2) Ekz. KK 564, s. 45b; "Vakf-1 mescid-i karye-i Yassiviran tâbi-i Gójâ 7 K, zeminhâ-i müteferrika 8 K, 100, bang harab"; TK, 0-116/1, s. 76; "Vakf-1 mescid der karye-i Yassiviran tâbi-i Gójâ mukarrar ber mücev-ı Deftor-i Köhne"; KK 565, s. 107b; TT 387, s. 57; KK 584, s. 119a.

(3) KK 565, s. 108a; "Vakf-1 mescid der karye-i mezârâ (Yenice) der tasarruf-ı Abdurrahman veled-i Hüseyin Fakih imam, bir çiftlik yer hasıl-ı galle 70"; TT 387, s. 57; KK 584, s. 119b; "Vakf-1 mescid-i karye-i Yenice tâbi-i Beştehri zeminhâ 13 kit'a 44 dönüm 110 cent, imam-1 karye mutasarrıfdır".

(4) Ekz. KK 584, s. 120a; "Vakf-1 mescid-i karye-i Zuvarık tâbi-i Kireli zemin nam çift ber vech-i tahmin 50 dönüm".
b- Seydişehir Kazası Mescidleri:

1- **Akkilise Mescidi**: Akkilise köyündeki mescid, tarla vakfi-şedilmiştir (1).

2- **Bazar-kapısı Mescidi**: Seydişehir'deki bu mescid Seydişehir'in inşa edilirken yapılmıştır. Mescidin Seydişehir'in Köprübaşı, Çardakçılı ve Çorakyolu mevkilerinde vakif tırları vardır (2). 1584'de mescidin vakıflarına ilaveler yapılmış ve mescidin imanına sende 200 akça, müezzinine 100 akça, Kayyımına 20 akça ve mescidin tamirine de 20 akça ayrılmıştır (3).

3- **Birniki Mescidi**: Seydişehir'in Birniki mahallesiindeki bu mescid, muhtemelen 16. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir (4).

4- **Debbağın Mahallesi Mescidi**: Mescid, Seydişehir'in Tabaklar mahallesinde idi (5).

---

(1) Bzk. TK, O-116/1, s. 62b; "Vakf-1 mescid-1 Akkilise hariç ez defter ber muceb-ı vakfiye-i şer'îye bi-ma'rifeti kadı Muhsin Çelebi der tasarruf-ı imam Mevlanâ Alaeddin bin İsmail"; KK 565, s. 91b; TT 387, s. 66; KK 584, s. 134b; "Vakf-ı Vakf-1 mescid-ı karye-i Akkilise"; KK 137, s. 189b.

(2) Bzk. KK 564, s. 37b; "Vakf-ı mescid-ı Bazar kapısu der nefs-ı Seydişehir"; TK, O-116/1, s. 62; "Vakf-ı mescid-ı Bazarkapısu der nefs-ı Seydişehir der tasarruf-ı imam Hıdır Fakih bi- hüküm-ı Sultan Mehmed ber mucber-i Defter-i Köhne"; KK 565, s. 91a; "Vakf-ı mescid-ı Bazarkapısu der nefs-ı Seydişehir der tasarruf-ı Hacı Ahmed bin Mehmed Sabbağ bilâ hüküm"; TT 387, s. 66; KK 584, s.

(3) Bzk. KK 584, s. 134b; "Vakf-ı mescid-ı Bazarkapısu der nefs-ı Seydişehir merhum Seydi Harun binâ etdigi mesciddendir, vakf-ı Sinan Çavuş nakdiye 3400 er-ribbon 340"; KK 137, s. 132b.

(4) Bzk. KK 137, s. 132b.

(5) Bzk. KK 137, s. 134b.
5- Değirmencioğlu Mahallesi Mescidi; Seydişehir'in Değirmencioğlu mahallesindeki bu mescid, muhtemelen 16. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş (1).

6- Hacı Mustafa bin Hacı Fakih bin Yakub Mescidi; Seydişehir'deki bu mescid, belgelerde bazen kısaca "Hacı Mustafa Mescidi" olarak muayyeddir. Mescidin Seydişehir'de vakıfları vardır (2).

7- Hacı Seydi Ali Mahallesi Mescidi; Seydişehir'deki bu mescidin Seydişehir ve Karacalar köyünde vakıfları vardır (3).

8- Kızılca Mahallesi Mescidi; Seydişehir'deki bu mescid 16. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olmalıdır (4).

(1) Bkz. KK 137, s. 131a.
(2) Bkz. KK 565, s. 93a; TT 387, s. 67; KK 584, s. 135a-136a; "Vakf-ı mescid-i mahalle-i Hacı Mustafa ber mâceb-i Defter-i Atik Hacı Fakih bir dükkan ve beş yıldız nakid ağa vakf syle-yüb sûlus müezzine ve sûluseyn medrese-i revgan ve sûlus meşihat-i şam-i revgan"; KK 137, s. 134a.
(3) Bkz. KK 565, s. 93b; "Vakf-ı mescid-i mahalle-i Hacı Seydi, Sahib-ı vakfın karındağı Hacı Mahmud mütevelli şart-ı tevliyet sûlus be hüf CET-i şer'iye"; KK 584, s. 135a; "Vakf-ı mescid-i mahalle-i Hacı Seydi ber mâceb-i Defter-i Atik"; TT 387, s. 67; KK 137, s. 133b.
(4) Bkz. KK 137, s. 132a; 1584'de mescidin dört imanı ve iki hafızı mevcuttu. 19. yüzyılda bu mescid "Abdülhalim mescidi" adını almıştır (Bkz. VÜMA, no: 9/3, sira: 404).

10- Ortakaraviran Köyû Mescid : Ortakaraviran köyündeki bu mescidin Kızıltaş, Kiçimakberê, Harmancık Balenî ve Karacağ aç mevzilerinde vakıfları vardır (3).

11- Sofular Mahallesi Mescid : Seydişehir'deki bu mescidin, Seydişehir'de ve Körpınar mevzilerde vakıfları vardır. 15. yüzyıldan evvel inga edilmiştir (4). 1584'de Mescid, Baba Ahmed tarafından camii çevrilmiş ve vakıflarına ilaveler yapılmıştır (5)*.

(1) Ebk. KK 564, s. 37b; "Vakf-ı mescid-i mahalle-i Kıcıkapı der nefs-ı Seydişehir"; TK, 0-116/1, s. 62b, "Vakf-ı mescid-i Kıcıkapu mahallesi der nefs-ı Seydişehir ber mûceb-ı Defer-i Köhne"; KK 565, s. 91a; TT 387, s. 66; KK 137, s. 133a.

(2) Ebk. KK 584, s. 134b; "Vakf-ı mescid-i Kıc Kapu der Seydişehir, nakdiye, vakf 8000, er-ribh 800 mütevelliye ve eczahanlara ve immama şart-ı vakif üzere tevzi olunur";  

(3) Ebk. KK 564, s. 38a; TK, 0-116/1, s. 62b; "Vakf-ı mescid-i kârbe-i Ortakaraviran tâbi-i Seydişehir ber mûceb-ı Defer-i Köhne"; KK 565, s. 91b; KK 584, s. 135a.

(4) Ebk. KK 564, s. 38a; "Vakf-ı mescid-i mahalle-i Sofuyan"; TK, 0-116/1, s. 62b; "Vakf-ı mescid-i mahalle-i Sofuyan ber mûceb-ı Defer-i Köhne 40"; KK 565, s. 91a; TT 387, s. 66.

(5) Ebk. KK 584, s. 134b; "Vakf-ı mescid-i mahalle-i Sofuyan halîyê Baba Ahmed nam sahib-i hayr câmi etmiştir mukaddemâ tefsil üzere tahrir ve tãstir olunmuştur"; "Vakf-ı câmi ve mescid-i mahalle-i sufiyân der nefs-ı Seydişehir, nakdiye 6000 er-ribh 600".
12- **Ulukapı Mescidi**: Seydişehir inşa edilirken tesis edilen mescidlerdendir. Mescidin Kiçilik ve Karacalar köylerinde vakıfları vardır (1). 


**D- Darülhadis, Darülhuffaz ve Sofuhane:**

1- **Camile Hatun Darülhadisi**: Hoca Receb kızı Camile Hatun Seydişehir'de Mart 1573 (Zilkade 980) tarihinde kendi adına bir darülhadis binâ ettirmiştir ve Seydişehir'in Sarı Köydeki Şeyh Değirmeni'ni, darülhadis'inde üç kişiden hergün birer çiçek tilavet etmesi şartıyla vakfetmiştir. Ayrıca 1575 (983) tarihinde, Camile Hatun, Seydişehir'in Afşarviri köyünden bir çiftlik satın almış ve darülhadisine vakfetmiştir (2).

---

(1) Bzk. KK 564, s. 38a; "Vakf-1 mescid-i Ulukapu"; TK, 0-116/1, s. 62b; "Vakf-1 mescid-i Ulukapı der nfs-i Seydişehri der tasarruf-ı mevlanâ Mehmed hatib-i cânı ber múceb-i mu-karrername-i Sultan Mehmed tabe sarahu"; KK 565, s. 91a; TT 387, s. 66; KK 564, s. 134b.

(2) Bzk. KK 584, s. 137a; "Vakf-1 Camile Hatun bint-i Hoca Receb vakf, mezkür Camile Hatun nfs-i Seydişehri'nde binâ eylediği darül-hadis'ine vakf eylemişdir bahk şurâf vatıfıyasında mastûrdur tarih-i vakfiye fi evail-i Zilkade Sene 980, markûm Camile Hatun Beştepe tevabiinde Saru nâm karyede vâkı olan Şeyh Değirmeni dimakle ma'rûf mûlî-ı abnâ'yi zikr olan dârülhadifesde üç nefer kimesne her gün birer ağır-i şerîf tilavet etmekçân vakf eylemişdir ol dahi vakfiye-i markûmede mastûrdur".
2- Cevher Ağa Darülhüfäz: Beyşehir'deki bu darülhüfäz, 15. yüzyılın sonunda inşa edilmiş ve Beyşehir'deki Cevher Ağa Kervansarayından dükkanlar darülhüfäze vakfedilmiştir.(1)

3- Taberrük Sofuhanesi: Beyşehir'in isa köyündeki bu sofuhanesi, Beyşehir kadıları mevlanan Muhiddin ile kardeşi Abdi, 1466 tarihinden önce inşa ettirmişler ve Karkin köyündeki çiftliklerinin yarısını ve Beyşehir'deki İsmail Bey hamamının gelirinin yarısını Sofuhanelerine vakfettiğlerdir (2).

2- Medreseler:

1- Esrefoğlu Medresesi: Beyşehir'deki bu medreseyi, Esrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey inşa ettirmiş ve hamamının gelirinin bir kısmını medreseye vakfettiştir. 1481'de medresede iki müderris vardır. Biri Sultan Cem' in diğeri de Sultan Abdullah'ın nişanıyla müderrislik etmiştir (3). Medresenin vakıfları,

(1) EKZ. KK 564, s. 40 a; "Vakf-1 mescid ve dârül-hüfäz-1 Cevher Ağa, der nefs-i şehir mukarrer bihük'-1 şahi sa-bikan vakıf şöyle şart etmiş ki humsu mütevelliya ola ve humsu imamets ola biri Kiraat ve biri imamet içün ve iki humsu iki hafizin ola olan imam Mahmud bin Kasım berât-1 Sultanî".

(2) EKZ. KK 564, s. 46a; "Vakf-1 Sofuhâne-i Taberrük der nezd-i Beyşehir"; "... Karkin'dan kendî hissesinin nefsînîn evlâdına vakfedüb nefs-1 aherini mezûr isa köyünde binâ et-tiği sofuhânesine vakfettiğî mukarrer be hükm-1 Sultan Mehmed-tabîe sarâhu-hailîyâ mezûrûn Abdi ve mevlanan Muhiddin mütevellî olub evlâdîlîne münâkîl olmuş örîfîesi timâr" (EKZ. TT 40, s. 503), TT 387, s. 58.

(3) EKZ. TT, 0-116/l, s. 66; "Medrese-i merhûm Esrefoğlu an evkâf-1 câmi el mezûrâ, cihat-1 tedris der tasarruf-1 ka-zâ-i Beyşehirî an kist-1 hammâm el mezûrâ fi sens 480"...
Sevdün Ağa’nın vakıfları arasında kayıtlıdır (1). Anlaşıldığında göre, 1584’de medrese müderrisine hanamdan hisse verilmemiştir (2).  

2- İsmail Ağa Medresesi : Bu medrese, Beyşehir’deki Eşrefoğlu caminin batısındadır. Kitabesinden anlaşıldığa göre, Halil-oğlu İsmail Ağa, medreseyi 1369(H. 771) tarihinde inşa ettirmiştir. Medresenin kitabesi yoldedir (3) ;


Medresenin girisinde İsmail Ağa’nın kabri vardır. Bu kabir kitabesine göre, İsmail Ağa 1379 (H. 780) tarihinde vefat etmiştir. Mezar kitabesi göylədir (4) ;


(1) Bkz. KK 565, s. 96b: “Medrese-i merhüm Eşrefoğlu an ev-kâzı-cami el-mezbûr der tasarruf-i mevlanâ Abdullah ma’a berât-i padişah-i alâmenâ, müderris nâzirde dayal vakif-i fiyâde meşrûtdur”; TT 387, s. 54.  
(2) Bkz. KK 584, s. 114a; “Defter-i Atık’de medrese-i Eşrefoğlu tedrisine ve iadesine câmi evkâfından 800 akça hamâm mahsûlünden cihet de mastır olmug, halâ ya ol müderris ve mu’tidâ ismi bilâ resm olup bir tarihte vazife verilmiş değildir hamâm mahsûl tamamen câmi hademesine sarf olunur ber måceb-i Defter-i Atık”.  
(3) Bkz. Yusuf Akyurt, Beyşehir Kitabeleri, s. 122.  
Uzunçarşıl, medresenin 1372(775 H.) tarihinde inşa edilidiğini söyler. (Bkz. Anadolu Beylikleri, s. 61). Kitabe için bkz. 8. Tekin, Receb Bilginer, Beyşehir ve Eşrefoğulları, s. 30.  
(4) Bkz. Yusuf Akyurt, Beyşehir Kitabeleri, s. 124.
İsmail Ağa (veya Ağa) çıkarı’ya göre, Moğol beşçilerinden- 
dir ve 1365 tarihinde Memlük Sultanıyla mukâtebe etmiştir (1). 
İsmail Ağa, medresesine pek çok tarla, bağ, bağçe, Dükkan ve 
değerânın vakfettîştir. Bu vakıflar, Ağçapınar, Soğanlı, Ağgar, 
İğdir, Alpgazi, Çubuklu, Yelten, Avdancık, Karalar köy ve mez-
raları ile Beyşehir’dedir. Ayrıca Kastıyan adasında da medre-
senin vakif bağî vardır. Bunun yanında Beyşehir’de haman önün-
de,медreseye bitişik dükkânlar ve Cevher Ağa Kervansarayının 
tarlarları, Beyinde köy yakınındaki deîrîman ve Sukavışığı 
mevkîiindeki tarla medresenin vakıfları arasında dâir. Vakıf, mü-
tevâllinin utakâ olmasını ve gelirin başında birine mutasarrîf 
olmasını şart koşmuştur. Vakıf Defterlerinde bu vakîfin “kâtîm” 
olduğu kayıtlıdır (2). Taş medrese olarak da bilinen İsmail 
Ağa medresesi Karamanoğlu mimarî stilinde inşa edilmiştir (3). 

3- Seydi Harun Medresesi : Seydişehir’deki bu medresenin bâni, 
Seydi Harun’dur. 13. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Seydi 
Harun menâkıbnâmasında Medrese’nin meşcidin önünde olduğu 
belirtilir. Abdurrahman Ayaz’a göre, bu medrese şimdiki Seydi Ha-
run camiinin doğru tarafındaki boşluk ve Kur’an Kursu binasının 
olduğu yerdedir. Bu bölgede老旧guna dair kayıtlar vardır (4). 

(1) Bzk. i. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 61. 
(2) Bzk. KK 564, s. 41b; ”Vakf-1 medrese-i İsmail Ağa Mukarrer 
bi-tuğa-ya-Kişver-güşay-1 şahi cihet-i tevliyet hums vakf-1 
kadîm 6950, tevliyet utkânın ola demiş vakfiyyade anîf 
elan Kadi mutasarrîf” TK, 0-116/1, s. 66; ”Vakf-1 medrese-i 
İsmail Ağa der nefs-i Beyşehir müderris mevlânâ Suca’ bi-
hüküm-i hakâni”; KK 565, s. 97a; TT 387, s. 54; KK 584, 
s. 114a. 
(3) Bzk. Aytullah Kuran, “Karamanoğlu Medreseleri”, Vakıflar Dar-
gi, VIII, (Ankara 1969), s. 211-213; Ernst Dicz-Oktay 
Aslanapa-Mesut Koman, Karaman Devri Sanati, İstanbul 1950, 
s. 191-192. 
(4) Bzk. Abdurrahman Ayaz, Seydişehir Tarihi, s. 47.
Medresenin Seydişehir ve köylereinde vakıfları mevcuttur(1). Anlaşılığına göre, Karaman beyleri Seydi Harun’un külliyesi için pek çok mukarrarname vermişlerdir. Ayrıca külliyanın 1457 (H. 562) tarihli bir vakfiyesi de vardır (2). Karamanoğlu İbrahim Bey’in azadlı kölelerinden Bahadır Ağa da Gurgurum’un Yenice köyünün ürûnü Seydi Harun medresesine vakıf etmiştir (3).

(1) Ekz. KK 564, s. 35b; "Vakf-ı zaviye ve mescid ve medrese-i Hazret-ı Seyyid Harun", TK, 0-116/1, s. 54b; "Vakf-ı zaviye ve camii ve medrese-i hazret-ı Seydi Harun rahmetullahu aleyh rahmeten vasiyetin mukarrar bi-hükm-i hâkâni mağihat ve türbedâri der tasarruf-ı Seydi Ahmed Çelebi an evlâd-ı Seydi Harun bi-hükm-i Padişah halâdet müelahı nesret der tasarruf-ı Hüseyin Baba biradere bi-hükm-i şerîf"; KK 565, s. 81b; TT 387, s. 65.

(2) Ekz. KK 584, s. 13lb; "Vakf-ı camii ve medrese ve zaviye-i fahru’l-aktab Seydi Harun aleyhirrahmete ber müceb-i vakıfname ve mukarrarnameshâ-ı Umerâ-ı Karaman el-muvarrah bi-tarîhi sene ışneyn ve sittin ve zamanemîne".

F- Muallimhane ve Mektepler

1- Eşrefoğlu Muallimhanesi: Beşşehr'deki bu muallimhaneyi Eşrefoğlu Süleyman Bey inşa etmiştir (1).

2- Hamza Ağa Mektebhanesi: Kızarlık'ın Devletşah köyündeki bu mektebhanaya, Döngü mezrası ile Devletşah köyünde bir de gir- man Hamza Ağa tarafından vaktfedilmiştir (2).

3- Haci İbrahim bin Seydi Mektebi: Mektep, Beşşehr'in Yel- tan mahallesindedir (3).


Haliyâ defter-i cedîd ızz-ı huzûr-ı saltanata arz olunduk- da bu vakfiye tafsiliyle arz olunub sabıkâ Seydi Mahmud evladi vakfiyetin batlana ve medrese vakfı olmak mukar- rer buyruluğu sebebden vakf-ı medrese kaydı olundu", yine bkz. TT 40, s. 371.

(1) Bkz. TK 0-116/1, s. 65; "Cihêt-i muallimhâne-i Eşref"
(2) Bkz. KK 584, s. 126a.
(3) Bkz. KK 584, s. 12lb.
(4) Bkz. KK 584, s. 12lb; "Vakf-ı mekteb-ı Haci Mehmed bin Üveys der karye-ı Killi Bayırır tevliyet kendüye, kendü- den sonra batnen bade batnin ve karnen bade karnın evlâd-ı evlâda ve ba'de'î-inkıraz re'y-ı hakime müfevvezdir deyîl vakfiyesinde mastûrûrur, nakdiye 12.000, er-ribîh : 1800, tarih-ı vakfiye fi 10 Camazilevvel sene 987".

6- Mustafa bin Hoca Lütfi Mekteb ve Muallimhânesi: Muallimhâne, Seydişehir'in ibrahim Ağa mahallesindedir. Muallimhâneye 1584'de 16,000 akça vakfedilmiştir. Ayrıca muallimhâne civarındaki han ile İskender Kavağındaki baş muallimhânənin vakfindir. Muallimhânenin, muallim, Kavyo müezzin ve mütevelli sıvardır (2).


(1) Bkz. KK 584, s. 126; "Vakf-ı mekteb ve muallimhâne-i Hoca Receb der nefs-ı Seydişehir, tevliyet hasbi vakif abnasi- na meğrutdur".

(2) Bkz. KK 584, s. 120a; "Vakf-ı mekteb ve muallimhâne-i Mustafa bin Hoca Lütfi der nefs-ı Beyşehir der mahalle-ı İbrahim Ağa, nakdiya mine'd-derâhimi'lı-osmaniye fi'il-asl 16.000 az-rıhî 1600, ba-cihat-ı Kırıat-ı sure-i Yasin der vakt-ı subh der cami-i Süleymaniye".

(3) Zaviyeler hakkında umumî bilgiler için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, "Zaviyeler (Dinî, Sosyal ve Kültürel Tarih açısından bir deneme)". Yakıflar Dergisi XII, (Ankara 1978), s. 247-266;
a- Beyşehir Kazası Zaviyeleri:

1- Ahi Kemal Zaviyesi: Eşrefoğlu vakfının mütevellişi olan Ahi Kemal (1). Beyşehir yakınında kendi adına bir zaviye inşa attırmıştır.


(1) Etkz. TT 0-116/1, s. 64b; KK 564, s. 45b.
(2) Etkz. KK 564, s. 46a; TK, 0-116/1, s. 74; KK 565, s. 105b; "Vakf-1 zaviye-i Ahi Mes'ud, Asıl Ahi Mesud zaviyesi münhedin oğlu ınafatıyla iki yerde zaviye inşa etmişler ba'zı evkâfine Ahi Sa'di ve ba'zı evkâfine Ahi Kemal tasarruf eder mukarrar be-hükm-1 padişah-1 alempenâh"; KK 584, s. 118b; "Vakf-1 zaviye-i Ahi Mes'ud, bu zaviye münhedin oğlu ınafesi iki zaviye inşa etmişlerin ba'zı evkâfine Ahi Mes'ud ve ba'zı evkâfine Ahi Kemal hükm-1 padişah ile mutasarrıflarını haliyâ Ahi Kemal neslininden Kemâl bin Mehmed bin Ahi Kemal zaviyenin yerine berâtla mutasarrıfdır."

(3) Etkz. KK 564, s. 43b; "Vakf-1 zaviye-i Çiledar der nefs-i Beyşehir sabikan der tasarruf-1 Seyyid Mehmed be-barât-1 memâlık-bahş"; TK, 0-116/1, s. 70b; "Vakf-1 zaviye-i Çiledar der nefs-i Beyşehir meşihat der tasarruf-1 Seyyid Ali birader-i Seyyid Muharrem be-hükm-1 tevki-i şerîf"; KK 565, s. 101a; "Vakf-1 zaviye-i Çiledar der nefs-i Beyşehir der tasarruf-1 fahri-s-Sadat Seyyid Ali be-hükm-1 padişah-1 alempenah"; KK 584, s. 116b;
Bu tekke, Beyşehir'in güneyindaki Kılıç Pınarı denilen yerde idi (1).

4- Ertuğrul Zaviyesi: Beyşehir'deki bu zaviyenin öyküler, Aşşar ve Beyşehir'in Alacık yakası ve Demirciler aralarında vakfıları vardır. Zaviye taşınan, harim ve dükkan vakfıda olmuştur (2). 1584'de zaviyenin binası mevcutfüdür (3).


(1) E bk. M. Teken, R. Bilginer, Beyşehir ve Esrefoğulları, s. 34.
(2) E bk. T K, 0-116/1, s. 69; K K 565, s. 100a; "Vakf-ı zaviye-i Ertuğrul-zađde der nefs-i Beyşehir der tasarruf-ı Ahı Sa'di velad-ı Ahı Habib be-hüküm-ı padışah-ı alempenâh, halledet hilaflatahu".
(3) E bk. K K 584, s. 116b.
(4) E bk. K K 564, s. 42a; "Vakf-ı kalenderhâne-i Beyşehir meşihat der tasarruf-ı isa, mukarrar bi-hüküm-i cihan-muta' mütevelli Mehmed bin Sa'id Çelebi cihat-i tevliyet huns"; T K, 0-116/1, s. 68-69; "Vakf-ı Kalenderhâne der nefs-i Beyşehir meşihat der tasarruf-ı Seyyid Mehmed Kalender bi-hüküm-i Sultanı tevliyet benâm-i Mehmed Çelebi bin Sa'id Çelebi be niğân-i Sultan Cam şeri mütevelliler imiş gene mukarrar etdüm daylı muayyedad ve ham şeri' mektûblari dahi var cihat-i tevliyet huns", K K 565, s. 99; K K 584, s. 116a.
(5) E bk. K K 584, s. 116a; "Vakf-ı zaviye-i Kalender-hâne der kurb-i Beyşehir, Emir Mecûddedîn ismail b. el-Hac Hüsamüddedin Beyşehir'i ve mutasâbil meydanda bir zaviye inşa edûb Sükânesi taıfe-i Kalenderiye'den Şeyh Cemâleddin Abâ dahti abaine iktida eden mücavirin ve müsafirine şart eylemiş".
Zaviyenin Yelten, 伊dır, Bayad, Karahiser, Sarı, Akçapanar, Beraket, Çandar köyleri ile Beyşehir'de çok sayıda vakfi vardır. Özellikle Yelten köyünün girişinin tamamı, zaviyeye vakıfdır. Zaviyeye daha çok tarla, hamam, değişen, bağı ve tarla mukataası, ve buğday tohumu vakfedilmiştir (1). Vakif zaviyenin tamirinden sonra vakif gelirlerini iki kısmını zaviyeye gelen müsafirlerini sabah ve akşam yemeklerin harcanmasını ve bir kısmını mütevelliye verilmesini istemiştir (2). Öyle ki, zaviyede her gün çorba pişirilmesi şart koşulmuştur (3).


1. امر بحارة هذه الزاوية
2. والطارق مجل الدولة والدين
3. تاريخ في سنة ه. 1165 و 1166

(1) Bkz. KK 564, s. 42a; TK, 0–116/1, s. 68–69; "Tohm-1 vakfı bâ itirâf-ı mezkûr Seyyid Mehmed Kalender, Şeyh-ı zaviye, kadîmden vakf olub Şeyhler tasarruf ederlermiş, el-hunta bi-müdd-i Beyşehir 6 müddâd"; KK 565, s. 99.

(2) Bkz. KK 584, s. 116a; "... ve maheşâlitâ ba'de't-tâ'mirî'k-rêkebât üç kısm olmak üzere iki kısmı müsafirin ve müceviriğinin sabah ve akşam taamalarına, levâzîm-ı zaviyeye kısmı sültüs ma'a fazl re's-i mütevelliyesi havale olunan bir mûcev-ı vakıfnâme el-muvarrah be-tarih-i muharrem seine arba ve sittin ve sâb'ime ber mûcev-i Deyter-ı Atîk".

(3) Bkz. KK 584, s. 116a; "Mevâcibden baki ayanda ve ravaendin taamina sarf oluna her gün çorba pişen müsafir gelmesi fukarâya verile ber mûcev-i Deyter-ı Atîk".

(4) Kitabe için bkz. i. Hakki Konyalı, Beyşehir, s. 270–287.
Kitabeye göre, Kalenderhâne zaviyesi 1354 (H. 755) tarihinde tamir edilmiştir.

6- Mehmed ve Seyh Haci Hasan Zaviyesi: Beşikteş'in Haffafan mahallesindeki bu zaviyelere, Üskelies ve Ağaç köyleri ile Beşikteş'te tarla ve dükkân vakfedilmiştir (1).

7- Seyyid Hasan Zaviyesi: Seyyid Hasan Beşikteş'deki zaviyesine, beytülma'den satın aldığı tarlasını ve birkaç baği vakfettirmiştir (2).

8- Seyh Hamza Zaviyesi: Beşikteş'deki bu zaviyenin İskelies, Alp Gazi, Kırbaşım, Yassıviran, Ağaç köyleri ve Beşikteş'de vakif tarlaları vardır (3).

b- Göçü Nahiyesi Zaviyeleri:


(1) Bzk. KK 564, s. 42a; "Vakf-ı zaviye-i Mehmed ve Habib evlâdı Şeyh Haci Hasan, der mahalle-i Haffafan-ı Beşikteş, mu'arrer bi-berat-ı Sultanı benâm-ı Hüseyin veled-ı Mehmed".

(2) Bzk. KK 564, s. 42b; "Vakf-ı zaviye-i Seyyid Hasan der tasarruf-ı evlâd-ı Seyyid Hasan bi-nişân-ı İbrahim Bey, zamin der cıvâr-ı Yuhedán, mezkûr Hasan beytülma'den sat-tun aldığı ....".

(3) Bzk. KK 564, s. 42a; "Vakf-ı zaviye-i Şeyh Hamza der nefs-i Beşikteş, mu'arrer bi-hükm-ı Sultanı der tasarruf-ı evlâd-ı Şeyh Osman"; TK, 0-116/1, s. 69b; "Vakf-ı zaviye-i Şeyh Hamza der nefs-i Beşikteş, der tasarruf-ı Seyyid Mahmud ve Ham-za biradereş mu'arrer bi-hükm-ı Sultanı dayû Deفتر-ı Köh-ne'de mastûr"; KK 565, s. 100a; KK 584, s. 116b; "Vakf-ı zaviye-i Şeyh Hamza der Beşikteş".

(4) Bzk. KK 564, s. 36b; "Zaviye-i Abdal Mehmed der karyas-ı örtülü, tabi-i Göçü"; KK 584, s. 133b.
2- Ahı Segid Zaviyesi: Bu zaviye, Göğü'nün Hassun köyünde idi ve bir çiftlik vakıf yeri vardı (1). Ayrıca zaviyenin Ulupare, Porsukini, Yalmak yeri, Halıbağ, İncetir, Viranyeri, Çavuşharımı, Köytnü ve Kakıçak mevkilerinde tarlaları vardı (2).


---

(1) Ekd. TK, 0-116/l, s. 75; "Vakfı-ı zaviye-ı Ahı Segid der karye-ı Hassun tahi-ı Göğü bir çiftlik vakıf yeri var Abdal Ali tasarrufunda imiş vefat etmiş olan Muslihüddin Subaşı adına mukarre olduğu, hasıl an ıgr-i galle ve bağ ve bostan ve kovan ve resm-i ağnum ve gayrihâ 100"; KK 565, s. 106 b.

(2) Ekd. KK 584, s. 119a.

(3) Ekd. KK 564, s. 44b; "Vakfı-ı zaviye-ı Ali Küçük, der karye-ı Avdancık tahi-ı Göğü der tasarruf-ı evläd-ı ine Hoca, Deftari Kadım'de avarizdan müsellelendeydi mukayyed"; TK, 0-116/l, s. 72b; KK 565, s. 104a; "Vakfı-ı zaviye-ı Ali Küçük der karye-ı Avdancık tahi-ı Göğü der tasarruf-ı evläd-ı Hoca Derviş Mehmed, be hüm-i Sultan Cam-taba serahu-"; KK 584, s. 118a.

(4) Ekd. TK, 0-116/l, s. 72b; "Müzkür vakif çiftliğinde Kilik varmaz zaviyeye sarf olunmuş teftüş olunub gerdi zaviyeye mukarrer sebt olundu fi sene 30"; KK 584, s. 118a; "Avdancık karyasında olan kil ma'denini almak buyurmuş- tur deydi mastır der Atik".
4- Ayşar Beyi Zaviyesi: Soğanlı Aşgar köyündeki bu zaviye ile aynı köydeki kervansaray, mescid ve köprüye (1), aynı köyün Sazyolu, Hassünyolu, İncesu, Ajaçolu, Bend, Kuruyol, Yukarıbağlar, Harmankavacı, Çalışı Harım, Kürdözu, Değirmen-altı ve Tataroğlu Mehmed mevkilerinde çok sayıda tarla vaktfedilmiştir. Ayrıca vakıfları arasında, aynı köyde mevcut iki su değirmeni de vardır (2).

5- Bıyık Zaviyesi: Üzgün'ye bağlı bu zaviyesi, 100 dönüm tarla vaktfedilmiştir (3).

6- Deriğ Murad Zaviyesi: Yassıvir köyündeki bu zaviyesin on parça tarla vaktfedilmiştir (4). Vakıf defterlerinde zaviye-

(1) Bzk. KK 564, s. 43b; "Vakf-ı zaviye-i Aşgar Beğ tābi-i Gök ve kârbânsaray ve mescid ve köprü sabikeye mukarrer biberest-ı Sultanı benâm-ı Seyyid Abdullah"; TK, 0-116/1, s. 71b; "Vakf-ı zaviye-i Aşgar Beğ ve kârbânsaray ve mescid ve köprü der karye-i Soğanlı Aşgar mukarrer biberest-ı Sultanı deyi mastır meşihat der tasarruf-ı mevlanâ Lütfullah, iman-ı karye-i Aşgar al-mezbûr"; KK 565, s. 120b; "Vakf-ı zaviye-i Aşgar Beğ ve Kârbânsaray ve mescid ve köprü der karye-i Soğanlı Aşgar tābi-i Gök mukarrer biberest-ı Sultanı deyi mastır meşihat der tasarruf-ı seyyid-i 's-sadat ve menba'ü'l-saadat Abid bin Seyyid Mubarram"; KK 584, s. 117b.

(2) Bzk. KK 584, s. 117b.

(3) Bzk. KK 564, s. 46b; TK, 0-116/1, s. 75b; "Vakf-ı zaviye-i Bıyık tābi-i Gök tahirin yüz dönüm ve iki ökülük yer deyi Defer-i Kohn'a de mastır hasil an 8gr 160"; KK 565, s. 107a; KK 584, s. 119a.

(4) Bzk. KK 137, s. 25b.
nin ismi "Yassiviran zaviyesi" olarak da kaydedilmiştir (1).

7- Doğan Yörük Zaviyesi: Bu zaviye, Çimenli'nin Ağırs köyun-
dedir (2).

8- Hacı Armağan Zaviyesi: Göçü'nün Alp Gazi köyündeki bu za-
viyesi (3), Beyşehir'de camii ve mahallesi de bulunan, Selçuk-
lu emiri Erdoğmuş'un azadlı kölelerinden Hacı Armağan'ın binb
ettiştir. Zaviyenin Haziran 1446 (Rebiülhîr 850) tarihli vak-
fiyesi ve Karamanoğullarından alınmış mukarrarmamesi vardır.
Alp Gazi köyünün Şişir geliri, Çilledar zaviyesi vakfına ait
değilmiş ve Çubuklu mezraasındaki tarlalar zaviyenin vakfıdır.
Vâkıf, mahallin rakıbasını mütevelliye ve kalanını da zaviyesey
gelen gidenlere bırakmıştır (4).

(1) Bkz. KK 564, s. 46a; "Vakf-1 zaviye-i Yassiviran tâbi-i
 Göçü der tasarruf-1 Derviş Hasan Deftér-i kadım'de avriz-
dan müsellam daydî mukayyed"; KK 565, s. 107b; TK, 0-116/1,
s. 74; KK 584, s. 118b; "Vakf-1 zaviye der Yassiviran, ze-
minhâ-ı müteferrika tahminen 10 dönüm".

(2) Bu zaviye asılinda, Beyşehir kazasının sınırları içinde de-
gildir. Ancak vakif defterlerinde zaviye, Beyşehir zaviyele-
ri içinde kaydedilmiştir. Bu zaviyenin
vakıfları için bkz. KK 564, s. 44a; "Vakf-1 zaviye-i Doğan
Yörük, der karey-1 Ağırs, tâbi-i Çemen, mukarrar bi-hüküm-i
şahî benâm-ı Şeyh Ali, zeminhâ-ı müteferrrika çiftlik 150".

(3) Bkz. KK 564, s. 44a; TK, 0-116/1, s. 72b; "Vakf-1 zaviye-i
Hacı Armağan der karey-i Alp Gazi tâbi-i Göçü mukarrar bi-
hüküm-i padişah meşihat benâm-ı Elvan şeyh bi-hüküm-i şerif,
mezra'a-i Alp Gazi takriben dörtyz dönüm yerimiş Hacı Ar-
mağan satan ahub zaviyesine vakf sylemiş tevliyet eveladına
şart sylemiş cihet-i tevliyet rubî hasıl"; KK 565, s. 103b;
KK 584, s. 118a.

(4) Bkz. KK 584, s. 118a; "Vakf-1 zaviye-i Hacı Armağan der kar-
ye-i Alp Gazi tâbi-i Göçü ve be-vakf-1 merhûm Hacı Armağan
9- Hacı İlyas Zaviyesi; Göçü'nün Karahisar köyündeki bu zaviyeye, aynı köyden bir çiftlik vakfedilmiştir (1).

10- Gönen Abdal Zaviyesi; Göçü nahiyesinde olan bu zaviyeye bir çiftlik yer vakfedilmiştir (2).

11- Surnali Musa Zaviyesi; Zaviyeyin adı belgelerde, "Zurnazen veya Zurnali" şeklinde de kayıtlıdır. Zaviye, Gülügü Bayındır köyün yakınındaki Kayık (Kayıl) mezraasındadır. Zaviyeyin Gülügü Bayındır köyünde çiftliği, tarlaları, bağı ve harim var- 

dir (3).

b. Şeyh karya-i mezkûrede binâ eyledûği zaviyesine, nefs-i karya-i Alp Gazi li-vakf-ı Aydının, tevliyetini ovladına şart eylemiş ve ba'de'l-ünkîraz zaviyeyin şeyhine şart atmiş ve mahalli rakabetini mütevelliye ve bakışını zaviyeyin var- 
din ve sadırnın ve abnâ-i sebile şart eylemiş bu minvalî mütezamın vakîfîname-i şer'iye tarîhi Rebiül-ahir sene han- 
sin ve semaneme ve âl-i Karaman'dan mukarrer râmeler dahi 
vardır haliyâ Hacı Ali Bin Alp Gazi b. Hacı Armağan el-vâ-
kie ahkim-ı şer'iye ile mutasarrıfdir ve şart-ı vakîf mer'i-
dir ber muceb-ı Defter-i Atık (4).

(1) Bkz. Tk., 0-116/1, s. 71; "Vakf-ı zaviye-i Hacı İlyas der 
karya-i Karahisar tâbi-i Göçü der tasarruf-ı Pir Mehmed ve-
led-i Şah Kulu bi-hükm-i hakâni"; KK 565, s. 102a; KK 584, 
s. 117a;

(2) Bkz. Tk., 0-116/1, s. 75b; "Vakf-ı zaviye-i Gönen Abdal der 
nâhiyat-ı Göç bir çiftlik yerî var deydı Defter-i Köhne'de 
mastûr hâsil an ogr 100"; KK 565, s. 107a; KK 584, s. 119b.

(3) Bkz. KK 564, s. 43a; "Vakf-ı (zaviye-i) Surnazen Musa der 
karya-i Gülügü Bayındır el-mezkûr der tasarruf-ı Derviş Mu-
sa bi-hükm-i Sultanı mukarrer"; Tk., 0-116/l, b. 70b; "Vakf-ı 
zaviye-i Surnalî der karya-i mezkûre der tasarruf-ı Mustafa 
fâkîh ve Saltuk veledân-ı Mehmed Fâkîh mukarrer bi-hükm-ı 
sultan Mehmed tabe-serahîn"; KK 565, s. 101b; "Vakf-ı zaviye-
surnalî Musa der mezra'a-ı Kayık tâbi-i karya-i mezkûre"; 
KK 584, s. 117a.
12- **Sinan Dede Zaviyesi**: Göçğ'unun Bereket köyündeki bu zaviyeye, Bereket köyünün erguson vakf edilmişdir (1).

13- **Şeyh Ahmed Zaviyesi**: Göçğ'unun Gulin Bayındır köyündeki bu zaviyeye, çiftlik, bağ, harim ve han vakf edilmişdir (2).

14- **Şeyh Hamza Zaviyesi**: Göçğ'unun Çiçekler köyündeki bu zaviyeye çiftlik, bağ ve evler vakf edilmişdir (3).

15- **Şeyh Mezid veled-i Sükran Zaviyesi**: Göçğ'unun Çoğlu köyündeki bu zaviyeye bir çiftlik yer vakf edilmişdir (4). Zaviyanın

(1) **Eks. TK, 0-116/1, s. 74b; “Vakf-i zaviye-i Sinan Dede der karye-i Bereket tabi-i Göçğ der tasarruf-i Derviş ısa”; KK 565, s. 106b; KK 564, s. 119a; “Vakf-i zaviye-i Sinan Dede, der karye-i Bereket tabi-i Göçğ der liva-i Bayşehir, Karye-i Bereket ısrı, vakf-i zaviye-i Sinan Dede der karye-i m. tabı-i Göçğ hasıl an ısrı-i gallat ve nâsf-i ısrı-i kovan ve ısrı-i mive ve bostan ve ısrı-i cevz ber muceb-i defter-i Atık 1900”**.

(2) **Eks. KK 564, s. 43a; TK, 0-116/1, s. 70b; KK 565, s. 101b; “Vakf-i zaviye-i Şeyh Ahmed, der karye-i Gulin Bayındır tabi-i Göçğ der tasarruf-i Hüseyin Şeyh vakıf Hamza Derviş be-hükümet-i şerif, Vali veled-i Hamza Derviş hizmetkar, Arslan birader-i o”; KK 564, s. 116b.**

(3) **Eks. KK 564, s. 43a; “Vakf-i zaviye-i Hamza der Karye-i Çiçekler tabi-i Göçğ mukarrer be-hükümet-i şerif bánam-i Bağday Haci 200”; TK, 0-116/1, s. 71; KK 565, s. 102a; “Vakf-i zaviye-i Şeyh Hamza der Karye-i Çiçekler tabi-i Göçğ der tasarruf-i Buğday Haci veled-i Şeyh Hamza ol-mezkür, mukarrer be-hükümet-i Sultan Mehtmed-tabe serahu ve padişah-i alempanah-halledet hilafetahu”; KK 564, s. 117a.**

(4) **Eks. KK 564, s. 46b; TK, C-116/1, s. 74b; “Vakf-i zaviye-i sükran der karye-i Çoğlu tabi-i Göçğ der tasarruf-i Şeyh Mezid veled-i sükran ber muceb-i defter-i Köhne bir çiftlik vakıf yerleri var elan mutasarriflar, hasıl an ısrı-i galle ve bağ ve bostan ve kovan ve resm-i ağınam ve gayrihâ 150”; KK 565, s. 106b.”

17- Seyh Sa'id Zaviyesi: Bu zaviye, Göçü'nün Küçürd (Köürd) mezrasındadır. Aynı mezra'a, zaviyeye vakfedilmiştir (3).

18- Seyh Yahya Zaviyesi: Çimeneli nahiyesinin Yahya Seyh köyündeki bu zaviye de Beyşehir zaviyeleri içinde kaydedilmiştir (4)

(1) Bkz. KK 584, s. 119a; "Vakfi-1 zaviye-i şükran der karyesi-1 Çöpletioni-i tâbi-i Gûçu, ber mucebi-1 vakifname el-muvaarrâh be tarih-i sene selase ve semanemia".

(2) Bkz. KK 584, s. 117a; "Vakfi-1 zaviye-i Seyh Mümün bin Emir Hac'ı der karyesi-1 Yatağan tâbi-i Gûçu el-ma'räf be-Yatağan, teşviiyet ve meşihat Seyh Yatağan'ın elnasına batın ba'de batın meşrûttür. Karyesi-1 Yatağan tâbi-i Gûçu vakfi-1 İbrahim Bey bin Mehmed Bey min Âl-i Karaman ber mucbi-1 kitâbi-1 vakfi-el-muvaarrâh fi safer sene selasa ve sab'amie zeminhâ der mezra'a-i Çubuklu tâbi-i Gûçu ber mucbi-1 vakfiye ve mukarrarnâme-i selatin-i Âl-i Osman"; Zaviye ile ilgili kayıtlar için bkzs. KK 564, s. 43a; TK, 0-116/1, s. 71; KK 565, s. 101b; KK 137, s. 106a.

(3) Bkzs. TK, 0-116/1, s. 75b; "Vakfi-1 zaviye-i Seyh Sa'id der karyesi-Kûrud, hariç ez defter, der tasarruf-1 Emir Ali ve-levdi-1 Aydın mukarrer bî-hûkm-1 padisah-1 âlemânâh hâlledet mülkâh; an karyesi-Kûrud el-mezbûr tâbi-i Gûçu tâhminen bir çiftlik yerimîg hasil an 4âr-1 galle ve kovan ve 3âm-1 âgh-nâm ve gayrihâ 300"; KK 565, s. 107b; KK 584, s. 119b; KK 137, s. 61b; "Karyesi-Kûrud vakfi-1 zaviye-i Seyh Sa'id der karyesi-mezbûre salâri ve ûrûfiye timâr tâbi-i Gûçu";

(4) Bkzs. KK 564, s. 45b; "Vakfi-1 zaviye-i Seyh Yahya der karyesi-Yahya Seyh tâbi-i Çamen tasarruf-1 Bayram Hacı ve Sa'id ve Murad mukarrer be-hûkm-1 şerif-gezrefalâh Teâlâ 4 K, semin fêddani 300".
19- Yatağan Mürsel Zaviyesi: Göçü nahiyesine bağlı Söbüçemen Köyündeki bu zaviyeyi inşa eden, Yatağan Mürsel'dir (1). Yatağan Mürsel, Ahmed Yesevi'nin nezâriden olan Sultan Dediği'nin şehirlerinden biridir ve "Yatağan" nâmı ile meşhur olmuştur (2). Yatağan Mürsel'in kabri, bugün, Yatağan köyünün içinde ve cami yanındadır (3). Zaviyenin meşrubât vâkıf vekili, Anadolu'da anlaşıldığına göre (4), Karamanoğlu Mehmed Bey, Söbüçemen köyünün ve Kavak mezraasını, Aralık 1407 (Receb 810) tarihinde, Yatağan Mürsel zaviyesine vâkıfluk etmiştir (5).

(2) "Yatağan", Türkçe'de "bir yerde oturan, yatan, ikamet eden" anlamına gelmektedir ve bir iskân yeri olarak bu isme Anadolu'nun çoğaltılı yerlerinde rastlanır (Ekn. Tunçar Baykara, Yatağan, Hersevi ile "Tarihi Yaşatma Denemesi", Tokyo 1964, s. 5, 56; "Yatağan" kelimesi Anadolu'da "çok yatan, çok uyuyan, tembel" anlamlarına gelmektedir (Ekn. Derleme Söz- lüğü, XI, s. 4198).
(3) Ekn. M. Zeki Oral, Yatağan Mürsel Vakfiyesi, s. 335.
(4) M. Zeki Oral, yukarıda zikredilen araştırmasında, Yatağan Mürsel zaviyesinin Konya Vakiflar Müdürlüğü'nde vakfiyesi- ni negretmiştir (IV. Defter, s. 136).
(5) Ekn. M. Zeki Oral, Yatağan Mürsel Vakfiyesi, s. 341; KK 584, s. 117a; "Vakf-ı zaviye-ı Yatağan Mürsel, der karye-ı Söbüçemen vakf-ı Mehmed Bey bin Halil Bey min-âl-ı Karaman Hâkim-ı sabik-ı Karameh ber muceb-ı kitâb-ı vakf el-muvarrah be-tarih-ı gurre-ı Recabî-ı Haram min sûhûr-ı sene aşere ve Samanîye, Karye-ı Söbüçemen ma'a mezra'a-i Kavak ve çayır-ı Söbüçemen tâbi-i nahiye-ı Yatağan der Beyşehri"; KK 564, s. 43a; TK, 0-116/1, s. 71; KK 565, s. 102a; KK 137, s. 21a; "Karye-ı Söbüçemen nâm-ı diğer Mürsel Yatağan Üskûb-ı vakf-ı Mehmed Bey bin Alaeddin Bey bin Halil Bey bin Karaman bin Nure Sofu be-cihat-ı zaviye-ı mezkûre tâbi-ı Göçü".
0- Kireli Nahiyesi Zaviyeleri:

1- Ali bin Saruhan Zaviyesi: Kireli'nin Eflatun Bayadi (Pınarlı) mezrasındaki Ali bin Saruhan zaviyesine tarafla vakfedilmiştir (1).

2- Derviş Hazır Zaviyesi: Kireli'nin Başlamuş köyündeki bu zaviyênin, İmranlar, Ebulvefa, Öyük ve Kici köylerinde vakıfları vardır. Bu vakıflar, Karamanoğlu Ibrahim Bay ve Fatih Sultan Mehmed tarafından denetlenmiş (2).

3- Evlilik Dede Zaviyesi: Kireli'nin Yenice köyündeki bu zaviyeye, aynı köyden bağ, harım ve çiftlik vakfedilmiştir (3).


(1) Bkz. KK 137, s. 76b.
(2) Bkz. KK 564, s. 44a; "Vakf-ı zaviye-i Derviş Hazır der kavye-i Başlamuş tâbi-i Kireli der tasarruf-ı şeyh odül sabıkâ mukarrer bi-berât-ı şerif"; TK, 0-116/1, s. 72a; "Vakf-ı zaviye-i Derviş Hazır der kavye-i Başlamuş tâbi-i Kireli Der tasarruf-ı Hizir bin Abdullah bi-mektob-ı Ibrahim Bay ve bi-hüküm-i Sultan Mehmed-tabe serahu-ve mukarrarmâme-i padigah-ı alempenâh azze nasruhu"; KK 565, s. 103a; KK 584, s. 117b; KK 137, s. 46a.
(3) Bkz. KK 565, s. 108a; "Vakf-ı zaviye-i Evlilik Dede der karveye-i Yenice tâbi-i Kireli tesliyet ve meşihat vafk-ı evlât-ı Mahmud bin Musa ber müceb-ı vakiyes-i şer'iye ve mukarrarmâme-i Ibrahim olan der tasarruf-ı Ömer veled-ı 0"; KK 584, s. 119b; "Vakf-ı zaviye-i Evlilik Dede der kavye-i Yenice tâbi-i Kireli, çiftlik der tasarruf-ı hademe-i zaviye-i Evlilik Dede" KK 137, s. 67a.
(4) Bkz. KK 564, s. 46b; TK, 0-116/1, s. 74b; "Vakf-ı zaviye-i Çukurkend Hacı Baba Zaviyesi nam tâbi-i Kireli der tasarruf-Derviş Veli mukarrer ber müceb-ı Defter-i Köhne"; KK 565,

6- Kırık Dede Zaviyesi: Şâhiye, Kıraklı'nın Aşağa Ennebolu (Kırık Dede) köyündedir. Şâhiye Vìctîk vakf edilmiştir (2).

s. 106, "Vakf-ı Şâhiye-ı Çukurkand es-gehir be-şâhiye-i Hacı Baba tâbi-i Kıraklı der tasarruf-ı Derviş Vali mukarrer ber mûceb-i Deftar-i Köhne ma'a hatât-ı padişah-ı âlem penâh"; KK 584, s. 119a; KK 137, s. 74b.

(1) Ekb. KK 564, s. 43b; TK, 0-116/1, s. 71b; "Vakf-ı Şâhiye-i Hacı Yusuf der karge-i Bulvesa tâbi-i Kıraklı der tasarruf-ı evlâd-ı mezûr ber vech-i ıstirâk bi-hûküm-i Sultan Mehmed tâbe serahu-zemînâ-i müteferrika der karge-i mezûrâ tahminen bir çiftlik yer, der karge-i Kabapınar vakf-ı İsmail Ağa bir çiftlik yer"; KK 565, s. 102b; KK 584, s. 117a; "Vakf-ı Şâhiye-i Hacı Yusuf der karge-i Bulvesa ber mûceb-i kitâb-ı vakf ve vakifname el-muvarrah fi sene selase ve sab'in ve semenâmës".

(2) Ekb. KK 564, s. 46a; "Vakf-ı Şâhiye-ı Kırık Dede tâbi-i Kıraklı mezbûr 14 K, çiftlik 515, matakaddemden vakfiyet üzerine tasarruf olagelmiş merhûm Çelebi Sultan dahi mühim olduğu içün veakin Baltaoğlu Defteri'nde muaftan bozuldu demiş, mezûr Şâhiyenin Şeyh Bedreddin adına Karamanoğlanlar'ı'ndan mektûb var, meşihat vakf-ı evlâd"; TK, 0-116/1, s. 74b; "Vakf-ı Şâhiye-ı Kırık Dede der karge-i Aşağa Ennebolu tâbi-i Kıraklı der tasarruf-ı an evlâd-ı Kırık Dede bi-hûküm-i cihan-muta' mezûr Şâhiyenin iki çiftlik yerî evlâd-ı Kırık Dede tasarrufunda dêyi İbrahim Beyden mektûb var ve meşihat vakf-ı evlâd dêyi mukeyyed, Dergâh-ı Mu'allâ'dan dahi mukarrerrâname sadaka olundu"; KK 565, s. 106a; KK 584, s. 118b.
7- Müımız Hacı Zaviyesi: Kireli'nin Köoğ köyündeki bu zaviye çiftlik ve bağ vakf edilmiştir (1).

8- Samet Dede Zaviyesi: Kireli'nin Göceri köyünde Samet Dede zaviyesine, çiftlik, bağ ve harım vakf edilmiştir (2).

9- Seyh Bahşı Zaviyesi: Kireli'nin öyük köyündeki bu zaviye bir çiftlik vakf edilmiştir (3).

(1) Bkz. KK 564, s. 45a; TK, 0-116/1, s. 73a; "Vakf-1 zaviye-i Mü'im Hacı der karye-i Köğk mukarrer bi-hükm-i Sultan Mehmed-tabe serahu-allerindeki yerlerini mukarrer dudum vakfiyet üzere tasarruf edeler deydü mukayyad takriben yüz dönüm yer imiş kendü çiftleri yürüyüş, hasıl an əqr-1 galle ve bağ ve kovan ve ream-i ağnum ve gayrihâ 150"; KK 565, s. 104b; KK 584, s. 118b; KK 137, s. 76b.

(2) Bkz. KK 564, s. 45a, TK, 0-116/1, s. 73; KK 565, s. 104b; "Vakf-1 zaviye-i Samet Dede der karye-i Göceri tahi-i Kireli der tasarruf-1 evlad-1 mezkur bir çiftlik yere vakfiyet üzere mutasarriflar Defter-i Kadim'de mukayyad deydü Defter-i Köhnede mastur elân asitane-i ma'dalet-penahiden gene mukarrer olundu deydü Defter-i Köhnede mastur ol üzere Defter-i Cedide dahı kayd olundu"; KK 584, s. 118b; "Vakf-1 zaviye-i Samet Dede der karye-i Göceri meşihat der tasarruf-1 evlad-1 mezkur, çiftlik bir 120 dönüm, bağât 15 kit'a, harım 2 kit'a, hasıl an əqr-1 gallat ve əqr-1 bağât 870"; KK 137, s. 80a.

(3) Bkz. KK 564, s. 44a; TK, 0-116/1, s. 72a; "Vakf-1 zaviye-i Şeyh Bahşı der karye-i öyük tahi-i Kireli der tasarruf-1 Bahşayığ bin Ali mukarrer bi-hükm-i Sultan Mehmed-tabe serahu ve padişah-1 âlem-penah-azze nasrühü-bær vech-i muafiyet, çiftlik l"; KK 565, s. 103a; KK 584, s. 117b; KK 137, s. 83b; Zaviyenin ismi belgelerde bazen "Şeyh Bahşayığ" olarak geçer.
10- Şeyh Balı Zaviyesi: Kiralı’nın Dere Köyündaki bu zaviyeye, çiftlik vakfедilmistiştir (1).

11- Şeyh Bedreddin Zaviyesi: Kiralı’nın Deşliğin köyündeki bu zaviyeye tarımlar vakfедilmistiştir (2).


(1) Ebk. KK 564, s. 45a; TK, 0-116/1, s. 75; “Vakf-ı zaviye-ı Şeyh Balı der karye-ı Dere tâbi-ı Kiralı der tasarruf-ı evlâd-ı Şeyh Balı ve Ali Beğ Şeyh mukarrar bi-mektûb-i inâname Beğ ve Sultan Mustafa tabe serahu-çiftlik 2”; KK 565, s. 107a; KK 584, s. 119b.

(2) Ebk. KK 137, s. 69.

(3) Ebk. KK 564, s. 44b; “Vakf-ı zaviye-ı mürşid-ı hakiki Habib Fakih-rahmetallahahu aleyh rahmeten vasiyeten der Karye-ı Taşdakin tâbi-ı Kiralı sabıkâ, mukarrar bi-hükûm-ı âlişan 11.024”; TK, 0-116/1, s. 73, “Vakf-ı zaviye-ı mürşid-ı hakiki hazret-i Habib Fakih”; KK 565, s. 104a; “Vakf-ı zaviye-ı mürşid-ı Hakiki Hazret-i Habib Fakih”.
1- Mütevelli 3 1080
2- Şeyh 3 1080
3- Tabbâh 1 360
4- Serrâg ve türbedâr 1 360
5- Habbas 1 360
6- Kâtib 1 360
7- İmam 1 360
8- Muezzin 1 360

Vâkıf, günde 10 ağıtaklık ekmek, 5 ağıtaklık et ve sübârek gecelerde de (Regaib, Berat ve Kadir) misafirler için günde 3 ağıtaklık yağ ve bal, günde 2 ağıtaklık nohud, tuz, soğan ve buğday; günde 1 ağıtaklık da pîrînç almamasını şart koşmuştur. Ayrıca vâkıf, hergün zâviyede yemek pişirilmemesini ve yemeklerin zâviyeye gelen misafirleri verilmesini istemiştir (1).


(1) EKz. KK 584, s. 118a; “Karye-i mezkûre (Deşdîğin) yol üstü yerdir, ayende ve revendeye zâviyeye geldikde ta’am göttârer, kimese redd olumaya, ve hergün ta’am tabh oluna müsafirden artarsa veya müsafirin gelmezse fukarâ-ya mücavirine verile”.

(2) EKz. TK, 0-116/1, s. 74b; “Vâkîf zâviye-i Şeyh Hasan der karye-i Sergisaraya tâbi-i Kireli der tasarruf-ı Dervîş Ismail ve Dervîş Ahmed bi-hûkm-ı padişâh-ı alempenâh halledet mülkehu-bir çiftlik yerle vakfiyyet üzerine tasarruf edüb kendi çiftleri yürûmûs”, KK 565, s. 106a; KK 564, s. 119a; “Vâkîf zâviye-i Şeyh Hasan der karye-i Sergisaray tâbi-i Kireli, zâviye-i mezûrenin vakîfnamesî tarihi senî erba’a ve hamsîn ve sittamîs”.

(3) EKz. KK 564, s. 46a; “Vâkîf zâviye-i Sergisaray tâbi-i Kireli der tasarruf-ı Şeyh Ahmed bin Ismail ve Mahmud bir çiftlik yer 2 K, 291, mensûh”;

14- Seyh İdris Zaviyesi: Kireli’nin öyük (köyük) köyündeki bu zaviyenesin, zuvarık ve öyük köylерinde vakıflarları vardır. Zuvarık köyündeki değişmen, bu zaviyeye vakıfları timara çevrilmemiştir (1), 1584’de zaviyenin vakıfları timara çevrilmemiştir (2).

15- Seyh Mahmud Zaviyesi: Kireli’nin Tozuca (bugünkü Tolca) köyündeki bu zaviyeye Lağri mezrasında tarlalar ve sular vakıflımıtır (3). Zaviyenin diğer adı "Bahşi Dede Zaviyesi"dir (4).

16- İsmail Zaviyesi: Bu zaviye Kireli’nin bereket köyündedir ve zaviyeye 23 parça tarla vakıflımıtır (5).

17- Seyh Ahmed Zaviyesi: Zaviye, Kireli’nin zuvarık köyünde- dir (6).

(1) Bzk. KK 564, s. 44a; "Vakf-ı zaviye-i Şeyh İdris der karye-i mezkûra (öyük) evlâd-ı Şeyh İdris’in ellerinde olan yerle- rin sabîkâ mukarrername-i Sultanı sadaka ölümüş ber vech-i muâfiyet hasil 688"; TK, 0-116/1, s. 72a; "Vakf-ı zaviye-i Şeyh İdris der karye-i öyük tabi-i Kireli der tasarruf-ı evlâd-ı Şeyh İdris ber vech-i istirâk mukarrer bi-hükm-i hâkânî ber vech-i mu’afiyet üç çiftlik yerleri vermiş takriben ikiyüz dönüm yer imiş hasil an egr-i galle ve bâğ ve bağçê ve asîyab ve kovan ve resm-i âğâm ve gayrihâ 400"; KK 565, s. 103a; KK 584, s. 117b.
(2) Bzk. KK 584, s. 117b.
(3) Bzk. KK 565, s. 106b; "Vakf-ı zaviye, der karye-ı Tozuca tabi-i Kireli mukarrer be-mektâb-ı İbrahim Bey ve Sultan Mustafa-tabe serahu-mezra’s-ı Lağri'dan ve Tozuca'da bir çiftlik yerleri var takriben yüz dönüm mîkdarı varmiş der tasarruf-ı Derviş Ballı ve Derviş Nabi be-hükm-i padigah-ıalemepânâh"; KK 584, s. 119a.
(4) Bzk. KK 584, s. 119a.
(5) Bzk. KK 564, s. 46b; "Vakf-ı zaviye-i İsmail der Karye-i Bereket tabi-i Kireli vakf-ı kadım".
(6) Bzk. TT 399, s. 186.
a- Yağan Nahiyesi Zaviyeleri:

1- Seyh İdris Zaviyesi: Yağan’ın Şeyhler köyündeki bu zaviyeye, bir çiftlik vakf edilmiştir (1).

2- Zâ Seyh Zaviyesi: Yağan’a bağlı bu zaviyeye bir çiftlik vakf edilmiştir (2).

3- Yaylasun Nahiyesi Zaviyesi:

1- Seyh Hasan Zaviyesi: Yaylasun’un Hasan Şeyh köyündeki bu zaviyeye, çiftlik vakf edilmiştir (3).

(1) Bkz. KK 564, s. 44b; TK, 0-116/1, s. 72b; “Vakf-ı zaviye-ı Zâ Seyh tâbi-i Yağan der tasarruf-ı Seyyid Muharrem bi- hükm-i âlisân”; KK 565, s. 104a; “Vakf-ı Zaviye-ı Zâ Seyh tâbi-i Yağan der tasarruf-ı Seyyidü’s-Sadât Seyyid Ali be- hükm-i padişâh-i alemân-ı halâdet hilafetehu-.”

(2) Bkz. KK 564, s. 45b; “Vakf-ı zaviye-ı Şeyh İdris der karye-i Şeyhler, tâbi-i Yağan sabâkâ mukarrar ber vech-i mu’âfiyet elân mukarrar benâm-ı Hamza veled-i Cüneyd 5 K, Zemîn fadâni 150”; TK, 0-116/1, s. 73b; “Vakf-ı Zaviye-ı Şeyh İdris der karye-i Seyhler tâbi-i Yağan der tasarruf-ı İdris ve Hamza mukarrar ber vech-i mu’âfiyet bi-mektûb-ı Ibrahim Bey ve mukarrarnâme-i Sultan Mehemmed-tabâ sahâhu-çiftlik 1”; KK 565, s. 105a.

(3) Bkz. KK 564, s. 45b; ”Vakf-ı (Zaviye-ı) Hasan Şeyh der karye-i Hasan Şeyh el-mezkûr tâbi-i Yaylasun be mektûb-ı Ibrahim Bey ber vech-i mu’âfiyet benâm-ı Hasan Şeyh”; TK, 0-116/1, s. 74a; KK 565, s. 105b; KK 584, s. 116b.
2- Yenişehir Nahiyesi Zaviyeleri:

1- Seyh Hacı İbrahim bin Mustafa bin Süleyman Zaviyesi: Yenisehir'in Mema köyündeki bu zaviyeye, 1469 (M. 863) tarihinde muhavsete ve evler vakf edilmistiştir (1).

2- Hacı Ömer Zaviyesi: Yenisehir'in Şehirköy (Şarköy) köyünde-ki bu zaviyeye, bir çiftlik vakf edilmistiştir (2).

3- Seydişehir Kasası Zaviyeleri:


---

(1) Bkz. KK 584, s. 120b; "Vakf-1 zaviye-i Şeyh Hacı İbrahim bin Mustafa bin Süleyman, der karg-i Mema tahi-i nahiye-i Yenisehir min nevâhi-i el-medinati's-Süleymâniye el-Egrâ-i fiyye el-me'rufeti, ber måceb-i vakifnâme-i şer'iye, el-muvarrah be-tarih-i sena hamse ve Sittin ve semamânie ve ber måceb-i mukarrerrânâme-i Karaman Bağ hâkim-i Sabik-1 vilâyet-i Karaman ber måceb-i Defter-i Atik"; KK 137, s. 100b.

(2) Bkz. KK 565, s. 108b; "Vakf-1 zaviye-i Hacı Ömer der nahiye-i Yenisehir der tasarruf-i mevlâna Abdurrahman bin Hüseyn Fakih"; KK 584, s. 119b; KK 137, s. 104b.

(3) Bkz. TK, 0-116/1, s. 61; "Vakf-1 zaviye-i Ab-1 Germ der tasarruf-i Deriş Mehmed bin Yusuf ve Karindaşı İlyas mu-karrar bi-mektûb-1 İbrahim Bey ve Sultan Mehmed tabe se-rahu"; KK 565, s. 89b; KK 584, s. 133b; "Mül hakât-1 zaviye-i zaviye-i Seydi Harun, vakf-1 zaviye-i Ab-1 Germ, zemin der kurb-1 Ab-1 Germ der tasarruf-1 Abdülcebbâr bin Mehmed ve iylas birader-i 0 3 kit'a, 251 dönüm hâ-sıl ; 296, Zemin der karg-i Karakız".
2- Abdal Hasan Zaviyesi: Gökdövlük köyündeki bu zaviyeye, Gökdövlük ve Karacalar köylerinde tarlalar vefadılımstır (1).

3- Ahı Segid Zaviyesi: Bu zaviye Çalmanda (Ketenli) köyünde, dir ve zaviyeye çiftlik vefadılımstır (2).

4- Ali Baba Zaviyesi: Boyalı köyündeki bu zaviyeyi, Dara, Tahir ve Buzagaç köylerinde vakıfları vardır. Zaviyeyi vakıf tarlaları, ortakçılara tarafından işletilmiştir (3).

(1) Bkz. KK 564, s. 37a; "Vakf-1 zaviye-i Hasan Abdal der karye-i Gökdövlük tabi-ı Seydişehir der tasarruf-ı Adil veled-i Hasan el-mezkär Sabıkâ mukarrer bi-hükm-ı ağılan"; TK, 0-116/1, s. 60a; "Vakf-1 zaviye-i Abdal Hasan der karye-i Gökdövlük tabi-ı Seydişehir der tasarruf-ı evlâd-ı Abdal Hasan mukarrer bi-hükm-ı Sultan Mehmed ve podiğân-ı alempanâh"; KK 565, s. 88a; KK 137, s. 145a; KK 584, s. 134a.

(2) Bkz. KK 564, s. 37a; "Vakf-1 zaviye-i Ahı Segid der karye-i Çalmanda tabi-ı Seydişehir der tasarruf-ı Yusuf veled-i mez-kâr mukarrer bi-hükm-ı tewki-ı şerif-ı Sultanı-şerefhullahu teala-"; TK, 0-116/1, s. 60b; "Vakf-1 zaviye-i Ahı Segid der Karye-i Çalmanda der tasarruf-ı Ahı Yusuf bi-hükm-ı Sultan Mehmed-tabe sârahâ ve podiğân-ı alempanâh ezze nasrânu bir çiftlik yeri vakf, mukarrer"; KK 565, s. 88a; KK 137, s. 145 KK 584, s. 133b.

(3) Bkz. KK 564, s. 37a; "Vakf-1 zaviye-i Ali Baba der karye-i Boyalı tabi-ı Seydişehir Mağihat benân-ı mevlanâ Bedreddin be-hükm-ı şahi birkaç pare köylerde müteferrîk üç çiftlik mikdârî yerleri var ortağa skûllur"; TK, 0-116/1, s. 59b.
"Vakf-1 zaviye-i Ali Baba der karye-i Boyalı tabi-ı Seydişehir der tasarruf-ı mevlanâ Bedreddin birader-i Gök Kadi bi hükm-ı podiğân-ı alempanâh iki çiftlik yeri ortağa skûllûr demd Defter-i Kühne'de mastûr, mezkârân zaviye-i mezbûrâye ihtiyarlâryla ortakçılâr imiş avrâza kargu gelmesiﬂer ge-ne vach-i mezbûr üzere mukarrar kilândı madem ki ortakîlık edeler, avrâz teklîf çähmeyâ; KK 565, s. 87-88; KK 137, s. 145a; KK 584, s. 133b.
5- **Arab Şeyh Zaviyasi** : Zaviye, Seydişehir’in Zeynelhac köyündedir (1).

6- **Deriv Bahşi Zaviyasi** : Seydişehir’in Kürd köyündeki bu zaviyeye, çiftlik vekfedilmştir (2).

7- **Deriv Musa Zaviyasi** : Akkiline köyündeki bu zaviyeye, çiftlik vekfedilmştir (3).


9- **Enbiyâ Zaviyasi** : El-mesud köyündeki bu zaviyeye, bir öküz lucr yer vekfedilmştir (5).

---

(1) Bkz. KK 137, s. 147b.

(2) Bkz. KK 564, s. 37b, "Vakf-ı Zaviye-ı Derviş Bahşi der karye-i Kürd tahi-i Seydişehir mukarrar bi-hükm-i tevki-i şerif"; Tg, 0-116/1, s. 60b; "Vakf-ı Zaviye-ı Derviş Bahşi der karye-i Kürd mukarrar bi-mektub-i İbrahim Bay ve Sultan Cem ve Sultan Abdullah tabe sarahu bir çiftlik yerí mükkarrer elân mukarrernâme-i şahî sadaka olundu"; KK 565, s. 89a; KK 584, s. 135b; KK 137, s. 137a.

(3) Bkz. Tg, 0-116/1, s. 56b; KK 565, s. 84a; "Zaviye, der karye-i Akkiline eğ-sherîh be-zaviye-i Derviş Musa der tasarruf Yusuf ve Seydi Mahmud ve Mustafa an evlâd-ı mezkâr be-hükm-i padişâh-ı Âlempanah-halledet hilafetahu-bir çiftlik yerí var, vakf mukarrer"; KK 584, s. 133b; KK 137, s. 181a.

(4) Bkz. KK 565, s. 92b; "Vakf-ı Zaviye-ı Devetaşı vakf, el-mülk be-hükm-i şerîya der tasarruf-ı Seydi Ahmed Çelabi be-hükm-i padişâh-ı Âlempanah"; KK 584, s. 136b.

(5) Bkz. TT 387, s. 65.
10- **Bük Armud Zaviyesi**: Bu zaviye, Seydişehir'in Bük Armud mezraasındadır (1).

11- **Hacı Güvendik Zaviyesi**: Seydişehir'in Kuzen Köyündeki bu zaviyeye bir çiftlik vakfedilmiştir (2).

12- **Hacı Osman ve Hacı Halil veled-i Şeyh Seydi Zavívelerleri**: Hacı Osman zaviyesi Aladana köyünde, Hacı Halil zaviyesi de Kıliseçik köyünde idi. Her iki zaviye de Seydi Harun zaviyesine bağlı idi (3).

13- **Hacı Veysel Zaviyesi**: Seydi Harun zaviyesine tabi-bu zaviye, Karacalar köyünde idi (4).

14- **Kara Hamza ve Bahşayış veled-i Derviş Ali Zaviívelerleri**: Her iki zaviye de Hacılar köyündedir ve Seydi Harun zaviyesine bağlıdır (5).

15- **Kaygusuz Zaviyesi**: Kürd köyündeki bu zaviyeye bir çiftlik vakfedilmiştir (6).

---

(1) Bkz. TK, 0-116/1, s. 61b; "Vakf-ı zaviye der mezra'a-ı Bük Armud hariç ez defter, ber muceb-i mektub-ı mevlandı Taced-din müfettiş-ı evkâf-ı vilayet-ı Karaman der tasarruf-ı Häzir veled-ı Mahmut an evlâd-ı Ibrahim Şeyh"; KK 565, s. 90a; KK 594, s. 135b.

(2) Bkz. KK 584, s. 136a.

(3) Bkz. KK 564, s. 36b; TK, 0-116/1, s. 56a; "Zaviye-i Hacı Osman ve Hacı Halil veled-i Şeyh Seydi bir çiftlik yerı vakf, mukarrar"; KK 565, s. 83a.

(4) Bkz. KK 564, s. 36b; KK 584, s. 133b.

(5) Bkz. KK 564, s. 36b; KK 565, s. 84a; KK 584, s. 133b.

(6) Bkz. KK 565, s. 93a; "Vakf-ı zaviye-i Kaygusuz der karye-i Kürd, der tasarruf-ı Kaygusuz ma'a biradereğ, ayende ve revendeye hizmet ederler vakf-ı zaviye tahtınin bir çiftlik yer vakf, mukarrar be-hüküm-ı şerif"; KK 584, s. 135b.
16- Kolak Musa Zaviyesi: Ortakaraviran köyündeki bu zaviyeye, 1378 (H. 780) tarihinde bir çiftlik vakf edilmiştir (1).

17- Mahmud veled-i Küpeli Zaviyesi: Bu zaviye, Seydişehir'dedir (2).

18- Mehmed bin Yusuf Zaviyesi: Seydişehir'ın Karakız köyünde bu zaviyenin bir çiftlik vakfı vardır (3).

19- Mustafa Zaviyesi: Seydi Harun zaviyesine bağlı bu zaviye, Düden köyünde idi ve zaviyenin aynı köyde vakıfları vardı (4).

20- Nure Sofu veled-i Hacı İbrahim Zaviyesi: Seydişehir'ın Karahisar köyündeki bu zaviyeye bir çiftlik vakf edilmiştir (5).

(1) Bkz. KK 564, s. 37a; TK, 0-116/1, s. 60; "Vakf-1 zaviye-i Kolak Musa der kanye-i Ortakaraviran tâbi-i Seydişehir'de, tasarruf-1 Darvîg Mehmed be-mektâb-1 İbrahim Bey ve mukarrername-i Sultan Mustafa ve Sultan Abdullah-tabe sebûha-bircuk çiftlik yerî vakf, mukarrer elân mukarrername-i şahi dahi sedaka olundu"; KK 565, s. 88b; KK 584, s. 135b; "Vakf-1 zaviye-i Kolak Musa der kanye-i Ortakaraviran meşhûti evlâda megrûttur ber mücev-1 vakıfnâmê el-muvarrahe bi-tarihi sene semenin ve seb'amie".

(2) Bkz. KK 137, s. 135b.

(3) Bkz. KK 564, s. 38a; "Vakf-1 zaviye-i Mehmed bin Yusuf der kanye-i Karakız tâbi-i Seydişehir'de nezd-1 Abd-1 Güm bîhük-i serif-gerşefehullahu Ta'âlâ 1 çiftlik, 150"; KK 565, s. 83b.

(4) Bkz. KK 564, s. 36b; "Zaviye-i Mustafa an evlâd-1 Şeyh Mustafa der kanye-i Düden tâbi-i Seydişehir"; KK 565, s. 63b.

(5) Bkz. KK 564, s. 37b; TK, 0-116/1, s. 61b; "Vakf-1 zaviye-i Nure Sofu veled-i Hacı İbrahim der kanye-i Karahisar tâbi-i Seydişehir ber mücev-1 defter-i Köhne, çiftlik l, 211, amma hiy-ni teftişte tâlib zâhir olmadi gene defterden nakl olurdu"; KK 565, s. 90a; KK 584, s. 135b.
21- Pinarbaşı Zaviyesi ve bu zaviye, Seydişehir'in Pinarbaşı mevkisinde. 100 öne göre zaviyeye vahidedir. Ayrıca 1481 yılında Kadi Mescidinin (veya Bük Armud mezarı meşcidi) vakıfı, bu zaviyanın vakıflarına ilhak edilmişdir (1). Vâkıf, Pinarbaşı çeşmesinin gözetilmesini şart koşmuşdur (2).


(1) Ekz. TK, 0-116/1, s. 61a; "Vâkıf-ı zaviye-i Pinarbaşı der zâhir-i Seydişehir hariç ez defter der tasarruf-ı Derviş Yahya be-nişân-ı Sultan Cam ve Sultan Abdullah ve Mustafa veled-i Küpenli mezârûn ataata adınâ Ibrahim Bey mektûb-1 var elân müstereler, mülhak be-zaviye-i mezâbire vâkıf-ı mescad-i mezraa-1 Bük Armud bi-mârifeti Kadi mescid harab olul eseri kalayub ehl-i kârîye dahi mutasarrif olduğu sobaban ilhak olundu"; KK 565, s. 89b.

(2) Ekz. KK 564, s. 135b; "Zaviye-i mezârûnina sahni Pinarbaşı-1 çeşmesini görûb gröze davar ol çeşme binasını bozub tekyedârdan ta'ciz vâkıi oldukda hâkimü'l-vakt tekye-i sakine tazmin ve ta'mir etdile ve havuz ve çeşmeden davarleri men edûb ağac yanında sulayalar ki bina mürâhid olub müslûmanların mutaflı (i) müлевves ve harabadan masun ola ber mãceh-ı Deffter-i Atik".
Köşk, Yelten ve örtülü köylerinde de vakıfların mevcuttur (1). Bu vakıfların bir kısmını bizzat Seydi Harun bir kismını da Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından yapılmıştır. Özellikle Ulukışla köyündeki Karamanoğlu İbrahim Bey, 1433 (H. 857) tarihinde (7) zaviyenin mesalihi için vakfettiştir (2). Bu kayda göre, zaviyenin vakıf arazisinin hududi şu şekilde idi: "süret-i tafsıl-i kazıyıse budur ki, Derğah-ı Ali'den hükü-şarif-i hümâyûn-ı Sultanî mûcêbince Seydi Harun-ala-yûrûhha-zaviyesini vakıf-i arazasinı ve zâmit-i Seydişehri arazisinin mabeyninde vâki olan mûnazaaz, şer ile fâtıl olmamak için Konya kadi-sına ve Seydişehri kadi-sına mübaşeret ve teftîş-e gûr sâlêliklerinde araz-i vakfin haddi bu minvâl üzere ta'yin olunmuşdur ve Seydişehri kadi-sına mevlânâ ömer bin Zekeriyya'dan dahi hâçet-i şer'iye vârîd ve merham Sultan Mehmed Han dahi mukarrarnâmê inayet olunmuşdur ber mûcêb-i Defter-i Atîk,

Arz ki, Kızılcalar'la ma'rûfûr andan Abî-1 Gem cebeline mûnteji olur ve andan Delikli mekâbire uğrar ve andan mûrûr eden Ak Değişmen yoluna mûnteji olunca ve andan Ak Değişmen'in nehirine ve andan ahâr değişmen nehrine ki Kapu Değişmeni demêkle ma'rûfûr ve andan mûnteji olur Kilisseçik köyün yoluna, andan mûrûr eder Seydi Kayına'na ki, yol üzerindedir, bi-cümlet-i-hükûk ve'l-hudûd Seydi Harun Zaviyesine vakfîdır merham Mehmed Bey bin Süleyman Bey bin Eşref vakf eylemişdir, Beyşehirîne olduğu zamanda, ber mûcêb-i Defter-i Atîk,

(1) Seydi Harun zaviyesinin vakıflarını için bkz. KK 564, s. 35b; TK, 0-116/1, s. 54-55; KK 565, s. 8lb; TT 387, s. 65; KK 584 s. 13lb.
(2) "Karye-i Ulu Kilise tâbi-i Seydişehri, vakf-i İbrahim Bey bin Mehmed Bey bin Karaman çiğet-i mesâlihi-i zaviye-i Seydi Harun ber mûcêb-i vakıfnâmê-i şer'iye el-muvarrâh be-teirih-i Zil'kadeti'l-haram sene sab'a ve hamsin ve semanemî"; (Bkz. KK 584, s. 132a).
(3) Bkz. KK 584, s. 142a.

(1) Bkz. KK 564, s. 36b; "Tekyeniğin-i tâbi-i Seydi Harun mukarrar be-hükûm-in nâfiz-enfazehullahu Teâlâ-mensûh".  
(2) Bkz. TK. 0-116/1, s. 56b; "Zikrolan tekkyeniğinleri hizmetleri arz olunub hitmetleri nukabelesinde ısrârîleri zâviyesе alımak emr olundu ki rakabe içün saht oluna, bundan ziyadâda rakabe içün hizmet taleb olumnya, mezkûr tekkyeniğinleri ısrı husûsunda kadi mektûb gönderüb yilda yirmi müld ısrı-ı maktu' verûb cânî ve salar gelmemek taleb ettiler ısbî ve nâzîr dahi kabul ettîler demiş mukarrar kıllıdâ". 
Seydi Harun zaviyesinin ta’mir ve teminîyle otuz kişi vazifelendirilmiş ve bunlar çifç resmi ve avarizdan muaf tutulmuşlardır (1).

(1) Zaviyeye hizmet etmeyenlerin yaya, müsellâm veya raiyyet yazılıması istenmiştir. bkz. "nesî-i Seydi Harun ışeyh Abdülkerim veled-i ışeyh Mustafa, Sunullah veled-i O ve mejlânâ Mehmed veled-i Seydi Ali ve Hüseyin veled-i Seydi Ali ve Mustafa veled-i Seydi İbrahim ve zaviye-i mezkûrenin hüddâm-ı ve fekârâ-ı mücavirîn-i zaviye ve huddâm-ı camî-i Seydi Harun Selâfin-i maziyye-i Alb-ı Osman-en'narallahu burhanenâ-ı ve Alb-ı Karâman umberâsi ahkâmî mücâbine Seydi Harun Zaviyesi, camii ve medresesi ve ana müteallik vâkf müsekkafâtın teminî ve ta’mirine hizmet etmeyen ışeyh-i zaviye Mehmed'den ma‘âtâ dâ etez nefer kimesne cem-i zamanıa hizmet edegelemişlerdir ve Deftir-i Kadımede dahi mûkâyyed ve mastûrlardar ve ahkâm-ı selefden göyle mastûrdur ki, bunlardan biri hizmetde ihmal ederse ihraç olunub yaya ve müsellâm veya raiyyet kayd olunalar halîyâ Deftir-i Ced'de bu vechle mukarrer kılınmidd ki, kayd olan taife şeb u rûz hizmetde sâyi ve mücidd ola- lar ve evvâb-ı ber-i mezkûrenin yaz ve kiş hizmet-i lâzîmelerin eda edeler ve ışelah ve merrâmât hususunda her birine ta’în olunan mahallî ter’înî ve ta’mirini kendî yanından sarf ede": (bkz. KK 584, s.132a; aynı kaydın bazı değişik şekli için bkz. KK 137, s. 135a); TT 387, s. 65.
Zaviyedeki görevliler ve akça olarak yılda aldıkları ücret aşağıda gösterilmiştir.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1476 (a)</th>
<th>1481 (b)</th>
<th>1500 (c)</th>
<th>1524 (d)</th>
<th>1584 (e)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Müderris</td>
<td>1800</td>
<td>2520</td>
<td>2520</td>
<td>720</td>
<td>1080</td>
</tr>
<tr>
<td>Şeyh</td>
<td>540</td>
<td>720</td>
<td>1080</td>
<td>1080</td>
<td>1080</td>
</tr>
<tr>
<td>Hatib</td>
<td>720</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td>İmam</td>
<td>720</td>
<td>720</td>
<td>720</td>
<td>720</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td>Ser-mahfil</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>Müezzin</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>Kâtib</td>
<td>720</td>
<td>720</td>
<td>720</td>
<td>720</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabbâh</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td>Nâzir</td>
<td>-</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>Müttevelli</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1440</td>
</tr>
<tr>
<td>Hafiz</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>Mu'arrif</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>360</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(a) KK 564, (b) TK 0-116/1, (c) KK 565, (d) TT 387
(e) KK 584

Zaviya, anlaşıldığına göre, imaret vazifesini de ifa etmiş; zaviyede fukara, uları ve misafirlerle yemek için yemek pişirilmiştir (1).

23- Şeyh Adil Zaviyesi: Seydi harun zaviyesine tâbi Şeyh Adil zaviyesi, Taşağıl köyündedir. Zaviyeye, üç çiftlik vakfedilmiştir (2).

(1) "Vakfıda tamam müsaade var fukarânan taaruna kille ve ta'ciz olmak revâ dejildir mevâcib-i mu'ayyeneden ma'adâ ta'am levâzımına sarf oluna ve leyli Cum'a ve leyâli-i mübarek ve eyyâm-1 iydeyn dan ve zerde pişe müsaîrifân ve uları ve zerde verile etmek ta' yen olunan mikkardâ dahildir..." (Bzk. KK 584, s. 134a).

(2) Bzk. KK 564, s. 36b; TK, 0-116/1, s. 56a; "Zaviye de kar-ye-1 Taş Ağil der tassaruf-1 evlâd-1 Şeyh Adil ve Derviş İlyas üç çiftlik vakf-1 mukarrar yerleri var"; KK 565, s. 83b; TT 387, s. 65.
24- Süle Şeyh Zaviyesi: Dere köyündeki bu zaviyeye, çiftlik vakfedilmiştir. Seydi Harun zaviyesine tabidir (1).


26- Şeyh Enbiyâ Zaviyesi: El-Masud köyündeki bu zaviye, Seydi Harun'a tabidir ve zaviyeye bir ekzülük yer vakfedilmiştir(3).


28- Şeyh İsa bin Haci Hamza Zaviyesi: Başkaranıvran köyündeki bu zaviye, Seydi Harun zaviyesine bağlı zaviyelerdendir. Zaviyênın, Çukurçimen köyünde bir çiftliği vardır (5).

(1) Bzk. KK 564, s. 36b; TK, 0-116/1, s. 56b; KK 565, s. 84a; "Zaviye der karye-i Dere bir çiftlik yeri vakf-ı mukarrer"; KK 584, s. 133b; KK 137, s. 146a.

(2) Bzk. KK 564, s. 36b; TK, 0-116/1, s. 56b; KK 565, s. 84a; "Zaviye der karye-i Çukurçimen tâbi-i Hatungsaray bir çiftlik yeri vakf mukarrer".

(3) Bzk. KK 564, s. 36b; TK, 0-116/1, s. 56a; "Zaviye der karye-i El-Masud der tasarruf-ı evlâd-ı enbiyâ bir ekzülük yeri vakf, mukarrer"; KK 565, s. 83a; KK 584, s. 133b; KK 137, s. 150a.

(4) Bzk. KK 564, s. 36b; "Zaviye-i Şeyh Hüseyin der karye-i Karakız der tasarruf-ı evlâd-ı mezkûr"; TK, 0-116/1, s. 56a; "Zaviye, der karye-i Karakız der tasarruf-ı evlâd-ı Şeyh Hüseyin bir çiftlik yeri vakf, mukarrer"; KK 565, s. 83b; KK 584, s. 133b.
yenin aynı köyde vakıfları vardır (1).


30- Şeyh Yusuf Zaviyesi: Bu zaviye, ulukilise köyündedir (3).

31- Tavus Abdal Zaviyesi: Seydi Harun zaviyesine bağlı bu zaviye, Yenice köyündedir. Bir çiftlik yer zaviyeye vakfedermiştir (4).

32- Bademli Zaviyesi: Seydişehir’in Bademli mezraasındaki bu zaviyeyi, Yenice ojlani binâ etmişler ve aynı mezraası zaviyeye vaktetmişlerdir (5).

(1) Ebz. KK 564, s. 36b; “Zaviye-i Şeyh ısa bin Haci Hamza der karya-i Başkara overrun tabi-i Seydişehir 13 K”; TK 0-116/1, s. 56b; KK 565, s. 84a; KK 584, s. 133b.

(2) Ebz. KK 564, s. 36b; TK 0-116/1, s. 56b; “Zaviye der karya-i Armudlu der tasarruf-i evlād-i Şeyh İsmail iki çiftlik yerleri vakf, mukarrer Dergāh-i mu'alladan dahi mukarrernāme verildi”; KK 565, s. 84a; KK 584, s. 136a; “Vakf-ı zaviye-i Şeyh İsmail der karya-i Sekiz Armud tabī-i kazā-i Seydişehir-i”.

(3) Ebz. KK 137, s. 138b-139a.

(4) Ebz. KK 564, s. 36b; TK 0-116/1, s. 56b; KK 565, s. 84b; “Zaviye-i Tavus Abdal nezd-i karya-i Yenice bir çiftlik yer-i vakf, mukarrer elan der tasarruf-i Hadir annā șimdi (1500 yıl) harāb olduğu ecilden mezār münhedim olduğu mu'mür edüb őzgrin vakfa vere”; KK 584, s. 133b; “Vakf-ı zaviye-Tavus Abdal der karya-i Yenice, Seydi Harun zaviyesine tabī olan zevyādandır”.

(5) Ebz. KK 565, s. 92a; “Vakf-ı zaviye-i Bademli be-hüccet-i șar'iyeye ve mukarrernāme-i Şehzade-tale bekahu-va'kif Yenice ojlanları”. 
h- Bozkır Nahiyesi Zaviyeleri:

1- Abdal Ahmed Zaviyesi: Bu zaviye, Bozkır'ın Ahırlı köyünde idi (1).

2- Abdal Mehmedi Zaviyesi: Seydi Harun zaviyesine bağlı zaviyelerden olan bu zaviye, Bozkır'ın Arvana(Çatmakaya) köyünde idi (2).

3- Halil Bey Zaviyesi: Bu zaviye, Sıristad (bugünkü Bozkır) köyünde idi (3).

4- Hoca Ömer Zaviyesi: Zaviye, Bozkır'ın Merye köyündedir (4).

5- Küçük Ahmed Zaviyesi: Gündoğan köyündeki bu zaviyeye, çiftlik vakfıdadımıştır (5).

6- Nazarsah Zaviyesi: Bozkır'ın Ali Çerçi köyündeki bu zaviye hakkında bilgimiz yoktur (6).

(1) Bkz. KK 137, s. 176a.
(2) Bkz. KK 564, s. 36b; TK 0-116/1, s. 56b; "Zaviye-i Abdal Mehmedi der karya-i Avrana tâbi-i Bozkır der tasarruf-1 Şeyh Mahmud veled-i Abdal Mehmedi bir oküzülk yeri mukarrer" KK 565, s. 84b; KK 584, s. 133b; KK 137, s. 177a.
(3) Bkz. KK 137, s. 181a.
(4) Bkz. KK 137, s. 183b.
(5) Bkz. KK 565, s. 93a; "Vakf-1 zaviye-i Küçük Ahmed der nezd-i Karya-i Gündoğan bir çiftlik mikdar yer vakf-1 zaviyedür deyil Köhne deftarde mastur"; KK 584, s. 136b; KK 137, s. 184a.
(6) Bkz. KK 137, s. 184b.
7- Seyyid Yusuf Zaviyesi: Zaviye, Bozkır'ın Çakır çiftliği köyündedir (1).

8- Seyh Ahı Zaviyesi: Akkilise köyündeki bu zaviyenin 1533 (H. 940) tarihli vakfiyesi vardır (2).

9- Seyh Güldekin Zaviyesi: Bozkır'ın Söğüt köyündedir (3).

10- Seyh Hacı İbrahim Zaviyesi: Bozkır'ın Yağlıboyuk köyündedir (4).

11- Tapsı Seydi Zaviyesi: Karamanoğlu İbrahim Bey, Bozkır'ın Avdan köyündeki bu zaviyeye, 1462 (H. 866) tarihinde (7) Ağılca mezrasını vakfettiştir (5).

Yukarıda verdiğiniz zaviye isimlerinden de görüldüğü gibi, Şeyh, hacı, seyyid, abdál, derviş, dede, sofı ve hoca gibi ünvan taşıyan din adamları; bey, paşa, andır gibi ünvan taşıyan askerî kimse ler; ahı, kalenderî gibi belirli bir sınıfa mensup kişiler ve Zurnacı, Colomb gibi serbest meslek sahibleri, Bay-şehir livasında, 13. yüzyılın zonlarından itibaren zaviye binâ etmişlerdir. Bu zaviyeler ya kurucularının isimleriyle ya da bulundukları yerin ismiyle anılmışlardır.

(1) Ekz. KK 137, s. 181b.
(2) Ekz. KK 137, s. 189.
(3) Ekz. TT 455, s. 970; KK 137, s. 177b.
(4) Ekz. KK 137, s. 191a.
(5) Ekz. TK 0-116/1, s. 62a; TT 387, s. 66; KK 137, s. 173b, 193b; KK 584, s. 135b; "Vakf-ı zaviye-i Tapsı Seydi der karya-i Avdan tâbi-i Bozkır, mezra’a-i Ağılca tâbi-i Bozkır, vakf-ı İbrahim Bey bin Mehmed Bey bin Alaeddin Bey bin Karaman ber muceb-i vakıfnâme ve mukarrarnâme al-muvvarrah ff an Ramazan sene sitte ve sittin ve semanemis".

Bölge zâviyelerinin yıllık gelirlerine bakıldığında, 1476 yılında en düşük yıllık gelirin 100 akça, en yüksek gelirin de 11.024 akça; 1500 yılında en düşük yıllık gelirin 70 akça, en yüksek gelirin 18.618 akça ve 1584 yılında en düşük gelirin 60 akça, en yüksek gelirin de 22.255 akça olduğu görülmüştür. Anlaşıldığına göre, 16. yüzyılın başlarına kadar zâviyelerin gelirleri yükselmiş, ancak 16. yüzyılin ilk yarısından itibaren, gelirler azalmış, dolayısıyla bölge zâviyeleri fonksiyonlarını kaybetmeye başlamışlardır.
H- Kervânsaraylar:

1- Afşar Beyi Kervânsaray: Göçü nâhiyesine tâbi Soğanlı Afşar köyündeki bu kervânsaraya, bağ, tarla ve deîjîmen vakfedilmişdir (1). Bugün kervânsarayından eser yoktur.


3- Görünmez Köyî Kervânsaray: Kirali'nin Görünmez köyündeki bu Kervânsaraya 8 parça tarla vakfedilmiş ve vakiflar Polad-

(1) Ekm. KK 564, s. 43b; "Vakî-1 zaviye-i Afşar Beî tâbi-i Göçü ve kârbân saray"; TK 0-116/1, s. 7lb; "Vakî-1 zaviye-i Afşar Beî ve kârbân saray"; KK 565, s. 102b; "Vakî-1 zaviye-i Afşar Beî ve kârbân saray ve mescid ve köprü der kar-ye-i Soğanlı Afşar tâbi-i Göçü"; TT 387, s. 56; KK 584, s. 117b; "Vakî-1 zaviye-i Afşar Beî ve kârbân saray ve mescid".

(2) Ekm. KK 564, s. 41b; "an zemin-i kârbân saray-i Cevher Ağa der nefs-i Beîşehir, ber vech-i mukata'a fi sene 300"; 
KK 0-116/1, s. 64b-66a; "an vakî-1 Cevher Ağa an kârbânsaray hump, an zemin-i kârbân saray-i Cevher Ağa der nefs-i Beîşehri ber vech-i maktu' fi sene 300"; KK 565, s. 97a; 
KK 584, s. 114a.
ogulların tasarrufuna verilmiştir (1).

4- Nizâmeddin Kervânsarayı: Beyşehir'deki bu kervânsarayi 16.
yüzüllün sonunda harâb olmuş ve Kirali'nin Kınak köyündeki vâk-
fi Eğrefoğlu Süleyman Bey camiine ilhak edilmiştir (2).

I- Bezzâzîstânlar:

1- Eğrefoğlu Süleyman Bey Bezzâzistânı: Beyşehir'deki Eğre-
foğlu Süleyman Bey caminin batısındaki bezzâzistan, üç satır-
lık kitabesinden anlaşıldığına göre 1566-67 (H. 974) tarihinde "Çavuşbaşı" tarafından tamir edilmiştir. Bezzâzistanın ki-
tûbesi şöyledir (3):


1. İşaret açılışı
2. Merâde ve menzil
3. Taişet

(1) Bkz. TK 0-116/1, 75b; "Vâkî-1 kârbânsarây ve köprü der kâr-
ye-i Gürünmez tâbi-i Kireli tevliyet der tasarruf-1 evlâd-
Polad ber muce të-1 vakfiye-1 şer'iye"; KK 565, s. 107b; TT 387, s. 57, KK 584, s. 120b; "vâkî-1 kârbânsarây ve köprü der kâr-
ye-i Gürünmez ber muce të-1 Defter-1 Atik, zeminâ-1 mütêafirîka der kâr-
ye-i Gürünmez 8 kitâ, bağ der kâr-
ye-1 mezkûre fi sene 205".

(2) Bkz. KK 564, s. 40a; "Zemin vâkî-1 kârbânsarây-1 Nizâmed-
din Kârbânsarâyı harâb olduğu ecelden mezkûr cami ilhak
olunmuş 50; KK 565, s. 96a; "Mülhak, Kinik nâm kâr
yênuru Nizâmeddin vâkî dîmekle ma'rûf tahminen on iki
dönüm mîdkârî bir kitâ yerin mevkûf-1 aleyhisi ma'îm ol-
madûğu bahisden ilhak olunmuş, hasil el-galle 10".

(3) Bezzâzîstânın kitûbesi için bkz. Yusuf Akyurt, Beyşehir ki-
tâbeleri, s. 120; Hamduh Yavuz Süslü, "Konya Vilâyetinde Türkmenler"; Konya, sayi: 64-65, (1944), s. 44.

1. Hanmâlar :

1. Çalmanda Köyli Hanmâ : Seydişehir'in Çalmanda köyündeki bu hamamın geliri, Seydişehir'deki Hoca Recab muallimhânesi ve mektabinin vakfi idi (2).

2. Cavuş Köyli Hanmâları : Kireli'nin cavuş köyündeki Aşağı ve Yukarı hamamları Seyyah Kâtip Çelebi, görmüştür (3).


(1) Bzk. KK 564, s. 35b; "Mukata'a-i hana ve bezzâzîstân ve kapan yevmi 3, fi sene 1080"; TK 0-116/1, s. 54b; "an mukata'a-i hân-i bezzâziye ve kapan ve âttâran bazar günlerinde ve gayri günlerde bezzâzîstânda muamele edeler gayri yerde olmayalar"; KK 565, s. 81b; KK 584, s. 131b; "Mukata'a-i hân-i bezzazan ve kapan ma'a zemin-i bağhane ve arsa-i bâzâr ve dekâkin-i yâşâyân".

(2) Bzk. KK 584, s. 136b; "hamâm der karye-i Çalmanda hasil fi sene 300".

(3) Bzk. Kâtip Çelebi, Cihan-nâmâ, s. 618.

(4) Hamamın mimari özellikleri için bkz. Yılmaz Öngö, "Konya-Seydişehir'de Esrefoğlu Süleyman Bey Hamamı", Vakıflar Der-gisi, VII, (İstanbul 1968), s. 139-144.
4- Köşk Hamami: Acem Nasuh Ağa tarafından, Kireli'nnin Köşk köyünde inşa edilen hamamın geliri, aynı köydeki camii vakfedeilmiş ve hamamın yönetimi Köşk köyü muhtarına verilmiştir (1). Kâtip Celebi, hamam "ulaça" olarak kayd eder (2).


(1) "... kazâ-i Beyşehir naibi mevlânâ Ömer Hulüsi Efendinin inşa ve mehtumün hare bir kit'a i'âm-i 'er'i muhtevasinca canib-i garb'da kâin Cirankaya nam mevzi'den mebde ile Gülçükbaşı nam mevzi andan Akyar andan Monla Pınarı andan Himmet Kuyusu andan Ulucak andan Topraklık andan Çukuraya andan Bağbend andan Köşk pınarı andan Uşak pınarı andan Tekael Kuyusu andan Çakıllı Belik andan Pelidlik andan Davudpinarı andan Bayat nam mevzi... namun mevâzi-i meghære dahilinde kâin mezbûr kurye-i Köşk'de Acem Nasuh Ağa tarafından bundan akdem aynı tarihte inşa ve vakfeyelemiş olan hamâm-i mezârûn galle-i hasilin cânî-i mezârûn masârif-i zarurîye ve vezâfini şart kılınmış" (Bzk. VGM, no: 503, s. 209).

(2) Bzk. Kâtip Celebi, Cîhân-nûmâ, s. 618.

J- Türbelere:


```
amer başa he töre mabarka cocuk ulema allah 'lileyi in sari gülün ki dard esrigeri
kabir esigeri esigeri sahibi hak yol spliyen bi esrefi
sahur bir o ve sibah
```

Kitabeden, türbenin Esrefoğlu Suleyman Bey'in vefatından biraz evvel inşa edildiği anlaşıyor.

2- Hoca Fakih Ahmed Sultan Mezarı: Mezar, Kireli'nin Yukarı Çiğil ve Aşağı Çiğil köyleri arasındaki Karacasalar mezrasındadır (2).


```
1 umr he töre şerif iefat erham ulema sâde ulema sâde ulema sâde
2 teknid bilah ulema iefat üç emberi èmbari èmbari èmbari
3 sibahı
```


(2) Bkz. KK 137, s. 91b.

(3) Türbe hakkında bkz. M. Zeki Oral, "Turgut ojullari Eserleri-Vakfiyeleri", Vakiflar Dergisi, IV, s. 55; Mehmet Önder, Seydişehir Tarihi, s. 108-110.

1. Mat el-âmir el-kâhir Râsim bek ben
2. Khelil bek fi mafrûsun ellât
3. Arîmîn mu'tana

Hüseyn Bey türbesinin meremmeti için, Tollar mezraası ile Manastır, Çokrajan ve Karakız köylerinde birkaç parça tara vakf edilmiştir (2).

5- Ibrahim Bey Türbesi: Bu türbe, Bozkır'ın Kozağaci köyünde- dir. Ibrahim Bey'in kimliği hakkında bilginiz yokturl. Bununla beraber, Ibrahim Bey'in Bozdağ köyinde camii ve zaviyesi vardır (3).

6- Mustafa Bey Türbesi: Bozkır'ın Ahrâli köyündeki bu türbe- ye, 1518 yılında 170 akça vakfedilmiştir (4).

(1) Kitâbe hakkında bkz. M. Zeki Oral, aynı yazı, s. 50-51; Mehmât Önder, Seydişehir Tarihi, s. 111-115.

(2) Ebk. TK 0-116/1, s. 59b; "Vakf-i türbe-i Hüseyn Bey nezd-i türbe-i hazret-i Seydi Harun aleyhirrahmet tevliyet der Ta- sarruf-i Hüseyin Baba bi-hükm-i padişah-i âlemân-hâ lâle- det mülêshu cihat-i tevliyet hums hâsil-1 baki erbaatâ ah- mas dört hafizin ola düşenbe ve pençenbe günü bir âz oku- yalar hatib bir âz, imam bir âz ve mütavelli bir âz ve Şeyh bir âz okuyalar deyü tayin olundu"; KK 565, s. 87b; KK 584, s. 135b.

(3) Ebk. TT 455, s. 967, 969.

(4) Ebk. TT 455, s. 957.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İKTİSADİ YAPI

A- Dirlikler :


1583 tarihli iman defterinde (KK 298), Beyşehir livasında, bir adet padışah hassı (hasşa-i hümâyûn), bir adet de sancakbeyi hassı (hasşa-i mürrivâ) mevätzit. Padışah hassının miktarı 43.900 akça, sancakbeyi hassının miktarı da 210.000 akçadır.
Yani sancağın toplam dirlik gelirinin % 11'ı sancakkbyine, % 2,2'si da padişahın tasarrufuna ayrılmıştır. Padişah, hassesi, Seydişehir'in Suberde ve Kuran köylerinden almıştır. Dikkati çeken bir noktası da, 16. yüzyılın başında, Şehzadelerre hase olarak ayrılan sancağın zengin köylerinin, yüzyl sonunda, padişana ve mirlivâya hase olarak tahsis edilmesidir.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1522 (a) %</th>
<th>1524 (b) %</th>
<th>1583 (c) %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Padişah Hassi</td>
<td>-</td>
<td>84.945</td>
<td>43.900</td>
</tr>
<tr>
<td>Mirlivâ Hassi</td>
<td>204.927</td>
<td>144.940</td>
<td>210.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

YAKÖN  
(a) TT 118  
(b) TT 387  
(c) KK 298

Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, Beyşehir livâsının bazı gelirleri, Karaman'ın saltanatının ilk yıllarından itibaren Osmanlı padişahları ile mirlivâlara hase olarak tahsis edilmiş vezir ve beylerbeyilere sancaktan hase verilmemiştir. Bu durum, livânin gelir bakımından, Anadolu ve Rumeli'nin diğer sancaklarına göre, fazla zengin olmadığını göstermektedir. Çünkü, 1522 yılında Akşehir livâsının dirlik gelirinin % 47'si ve Larea'nın de % 54'ü hase olarak ayrıldığı halde, Beyşehir livâsının sadece % 16'sı hase için tahsis edilmiştir. Bu hase, timar sisteminden, Karaman vilayetinin diğer sancaklarına göre, Beyşehir'de, çok daha yerleştirmiş olduğunu göstermektedir. Tablodan görüldüğü kadarıyla, padişaha hase olarak verilen gelirin miktarında, 16. yüzyılın sonlarına dek, azalma olmuştur. Niştekim Osmanlı padişahına, 1524 yılında, sancaq dirlik gelirinin yaklaşık % 16'sı Beyşehir sancakkbyine tahsis edilmişken, 1583'te bu rakam % 11'e indiştir. Padişahan ve mirlivâların hassenin dönemde sebepleri nelerdir?
1523 tarihinde hazırlanan bir içmâl defterinde (TT 392), Beştepe'den, yedi kişiye zeâmet tevcih edildiği kayıtlıdır. Zeâmet sahiblerinden biri benâm, biri benâmâde, biri vilâyet defterdârî, biri kâbiye defterdârî, biri Beştepe miralâyi, biri nişancı ve biri de hass nâmizî'dârî. Yedi adet zeâmet sahibi, sancağın dirlik gelirinin yaklaşı 29'unu tasarruf etmişlerdir. Anlaşıldığına göre, 1581 tarihinde (TT 599), Beştepe sancağından onbir kişiye, 517.107 akça tutarında zeâmet tahsis edilmiştir. Bu meblağ, aynı yılın sancaq dirlik gelirinin yaklaşık 39'u etmektedir. 1581 tarihinde zeâmet tasarruf edenlerin biri zaim, Üçü Dergâh-1 âli çavuş, biri Dergâh-1 ali defter kâtibi, ikisi benâm, biri Karaman timar defterdârî biri müteferrika, biri Dergâh-1 ali defter şâkirî ve biri de Karaman defter amini'dir. Anlaşıldığı şekliyle, 1581'de zeâmet olarak tahsis edilen gelirlerin 38'lik bir kısma Dergâh-1 ali çavuşlarlaça tasarruf edilmiştir.

1583 yılında (KK 298), 28 kişinin Beştepe livâsında zeâmet tasarruf ettiği görülür. 28 adet zeâmetin 13'üncülük zeâmet, 15'ini de zeâmetdir. Bilindiği gibi, "an zeâmet" tamamlamalı zeâmetdir. Yani zeâmet sahibine, zeâmetinin toplamı aynı sancaqtan verilmemekte, muhtelif sancaqlardan verilmektedir. Bu şekildeki zeâmetler "an zeâmet" denilmektedir. 1583'de zeâmet sahiblerinin başı benâm, ikisi dergâh-1 ali defter kâtibi, biri Karaman timar defterdârî, biri Dergâh-1 ali müteferrika, biri Divân-1 hümâyûn kâtibi, biri Larende (Karaman) miralâyi, biri Dergâh-1 ali çavuşu, biri Karaman defter amini, biri Karaman defter kâtibi ve biri de Akşehir miralâyıdır. Sübeze zeâmet sahibine toplam 481.141 akça tahsis edilmiştir. An zeâmet tasarruf edenlerin dördü Dergâh-1 ali çavuşu, Üçü Dergâh-1 ali defter kâtibi, biri Dergâh-1 ali müteferrika ve başının vazifesi de tasbit edilememiştir. 1583'de 13 an zeâmet sahibine

<table>
<thead>
<tr>
<th>YIL</th>
<th>(a)</th>
<th>(b)</th>
<th>(c)</th>
<th>(d)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1522</td>
<td>351,097</td>
<td>26.4</td>
<td>352,218</td>
<td>29.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

YAKKân
1,326,430 1,197,369 1,330,656 1,940,136
(a) TT 118 (b) TT 392 (c) TT 599 (d) KK 298

Tablodan görüldüğü şekilde, 1522 yılında, Beyşehir livâsının toplam dirlik gelirinin (Vakif ve mülk gelirleri hariç) % 26'sı, 1523'de % 29'u, 1581'de % 39'u ve 1583'de % 33'ü "za- amet" olarak tahsis edilmiştir. Anlaşdığımıza göre, Osmanlı hukûkünü, Beyşehir livâsında halk zemmetlerinin miktardı, 1581 yılına kadar devamlı olarak artırma yolunu seçmiştir. Evliya Çelebi, seyahatnamesi'nde Beyşehir'de 12 zemmet olmasına kanun gerekliği olduğunu kaydeder (1). Sancaktan zemmet olarak verilen gelirler de şunlardır: Köy ve mezraaldan alınan ödür ve resimler, müsâlem ve sipahiâde cemaatlerinin gelirleri, Beyşehir'in ihtisab ve ihzariyasi, yaylak, otlak, çayır, çiftlik, zemin, koTu gelirleri ve salariye.

(1) Ekz. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi, Giris, s. 162.

Beyşehir sancağında 1466'da 59, 1484'de 33, 1486'da 46, 1516'da 156, 1522'de 163, 1523'de 197, 1581'de 139 ve 1583'de 270 adet timar mevcut olmuştur. Gürültülü kadarnıla, incelendi- ğimiz dönem boyunca, timarların sayısı mutamsadiyen artış göster- miştir. 1466'daki 59 timar sahibinin 25'i "gülân-ı mir"dir, Ya- ni 1466'daki timar sahiplerinin % 42'si kul kökenlidir. Bun- ların yanında, nəşer, kadi, il kethüdası, derviş, ulıfeci gibi vazifeliler de timar tevcih edilmüşdür. 1466'daki 59 adet ti- marın 25 adeti, müstahfiz timarlandır. Bu timarlar Aksəhir'deki

1581 tarihli timar tevcih defterine göre, 139 adet timar, Beyşehir’den tevcih edilmiştir. Bu timarları 116 sipahi, 5 çavuş, 2 Baara múteferrika, 1 Múteferrika, 4 Karaman dîvan çavuşu, bir kethüda, bir eski miralây, bir çaribâşı, bir Karaman deftar çavuşu, iki sipahızâde, bir ulufeli mütezim, bir miralam, bir çerislârı, bir ve bir tahsîldâr tasarruf etmiştir. Özellikle sipahi ve çavuşlara, fazla tahsisat abril-
mığır. 1583 yılında (KK 298), Beyşehir sancağındaki timar adedi 270'e çıkarılmış ve bunun 249'u sipahilere, 7'si Karaman diwan görevlilerine, 6'sı Karaman mir-i mirân görevlilerine, 2'si Dergâh-ı Ali defter kâtibi yardımcılarına, biri kethûdâya, biri Beyşehir garibaşına ve biri de Divan-ı hümâyûn görevlilerinin yaklaşık % 50'lik kısmını, sipahi ve görevlilere "timar" olarak tahsis edilmiştir.


(1) Ekm. MM 567, s. 25a.
(2) Karaman vilayetindeki serbest timarların statüsü için bkz. 1575 tarihli Karaman Kanûnnamesi, 16. yüzyıl içmâl defterlerinde, Dergâh-ı Ali'ye mensup kimselerin, Beyşehir'den timar tasarruf ettikleri görülürse de, bu timarların serbest olduğu hususu kayıtlı değildir.

Beyşehir livâsından timar tasarruf edenler, 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, saferler belki malzemeleri götürmek mecburiyetinde bırakılmaktadır. Bu malzemelerin isimleri günlerdir: "bürme, ceb, tenketür, çadar, günük ve geçim. Ayrıca bunların haricinde, bazı timar sahipleri de "gulâm" götürmek zorundaydılar. Beldicelânu'ya göre, "bürme, ceb ve geçim" bir çeşit zirh, "tenketür ve günük" de çadar idi. Gulâm ise,

(1) Bkz. 6. Lutfi Barkan, "Osmanlı Devrinin "ESKİNCİLİ MÜLKLERI VEYA "MÜLK TIMARLAR" I HAKKINDA NOTLAR", Türkiye'de Toprak Meseleleri, s. 899.
genç erkek köleye denilmekteydi (1). Biz burada, Beyşehirli timar sahiplerinin 1466, 1484 ve 1486 tarihlerinde, seferlere götürmek mecburiyetinde oldukları malzemeleri gösteriyoruz:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1466 (a)</th>
<th>1484 (b)</th>
<th>1486 (c)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bürume</td>
<td>53 (Adet)</td>
<td>30</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Cebе</td>
<td>138</td>
<td>34</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>Tenketür</td>
<td>24</td>
<td>12</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Çadir</td>
<td>24</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Gulâm</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Günlük</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Geçim</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(a) MM 241  (b) MM 567  (c) MM 234


(1) Ekz. Nicuara Baldicăanu, Osmanlı Devletinde Timar, s. 90–95.

Beyşehir livasında köy, mezraa ve çiftliklerin resimleri, yaylak, koru ve zaim gelirlerini, ihtisab ve ihzariye, beytülmal ve kayıp mallar, saz, kamış ve otlaklar, müsallam, sipahi ve sipahızade cemaatlerinin hasılları ve salarisi vergisi timer kaynağı olarak ayrılmıştır.


Tablo 1: 1484 yılı sancak toplam dirlik gelirinin dağılımı (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Akça</th>
<th>%  (2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Defterdâr</td>
<td>1</td>
<td>80,829</td>
<td>33.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir seraskeri</td>
<td>1</td>
<td>18,692</td>
<td>7.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Yeniçeri</td>
<td>4</td>
<td>20,412</td>
<td>8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Dizdar</td>
<td>1</td>
<td>8,351</td>
<td>3.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Çarşıürückü</td>
<td>1</td>
<td>5,020</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Çimeneli seraskeri</td>
<td>1</td>
<td>8,045</td>
<td>3.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Solakbaşı</td>
<td>1</td>
<td>6,232</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Saksoncu</td>
<td>1</td>
<td>15,725</td>
<td>6.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sipahi</td>
<td>22</td>
<td>80,365</td>
<td>32.8</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TUTAR</strong></td>
<td><strong>33</strong></td>
<td><strong>244,471</strong></td>
<td><strong>100</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tablo 2: 1486 yılı sancak toplam dirlik gelirinin dağılımı (3):

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Akça</th>
<th>%  (4)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sipahi</td>
<td>34</td>
<td>104,168</td>
<td>60.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Cizvedar</td>
<td>1</td>
<td>21,584</td>
<td>12.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş</td>
<td>5</td>
<td>16,642</td>
<td>9.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoca</td>
<td>1</td>
<td>11,382</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Nalband</td>
<td>1</td>
<td>7,151</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yeniçeri</td>
<td>2</td>
<td>6,765</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Mukaddem</td>
<td>1</td>
<td>2,862</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Katbudâ</td>
<td>1</td>
<td>1,354</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TUTAR</strong></td>
<td><strong>46</strong></td>
<td><strong>171,908</strong></td>
<td><strong>100</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo MM 567'ye göre düzenlenmiştir.
(2) Toplam dirlik geliri içindeki yeni.
(3) Tablo MM 234'den düzenlenmiştir.
(4) Toplam dirlik geliri içindeki yeni.
Tablo 3: 1516 yılı sancak toplam dirlik gelirinin dağılımı(1):

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adat</th>
<th>Akça</th>
<th>% (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mirlivâ hâsî</td>
<td>1</td>
<td>174.441</td>
<td>100</td>
<td>12.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ZEAMET**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adat</th>
<th>Akça</th>
<th>% (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Karaman defterdarı</td>
<td>1</td>
<td>54.904</td>
<td>12.0</td>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman eski defterdarı</td>
<td>1</td>
<td>13.462</td>
<td>2.9</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Şehzâde Şehîngah'ın ulufecisi</td>
<td>1</td>
<td>12.275</td>
<td>2.6</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Şehzâde Şehîngah'ın seraskerisi</td>
<td>1</td>
<td>10.074</td>
<td>2.2</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Kâtib</td>
<td>1</td>
<td>9.552</td>
<td>2.0</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Görevi balli olmayan</td>
<td>13</td>
<td>355.634</td>
<td>78.0</td>
<td>26.3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TİMAR</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Şehîngah'ın sipahi kethûdası</td>
<td>1</td>
<td>7.840</td>
<td>1.0</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Şehîngah'ın serbalabancısı</td>
<td>1</td>
<td>6.035</td>
<td>0.8</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Şehîngah'ın sertabbâhı</td>
<td>1</td>
<td>5.505</td>
<td>0.7</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Şehîngah'ın tabbâhı</td>
<td>1</td>
<td>3.290</td>
<td>0.4</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Şehîngah'ın dellâki</td>
<td>1</td>
<td>2.906</td>
<td>0.4</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Şehîngah'ın mehtercisi</td>
<td>2</td>
<td>5.253</td>
<td>0.7</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Şehîngah'ın gülâmi</td>
<td>1</td>
<td>2.772</td>
<td>0.3</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Baygahır seraskerî</td>
<td>1</td>
<td>8.550</td>
<td>1.1</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Sevdîgahır seraskerî</td>
<td>1</td>
<td>6.396</td>
<td>0.8</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Baygahır çarşırûcûsû</td>
<td>1</td>
<td>3.692</td>
<td>0.5</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kethûdû</td>
<td>1</td>
<td>5.792</td>
<td>0.8</td>
<td>0.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo TT 58'den yapılmıştır.
(2) Dirlik gelir içindeki yer.
(3) Sancak toplam dirlik geliri (has, zeamet, timar) içindeki yer.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Başdâr</th>
<th>1</th>
<th>5.736</th>
<th>0.7</th>
<th>0.4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ser-bevvâb</td>
<td>2</td>
<td>12.226</td>
<td>1.6</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Nekrezen</td>
<td>1</td>
<td>3.353</td>
<td>0.4</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Sancakdâr</td>
<td>1</td>
<td>2.921</td>
<td>0.4</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kâtib</td>
<td>4</td>
<td>15.916</td>
<td>2.2</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Yeniçeri</td>
<td>1</td>
<td>2.988</td>
<td>0.4</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Şabbaz</td>
<td>2</td>
<td>5.000</td>
<td>0.6</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman eski defterdârî</td>
<td>1</td>
<td>4.711</td>
<td>0.6</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuşlar kethüdası</td>
<td>1</td>
<td>7.719</td>
<td>1.0</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Sultan Mehemd'in Çavuşu</td>
<td>2</td>
<td>9.938</td>
<td>1.3</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Ser-çavuşân</td>
<td>1</td>
<td>5.304</td>
<td>0.7</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuşhisar seraskeri</td>
<td>1</td>
<td>5.328</td>
<td>0.7</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaim</td>
<td>2</td>
<td>7.307</td>
<td>1.0</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasan Bey'in hovisi</td>
<td>2</td>
<td>5.352</td>
<td>0.7</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş</td>
<td>18</td>
<td>92.246</td>
<td>12.7</td>
<td>6.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Sipahi</td>
<td>104</td>
<td>476.973</td>
<td>66.1</td>
<td>35.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yekûn : 156 721.059 100 52

Toplam sancak dirlik geliri : 1,351,401 Akça.

Tablo 4 : 1522 yılı sancak dirlik gelirinin dağılımı (1) :

HASS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Adet</th>
<th>Akça</th>
<th>% (2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir mîrlivası</td>
<td>1</td>
<td>160.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ZEAMET

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Akça</th>
<th>% (2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sipahi</td>
<td>5</td>
<td>183.722</td>
<td>13.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Deryâh-ı ali sipahi oğlu</td>
<td>1</td>
<td>53.294</td>
<td>3.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman timar defterdârî</td>
<td>1</td>
<td>46.499</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir mîralâyî</td>
<td>1</td>
<td>35.967</td>
<td>2.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOPLAM : 8 319,482

(1) Tablo TT 119'dan hazırlanmıştır.
(2) Sancak toplam dirlik geliri içindeki yeri.
### TIMAR

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Akçası</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sipahi</td>
<td>117</td>
<td>651,926</td>
<td>46.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Sipahişâde</td>
<td>14</td>
<td>62.191</td>
<td>4.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş</td>
<td>11</td>
<td>55.418</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-ı Ali sipahioglu</td>
<td>5</td>
<td>49.623</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Gülâm</td>
<td>2</td>
<td>11.318</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir seraskeri</td>
<td>1</td>
<td>9.703</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Ser-hayyâtın</td>
<td>1</td>
<td>7.690</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuşlar kethûdâsi</td>
<td>1</td>
<td>7.678</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir seraskeri</td>
<td>1</td>
<td>7.664</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir çarışürürcusu</td>
<td>1</td>
<td>6.765</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Bostancı kethûdâsi</td>
<td>1</td>
<td>6.040</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mukaddam</td>
<td>1</td>
<td>4.350</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Çemşûxî</td>
<td>1</td>
<td>4.027</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-ı ulûfecisi</td>
<td>1</td>
<td>3.466</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Habbas</td>
<td>1</td>
<td>3.041</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Alâiye dizdâri</td>
<td>1</td>
<td>2.999</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Mehter</td>
<td>1</td>
<td>2.802</td>
<td>0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-ı Ali silahdâri</td>
<td>2</td>
<td>30.437</td>
<td>2.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOPLAM**  | 163  | 927,188 | 100 |

Sancağın toplam geliri: 1,406,670

### Tablo 5: Kasım 1522 yılı, sancak dirlik gelirinin dağılımı (1)

#### HASS

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Akçası</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir mîrîlîvâsi</td>
<td>1</td>
<td>204,927</td>
<td>15.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### ZEAMET

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Akçası</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GÖREVİ beli olmayan</td>
<td>4</td>
<td>210,712</td>
<td>15.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman defterdâri</td>
<td>1</td>
<td>51,083</td>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya mîralâyı</td>
<td>1</td>
<td>36,868</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir mîralâyı</td>
<td>1</td>
<td>35,434</td>
<td>2.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Tevkii</td>
<td>1</td>
<td>17,000</td>
<td>1.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOPLAM**  | 8    | 351,097 |

(1) Tablo TT 118'a göre hazırlamıştır.
(2) Sancak toplam dirlik geliri içindeki yeri.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Timar</th>
<th>Po</th>
<th>Value</th>
<th>Percent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sipahi</td>
<td>108</td>
<td>562,460</td>
<td>42.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş</td>
<td>15</td>
<td>65,608</td>
<td>4.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman hass nâziri</td>
<td>1</td>
<td>26,851</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kethûdâ</td>
<td>2</td>
<td>23,950</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Gulâm</td>
<td>2</td>
<td>13,318</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Bazdîr</td>
<td>2</td>
<td>11,999</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Tevkîl</td>
<td>1</td>
<td>8,076</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir seraskeri</td>
<td>1</td>
<td>8,792</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir seraskeri</td>
<td>1</td>
<td>7,690</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir miralayi</td>
<td>1</td>
<td>6,488</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mehterân</td>
<td>2</td>
<td>5,801</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sar-balabancı</td>
<td>1</td>
<td>5,390</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Şeyh</td>
<td>1</td>
<td>4,598</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Mukaddem</td>
<td>1</td>
<td>4,350</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Camâşiyi</td>
<td>1</td>
<td>4,027</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Habbaz</td>
<td>1</td>
<td>3,041</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kâtib</td>
<td>1</td>
<td>2,772</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Emîr-i ahur</td>
<td>1</td>
<td>2,635</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kûhna dafterdâr</td>
<td>1</td>
<td>2,560</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>144</td>
<td>770,405</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Toplam sancak dîrîk geliri : 1,326,430

**Tablo 6 : 1523 yılı sancak dîrîk gelirinin dağılımı (1)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zeamet</th>
<th>Adet</th>
<th>Akça</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Benâmzade</td>
<td>1</td>
<td>120,082</td>
<td>10.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Vilâyet dafterdâr</td>
<td>1</td>
<td>48,297</td>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kûhne dafterdâr</td>
<td>1</td>
<td>68,053</td>
<td>5.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir miralayi</td>
<td>1</td>
<td>35,733</td>
<td>2.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Nişancı</td>
<td>1</td>
<td>35,490</td>
<td>2.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Hass nâziri</td>
<td>1</td>
<td>33,157</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Benâm</td>
<td>1</td>
<td>11,406</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>YUKÜN</strong></td>
<td>7</td>
<td>352,218</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Zeyat ve âkça sıralamasının işlevi, sancak dîrîk gelirinin dağılımını belirtmektedir. 
(2) Sancak dîrîk geliri toplamlarının yüzdesi.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tiğın</th>
<th>Sayı</th>
<th>Alan (aci)</th>
<th>Yarık</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sipahi</td>
<td>54</td>
<td>195.323</td>
<td>16.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Sipâhizâde</td>
<td>31</td>
<td>90.413</td>
<td>7.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kul</td>
<td>17</td>
<td>83.770</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuloğlu</td>
<td>19</td>
<td>80.225</td>
<td>6.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Benâm</td>
<td>12</td>
<td>69.337</td>
<td>5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş</td>
<td>10</td>
<td>47.353</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Eşkinci</td>
<td>13</td>
<td>36.348</td>
<td>3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Benâmzâde</td>
<td>6</td>
<td>23.999</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Görevi belli olmayan</td>
<td>6</td>
<td>22.833</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Kethûdâ</td>
<td>1</td>
<td>21.141</td>
<td>1.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Nişancıoğlu</td>
<td>2</td>
<td>20.996</td>
<td>1.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Silahdârbaşı</td>
<td>1</td>
<td>17.000</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Defterdâroğlu</td>
<td>1</td>
<td>16.916</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sipahiğlanları Ağası</td>
<td>1</td>
<td>11.579</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuşoğlu</td>
<td>2</td>
<td>9.639</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Silahdârlar kethûdası</td>
<td>2</td>
<td>9.619</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Divankâtibiiği</td>
<td>1</td>
<td>9.436</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Odabaşı</td>
<td>1</td>
<td>9.253</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Mûteferrikâbi</td>
<td>1</td>
<td>7.664</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Silahdar</td>
<td>2</td>
<td>7.552</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapıncıbaşıği</td>
<td>2</td>
<td>7.004</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuşlar kethûdası</td>
<td>1</td>
<td>6.678</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Has naziriiği</td>
<td>1</td>
<td>6.272</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Bâzdâr</td>
<td>1</td>
<td>5.773</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Cebeli</td>
<td>2</td>
<td>5.274</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mukaddam</td>
<td>1</td>
<td>4.350</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Sipahi kethûdası</td>
<td>1</td>
<td>3.839</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Şeyh</td>
<td>1</td>
<td>3.676</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Mahter</td>
<td>1</td>
<td>2.532</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Sipahiğlanlarıâgasürgü</td>
<td>1</td>
<td>2.011</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kohns defterdâr</td>
<td>1</td>
<td>1.280</td>
<td>0.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

YÖKÜN

|   | 197  | 839.083 | 100 |

Toplam sancak dirlik geliri: 1.191.301

(1) Tablo TT 392'den hazırlanmıştır.
(2) Sancak toplam dirlik geliri içindeki yarısı.
Tablo 7: 1581 yılı sancak dirlik gelirinin dağılımı (1)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ZEMET</th>
<th>Adet</th>
<th>Akça</th>
<th>% (2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zaim</td>
<td>1</td>
<td>69.000</td>
<td>5.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-ı ali çavuşu</td>
<td>3</td>
<td>167.685</td>
<td>12.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-ı ali defter kâtibi</td>
<td>1</td>
<td>80.385</td>
<td>6.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Benâm</td>
<td>2</td>
<td>64.309</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Karahan timar defterdârî</td>
<td>1</td>
<td>61.428</td>
<td>4.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Mûtesferiîka</td>
<td>1</td>
<td>26.666</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-ı ali kâtib şakârî</td>
<td>1</td>
<td>24.335</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Karahan defter emînî</td>
<td>1</td>
<td>23.299</td>
<td>1.7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>YENİK</strong></td>
<td>11</td>
<td>517.107</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>TIMAR</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sipahi</td>
<td>117</td>
<td>572.442</td>
<td>43.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş</td>
<td>5</td>
<td>53.940</td>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Başra mûtesferâkasi</td>
<td>2</td>
<td>33.332</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Mûtesferiîka</td>
<td>1</td>
<td>26.666</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Karahan divan çavuşu</td>
<td>4</td>
<td>65.653</td>
<td>4.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Kathikdâ</td>
<td>1</td>
<td>15.498</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Eski miralây</td>
<td>1</td>
<td>9.053</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Çeribasî</td>
<td>1</td>
<td>8.649</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Karahan defter çavuşu</td>
<td>1</td>
<td>8.316</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Sipahizade</td>
<td>2</td>
<td>5.000</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulufeli mîltezîm</td>
<td>1</td>
<td>5.000</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Miralam</td>
<td>1</td>
<td>4.000</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Çerisürüçü</td>
<td>1</td>
<td>3.000</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Tâhsîldâr</td>
<td>1</td>
<td>3.000</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>YENİK</strong></td>
<td>139</td>
<td>813.549</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Toplam sancak dirlik geliri: 1.330.656 akça.

(1) Tablo TT 599'dan hazırlanmıştır.
(2) Sancak toplam dirlik geliri içindeki yeri.
Tablo 8 : 1583 yılı sancak dırlık gelirinin dağılımı (1) :

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Adet</th>
<th>Akça</th>
<th>% (2)</th>
<th>% (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir sancakbeyi</td>
<td>1</td>
<td>210.000</td>
<td>82.70</td>
<td>10.82</td>
</tr>
<tr>
<td>Sultan</td>
<td>1</td>
<td>43.900</td>
<td>17.29</td>
<td>2.26</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>253.900</strong></td>
<td><strong>99.99</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ZEAMET**

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Benâmlar</td>
<td>5</td>
<td>177.863</td>
<td>36.96</td>
<td>9.16</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-1 Ali Deftar Kâtibi</td>
<td>2</td>
<td>97.818</td>
<td>20.33</td>
<td>5.04</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman Timâr Deftardâr</td>
<td>1</td>
<td>45.000</td>
<td>9.35</td>
<td>2.31</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-1 Ali Mütteferrikâsi</td>
<td>1</td>
<td>44.160</td>
<td>9.17</td>
<td>2.27</td>
</tr>
<tr>
<td>Divân-ı Hümâyûn Kâtibi</td>
<td>1</td>
<td>34.500</td>
<td>7.17</td>
<td>1.77</td>
</tr>
<tr>
<td>Larende Mîralâyî</td>
<td>1</td>
<td>33.000</td>
<td>6.85</td>
<td>1.70</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-1 Ali Çavuşu</td>
<td>1</td>
<td>27.000</td>
<td>5.61</td>
<td>1.39</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman Deftar Eminî</td>
<td>1</td>
<td>14.200</td>
<td>2.95</td>
<td>0.73</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman Deftar Kethûdâsî</td>
<td>1</td>
<td>4.000</td>
<td>0.83</td>
<td>0.20</td>
</tr>
<tr>
<td>Akçehir Mîralâyî</td>
<td>1</td>
<td>3.600</td>
<td>0.74</td>
<td>0.18</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>15</strong></td>
<td><strong>481.141</strong></td>
<td><strong>99.96</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**AN ZEAMET**

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Görevi belî olmayanlar</td>
<td>5</td>
<td>69.400</td>
<td>44.57</td>
<td>3.57</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-1 Ali Çavuşu</td>
<td>4</td>
<td>50.000</td>
<td>32.11</td>
<td>2.57</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-1 Ali Deftar Kâtibi</td>
<td>3</td>
<td>25.292</td>
<td>16.24</td>
<td>1.30</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-1 Ali Mütteferrikâsi</td>
<td>1</td>
<td>11.000</td>
<td>7.06</td>
<td>0.56</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>13</strong></td>
<td><strong>155.692</strong></td>
<td><strong>99.98</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TIMAR VE AN TIMAR**

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sipahi</td>
<td>249</td>
<td>904.574</td>
<td>86.19</td>
<td>46.62</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman Divân Çavuşu</td>
<td>7</td>
<td>38.540</td>
<td>3.67</td>
<td>1.98</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman Mîrmîrân Çavuşu</td>
<td>6</td>
<td>31.199</td>
<td>2.97</td>
<td>1.60</td>
</tr>
<tr>
<td>Dergâh-1 Ali Deftar Kâtibi</td>
<td>Yard.</td>
<td>22.390</td>
<td>2.13</td>
<td>1.15</td>
</tr>
<tr>
<td>Deftar-ı Hâkâni Kâtib Yard.</td>
<td>1</td>
<td>16.000</td>
<td>1.52</td>
<td>0.82</td>
</tr>
<tr>
<td>Kethûdâ</td>
<td>1</td>
<td>12.300</td>
<td>1.17</td>
<td>0.36</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>---</td>
<td>-----</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
</tr>
<tr>
<td>Çeribaşı</td>
<td>1</td>
<td>9.000</td>
<td>0.85</td>
<td>0.46</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir Çeribaşı</td>
<td>1</td>
<td>7.400</td>
<td>0.70</td>
<td>0.38</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir Çeribaşı</td>
<td>1</td>
<td>5.000</td>
<td>0.47</td>
<td>0.25</td>
</tr>
<tr>
<td>Divân-ı Mümeyyün Çavuşu</td>
<td>1</td>
<td>3.000</td>
<td>0.28</td>
<td>0.15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>270</td>
<td><strong>1.049.403</strong></td>
<td><strong>99.95</strong></td>
<td><strong>100</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Toplam sancak geliri : **1.940.136**

(1) Tablo KK 298'den hazırlanmıştır.
(2) Toplam geliri içindeki yeri.
(3) Toplam sancak geliri içindeki yeri.
Tablo 9: Beyşehir livasındaki timarların cinsleri ve timar gelirleri içindeki yeri:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1484 (a)</th>
<th>% (1)</th>
<th>1486 (b)</th>
<th>% (1)</th>
<th>1516 (c)</th>
<th>% (1)</th>
<th>1583 (d)</th>
<th>% (1)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1- Be-nevbet</td>
<td>3,178</td>
<td>1.2</td>
<td>5,792</td>
<td>3.3</td>
<td>15,177</td>
<td>2.1</td>
<td>10,800</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Be nevbet bà aşkıncı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2,908</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Be nevbet müşterek</td>
<td>5,660</td>
<td>2.3</td>
<td>2,844</td>
<td>1.6</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Müşterek</td>
<td>5,943</td>
<td>2.4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>22,500</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Eşkincili mülk</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>4,775</td>
<td>2.7</td>
<td>15,216</td>
<td>2.1</td>
<td>7,500</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>6- Eşkincili yurdı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1,777</td>
<td>1.0</td>
<td>872</td>
<td>0.1</td>
<td>7,098</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>7- Eşkincili müşterek</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2,999</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>8- Serbest</td>
<td>5,020</td>
<td>2.0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>9- Diğerleri</td>
<td>224,670</td>
<td>91.9</td>
<td>156,720</td>
<td>91.2</td>
<td>689,794</td>
<td>95.6</td>
<td>995,598</td>
<td>94.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TİMAR TUTARI:**

244,471  171,908  721,059  1,049,403

(a) MM 567  (b) MM 234  (c) TT 58  (d) KK 298

(1) Sancak timar geliri içindeki yeri.
Tablo 10: Timarların adet açısından dağılımı:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1484 (a)</th>
<th>% (1)</th>
<th>1486 (b)</th>
<th>% (1)</th>
<th>1516 (c)</th>
<th>% (1)</th>
<th>1583 (d)</th>
<th>% (1)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1- Be-navbet</td>
<td>1</td>
<td>3.0</td>
<td>2</td>
<td>4.3</td>
<td>4</td>
<td>2.5</td>
<td>4</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Be-navbet ba eşkinci</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Be-navbet müsterek</td>
<td>1</td>
<td>3.0</td>
<td>2</td>
<td>4.3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Müsterek</td>
<td>2</td>
<td>6.0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>7</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Eşkincili mülk</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>4.3</td>
<td>5</td>
<td>3.2</td>
<td>1</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>6- Eşkincili yurd</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>2.1</td>
<td>1</td>
<td>0.6</td>
<td>2</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>7- Eşkincili müsterek</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>8- Sarbest</td>
<td>1</td>
<td>3.0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>9- Diğerleri</td>
<td>28</td>
<td>84.8</td>
<td>39</td>
<td>84.7</td>
<td>146</td>
<td>93.5</td>
<td>254</td>
<td>94.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

YEKÜN

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>33</th>
<th>100</th>
<th>46</th>
<th>100</th>
<th>156</th>
<th>100</th>
<th>270</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(a) MM 567</td>
<td>(b) MM 234</td>
<td>(c) TT 58</td>
<td>(d) KK 298</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Sancak dirlik geliri içindeki yer.
Tablo 11: 1466 yılında timar sahiplerinin gelir seviyeleri (3):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gelir seviyeleri (Akça)</th>
<th>616</th>
<th>1001</th>
<th>2001</th>
<th>3001</th>
<th>4001</th>
<th>5001</th>
<th>10001</th>
<th>20000</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adet</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>11</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Akça</td>
<td>-</td>
<td>1,866</td>
<td>29,162</td>
<td>26,097</td>
<td>13,034</td>
<td>73,413</td>
<td>10,619</td>
<td></td>
<td>156,191</td>
</tr>
<tr>
<td>% (1)</td>
<td>-</td>
<td>2,9</td>
<td>32,3</td>
<td>23,5</td>
<td>8,8</td>
<td>29,4</td>
<td>2,9</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>% (2)</td>
<td>-</td>
<td>1,1</td>
<td>18,6</td>
<td>17,9</td>
<td>8,3</td>
<td>47,0</td>
<td>6,7</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**MELDOĞ KALEŞİ TIMARLARI**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
<th>4</th>
<th>6</th>
<th>2</th>
<th>6</th>
<th>5</th>
<th>1</th>
<th>25</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>616</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6,415</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13,959</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7,887</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27,242</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27,760</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10,005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>93,884</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% (1)</td>
<td>4</td>
<td>16</td>
<td>24</td>
<td>8</td>
<td>24</td>
<td>20</td>
<td>4</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>% (2)</td>
<td>0,6</td>
<td>6,8</td>
<td>14,8</td>
<td>8,4</td>
<td>29</td>
<td>29,5</td>
<td>10,6</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Timar adedine göre yüzde.
(2) Timarin miktarına göre yüzde.
(3) Tablo MM 241'e hazırlanmıştır.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>498</th>
<th>1001</th>
<th>2001</th>
<th>3001</th>
<th>4001</th>
<th>5001</th>
<th>10001</th>
<th>20001</th>
<th>Daha Fazla</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adet</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>% (2)</td>
<td>6.0</td>
<td>9.0</td>
<td>24.2</td>
<td>12.1</td>
<td>6.0</td>
<td>30.3</td>
<td>9.0</td>
<td>3.0</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Akça</td>
<td>1483</td>
<td>4497</td>
<td>20873</td>
<td>14486</td>
<td>9435</td>
<td>66984</td>
<td>45884</td>
<td>80829</td>
<td></td>
<td>244471</td>
</tr>
<tr>
<td>% (3)</td>
<td>0.6</td>
<td>1.8</td>
<td>8.5</td>
<td>5.9</td>
<td>3.8</td>
<td>27.3</td>
<td>18.7</td>
<td>33.0</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo MM 567'den hazırlanmıştır.

(2) Timar adına göre yüzde.

(3) Timar tutarına göre yüzde.
Tablo 13: 1486 tarihinde timar sahiplerinin gelir seviyesi (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Adet</th>
<th>1000</th>
<th>2000</th>
<th>3000</th>
<th>4000</th>
<th>5000</th>
<th>10000</th>
<th>20000</th>
<th>Daha fazla</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>677</td>
<td>3</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>9</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>Açça</td>
<td>2,589</td>
<td>19,604</td>
<td>29,686</td>
<td>30,890</td>
<td>17,589</td>
<td>16,864</td>
<td>33,102</td>
<td>21,548</td>
<td>171,908</td>
</tr>
<tr>
<td>% (2)</td>
<td>6.5</td>
<td>26.0</td>
<td>26.0</td>
<td>19.5</td>
<td>8.6</td>
<td>4.3</td>
<td>6.5</td>
<td>2.1</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>% (3)</td>
<td>1.5</td>
<td>11.4</td>
<td>17.2</td>
<td>17.9</td>
<td>10.2</td>
<td>9.8</td>
<td>19.2</td>
<td>12.5</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo MM 234'den hazırlanmıştır.
(2) Timar adedine göre yüzde.
(3) Timar tutarına göre yüzde.
Tablo 14: 1516 tarihinde timar sahiplerinin gelir seviyesi (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gelir Seviyesi</th>
<th>$872$</th>
<th>$2001$</th>
<th>$3001$</th>
<th>$4001$</th>
<th>$5001$</th>
<th>$10001$</th>
<th>$20000$</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adet</td>
<td>10</td>
<td>34</td>
<td>31</td>
<td>24</td>
<td>54</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>% (2)</td>
<td>6.4</td>
<td>21.7</td>
<td>19.8</td>
<td>15.3</td>
<td>34.6</td>
<td>1.9</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>% (3)</td>
<td>2.0</td>
<td>12.8</td>
<td>15.2</td>
<td>15.1</td>
<td>50.3</td>
<td>4.4</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo TT 58'den düzenlenmiştir.
(2) Timar adedine göre yüzde.
(3) Timar tutarına göre yüzde.
Tablo 15: 1522 tarihinde timar sahiplerinin gelir seviyesi (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gelir seviyeleri (Akça)</th>
<th>1001</th>
<th>2001</th>
<th>3001</th>
<th>4001</th>
<th>5001</th>
<th>10001</th>
<th>20000</th>
<th>Daha fazla</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adet</td>
<td>9</td>
<td>39</td>
<td>24</td>
<td>22</td>
<td>53</td>
<td>12</td>
<td>4</td>
<td>163</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Akça</td>
<td>14.962</td>
<td>105.558</td>
<td>83.744</td>
<td>97.004</td>
<td>372.512</td>
<td>160.362</td>
<td>93.046</td>
<td>927.188</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% (2)</td>
<td>5.5</td>
<td>23.9</td>
<td>14.7</td>
<td>13.4</td>
<td>32.5</td>
<td>7.3</td>
<td>2.4</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% (3)</td>
<td>1.6</td>
<td>11.3</td>
<td>9.0</td>
<td>10.4</td>
<td>40.1</td>
<td>17.2</td>
<td>10.0</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo TT 119'dan hazırlanmıştır.
(2) Timar adedine göre yüzde.
(3) Timar tutarına göre yüzde.
Tablo 16: Kasım 1522'de timar sahiplerinin gelir seviyesi (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gelir seviyeleri (Akça)</th>
<th>1001</th>
<th>2001</th>
<th>3001</th>
<th>4001</th>
<th>5001</th>
<th>10001</th>
<th>20000</th>
<th>Daha fazla</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adet</td>
<td>8</td>
<td>29</td>
<td>34</td>
<td>19</td>
<td>44</td>
<td>7</td>
<td>2</td>
<td>144</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Akça</td>
<td>12,956</td>
<td>75,792</td>
<td>117,206</td>
<td>85,920</td>
<td>311,572</td>
<td>94,734</td>
<td>72,226</td>
<td>770,406</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% (2)</td>
<td>5,5</td>
<td>20,1</td>
<td>23,6</td>
<td>13,1</td>
<td>30,5</td>
<td>4,8</td>
<td>2,0</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% (3)</td>
<td>1,6</td>
<td>9,8</td>
<td>15,2</td>
<td>11,1</td>
<td>40,4</td>
<td>12,2</td>
<td>9,3</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo TT 118'den hazırlanmıştır.
(2) Timar adedine göre yüzde.
(3) Timar tutarına göre yüzde.
Tablo 17: 1523'de timar sahiplerinin gelir seviyesi (1):  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gelir seviyesi (Akçça)</th>
<th>630</th>
<th>1001</th>
<th>2001</th>
<th>3001</th>
<th>4001</th>
<th>5001</th>
<th>10001</th>
<th>20000</th>
<th>Daha fazla</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adet</td>
<td>1</td>
<td>14</td>
<td>78</td>
<td>41</td>
<td>16</td>
<td>38</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>197</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% (2)</td>
<td>0.5</td>
<td>7.1</td>
<td>39.5</td>
<td>20.8</td>
<td>8.1</td>
<td>19.2</td>
<td>4.0</td>
<td>0.5</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% (3)</td>
<td>0.07</td>
<td>2.7</td>
<td>24.8</td>
<td>16.2</td>
<td>8.4</td>
<td>32.1</td>
<td>12.8</td>
<td>2.5</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo TT 392'den hazırlamıştır. 
(2) Timar adedine göre yüzde. 
(3) Timar tutarına göre yüzde.
Tablo 13: 1581 yılında Timar sahiplerinin gelir seviyeleri (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gelir seviyeleri (Akça)</th>
<th>1000</th>
<th>2000</th>
<th>3000</th>
<th>4000</th>
<th>5000</th>
<th>10000</th>
<th>20000</th>
<th>Daha fazla</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ADET</td>
<td>1</td>
<td>22</td>
<td>39</td>
<td>20</td>
<td>10</td>
<td>24</td>
<td>21</td>
<td>2</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>AKÇA</td>
<td>1000</td>
<td>43.176</td>
<td>116.997</td>
<td>73.140</td>
<td>46.315</td>
<td>178.120</td>
<td>291.821</td>
<td>62.980</td>
<td>813.549</td>
</tr>
<tr>
<td>% (2)</td>
<td>0.7</td>
<td>15.8</td>
<td>28.0</td>
<td>14.3</td>
<td>7.1</td>
<td>17.2</td>
<td>15.1</td>
<td>1.4</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>% (3)</td>
<td>0.1</td>
<td>5.3</td>
<td>14.3</td>
<td>8.9</td>
<td>5.6</td>
<td>21.8</td>
<td>35.8</td>
<td>7.7</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo TT 599'dan hazırlımaştır.
(2) Timar adedine göre yüzde.
(3) Timar tutarına göre yüzde.
Tablo 19: 1583 yılında Bayoğlur sancagında timar sahiplerinin gelir seviyeleri (1):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gelir seviyeleri (Açça)</th>
<th>798</th>
<th>1001</th>
<th>2001</th>
<th>3001</th>
<th>4001</th>
<th>5001</th>
<th>10001</th>
<th>20000</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1000</td>
<td>2</td>
<td>65</td>
<td>83</td>
<td>46</td>
<td>18</td>
<td>45</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>% (2)</strong></td>
<td>0.7</td>
<td>24.0</td>
<td>30.7</td>
<td>16.6</td>
<td>6.6</td>
<td>17.0</td>
<td>4.0</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Açça</strong></td>
<td>1798</td>
<td>120600</td>
<td>227516</td>
<td>164532</td>
<td>84556</td>
<td>312751</td>
<td>137650</td>
<td>1049403</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>% (3)</strong></td>
<td>0.1</td>
<td>11.4</td>
<td>21.6</td>
<td>15.6</td>
<td>8.0</td>
<td>29.8</td>
<td>13.1</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tablo XX 298'den hazırlanmıştır.
(2) Timar adedine göre yüzde.
(3) Timar tutarına göre yüzde.
Tablo 20: 1583 yılında Beyşehir sancakındaki дирilık gelirleri miktarı ve toplam sancak geliri içindeki yeri

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>(Akça)</th>
<th>% (1)</th>
<th>% (2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Köy gelirleri</td>
<td>147.100</td>
<td>57.82</td>
<td>7.57</td>
</tr>
<tr>
<td>Timarlı sipahiya ait arusane ve badıheva resmi</td>
<td>29.000</td>
<td>11.39</td>
<td>1.49</td>
</tr>
<tr>
<td>Pazar ve yük başı ve kanare-i kassaban resmi</td>
<td>20.500</td>
<td>8.05</td>
<td>1.05</td>
</tr>
<tr>
<td>İhtisab ve ihzariyye</td>
<td>16.500</td>
<td>6.48</td>
<td>0.85</td>
</tr>
<tr>
<td>Balık dalyanları</td>
<td>9.000</td>
<td>3.53</td>
<td>0.46</td>
</tr>
<tr>
<td>Yayıلك resmi</td>
<td>6.300</td>
<td>2.47</td>
<td>0.32</td>
</tr>
<tr>
<td>Gallat ögürleri</td>
<td>5.300</td>
<td>2.08</td>
<td>0.27</td>
</tr>
<tr>
<td>Boyahane resmi</td>
<td>5.000</td>
<td>1.96</td>
<td>0.25</td>
</tr>
<tr>
<td>Tapu ve deştbani resmi</td>
<td>4.400</td>
<td>1.72</td>
<td>0.22</td>
</tr>
<tr>
<td>Badıheva ve arusiye resmi</td>
<td>4.200</td>
<td>1.65</td>
<td>0.21</td>
</tr>
<tr>
<td>Koyun vergisi (adet-i ağnam)</td>
<td>1.650</td>
<td>0.64</td>
<td>0.08</td>
</tr>
<tr>
<td>Çiftlik gelirleri</td>
<td>1.500</td>
<td>0.58</td>
<td>0.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Bağ ögürleri</td>
<td>1.500</td>
<td>0.58</td>
<td>0.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuru çayır resmi</td>
<td>1.000</td>
<td>0.39</td>
<td>0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>Kovan ögürleri</td>
<td>600</td>
<td>0.23</td>
<td>0.03</td>
</tr>
<tr>
<td>Bostan ögürleri</td>
<td>250</td>
<td>0.09</td>
<td>0.01</td>
</tr>
<tr>
<td>Asesan resmi</td>
<td>600</td>
<td>0.23</td>
<td>0.03</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>254.400</strong></td>
<td><strong>99.98</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ZEAMET VE AN ZEAMET

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>(Akça)</th>
<th>% (1)</th>
<th>% (2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Köy gelirleri</td>
<td>605.424</td>
<td>95.06</td>
<td>31.20</td>
</tr>
<tr>
<td>Mezraa gelirleri</td>
<td>18.108</td>
<td>2.84</td>
<td>0.93</td>
</tr>
<tr>
<td>Müsalam gelirleri</td>
<td>10.000</td>
<td>1.57</td>
<td>0.51</td>
</tr>
<tr>
<td>Yayıلك gelirleri</td>
<td>1.500</td>
<td>0.23</td>
<td>0.03</td>
</tr>
<tr>
<td>Çayır gelirleri</td>
<td>760</td>
<td>0.11</td>
<td>0.03</td>
</tr>
<tr>
<td>Çiftlik gelirleri</td>
<td>500</td>
<td>0.07</td>
<td>0.02</td>
</tr>
<tr>
<td>Cemaat gelirleri</td>
<td>541</td>
<td>0.08</td>
<td>0.02</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>636.833</strong></td>
<td><strong>99.96</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
TIMAR VE AN TIMAR

<table>
<thead>
<tr>
<th>Köy gelirleri</th>
<th>980.658</th>
<th>93.44</th>
<th>50.54</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mezraa gelirleri</td>
<td>21.141</td>
<td>2.01</td>
<td>1.08</td>
</tr>
<tr>
<td>Beytülmal ve kayıp mallar</td>
<td>15.199</td>
<td>1.44</td>
<td>0.78</td>
</tr>
<tr>
<td>Saz, kamış ve otlaklar</td>
<td>7,400</td>
<td>0.70</td>
<td>0.38</td>
</tr>
<tr>
<td>Çiftlik gelirleri</td>
<td>6.325</td>
<td>0.60</td>
<td>0.32</td>
</tr>
<tr>
<td>Çayır gelirleri</td>
<td>5.232</td>
<td>0.49</td>
<td>0.26</td>
</tr>
<tr>
<td>Müslüman gelirleri</td>
<td>3.900</td>
<td>0.37</td>
<td>0.20</td>
</tr>
<tr>
<td>Yaylak gelirleri</td>
<td>3.700</td>
<td>0.35</td>
<td>0.19</td>
</tr>
<tr>
<td>Sipahi ve sipahizade gelirleri</td>
<td>3.250</td>
<td>0.30</td>
<td>0.16</td>
</tr>
<tr>
<td>İhtisab ve ihzariyye</td>
<td>1.200</td>
<td>0.11</td>
<td>0.06</td>
</tr>
<tr>
<td>Zemin gelirleri</td>
<td>1.200</td>
<td>0.11</td>
<td>0.06</td>
</tr>
<tr>
<td>Koru geliri</td>
<td>150</td>
<td>0.01</td>
<td>0.007</td>
</tr>
<tr>
<td>Salarıya</td>
<td>48</td>
<td>0.004</td>
<td>0.002</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

TOPLAM | 1.049.403 | 99.934 | 100

Toplam Sancak Geliri : 1.940.136

(1) Toplam geliri içindeki yeri.
(2) Toplam sancak geliri içindeki yeri.

Tablo 21 : 1583’de Diirliklerin nahiyelere göre dağılımı (Adet açısından) :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hass</th>
<th>Zeamet an Zeamet</th>
<th>Timar an Timar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir kazası</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir kazası</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Göçü nahiyesi</td>
<td>-</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Kırsali nahiyesi</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır nahiyesi</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Gurgurum nahiyesi</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Yalasun nahiyesi</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Yeğan nahiyesi</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenişehir nahiyesi</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kawasaki nahiyesi</td>
<td>Cezire nahiyesi</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tablo 22: 1583'de Dirliklerin nahiyelere göre dağılımı (Akça açısından):

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Hass</th>
<th>Zaamet an Zeamet</th>
<th>Timar an Timar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Beyşehir kazasi</strong></td>
<td>48.300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Seydişehir kazasi</strong></td>
<td>205.600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Göçü nahiyesi</strong></td>
<td>147.760</td>
<td>35.500</td>
<td>351.210</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Küreli nahiyesi</strong></td>
<td>146.518</td>
<td>29.792</td>
<td>130.511</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bozkır nahiyesi</strong></td>
<td>126.863</td>
<td>18.700</td>
<td>155.024</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gurgurum nahiyesi</strong></td>
<td>60.000</td>
<td>56.700</td>
<td>220.436</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Yalasun nahiyesi</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>62.100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Yeğen nahiyesi</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Yenişehir nahiyesi</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kaşakli nahiyesi</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cezire nahiyesi</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>253.900</td>
<td>481.141</td>
<td>155.692</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tablo 23: 1583'de Dirlik gelirlerinin adetlerine göre dağılımı:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nahiyesler</th>
<th>KÖY</th>
<th>Mezraa</th>
<th>Gıftlık</th>
<th>Yaylak</th>
<th>Koru</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Göçü</td>
<td>103</td>
<td>28</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Küreli</td>
<td>43</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cezire</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Yalasun</td>
<td>13</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Yenişehir</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kaşakli</td>
<td>13</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Yeğen</td>
<td>21</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gurgurum</td>
<td>57</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır</td>
<td>44</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>313</td>
<td>74</td>
<td>18</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
B- Müllker:

a) Beyşehir Kazası Müllkeri:


2- Mehmed Fakih Müllkü: Çimeneli nahiyesindeki Ayaz Übyülü mezraası ile Ağış Ağıl köyünün hasili, Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından, Mehmed Fakih'e müll olarak verilmiş ve müllkerin Mehmed Fakih hericinde başka kimse tarafından tasarruf edilmesi istenmemiştir. Bu müllker, 1476 yılında Fatih tarafından

(1) Ekz. KK 564, s. 83b; "Malikâne-i Mevlana Muhyeddin ve Abdi biradereş, mukarrer bi-hükün nâfiz, eşgînci hisse-i ögre, sabikâ bir çiftlik yer İsa köyünde bir çiftlik karkin'da mukarrer tutulub, bakisi timar olmuşmuş sonra teftiş olunub mecmuasına mukarrernâne verilmiş", MM 567, s. 168; "müll-i verese-i mevlânâ Muhyeddin ve Abdi mukarrer bi-hükün Sultan Mehmed-tabe serahu ve padışah-1 Âlempenâh-hullidet mukullu", an karye-i Karkin tabi-i Göğü, an karye-i İsa tabi-i 0, an karye-i Bade tabi-i 0, an karye-i Ali Bey tabi-i 0 on iki şehmden iki şehm müstakil verese-i mevlânâ Muhyeddin'in müllkü hasıl-ı malikâne 30": TT 387, s. 58.
timara çevrilmüş, II. Bayezid tekrar mülk haline getirmiştir(1).

3- Mehmed bin Yusuf bin Eyyub ve Kardeşleri Ahmed ve Mahmud'un Mülkleri: Göçü'nün Kayıları, İğdir ve Karacaviran köylerinde bunların eşkincili mülkleri mevcuttur ve bu mülkler, Fatih ve Bayezid devirlerinde mukarrar tutulmuşlardır (2).

4- Emir Ali Çelebi Mülkleri: Göçü'ye tabi Hoca Cihan köyünde mevcut 21 parça tarlanın öğrü Emir Ali Çelebi'nin mülkü idi (3).

(1) Bkz. KK 564, s. 83b; "Malikâne-i Mehmed Fakih mukarrar be-tevki-ı şerif-şerreffallahu-der mezraa-i Ayaz öyüşü tâbi-i Çamen bir çiftlik yer hasil, 100, timara emr olundu sabikâ İbrahim Bey mektâb verüb kimesane dahil etmeye demiş"; MM 567, s. 172; "Mülk-i Mehmed Fakih ber mâceb-i mektâb-1 şer'i ve mukarrarnâme-i İbrahim Bey, mukarrar bi-emri hümâyûn, an karye-ı Akıq Ağil tâbi-i vilâyet-i Çamen hasil-i malikâne 240".

(2) Bkz. KK 564, s. 83b; "Malikâne-i Mehmed bin Yusuf bin Eyyub ma'a Ahmed ve Mahmud biraderân, mukarrar bi-hükmin nâfiz, der karye-i Kayalîköy, der karye-i İğdir, der karye-i İğdir, der karye-i Karacaviran, hissesince dahi eşkincî vera"; MM 567, s. 169; "Mülk-i Mehmed ve Ahmed ve Mahmud-ulâd-i Yusuf bin Eyyub mukarrar bi-hükmi Sultan Mehmed, defter-i köhnede ber kararsabik mukarrar, mezraa-i Karacaviran, der karye-i İğdir, der karye-i Kayılu"; TT 387, s. 59.

(3) Bkz. KK 564, s. 83b; "Malikâne-i Emir Ali Çelebi, mukarrar der Defer-i Kadîm, an karye-i Hocacihan tâbi-i Göçü 21 K, hasil-i ögr 1050".
5- Mustafa Bey bin Sevdün Müklü : Kireli'nin Kirbadem mezraasi-
ni, seferlere aşıkçı göndermek şartıyla, Mustafa Bey'in babasi-
Sevdun, beytülmaleden satın almıştır. Mustafa Bey'in babası-
Sevdun Ağa, Beyşehir'daki Eşrefoğlu caminin hafizlarındandır.
Sevdun Ağa'nın babası da Eşrefoğlu Medresesi müdürlerinden
Abdullah'tir (1).

6- Saruhanoğulları Müklü : Kireli'nin Eflatun Bayadi mezrasında
mevcut 1,5 çiftlik yer Od Ömer Oğlu Saruhan'in müklü idi. Bu müll
kün bir kıma 1476'da timara bir kıma da vakfa çevrilmiştir(2).

7- İmaretoğulları Müklü : Yaylasun'un Polad (Başköy) köyü, Ka-
ramanoğlu İbrahim Bey tarafından, yılda bir oabeliyi eğitmek
şartıyla, İmaretoğulları'na aşıkçı müll olarak verilmiştir(3)

(1) Ebk. KK 564, s. 83b; "Malikâne-1 Mustafa Bey bin Sevdün mu-
karrer be-hüküm-1 alışan, der tasarruf-1 mevlanâ Süleyman ha-
tib-i Köşk ve Turmelek hınt-i Abdullah, mezra't-i Kirbadem
tâbi-i Kireli 9 K, çiftlik 300, beytülmaleden alınıg hissa-
since aşıkçı vere".

(2) Ebk. KK 564, s. 84a; "Malikâne-1 eytâm-1 Saruhan bin Od Ömer
mukarrer be-hüküm-1 Sultan, an mezras-ı Eflatun Bayadi tâbi-i
Kireli 15 K, 1,5 çiftlik 300, timara emr olundu, birbiriç çift-
liği Saruhan gindiyedek kadımdan yurdu olduğu için mukarrar
kulub bakisi mevkâf oldu"; MM 567, s. 169; "Mûl-ı evlâd-1
Saruhan bin Od Ömer mukarrer, ber müceb-ı mukarrernâme-1
Sultan Mahmed-tabe serahu-ber karar-1 sabık mukarrar, mez-
ras-ı Eflatun Bayadi tâbi-i Kireli hasıl-1 malikâne 300";
TT 387, s. 59.

(3) Ebk. KK 564, s. 84a; "Malikâne-1 evlâd-1 imaret mukarrer
be-mektûb-1 İbrahim Bey, an karye-1 Poladlu tâbi-i Yalsun
easığçılığı 1 K, hasıl 358"; MM 567, s. 171; "Mûl-ı evlâd-1
imaret, aşığçılığı müllleri imiş, mukarrar bi-mektûb-1 İbra-
him Bey ve Defer-i Köhne elan gene yılda biri egmeğe müll-
tezim oldukları sebebden mukarrer kilandı, an karye-1 Po-
lad nâm-1 diğer Başköy tâbi-i Yalsun hasıl an nasî-1 ma-
likâne 658".
8- Mehmed bin Kapucu Mülkü: Çimen vilayetine tabi Gölcük mezraası ile Ağras (bugünkü Sağlık) köyünde, Mehmed'in eşkıncı mülkü vardı (1).

9- Müstecab bin Suayip Mülkü: Göçü'nün Arabözü ve Gaziler mezraaları, Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından eşkıncı mülk olarak müstecab'a verilmiştir (2). Anlaşıldığına göre mülk, 1522'de Müstecab'ın kızı Hanımpaşa'ya intikal etmiştir (3).

10- Sofu bin Kasım Mülkü: Göçü'nün Uluhoma köyündeki Gündüz çiftliğini Sofu, beytülmaalından satın almıştır (4). Yine Uluhoma'daki Hasan Fakih Çiftliği de Kasım Sofu oğullarının mülkü idi (5).

(1) Bkz. KK 564, s. 84a; "Malikâne-i Mehmed bin Kapucu Mukarrer be-hükûm-ı şerif, mezraa-ı Gölcük tâbi-i Çemen, der karye-i Ağras tâbi-i çemen, eşkıncı"); MM 567, s. 172; "Mülk-i Mehmed bin Kapucu, mukarrer bi-hükûm-i Sultan Mehmed ve padişah-ı alemenâh azze nasrhu, mezraa-ı Gölcük tâbi-i Vilayet-i Çemen, zamin der karye-i Ağras tâbi-i o, der tasarruf-ı meskûr Kûm yakanaçağı nam yer evlâd-ı murad'ın mülkü dayû İbrahim Bey mektûbî var".

(2) Bkz. KK 564, s. 84a; "Malikâne-i Müstecab bin Şuayib mukarrer be hûkûm-i tevki-ı şerif, an mezraa-ı Arabözü tâbi-i göğü hasıl-ı 8 gr, an mezraa-ı Gaziler tâbi-i Göçü hasıl-ı 8 gr 200, hissesince eşkıncı vers"); MM 567, s. 168; "Mülk-i Müstecab bin suayib mukarrer bi-mektûb-i İbrahim Bey ve bi-hükûm-i Sultan Mehmed tâbe serahu mukarrer ber ikrar-ı sabîk"

(3) Bkz. TT 387, s. 58.

(4) Bkz. KK 564, s. 84a; "Malikâne-i Sofu bin Kasım, mukarrer be hûkûm-ı şahi Sülûsan-ı çiftlik-i Gündüz der karye-i Uluhoma tâbi-i Göçü 6 K, hasıl 100, beytülmaalden alınmış mektûb var görûldûl".

(5) Bkz. KK 564, s. 84a; "Malikâne-i evlâd-ı Kasım Sofu ve Mehmed ve Mahmud, sabîkâ mukarrer kilûnmûs be-hükûm-ı şahi der karye-i Uluhoma tâbi-i Göçü"); MM 567, s. 169; "Mülk-i Mehmed ve Mahmud veledân-ı Kasım Sofu mukarrer bi-hûkûm-i Sultan Mehmed ve defter-i Köhne, ve padişah-ı alemenâh hûllidê mülkühû, çiftlik-i Hasan Fakih der Karye-i Uluhoma, an çiftlik-i Gündüz der karye-i mesfûră". 
11- **Bali Fakih Mülkü** Çimen'e bağlı Monahos köyündeki 1,5 çiftlik yer, kadımi yurt yerleri olması sebeiyle, Fatih tarafından, Bali Fakı'ya, eğvincili mülk olarak tevcih edilmiştir (1).

12- **Mevlanâ Süleyman Fakih bin Hamza Mülkü** Kireli'nin Kırbadem mezraasının bir kismi, Kösk köylü camii hatibi Süleyman Fakı'nın mülküdür. Süleyman Fakı, Sev'den Ağaoğlu Mustafa Bey'in buradaki mülkünü üzerine geçirmiştir (2).

13- **Yağmuroğulları Mülkü** Göçü'nün İslam Hoca köyünün hasıli, Yağmuroğullarının mülkü idi (3).

14- **Bal Hıdırıoğlu Mülkü** Göçü'nün îsa köyündeki 22 parça tarla, Balhıdırıoğlu'nun mülkü idi (4).

---

(1) Bkz. KK 564, s. 84a; "Malikâne-i Bali Fakih mukarrar berhükm-i Sultanî der tasarruf-i Mustafa ve Yusuf ve Abdi evlâd-i mezkûr, der karye-i Monahos tâbi-i Çemen 2 K, 1,5 çiftlik 300, kadımi yurt yarımını hissâsîne eğvinci vere".

(2) Bkz. MM 567, s. 168; "Mülk-i mevlanâ Süleyman Fakih bin Hamza mukarrar bi-hümîm-i Sultan Mehmed-tâbe serahu-ve mukarrarnâmê-i padışah-i âlamenâh-azze nasruhu-vea hisse-i verese-i Turmëlek bint-i Abdullah mezraa-i Kırbadem tâbi-i Kireli, hasil-i malikâne 500".

(3) Bkz. MM 567, s. 169; "Mülk-i evlâd-1 Yağmur ber muceb-i Defter-i Köhne ve mukarrarnâmê-i Padişah, an karye-i îslâm Hoca nam-i diğer örtülayan tâbi-i Göçü hasîl-ı malikâne 180"; TT 387, s. 59.

(4) Bkz. MM 567, s. 170; "Mülk-i evlâd-1 Bal Hıdır mukarrar ber muceb-i defter-i Köhne, zemin der karye-i îsa tâbi-i Göçü 22 kit'a hasil-ı malikâne 150"; TT 387, s. 58.
15- Piri bin Gani Bey ve Hacı Ali bin Pir Ali Müllkeri: Göçü'nün Zencek ve Sülen köylerinin öğür ve örfiyesi, "yilda ikisi bir cebeli eğdimek garıtıla", Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından, kendilerine müllk olarak verilmiştir (1).

16- Seyh Bedreddin'in Halifesı Hacı İbrahim Müllkü: Göçü'nün Isa köyündeki harım ile Çimen'e tabi Kayacık mezrasının yarısı, Deştiğin köyünde zaviye şeyhi olan Hacı İbrahim'in müllkü idi. Isa köyündeki harımın yarısı, Hacı İbrahim'e valideinden kalmış, diğer yarısını ise kardeşinden satın almıştır (2).

17- Adiloğulları Müllkü: Kireli'ye tabi Deliler köyü ile Çörek Şeyh mezrasının öğür ve örfiyesi, eşgincili müllk olarak, Adiloğullarından Nasuh ve ılyas'a verilmiştir (3).

18- Bali Fakih Oğulları Müllkü: Çimen'e bağlı Monahos köyünde deki tarla ve Hazinedar çayır'indaki yerler Bali Fakih oğullarından Yusuf ve Musliheddin'e müllk olarak verilmiştir. Sultan Mustafa, Sultan Abdullah ve Sultan Çam, bu "mevlanâzâde"leri


(2) Ekz. MM 567, s. 170; "Müllk-ı Hacı İbrahim, halifes-ı Şeyh Bedreddin, der maviye-ı karye-i Daştiğin, harım der karye-i ise tabi-ı Göçü, an nisf-ı mezras-ı Kayacık der nahiyet-ı Çimen, satın alınım müllk-ı müşteresi alinde ısr-i girişâmesi var".

(3) Ekz. MM 567, s. 170; "Müllk-ı ılyas ve Nasuh veled-i-ı Adil
Örfi vergilerden ve avarızdan muaf tutmuşlardır (1).

19- **Hunza bint-i Emre Mülkü** : Beyşehir'de Medresesi olan İsmail Ağa'nın akrabası olan Emre, Kızadashi'ndeki iki parçayı yer ile Beyşehir'deki iki adet bağın kıza Hunze'ye mülk olarak vermiştir (2). Anlaşılığına göre, Emre'nin Efendire Hatun adına bir kıza daha verdir. İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre, Efendire Hatun Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Bey'in kızıdır. Konyalı bu bilgisi Akşehir'de medfun Efendire Hatun'un mezar kitabesi-ne dayanarak söylermektedir (3).

20- **Yarali Ali Mülkü** : Göçü'nün Ali Bey mezrasının mülk hasıbı Beyşehir'de seraskerlik yapımiş olan Yarali Ali'nin mülkü idi (4)

21- **Eymir Selman veled-i Eymir Celebi Mülkü** : Hocaçihan köyünün ögrünün yarası Eymir'in mülkü idi (5).

   eşkincili mülkleryiymış elerinde şer'î şirname ve İbrahim Beyden mukarrarname半小时 var arz olunub devlet eşliğinde eşkincili mülkiyete mukarrarname sadaka olduğdu.
   Karye-i Delüler tâbi-i Kireli hasil-1 ögr ve örfiye 2815 Mezra'a-i Çörek Şeyh hasil-1 malikanə 200", TT 387, s. 59.

(1) Ekz. MM 567, s. 171; "Mülk-i Muslühüddin ve Yusuf veledân-1 Bali Fakih mukasser bi-mektûb-1 İbrahim Bey ve bi-hükü-1 Sultan Mehmmed-tabe serahu-ber karar-1 sabık mukarrer, ve mezkerun mevlanaazâde Sultan Mustafa ve Sultan Cem ve Sultan Abdullah cem-1 rüşûm-1 örfiyeden ve avarızdan muaf-nâmler vermişler."

(2) Ekz. MM 567, s. 171; "Mülk-i Hunza bint-i Emre, nefs-i Beğeğhrinde iki kit'a bağın malikanâsinden 25 akça ve Kaz ada-sında iki kit'a yerin malikanâsinden 25 akça mezkâreye mu- karrer etdüm deyy Sultan Mehmmed'den mukarrarnâme var olan gene mukarrer kilindi".

(3) Ekz. Ý. Hakkı Konyalı, Akşehir Tarihi, s. 295-296.

(4) TT 40, s. 455; TT 387, s. 58.

(5) Ekz. TT 387, s. 58.
b) Seydişehir Kazasi Mülkleri:


2- Hasan Paşa, Ahı bin Güvendik ve Muhiddin Mülkleri: Seydişehir'in Karahisar köyündeki dört büyük çiftlik yerin hasili, beytilmelden Hasan Paşa, Ahı bin Güvendik ve Muhiddin tarafından mülk olarak satın alınmıştır (2).


(1) Eätz. KK 564, s. 52b; "Malikâne-i evlâd-ı Ahı Güvendik mukarrer bi-hüküm-i tevkî-i şerif şerreffallahu Teâlâ-benâm-ı evlâd-ı mezkûr. An karye-i Kavak tâbi-i Seydişehirî sülüsân-ı mezkûr evlâdın mülkü imiş reâyâ elinde olan timara verilmiş, der karye-i Buçağacı tâbi-i Seydişehirî, Beytilmelden alınmış eşkınci dahi hakkın hissesince"; MM 567, s. 175; "Mülk-i evlâd-ı Haci Güvendik mukarrer ber muceb-i defter-i Kühne ve bi-hüküm-i Sultan Mehmed"; TT 387, s. 67.

(2) Eätz. KK 564, s. 52b; "Malikâne-i Hasan Paşa ve Ahı bin Güvendik ve Muhiddin eşkıncılı mukarrer, bi-hüküm-i Sultanîl-azim, der karye-i Karahisar tâbi-i Seydişehirî, piyâde ve müsellam yerinden gayra dört büyük çiftlik yer, beytilmelden alınmış"; MM 567, s. 175; "Mülk-i Hasan Paşa ve ılyas ve Hidirbalı ve Ahı bin Sevindik ve ılyas veled-i Ahmed mezkerların eşkıncılı mülkleriymiş yilda biri eserlerimiz ber muceb-i defter-i Kühne ve mukarrarname-i Sultan Mehmed-tabe sarahu-gene mukarrer kılında"; TT 387, s. 67.

(3) Eätz. KK 564, s. 52b; "Malikâne-i Mustafa ve Ali veled-i Oruç, an karye-i Kavak al-mezkûr tâbi-i Seydişehirî 16 K, hasil-i tamam 736, beytilmelden alınmış eşkınci dahi hakkı".


7. Seyh Bedreddin Mülkü: Seydişehir'e tabi Berbab (Uşkübi) mezarasinın hasıllı, Şeyh Bedreddin'in mülkü idi (4).

(1) Bkz. KK 564, s. 52b; "Maliıkâne-i mevlana Alaeddin ve Abdurrahman ve Yusuf Fakih ve Yunus evlədi İsmail Fakih mükarre bi-hükm-i sultani benäm-i mezhrünin der karye-i Akkilise tahi-i Bozkır, der karye-i Ortakaravran tahi-i Seydişehir".

(2) Bkz. KK 564, s. 52b; "Maliıkâne-i Mevlâna Muslıhüddin ve Mahmud veled-i Hıdır Ahmed", MM 567, s. 177; TT 387, s. 67.

(3) Bkz. KK 564, s. 53a; "Maliıkâne-i Hamza bin Mustafa bi-mektüb-ı İbrahim Bey, der karye-i Yavși tahi-i Seydişehir"; MM 567, s. 174; "Mülk-i Hamza bin Mustafa sipahi-i Köhne mukarrar bi-mektüb-ı İbrahim Bey ve defter-i köhnede dehari məstir".

(4) Bkz. KK 564, s. 53a; "Maliıkâne-i Şeyh Bedreddin, mukarrar bi-hükm-i tevki-i şerif-şerrefallahu (Teâlâ)-mezra'a-i Berbab tahi-i Seydişehir hasıllı 8 K, 150, mektüb-ı şer'ı gərəlildi"; MM 567, s. 176; "Mülk-i Şeyh Bedreddin mukarrar bi-hükm-i Sultan Mahmud taha sərahə ve tevki-i padişah-ı ələm-pənən hulilide mülkühə elah oğlu Şeyh Abdurrahman Çeşebi ta-sarrufunda mezra'a-ı Pirbab nâm-ı diğə Uşkübi tahi-i Seydişehir hasıllı maliıkâne 300"; TT 387, s. 67.
8- Süleyman ve Emirze ve Seydi Mahmud evləd-ı Sa’di Mülkleri: Ortakaravın köyündeki iki çiftlik bunların mülk idi ve 1476 yılında Karamanoğlu İbrahim Bey’in mektubu gereğince mülkleri “mukarrar” tutulmuştu (1).

9- Ahi bin İvaz Hacı Mülkü: Seydişehir’de bir çiftlik yer Ahi’nin mülküdür. Ve bu mülk 1476’da timara çevrilmiştir (2).

10- Mehmed ve Mustafa veled-ı Alayeli Mülkül Alayelioğlu-ının İncəsu’da tahminen 105 dönüm tatarında mülkleri vardı (3).

11- Mürsel Oğulları Mülkü: Dera köyünde ikiyüz dönüm yer bunların mülkü idi (4).

12- Evren Oğulları ve Seydi Harunoğulları Mülkü: Gökçeçylık köyünün mülk hasılının üçde birci Evrenoğullarının mülkü, diğer üçde birisi ise Seydi Harun’un oğlu Seydi Ahmed Çelebi ile Mustafanın mülkü idi (5).

---

(1) Ekz. KK 564, s. 53a; MM 567, s. 177; “Mülk-i Süleyman ve Emirze ve Seydi Mahmud evləd-ı Sa’di mukarrar bi-mektəb-ı İbrahim Bey dəyər defter-ı Köhnəe mastər”.

(2) Ekz. KK 564, s. 53a; “Malikâne-i Ahi bin İvaz Hacı mukarrar bi-mektəb-ı İbrahim Bey Çiftlik 1, timar”.

(3) Ekz. KK 564, s. 53a; “Malikâne-i Mehmed ve Mustafa veled-ı Alayeli, an Seydişehri, mukarrar bi-mektəb-ı İbrahim Bey”; MM 567, s. 174; “Mülk-i Mehmed bin Alayf mukarrar bi-mektəb-ı İbrahim Bey ve defter-ı Köhnə elan arz olunub gene mukarrarnamə sadaka olundu”; TT 387, s. 67.

(4) Ekz. MM 567, s. 174; “Mülk-i evləd-ı Mürsel ber mücebd-ı hüccet-i şer’iye ve mukarrarnamə-ı İbrahim Bey elan der tasarruf-ı Mehmed Fakih halife-ı Şeyh Hamid Sultan irs-i şer’iye müntakil olmuş”; TT 387, s. 67.

(5) Ekz. MM 567, s. 174; “Malik-i evləd-ı Evren ve Mustafa ve Seydi Ahmed Çelebi bin Seydi Harun ber mücebd-ı mektəb-ı şer’i ve mukarrarnamə-ı İbrahim Bey elan devlet eşğına arz olunub mukarrarnamə-ı şahi sadaka olundu”.

13- İsmail Fakih Oğulları Mülkü : Ortakaraviran köyünde bir çiftlik ve Bozkır'ın Akilliye köyünde de bir çiftlik yer İsmail Fakih Oğullarına mülk olarak verilmiştir (1).

14- Emildin ve Piri Mülkleri : Seydişehir'ın Yunus Viran köyünün malikane hasıli bunların mülküdür (2).

15- Hacı Ahmed veled-i Salihüddin Mülkü : Bozkır'ın Saray köyündede bir çiftlik bunların mülkü idi (3).

16- İbrahim Bey bin Bozkırlı Mülkü : Bozkır'ın Aydan ve Morşun köylerinin malikânesi hasıli, Bozkırlıoğullu İbrahim Bey'e "cabeli eşdirmek şartıyla" Karamanoğulları zamanında mülk olarak tevcih edilmiştir (4).

17- Pasa Seydi, Ömer Seydi, Ahı, İbrahim ve Mahmud Mülkleri : Seydişehir'in Yuvaşbyülü mezraasının malikânesi hasıli bunların mülkü idi (5).

(1) Ezk. MM 567, s. 175, s. "Mülk-i evləd-ı İsmail Fakih mukarrar bi-mektub-ı İbrahim Bey ve deşker-i Köhne mukarrar bi-hüküm-ı şerif deydı mastur elan gene mukarrar kaldı".

(2) Ezk. MM 567, s. 176; "Mülk-i Emildin ve Piri ber muceb-i mektub-ı şer'i ve mukarrarnâme-ı İbrahim Bey elan timara tasarruf olunur mukarrarnâme taleb etmedikleri sebebben".

(3) Ezk. MM 567, s. 176.

(4) Ezk. MM 567, s. 176; "Mülk-i İbrahim Bey bin Bozkırla ber ber muceb-i hüccet-i şer'iye ve mukarrarnâme-ı İbrahim Bey elan asitane-i devletden dahi cebeldisn eşdirizib mülkiyet üzere mutasarrıf olmak mukarrar olub hüküm-i hümayun sadaka olundu, hasıl 4054".

(5) Ezk. MM 567, s. 176.

19- Bedreddin bin Hıdır Ahmed Mülkü : Ulukilise köyünde 2 çiftlik ve Seydişehir’de birkaç bağ ve bostanlık Bedreddin’in mülküdür (2).

20- Aalıye Beyi Mustafa Bey Mülkü : Bozkır’a tabi öz ve sorkun mezraaların şüşür ve malikâne hasıli ile Ahırlı İI-doğan ve Merye köylerindeki çiftliklerin malikâne hasıli Mustafa Bey’in mülkü idi (3).


(1) Bzk. MM 567, s. 177.
(2) Bzk. MM 567, s. 177.
(3) Bzk. MM 567, s. 178; "Müllk-i Mustafa Bey mür-i Aalıye, bi-kikab-i şer'i İbrahim Bey mektub zayi oldu dayı cem-i keşir meclis-i şer'idede şehadetvelediler olan timara tasarruf olan, yeşîn 990", Mustafa Bey’in Ahırlı köyünde türbesi mevcuttur.
C- Vakıflar: Beyşehir livasıındaki vakıflarla ilgili en eski resmi bilgilerimiz, 1476 yılına aittir. Beyşehir'in Osmanlı toprakları arasına katılmasından on sene sonra hazırlanmış vakıf defterinden (KK 564), Beyşehir livasında, Karaman Beylerinin özellikle Karamanoğlu İbrahim Bey'in çok sayıda vakıf olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu vakıflarla ilgili bilgiler çok sınırlıdır. 1476 tarihli Beyşehir'e ait ilk vakıf defterinde, Beyşehir livasında, 59 adet Beyşehir kazası sınırları içinde, 18 adet de Seydişehir kazası sınırları içinde olmak üzere toplam 77 adet vakıf mevcuttur. Osmanlılar bu vakıfların, bir kısmını da neshetmişlerdir. Livâdaki vakıfların büyük kısmını zaviyelere (46 adet) ve mezclere (20 adet) aittir. Bunların haricinde, cami, medrese, kervansaray, köprü, sofuhan, mekteb, gecme, darülhüfaz, dehşet ve türberler için, bazı gelirler vakıfedilmiştir. Şahıs vakıflarının sayısı çok azdır. İncelediğimiz dönemde, Beyşehir ve Seydişehir kazalarında vakıf kurmuş olan şehislerin bazıları şunlardır:

a) Beyşehir'de vakıflar olanlar:

1- Süleyman Bey bin Eşref 15- Şeyh Yusuf
2- Cevher Ağə 16- Şeyh Bahşaylaş
3- Sevdin Ağə 17- Şeyh İdris
4- İsmail Ağə 18- Şeyh Yahya
5- İbrahim Ağə 19- Şeyh Balı
6- Hamza Ağə 20- Şeyh Mezid
7- Ahi Yakub 21- Üdül Çavuş
8- Ahi Kemal 22- Subaşi
9- Ahi Mesud 23- Hacı İlyas
10- Şeyh Hamza 24- Hacı Armağan
11- Şeyh Hasan 25- Hacı Baba
12- Şeyh İdris 26- Hacı Seydi Evlədı
13- Şeyh Ahmed 27- Zurnazən Musa
14- Şeyh Yataşan 28- Yataşan Mürsəl
b) Seydişehir'de vakıfları olanlar:

1- Seyyid Harun-ı Velî
2- Ali Baba
3- Bahadır Ağa
4- Hasan Abdal
5- Kolak Musa
6- Ahi Segid
7- Bereketoğlu
8- Halil Fakıhoğlu
9- Derviş Bahşî
10- Nure Sofu
11- Ahmed bin Yusuf
12- Abdal Mehmedî
13- Tavuş Abdâl
14- Rûstem Bey
15- Muhiddin
16- Tapsı Seydi
17- Yusuf Fakih Oğlu
18- Seydi Alioğlu
19- Hıdır Ahmedoğlu
20- Musa Hacıoğlu
21- Hacı Esçoğlu
22- Kadi Kemal
23- Küçük Ahmed
24- İlyas Fakıhoğlu
25- Yenice Oğlanları

1476 ile 1584 tarihleri arasında livâ vakıflarının sayısı yaklaşık % 113 nisbetinde artmıştır. Fatih devrinde 77 olan vakıf sayısı, II. Bayezid devrinde 114'e çıkmış, yani 24 sene zarfında vakıfların sayısı % 48 oranında çoşalmıştır. Yine Kâmu-nun saltanatının ilk yıllarında, livâda 120 adet vakıf varken, III. Murad devrinde bu sayı 164'e çıkmıştır. 62 senede vakıfların adedinde yaklaşık % 36 oranında artış olmuştur. Cami vakıflarının adedinde, 108 senede, yaklaşık % 600, zevkiye vakıflarında % 61, mescid vakıflarında % 50 ve şahıs vakıflarında % 516 oranında artış olmuştur. Artışlar, vakıfların gelirlerinde de kendini göstermektedir. 1476'da sancaq vakıf gelirinin tutarı 78.203 akça iken, 1584'de gelir tutarı 198.739 akça-ya çıkmıştır. Akçanın değerindeki artış ve düşüyler dikkate alınmazsa, 1476 ile 1584 tarihleri arasında, vakıf gelirleri yaklaşık % 154 oranında artış göstermiştir. Vakıflara gelir kaynakları mezraa, çiftlik ve tarlaların şehr hasilı; han, hamam, kapan gelirleri, ceviz ağaçları, nakdiye, dükkan, hane, bâş, bahçe, muhavvata ve firmalardan elde edilen gelirler olmuştur. 16. yüzyılların ilk çeyreğine kadar, umumiyetle çiftlik, tarla ve harim gibi ziraat sahalarının geliri vakfedildiği halde, yüzeyin somuna doğru "nakdyeler" vakfedilmemiştir.

Vakıflar, livâda daha çok Beyşehir kazasında yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla, Beyşehir kazası vakıf gelirlerin açısından, Seydişehir kazasına göre, çok daha zengindir. Vakıf gelirlerinin, 1476'da yaklaşık % 76'sı, 1483'de % 78'i, 1500'de % 68'i, 1522'de % 60'ı ve 1584'de yaklaşık % 63'ü Beyşehir kazasından toplamıştır. Vakıf gelirlerinin sancaq umumi geliri (hass, zevmet, timår ve mülk dahil) içerisindeki yeri yaklaşık % 6'dan öadesi gidememiştir. Bu durum, hem Beyşehir livâsının vakıflar açısından zengin olmadığını, hem de vakıfların livâda mübahim bir rol sahip olmadıklarını gösterebilir.
Tablo 1: Seydişehir Kazası Vakıfları (Adet Olarak):

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1476 (a)</th>
<th>1483 (b)</th>
<th>1500 (c)</th>
<th>1522 (d)</th>
<th>1584 (e)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cami vakfı</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaviye vakfı</td>
<td>38</td>
<td>37</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>Mescid vakfı</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
<td>18</td>
<td>16</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Şahıs vakfı</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Medrese vakfı</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kervansaray ve Köprü vakfı</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Soğukane vakfı</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Mektub vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Çuğnum vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Değirmen vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>59</strong></td>
<td><strong>59</strong></td>
<td><strong>69</strong></td>
<td><strong>70</strong></td>
<td><strong>94</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Seydişehir Kazası Vakıfları (Adet Olarak):

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1476 (a)</th>
<th>1483 (b)</th>
<th>1500 (c)</th>
<th>1522 (d)</th>
<th>1584 (e)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cami vakfı</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Mescid vakfı</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaviye vakfı</td>
<td>8</td>
<td>11</td>
<td>16</td>
<td>21</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Şahıs vakfı</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Medrese vakfı</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Türbe vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Mektub vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Darulhüfaz v.</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>18</strong></td>
<td><strong>31</strong></td>
<td><strong>45</strong></td>
<td><strong>50</strong></td>
<td><strong>70</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**UMUMİ TOPLAM** | **77** | **90** | **114** | **120** | **164** |

(a) KK 564        (b) TK 0-116/1   (c) KK 565     (d) TT 387     (e) KK 584
<table>
<thead>
<tr>
<th>Vakıf</th>
<th>1476 (a)</th>
<th>% (1)</th>
<th>1483 (b)</th>
<th>%</th>
<th>1500 (c)</th>
<th>%</th>
<th>1522 (d)</th>
<th>%</th>
<th>1584 (e)</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cami vakfı</td>
<td>11,654</td>
<td>19.5</td>
<td>10,949</td>
<td>24.6</td>
<td>11,135</td>
<td>18.2</td>
<td>11,079</td>
<td>19.9</td>
<td>13,021</td>
<td>10.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaviye vakfı</td>
<td>26,758</td>
<td>44.8</td>
<td>23,478</td>
<td>53.2</td>
<td>39,886</td>
<td>63.3</td>
<td>24,258</td>
<td>43.7</td>
<td>51,923</td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mescid vakfı</td>
<td>6,250</td>
<td>10.4</td>
<td>2,076</td>
<td>4.7</td>
<td>2,168</td>
<td>3.5</td>
<td>1,971</td>
<td>3.5</td>
<td>2,701</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Şahıs vakfı</td>
<td>7,800</td>
<td>13.0</td>
<td>880</td>
<td>1.9</td>
<td>1,915</td>
<td>3.1</td>
<td>1,823</td>
<td>3.2</td>
<td>26,483</td>
<td>20.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Medrese vakfı</td>
<td>6,950</td>
<td>11.6</td>
<td>6,584</td>
<td>14.9</td>
<td>6,904</td>
<td>11.2</td>
<td>15,053</td>
<td>27.1</td>
<td>29,915</td>
<td>23.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Kervansaray ve Köprü v.</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>100</td>
<td>0.2</td>
<td>100</td>
<td>0.1</td>
<td>100</td>
<td>0.1</td>
<td>205</td>
<td>0.71</td>
</tr>
<tr>
<td>Mekteb vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3,400</td>
<td>2.76</td>
</tr>
<tr>
<td>Sofuhane vakfı</td>
<td>250</td>
<td>0.4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Çeşme vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1,210</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Değirmen vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>800</td>
<td>0.76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **TOPLAM**   | 59,562  | 100   | 44,067  | 100 | 61,108  | 100 | 55,494  | 100 | 125,848 | 100 |

(a) KK 564  (b) TK 0–116/1   (c) KK 565 (d) TT 387  (e) KK 584

(1) Toplam Kaza Vakıf geliri içerisindeki yüzdesi.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1476 (a)</th>
<th>% (l)</th>
<th>1483 (b)</th>
<th>%</th>
<th>1500 (c)</th>
<th>%</th>
<th>1522 (d)</th>
<th>%</th>
<th>1584 (e)</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cami vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>540</td>
<td>4.4</td>
<td>1.220</td>
<td>4.2</td>
<td>2.067</td>
<td>5.6</td>
<td>31.105</td>
<td>43.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Mescid vakfı</td>
<td>270</td>
<td>1.4</td>
<td>70</td>
<td>0.5</td>
<td>625</td>
<td>2.1</td>
<td>1.125</td>
<td>3.0</td>
<td>1.985</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Zaviye vakfı</td>
<td>16.871</td>
<td>90.9</td>
<td>9.531</td>
<td>79.7</td>
<td>24.235</td>
<td>85.1</td>
<td>27.029</td>
<td>74.4</td>
<td>21.173</td>
<td>29.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Şahıs vakfı</td>
<td>1.400</td>
<td>7.5</td>
<td>1.580</td>
<td>13.1</td>
<td>2.087</td>
<td>7.3</td>
<td>2.557</td>
<td>7.0</td>
<td>15.335</td>
<td>21.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Medrese vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Türbe vakfı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>300</td>
<td>2.4</td>
<td>300</td>
<td>1.0</td>
<td>300</td>
<td>0.8</td>
<td>753</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Muallimhane ve mekteb v.</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>18.540</td>
<td>27.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Darül Hülfəs</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3.215</td>
<td>8.8</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td><strong>18.541</strong></td>
<td><strong>99.8</strong></td>
<td><strong>12.021</strong></td>
<td><strong>99.6</strong></td>
<td><strong>28.467</strong></td>
<td><strong>99.7</strong></td>
<td><strong>36.393</strong></td>
<td><strong>99.6</strong></td>
<td><strong>71.891</strong></td>
<td><strong>99.7</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(a) KK 564    (b) TK 0-116/1    (c) KK 565    (d) TT 387    (e) KK 584

(1) Toplam kaza vakaf geliri içindeki yar.

İbrahim Bey'inden mektûb var ki, Beyşehir ulemâsının ve eimnasının ve meşâhîhinin hissesinden çûr ve yamlik ve nûzul almayalar ve gayrî nesne taleb etmeyeler deyûl mukâyed". Burada verdiğimiz belgeden de görülüyûl gibi, Beyşehir'in nefsinin ulemâsî, imanlar ve şeyhleri, Karamanoğlu İbrahim Bey'in "mekûbu" sayyasinde, çûr, harac, yamlik ve nûzul gibi vergilerden, muaf tutulmuşlardır. Bu muafiyet, II. Bayezid devrinde kadar sürmüştür.

(1) Osmanlı Devleti'nde resâyânın vermiş olduğu vergilerle ilgili olarak, şu araştırmaları bakılabilir: Neşet Çağatay, "Osmanlı İmparatorluğunda reşayadan alınan vergi ve resimler", DIKT Dergisi, V/3 (Ankara 1947); ş. Altındağ, "Osmanlı İmparatorluğunun Vergi Sistemi hakkında kısa bir Araştırma", DIKT Dergisi, V/2 (Ankara 1947); Halil İnalci, "Osmanlılar'ıda Raiyet Rûsûmu", Belleten, XXIII/92, (Ankara 1959);
a- Öğürlar:


3- Üsr-i Cıvdar: Bu vergi, Cıvdar yetiştirenlerden alınmıştır. 1466'da bir madden cıvdar için 25 akça, 1584'de de bir kileden cıvdar için beş akça Üsr terhadılmıştır.

4- Üsr-i Para: Belgelerde bu verginin adı "üşr-i erzen" olarak da kayıtlıdır. 1466'da bir madden daridan 25 akça ve 1584'de bir kileden beş akça Üsr alınmıştır.

5- Üsr-i Yulaf: Yulaf yetiştirenlerden alınmış olan bu vergi, Tapu defterlerinde "üşr-i alef" şeklinde de kayıtlıdır. 1466'da bir madden yulafdan 20 akça ve 1584'de de bir kileden beş akça Üsr alınmıştır. Anlaşıldığına göre, Yulaf, cıvdar ve dazı yetiştirenlerden alınan Üsrin miktarı, incelediğimiz dönemde boyunca, sancak umumi mahsulatının % 1'i civarında olmuştur.

(1) Buğdaylı ilgili bilgiler, sadece 1466 ve 1584 tarihli Mufassal defterlerde vardır. Diğer defterlerde buğday "üşr-i galle" şeklinde diğer hububatlarla birlikte kaydedilmiştir.
6- **Ozar-i Burçak**: Bu vergi burçak üreten seyahadan alınmasıdır. Beyşehir livasında burçak yetiştirilenler, 1466'da bir müd burçak için 25 akça ve 1584 yılında de bir kile burçak için beş akça öğür vermişlerdir.

7- **Ozar-i Fig**: Bu öğür, fig yetiştirilenlerden alınmasıdır. Öğrüm miktarı 1466'da bir müd için 25 akça, 1584'de de bir kile fig için 5 akça'dır.

8- **Ozar-i Fasıl ve Terniya**: Bakliyatgillerden fasıl ve terniya yetiştirilenler, bir kile için beş akça öğür vermişlerdir.


10- **Ozar-i Bakla**: Bu vergi, bekla yetiştirilenlerden alınmasıdır. Anlaşıldığına göre, burçak, fig, fasıl, terniya, nohud ve bakladan alınan öğrüm tutarı, inceledigimiz dönem boyunca, sancak gelirinin % l'ı civarında olmuştur.

11- **Ozar-i Keten**: Beyşehir livasında keten ekilen yerlerden, kanunname gereğince, öğür alınması, salariye alınmasıdır. Bununla beraber, ketenden alınan öğrü ölçüsü, kanunname ve Tapu defterlerinde kayıtlı değildir. Anlaşıldığına göre, 1466 yılında sancak mahsûlünün yaklaşık % 1,5'u, 1507'de % 2,1'ı, 1524'de % 1,7'si, 1534'de % 1,6'lı keten ve kendirden alınan öğürlerden oluşmuştur.

12- **Ozar-i Kovan**: Bu verginin adı, Tapu defterlerinde, "reşm-i güzrâ" şeklinde de geçer. Karaman kanunnamesi, anlaşıldığına göre, arı kovanlarından 가져 göre "öğür" alınmaka ıkan, reşayının risasıyla "reşm" alınmaya başlanmıştır. Bu yüzden tapu defterlerinde kovandan alınan bu vergi için hem "reşm" hem de "öğür" kelimeleri kullanılmıştır. Öğrüm miktarı her kovana iki akçadır. 1466'da sancak mahsûlünün yaklaşık % 1,1, 1507'de % 1,5'u, 1524'de % 1, ve 1534'de % 1,3'u kovanlardan alınan öğürlerden karşılıklar.

14. **Ösr-i Bostan**: Bağ ve bahçelerde yetiştirilen sebzelerden alınmış olan bu verginin ölçüsü beli değildir.

15. **Ösr-i Bağ ve Bahçe**: Bağ ve bahçeleri olanlardan öğür alınıstır. Anlaşıldığı kadarıyla, bağ, bahçe ve bostan öğürleri, 1486'da sancak gelirinin % 2'sini, 1507'de % 3'ünü, 1524'de % 3'ünü ve 1584'de % 3,4'ünü oluşturmuştur.


17. **Ösr-i Ceviz ve Badem**: Ceviz ve badem yetiştiricilerden alınan bu verginin ölçüsü, beli değildir.

---

(1) Eks. XX 137, s. 135a.
18- Ör-ı Armud : Bu vergi, armud yetiştiricilerinden tahsil edilmiştir.

19- Ör-ı Kamış ve Saz : Gül ve dere kanalardındaki kamış ve sazları kullanıcılardan öğür alınmıştır. Ürün ölüsü belli değildir.


21- Ör-ı Penbe : Sadece 1507 tarihli Mufassal defterde kayıtlı olan bu vergi, Beyşehir’in Mada köyünde yetiştirilen pammakdan alınmakta idi.


b- Resimler :


akçadır. Anlaşıldığına göre, 1466'da sancak gelirinin % 2'yi, 1507'de % 2,5'u ve 1524'de % 2,4'ü bennâk resminin karşınlanmıştır.


7- Rezam-i Asiyâb: Bir yıl yürüyen deştmenden altmış akça, altı ay yürüyen deştmenden taş başına otuz akça "asiyâb resmi" tahsîl edilmiştir. Sel suyuyla işlenen deştmenden de, ayda beş akça deştmen vergisi alınmıştır. Bu verginin sancak vergi gelirleri içindeki yeri 1666'da % 1.2, 1507'de % 0.5, 1524'de % 0.6 ve 1586'da % 0.8'dir.

8- Rezam-i Otlak: Sürenin (300 koyun, bir sürü) bir orta koyun otłak vergisi olarak tahsil edilmiştir, iki koyuna bir akça otłak resmi alınması 1518'de reyedilmiştir.

9- Rezam-i Kışlak: Kışlayan sürenin bir şışek koyun, kıslak vergisi olarak alınmaktadır.

10- Rezam-i Ağlı: Bir sürenin beş akça alınmıştır.

11- Rezam-i Yavılak: Yaylaya çıkanlardan umumiyetle haneden üç akça alınmıştır.

12- Rezam-i Gümlek: Gümleye çıkanlardan hane başına iki akça gümlek vergisi alınmıştır.

13- Rezam-i Kav: Bir nev'i değil vergisidir.

14- Rezam-i Kanare-i Kasâbân: Kasapların kesip sattıkları hayvanlar için ödedikleri bir vergidir.

16- **Reşm-i aşesan**: Şehirlerin geceleri beklentisi, muhafaza edilmesi için alınan bir vergidir.

17- **Reşm-i Kil**: Kil toprağı ışleyenlerden alınan bir vergidir.


**Diğerleri:**


2- **Bâd-i hayâ**: Bu vergi, Fatih devri defterlerinde "tayyarât" olarak kayıtlıdır. Kelime düzenli ve düzensiz gelirlerden alınan vergiyi ifade etmektedir.

3- **İhtisab ve ihbarîye**: Muhtesib ve muhizarlık vergisidir. Bilindiği gibi muhtesib pazarları kontrol eden kişi, muharız da, devâli şahsları mahkemeye getiren kimse dir. İhtisab, muhtesibin masrafi karşılığı olarak tahsil edilen paraya denir.

4- **Salarî (veya Salarîye)**: Hububatdan (buğday, arpa, darı)/cgi ile birlikte alınan mütemmin bir vergidir. Beyşehir'de salariye sipahiye hasıhsız kayd edilmiştir.

5- **Beştilmâl**: Varis bırakmadan vefat eden kişilerin para ve mallarını ifade eden bir terimdir. Bu gelir, çoğu zaman mirlivâların olmuştur.
6- Ýava ve Kacöön : Bu kelimeler, sahihsiz olarak bulunmuş hayvanlar hakkında kullanılmıştır.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Verginin Adı</th>
<th>Verginin Tutarı</th>
<th>Verginin % (1)</th>
<th>Verginin Tutarı</th>
<th>Verginin % (1)</th>
<th>Verginin Tutarı</th>
<th>Verginin % (1)</th>
<th>Verginin Tutarı</th>
<th>Verginin % (1)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>öğalle</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>684060</td>
<td>55.2</td>
<td>857090</td>
<td>55.7</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>R. bennak</td>
<td>4785</td>
<td>1.9</td>
<td>32079</td>
<td>2.5</td>
<td>38025</td>
<td>2.4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>R. osbe</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>8728</td>
<td>0.7</td>
<td>22335</td>
<td>1.4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>R. çift</td>
<td>33970</td>
<td>13.9</td>
<td>144000</td>
<td>11.6</td>
<td>137802</td>
<td>9.9</td>
<td>302544</td>
<td>14.78</td>
</tr>
<tr>
<td>Bâd-i hıvâ ve aruziya</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>56996</td>
<td>4.6</td>
<td>127337</td>
<td>8.2</td>
<td>124070</td>
<td>6.70</td>
</tr>
<tr>
<td>Üüz-i boştan ve meyve</td>
<td>533</td>
<td>0.2</td>
<td>17698</td>
<td>1.4</td>
<td>14421</td>
<td>0.9</td>
<td>23611</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>R. kovan</td>
<td>2167</td>
<td>0.8</td>
<td>19520</td>
<td>1.5</td>
<td>17100</td>
<td>1.1</td>
<td>27460</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>R. genem</td>
<td>24207</td>
<td>9.9</td>
<td>111972</td>
<td>9.0</td>
<td>110896</td>
<td>7.2</td>
<td>147891</td>
<td>7.52</td>
</tr>
<tr>
<td>R. asiyâb</td>
<td>2993</td>
<td>1.2</td>
<td>7240</td>
<td>0.5</td>
<td>10308</td>
<td>0.6</td>
<td>16465</td>
<td>0.88</td>
</tr>
<tr>
<td>R. keten, kendir</td>
<td>3607</td>
<td>1.4</td>
<td>26538</td>
<td>2.1</td>
<td>26940</td>
<td>1.7</td>
<td>33758</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>R. piyaz</td>
<td>280</td>
<td>0.1</td>
<td>2182</td>
<td>0.1</td>
<td>1930</td>
<td>0.1</td>
<td>1826</td>
<td>0.108</td>
</tr>
<tr>
<td>R. bağ ve bahçe</td>
<td>4373</td>
<td>1.7</td>
<td>36942</td>
<td>2.9</td>
<td>40718</td>
<td>2.6</td>
<td>70907</td>
<td>3.64</td>
</tr>
<tr>
<td>R. mahi</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>4155</td>
<td>0.3</td>
<td>40890</td>
<td>0.2</td>
<td>96332</td>
<td>0.74</td>
</tr>
<tr>
<td>R. yatak</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>704</td>
<td>0.05</td>
<td>222</td>
<td>0.01</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>R. cevis ve badem</td>
<td>75</td>
<td>0.1</td>
<td>1044</td>
<td>0.08</td>
<td>1630</td>
<td>0.1</td>
<td>1939</td>
<td>0.09</td>
</tr>
<tr>
<td>R. kıslak</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>104</td>
<td>0.008</td>
<td>425</td>
<td>0.02</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>R. kimâç</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>300</td>
<td>0.02</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>R. maden ve kil</td>
<td>1023</td>
<td>0.4</td>
<td>3940</td>
<td>0.3</td>
<td>4570</td>
<td>0.3</td>
<td>6533</td>
<td>0.73</td>
</tr>
<tr>
<td>İş</td>
<td>poza ve çayır</td>
<td>saz</td>
<td>Dalyan</td>
<td>Yaprak ve şarap</td>
<td>Kartas</td>
<td>Tıbbi ve ilmî</td>
<td>Boya-1 hâli</td>
<td>Boya-3 hâli</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------------</td>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>0.1</td>
<td>4280</td>
<td>0.2</td>
<td>2000</td>
<td>11850</td>
<td>930</td>
<td>18000</td>
<td>2000</td>
<td>25264</td>
</tr>
<tr>
<td>0.2</td>
<td>1322</td>
<td>0.2</td>
<td>3000</td>
<td>3795</td>
<td>340</td>
<td>9000</td>
<td>70</td>
<td>24500</td>
</tr>
<tr>
<td>0.3</td>
<td>79356</td>
<td>0.2</td>
<td>326.8</td>
<td>31257</td>
<td>0.4</td>
<td>28378</td>
<td>700</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bölüm</td>
<td>İsim</td>
<td>Üçür</td>
<td>Üçür</td>
<td>Üçür</td>
<td>Üçür</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>R. Buçak, fiş ve fazıl</td>
<td>490</td>
<td>0.2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9365</td>
<td>0.4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>R. Zemin, çiftlik</td>
<td>944</td>
<td>0.3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>23139</td>
<td>1.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ö. Yulaf, darı, gavdar</td>
<td>445</td>
<td>0.1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9115</td>
<td>0.4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ö. Tapuız zemin ve daştıbanı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>139166</td>
<td>676</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ö. Hasıhaq (afyon)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2281</td>
<td>0.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ö. Mılav</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1708</td>
<td>0.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>R. Tahmâsı</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>290</td>
<td>0.1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kisaltmalar: Ü: Üçür, R: Resm

(a) MM 241  (b) TT 40  (c) TT 398  (d) KK 137

(1) Toplam sancak hasilatı içindeki oranı:
- 1466 yılı sancak vergi hasilatı: 243.412 akça.
- 1507 yılı sancak vergi hasilatı: 1.237.144 akça.
- 1524 yılı sancak vergi hasilatı: 1.538.599 akça.
- 1584 yılı sancak vergi hasilatı: 2.037.349 akça.
SONUÇ


Beyşehir Sancag'ınaariat ilk Osmanlı belgelerinden anlaşıldığı göre, Osmanlılar, Sancag'ın idari ve iktisadi yapısını bozmamışlar bilakis Selçuklular ve Karamanoğulları devrinde intikal eden yapıyı muhafaza etmişler, çok az değişiklikler yapmışlardır. Özellikle Fatih devrinde, Sancakta meşk Karaman beylerinin nüfusuna son verilmiş ve bu beylerin bir kısımı Rumeli'ye iskân edilmiştir. Bunların yerine Rumeli ve Anadolu'nun muhtel
yerlerinden timarlı sipahiler getirtilmiş, bu şekilde sancakta Osmanlı hakimiyeti sağlanmıştır.


Osmanlılar sancığa hakim olduktan sonra bölgedeki köylerin yapısını bozmadıklaridir. Karahan devrinde ortakçılık yapan, mecen isleyen, köprüleri tamir eden, derbend beklayan veya başka bir hizmet gören köyleri, yine aynı vasiyetleri yapmakla mukellef kılmaşırlardır. Bu hizmetlerine karşılık olarak Osmanlı Devleti, sancığa imar etmeyi unutmamıştır. Belgelerden anlaşılacağı kadarıyla, 16. yüzyılda sancakta 30'a yakın cami, 45 mecidi, 3 medrese, 6 mektep, 100'e yakın zaviye, 4 kervansaray, 2 bezze aistan ve çok sayıda hamam, darülhadis, darülhüfuz gibi mimari yapı mevcuttur.
BİBLİYOGRAFYA

I- ARŞİV KAYNAKLARI

a- Başbakanlık Arşivi:

- 241 Numaralı Karaman Vilâyeti Mufassal Timar Defteri, Maliyeden Müdevver Taksıfı, (1466 Tarihli).
- 567 Numaralı Karaman Vilâyeti İmâl Defteri, Maliyeden Müdevver Taksıfı, ( Eylül 1484 Tarihli).
- 234 Numaralı Karaman Vilâyeti İmâl Defteri, Maliyeden Müdevver Taksıfı, (1486 Tarihli).
- 40 Numaralı Konya Mufassal Tahrir Defteri, Tapu Tahrir Taksıfı, (1507 Tarihli).
- 58 Numaralı Karaman Vilâyeti İmâl Defteri, Tapu Tahrir Taksıfı, (1516 Tarihli).
- 455 Numaralı Karaman Vilâyeti Mufassal Tahrir Defteri, Tapu Tahrir Taksıfı, (1518 Tarihli).
- 63 Numaralı Karaman Vilâyeti Mufassal Tahrir Defteri, Tapu Tahrir Taksıfı, (1518 Tarihli).
- 119 Numaralı Karaman Vilâyeti İmâl Defteri, Tapu Tahrir Taksıfı, (1522 Tarihli).
- 392 Numaralı Karaman Vilâyeti İmâl Defteri, Tapu Tahrir Taksıfı, (Kasım 1522 Tarihli).
- 118 Numaralı Karaman Vilâyeti İmâl Defteri, Tapu Tahrir Taksıfı, (Kasım 1522 Tarihli).
- 399 Numaralı Karaman Vilâyeti Mufassal Tahrir Defteri, Tapu Tahrir Taksıfı, ( Araîk 1524 Tarihli).
- 188 Numaralı Karaman Vilâyeti Rustaçef Defteri, Tapu Tahrir Taksıfı, ( Mart 1537 Tarihli).
- 125 Numaralı Karaman Vilâyeti Mukâta'a Defteri, Kâmil Kepeci Taksıfı, (1551 Tarihli).
- 2551 Numaralı Surûh Defteri, Kâmil Kepeci Taksıfı, (Kasım 1572)
- 968 Numaralı Karaman Vilâyeti Gûherciyle Hizmet Deftleri, Tapu Tahrik Tasnifi, (Buludu 1575 Tarihli).
- 599 Numaralı Karaman Vilâyeti Timâr Tahrik Deftleri, Tapu Tahrik Tasnifi, (Haziran 1581 Tarihli).
- 2592 Numaralı Beyşehir Mufassal Tahrik Deftleri, Maliyeden Müdévver Tasnifi, (1641 Tarihli).

b- Taksim Atatürk Kitaplığı:

- 0-116/1 Numaralı Karaman ve Kayseri Vilayetleri Vakıf Deftleri, Muallim Cevdet Yazmaları Kataloğu, (1483 Tarihli).

c- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd–ı Kadımsı Arşivi:

- 564 Numaralı Kubbe Altından Müdévver Atık Konya Vakıf, (1476 Tarihli).
- 565 Numaralı Kubbe Altından Müdévver Atık Konya Vakıf, (1500 Tarihli).
- 298 Numaralı Beyşehir Livâsi İcmâl Deftleri, (1583 Tarihli).
- 137 Numaralı Beyşehir Livâsi Mufassal Tahrik Deftleri, (1584 Ta.
- 104 Numaralı Karaman Vilâyeti Mufassal Tahrik Deftleri, (1584 Tarihli).
- 584 Numaralı Karaman Vilâyeti Vakıf Deftleri, (1584 Tarihli).

d- Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi:

- 503 ve 9/1, 9/2, 9/3 Numaralı Vakıf Deftleri.

e- Konya Mevlevâ Müessesi Arşivi:

- 1913 Numarada Kayıtlı Seydi Harun Manâkıbnamesi, İhtisas Kütph.
II- VEKAYİNÂMELER :
- Feridun Bey., Megmuве-i Münseattoğâları, I, İstanbul 1275.

III- MENÂKİB-NÂMELER :

IV- SEYHATNÂMELER :
- Kâtip Çelebi., Kitâb-ı Cihan-nümâ, İstanbul 1058.

V- SALNÂMELER :
- Salnâme-i Vilâyet-i Konya, Sene : 1294
- Salnâme-i Vilâyet-i Konya, Sene : 1299
- Salnâme-i Vilâyet-i Konya, Sene : 1304
- Salnâme-i Vilâyet-i Konya, Sene : 1317
- Salnâme-i Vilâyet-i Konya, Sene : 1322
- Salnâme-i Vilâyet-i Konya, Sene : 1332
VI- KİTABELER:

- Diez, Ernst-Aslanapa, Oktay-Komün, Mesut., Karasman Devri Sanatı, İstanbul 1959.
- Uzunçarşılı, İ. Hakki., Kitabeler, II, İstanbul 1929.

VII- ARÂŞTIRMA VE İNCELEMELER:

- Abdurrahman Vefik., Tekâlif Kevâidi, I, İstanbul 1330.
- Barkan, Ömer Lütfi., "Türkiye'de İmparatorluk Devirlerinin büyük mifus ve arası tahrileri ve Hâkana mahsus istatistik deteleri, I", İktisat Fakültesi Meqmasi, II, (İstanbul 1946).


- "XV ve XVI inci Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu ğunda Zira Etik Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, I, Kanunlar, (İstanbul 1943).

- "Osmanlı İmparatorluğu ğunda bir iskân ve kolonisasyon metodu olarak sürgünler", İktisat Fakültesi Meqmasi, XI, (İstanbul 1950).


- "Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi", Türkçülük Meqmasi, X, (İstanbul 1953).


- Darkot, Besim., "Beyşehir", İA, II.
- Ebu’l-ula Mardin, "Kadi", İA, VI.
- Faruqhi, Suraiya., "Fatih Döneminde Evliya Celebi Seyahatine kadar Corum", Corum Tarihi, Tarihüs.

- Halil Edhem., Dülver-i İslamıye, İstanbul 1927.


- "Hacıедин Hocanın Sahri Aksahir, Tarihi, Turistik Kalıp Yayı, İstanbul 1945.
- "Bir Hüccet ve İki Vakfiye", Vakıflar Dergisi, VII, (İstanbul 1968).
Abideleri ve Kitabeleri ile Beyazhir Tarihi, (İstanbul 1967, basılmamıştır).

Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Ereglisi Tarihi, (İstanbul 1970).


The Sultan’s Servant’s The Transformation of Ottoman Provincal Government 1550-1650, Newyork 1983.


Miroğlu, İsmet., XVI. yüzyılda Bayburt Sancak, İstanbul 1975.


Orhonlu, Cengiz., Osmanlı İmparatorluğunda Derband Teşkilatı, İstanbul 1967.


- Seydişehir Tarihi, Konya 1986.
- Parry, V. S., "Beyşehir", Kâtêb, I.
- "Karamanlılar", İ.A. VI.
- Türk Ansiklopedisi, "Boskur" Mad.
- Uṣunçarşılı, i. Hakkı, Osmanlı Devleti Tasvılətindən Kapakulu Occoli, 1, Ankara 1983.
- __________________________, Osmanlı Tarihi, 1, Ankara 1982.

VIII. SÜZLÜK, HARİTA VE DIĞERLERİ:

- __________________________, Türkiye'de Moskın Yerler Kilavuzu, 2 Cilt, Ankara 1946.
- İspirak, Reşat., Coğrafya Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1986.
- Pakalan, M. Zeki., Osmanlı Tarih Devimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 Cilt, İstanbul 1971.
- Redhouse, James W., Turkish and English Lexicon, İstanbul 1978.
- Şemseddin Sami., Kamus-ı Türkî, Dersaadet 1317.
- Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekâleti, Son Teşkilât-ı Mülkiyede Köylerimiz, İstanbul 1928.
- Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Süzlüğü, Türk Dil Kurumu yay.
EKLER

A- 1518 Tarihli Karaman Kanunu (1)


(1) Kanunname, TT 63’den alınmıştır.
Ben dahi kabul edüb mukarrar kıldım ve buyurdum ki,


Her dönümse sekizer akça resm-ı mirahi alunmusıdır'dat olmayın ref olundu. Minbad talab olunmaya.


Ve kaza-i Konya'da nahiya-i Sahra'da bazı kurallar var-miş kadîmden ortaçilar olub rûsum-ı reaya vermezlimiş.

Ve kaza-i mezburda nefs-i Hatun Saray’i dahi ber vech-i münasafə vermesi raf olunub anlar dahi 6grin vakfa verdiklen sonra baki ber vech-i hums ściub-i mezbur üzre vareler.

Ve kaza-i Larende’de bazı kuralar ortakçılar varmış. Anların dahi tohumları zayi olduğu sebabden vech-i meşruh üzre kayd olundu.

Ve kaza-i Ereqli’de Deftar-i Atik’de resm-i sabunhane daydı bin ikiyüz akça resm kayd olunmuş. Amma sabunhane olmayub haneden haneye ikişer akça salarlarmış. Otl vilayet əhalisi tazallım etdiği sebabden raf olundu.


Ve liva-i içəl reyasi kişin sahile inşib yazın yaylaklara çıkarılmış. Kadimden korunub otlığı resmi alımmış yaylaklar ki Deftar-i Kadim’de mastürdür, anlardan maada ki bazı haymanaya yurduur ve bazı aharın timarıdır, anlardan ummal ve sipahi resm-i otlak daydı iki koyuna bir akça alurlarmış, hilaf-i kamar olmazın arz olunub raf olundu.
B- 1522 Tarihli Karaman Kanunu (1):

Kanunname-i Vilayet-i Karaman

1- Kazıyye-i Sac Maa Destbani

 Müslüman ve kafir taşradan kabe ve kabenek ve gün ve bunlara benzer nesne getürse satılsı kirk akçeden bir akça alınır.

Ve kumaş yükünde büber ve iplik ve guka ve kemha ve keten ve penbe ve kalay ve kurşun ve bunlara benzer ne var ise yükünden iki akça alınır.

Ve turvanda yamışda yüküne bir akça alınır. Bol olıçak iki üç yükünde bir akça alınır,

Ve çırça yükünden kirk akçede bir akça alınır.

Ve odun yükü ki kal'aya gire kapu beklayan içün yükde birer ağçe alınır. Ve sair yüklerde Karaman'da kapu resmi de-yd dört yüke bir akça alınmış minbad nesne alınmaya.

Ve bazarda ağır satılsı ağır başına iki akça alınır. 
Bir akça alandan ve bir akça satandan.

Ve kapanda tartılanda kantarda iki akça alınır. Bir akça alandan ve bir akça satandan.

Ve taşradan koyun getürüb boğazlasa satsa ve boğazlama- sa satsa iki koyuna bir akça alınır. Yerli kassab boğazlasa

(1) Kanunnâme, TT 387'den alınmıştır.
dört koyuna bir akça alına.

Ve yüksel boğazlanıb satılسا bir sığır bir akça alına. 
Karaman'da bir sığır boğazlansa dört akça bac alınmış; Yenili kassab koyun boğazlansa satsa iki koyuna bir akça alınırmış. 
Kanuna muhalif olduğu sebebden on bid'at ref olundu. Zikr olunduğu gibi alalar.

Mülk satılسا bac yokdur. Yani baş ve deşirmen ve dükkan ve ev gibi ve köylerde her ne satılşa bac yoktur.

Bir kişinin atı veya katını veya öküzü ekine girse davran başına baş çomak ve baş akça alına.

İnek girse dört çomak ve dört akça alına.
Koyun girse iki koyuna bir çomak ve bir akça alına.


Eğer köy mabeyinde veya köylere arasında veya davar suvadında skilmiş galle olursa ki davar uğrında ola ekine avlağır edeler.
2- Kazıyıve Fı Rüsumî'r-ressavy Ve Ahval-i İspan

Bir çiftlik yer tasarruf eden raiyyete Bursa müddiyle yılda dört müdd tohum ekmek lazımdır. Ekmediği yılda eelli akça vere. Amma Karaman müddiyle bir müdd akse yirmi beş akça vere. Ve ala haza ve sair umuruna dahl olunması.

Ve eğer bir raiyyete afet yetişüb bi mecal olub çiftin bırakırsa sipahısı ol yeri ahara verüb andan resm-i bennak alına. Resm-i çift talab olunmaya.

Ve resm-i gerdek a'lası altmış ve evsatı kırk ve ednasi yirmi akça.

Ve kurada ev yeri tapusu a'lası eelli ve evsatı otuz ve ednasi on akça.


Bir raiyyet fevt olub oğlu ve kızı kalsa çiftliği ogluna değer. Kıza hisse yokdur.

Bir sipahının yazılı raiyyeti çiftliğinin bazı ahar sipahi yerinde vaki olsa resm-i çift yazdığu yerde verüb ahar sipahiye hemen yer ve saları verür, Meğer çiftliğinden ziyade
yerinde ki dönmü akıcasın var.

Ve bazı resyanın babalarından dışılıkmiş müsa' çiftlikleri olsa bir karındaşı fevt olduğuda hissesi yine sair karındaş

larına intikal eder. Sipahi dahi söylemez. Ve resya öğürlere

rin yakın bazara iledeler. Amma ortakçılara teklif olunmaya. Hemen köy anbarına koyalar. Raiyyet sipahiye köye anbar ye-

pivere. Kadar-i hacette,

Ve mirabiliğa ve gayre müteallik bazı bid'atlar ref ol-

muş. Anların tafsili Mevlana Vilde'n kanunnamesinde vardır.

Bir sipahi kabbe'1-vakt raiyyetden resm alsa amma hasil

sonra gelen sipahiye müteveccih olsa sonrası sipahi evvelki

sipahiden taleb edib ala. Raiyyetden talab etmeye.

Ve kadınlar ba'de'1-azl sicillatların gelen kadarına tes-

lim edeler. Ve ortakçılар nisif hasılın eğilme verdikleri

sebabdan avarından muaflardır. Evvala rüşum-i örfiyye vaz

olunan resya Defter-i Atik musevine dört kasım olub çift

ve nim çift ve bennak ve cebə kayd olunmuşdur.

Çiftlik hususunda a'la ve evsat ve edna mu'teber olub

bütün çiftlik a'la yarden altmış dönüm ve evsat yarden sek-

san ve doksan dönüm ve edna yarden yüz ve yüz yirmi dönüm de-

mişlerdir. Amma beyne'n-nas meşhur ve ma'ruf olan çiftlik

oldur ki bir çiftlik nadasına ve ekinine vefa ede ahali-i

kuradan skinçiler dahi ana bir çiftlik derler. Mikdarına

Resm-i çift müslümanlardan ve kafirlerden bir çiftte otuz altı akça ve nim çiftte on sekiz akçadır.

Ve resm-i bennak on iki akça ve resm-i cabe altı akçadır. Bennak hiç yeri olmayana veya nim çiftten eksik yeri olana derler.


Resm-i âynam bi'il-fiil timar tasarruf eden sipahilerden alınır.

Ve şol muaflıdardan ki vacib'i'riye olub men'i musarrah kayd olmuş ola. Ve aben an oez verülmemyeler gerdi vermezler.

Koyun Mayis içinde tamam döllençe'den sonra kususuya bile satılıb ikisine bir akça resm alına.

Resm-i asiyab bir yılda altmış akça ve altı ay yüzüyeyen- den otuz akça alına.

Ve şol kimesneler ki defterde sipahizada ve zaviyedär ver ve gayri yazılmadır anlar avariz vermezler. Bunlardan şol kimes-

Bir timara koyun galub kişlasa sürdüden bir gişak resm-i kişlac alınır. Alçak sürdüden altı akça alınır.

Resm-i bezirhane yilda yirmibes akça alınır.


Ve reyanın üzerinde kayd olunan çiftliklerinde kabıl-i ziraat olub hasil veren yerlerin sümeyüb, box koyub, varub ahar yerinde skarlar ise sahib-i arz огрün ve salarlığın al-dıkden sonra sahib-i raiyyet dahi bir огр ala.

Ve üst yıl mûtevâliyen box kalub sürûlmayan çiftlikleri raiyyete sümak teklif et dikden sonra müsahale edüb sümenn-se kadi marifetiyle ahar verüb огрün ve rüşumun ala. 

Raiyyetin azadlı kulu sipahisi müteallağdır. Amil dahl etmez.

Ve reyadan fevt olanların çiftlikleri ale's-seviyye oğullarına müteallağdır. Bazı defterde bennak yazılsa dahi zarar etmez.

Ve sipahinin timarlarında mevkuf olan çiftlikler sonra ma'mul olsa geri sipahilerine müteallağdır. Har iç-ı defter- dir deyil amil dahl etmez.

Ve şol raiyyet ki ahar yerde yazılı olmayub bir sipahi- nin yerinde mütemekkin olsa rûsumun ol yer sipahısı alur. Defterde mastur değildir deyil niza olurman.

C- 1575 Tarihli Karaman Eşkinci Kanunu (1):

Defer olduğ ki,

Karaman'da vaki olan mütekaid sipahiler ve sipahizadegan ve mülkin eşkinciler tahrir olunub sağır olanlarına on sekiz yaşına girince hizmet teklif olunmayub madası on nafardan biri güherçile karhanelarına hizmet vaki olduğuça be nevbet altı ay hizmet edüb resm-i çift ve bennak ve ceba ve resm-i kovan ve adet-i ağnam ve avarız-i divani teklif olunmaya ve alımaya. Ziraat syledikleri yerlerinin ösrün sahib-i arza vereler deydi ferman olunmağın ber mucab-i ferman-ı ali vech-i meşruh

(1) Kanunnâme, TT 968'de kayıtlıdır.
Üzre tahrir olunub lakin bazı karyelerin ziyade olmaga bais, 
Bazileri pirifani ve emal-manda olmagan üzlerlerine pirifani 
ve me'sum olanlarınla mim işaret olunmusdu. Tahriren fi eva-
hir-i şehir-i Cemazis'î-Ahir sene selase ve semanın ve tis'a 
mis.

- 1584 Tarihli Karaman Kamumu (1):

Kamunnâme-i Vilayet-i Karaman

I- Bağat ve Rasm-i Kantar

Başlar hususiyâti liva-i Konya'da Köhne defterlerinde mu-
fassal yazilmagâr. Ve her cins tayin olunmuşdur. Yükle olan-
dan ikiğer akça alınır.

Ve bazı muayyen ecnas tagradan gelüb satılsa kirk akça-
da bir akça alınır. Ve turvanda yemiş yüküne bir akça alınır.

Ve firtile olıcaq iki üç yüke bir akça alınır.

Çira yükünden bir akça alınır.

Odun yüku ki kal'aya girı kapu bekleyen yükden bir ağaç 
alinur.

Ve sair ahmalden Karaman'da kapu resmi daylı dört yüke bir 
akça alınmış, Minbad nesne alınmaya daylı Defter-i Atik kamuna 
namesinde masturdur, Kemaken men'i mukarrerdir.

Halâ şehirde deve ile gelen piring yükünden iki akça

(1) Kanunnâme KK 104'den alınmıştır.
resm-i kantar ve iki akça bac alınır.

Ve incid ve üzüm ve leblebi dahi bunun gibidir.

Ve bal ve yağ ve hunna ve penbe ve şekerden ve balıkmun-
dan ve şir-i revgandan üç batmandan bir akça resm-i kantar
alinır.

Ve sabun dahi bunun gibidir.

Ve bir merkeb yükten bir akça alınır.

Bir tahta arabasından bir a'lä tahta alınır.

Şehirlerde mülk yani ev ve değirmen ve bağ ve dükkân sa-
tılsa bac alınmaz.

Ve bazar olmayan köylerde her ne satılsa bac yoktur.

Eşir satılsa iki akça ba'yiden ve iki akça müşteriden
bac alınır.

At ve katır ve bargır satılsa iki akça alandan ve iki
akça satandan alınır.

Ve merkeb sigar satılsa bir akça müşteriden ve bir akça
bâyiden alınır.

Ve satılsa altı akça bac alınır.

Koyun satılsa iki koyuna bir akça alınır.

Taşradan koyun getürüb boşazlansa satılsa ana dahi iki
koyuna bir akça alınır. Amma yerli kassab koyun boşazlayubah
satılsa dört koyuna bir akça kanare bac alınır.

Sığır boğazlanub satılsa bir akça bac alınma. Bundan ziyade alınımak merfu ve mummu'dur.

2- Kanun-ı Rasim-i Kapan ve Dëzik

Deve ile bazara un gelse yüküne iki akça resm-i kantar ve iki akça bac alınır.

Ve at ve katir yükünden iki akça ve merkeb yükünden bir büyük akça resm-i kantar ve bac alınır.

3- Kanun-ı Şem'hane-i Nefis-i Konya


4- Kanun-ı ihtisab-i Şehir-i Kaza-i Konya

Muhtesib narbi-ı ma'ruf'dan noksan üzere satğı ehl-i bazari kadi ma'rifetiyle ta'zir-i bi'l-mal edüb kanuni mukarrar cerimesinin alır. Ziyade nasne alınamaz.

Ve muhtesib ma'bulat satan ehl-ı sukdan her hafta haftalık deyl akçasin alur. Sakkal ve açı ve etmekçi ve kasab rızasıyla muhtesibe kesim gibi ikiğer akça vermiş. Fi'il-hakika bu def'a ehl-i suk naks üzere satmağa rıza ve içaedir.

Ve bir tuluym paynirdan bid'at resm alub andan satdurummuş,
kadın mahkeməsinə verilen narlı gözleməyə ve aşının tutub cerıme almək mukayyəd oldudiante akça almına kanun-ı ka-
dim üzre almın mukarrar kılında.

Narlı gözleməyə hakk-ı sülkət olmaq minbad caiz dégil-
dır.

5- Kanun-ı Asesan-ı Sehr-ı Konya

Şehr-ı konya çarşılarının mevəzilerində güce pasbanlar
oturugələb beklemək kanun-ı kadımdır. Ol mevəziler bunlardır
ki zəkər olunur: At Bazarı Kapısı'nda bir oturak ve Haffaflu-
yə'də bir oturak ve Bezzazistan önünde asəbsəğı nəfəsinə bir
oturak ve İplik Bazarı'nda bir oturak ve Şaraclarda bir otur-
ək ve Bit Bazarı'nda bir oturak ve Gazazzlar’da bir oturak
ve bir dəhi gəzər pasban. Bu məhəlləl hifz oluna gəlmədigə,
Dükkəndən dükkəna məyyən olan rəsm verilənə gelmişdir. Amma bezz-
zazistan dükkənlərdən asəs akça almaz bezzəzistançı alır.

6- Kanun-ı Boyahane-ı Sehr-ı Konya

Boyahane həsususunda ayaq-ı şəhərdən bir gəzəlm-ı gəfir göy-
le takrir edər ki, kadımdəl-i səyyəmadan bərdə şəhər gələn
boyalı boğazı damğalanmazdı.

Ve dəkilmiş kəftan gələk damğalanmazdı.

Ve şəhərin boyaçılığı üzvlə boya boya boyrələr. Həliya oğulgel-
mişə məhali edərək dedilər. İdə hərəqədən gələn boğazı Bur-
sa'da bir dəfə damğalanıb yəmək də refurb bunu damğalanmək caiz
değildir. Damgaya boyacının taalluku yokdur.

Ve eğer Akşehir'de boyandıysa ve damgası yoğun şöylene şöyleden adet-i kadımdan noksani zahir ola kadi ma'rifetile ol husus ihtisaba müteallikdir. Meğer ki boyahanade amil olan bu kalem ihtisabdan ifraz olunub amiline bile ilhak oluna. O'lı takdirce Güzelise ve Bursa boyasiyla boyanmış allı ağaçdan ziya-dede kaymetli yüzü boğası damgalanmak olagelmeyüb kumaş makalesindendir.

Ve al ve zağfirani ve jengarf boyasiyla olan boğasıya damga oluna gelmişdir.


7- Kanun-ı Resmi DestbaniDer Vilayet-i Karaman

Vilayet-i Karaman'ında bir kişinin atı veya katri veya öküzü ekine girse davaş başına beş çomak urulub ve beş akça çerme alınır.
İnek girse dört çomak ve dört akça alına.

Koyun girse ve buzağı girse herbirine birer çomak ve birer akça alına.

Küffarın kara canavarı girse canavar başına ikişer çomak ve ikişer akça alına.

Amma mükaddama her kişiye nida ve tenbih edeler.

Eslameytib davarı hifz etmeyen kimseler ki gallata ve tereke-ye ziyan ve hasarat edüb içine davar girmiş ola kadı ma'rifetyle ziyanı tazmin etdürüb ve bu vechle taarruz-ı bi'd-darb ve bi'l-mal ederler ki her kişi davarını saklayub hem galle sahibine ve hem sipahinin öğr ve salariyyesine noksan müteveccih olmaya.

Ve eğer kasaba ve köy yanında veya aralarında ya davar su-vari kurbünde ve mer'ası kurbünde ziraat olunmuş galle olursa ki davar uğrağı ola skin sahibine avlağı etdimek teklif oluna. Şöyle ki ihmal ve (taksirat) kavlı mesmu olmaya ve ziyani tazmin ve sa-hib-i davar te'zir olunmaya.

8- Kanun-ı Rasm-ı Gerdek ve Arusane Dar Vilayet-ı Karaman

Rasm-ı gerdek ve arusane a'ласı bakire kızdan altmış akçadır.

Evsatül-halden kirk, fakirül-halden yirmi akçadır.

Cemi-i vilayet-ı Karaman'da serbest kayd olunan zemât ve timardan maada nisfî sipahiye ve nisf-ı aher emirane deyd mırlıva-ya hasil kayd olunmuşdur.
9- Kanun-ı Rasm-ı Tapu Der Kura-yı Vilayet-ı Karaman


Fe enma bir raiyyet ki ihtiyariyyla damın ve yurdun terk edüb gitse sipahinin olur kime dilerse tapuya verür.

10- Kanun-ı Rasm-ı Bezhane Der Kasabat ve Kura

Her bezhaneneden rasm yılda yirmibeğ akça mukayyeddir.

11- Kanun-ı Rüşum-ı Bac ve Sair Rüşum-ı Şehir-ı Larende

Bac-ı gallat her yirmi akçaya bir akça alınır.

Her hamli tuzdan iki akça alınır.

Kırpası-ı penbe hamlından ikişer akça alınır.

Hamlıdan ekşik olub kit'a ile satandan yirmi zira'dan bir akça alınır.

Kalige hamlından iki akça, hamli bozb satandan kırk akçada bir akça alınır.

İncir ve boğası hamlından ikişer akça alınır. Göh hamlından iki akça alına ve alanı hamlını bozb bey edeler kırk akçada bir akça alınır.

Kul ve cariyseden ve deveden her re'sine sekiz akça alınır.
At ve katırdan dördür akça alınır.
Sikek ve dasti ve kirek hamlından iki akça alınır.
Bir tulum peynirden iki akça alınır.

12- Ahval-i Mirabiye-i Konya

Konya'da mirabiyesi hususunda kanun-ı kadim budur ki bir dönüm bağından bedel-i öğr otuz akça alınır. Ve iki akça şakirdâna alınır.
Ve bağlar suvarulduğu vakit adet-i kadime üzere dönümüne sekiz akça verilir. Fasıl-ı harifde altıgar akça alınmak Defatir-i Kadime'de olmayub sonradan hadis olunmağın farman-ı şerifle ref olunmuşdur.
Ve şakir bile suvarsa iki akça dahi şakirde verilir.
Ve yer suvarılıb günün ola yani ziraat olmayan hali yer suvarısa dönümüne dördür akça alınır.
Ve dönüm dahi dört evlakdır.
Ve gök tahul suvarılsa annı dahi dönümüne dördür akça alınır.
Ve suvarılan yerden bir bağ öğr alınır.
Şehir sınırlından ve bir bağ öğr dahi vakfa vakif sahibi alur. Mülke mülk sahibi alur.
Ve bazı yerler serbest kayd olunmağın nesne alınmaz.

Hzret-ı Şeyh Sadreddin Konevi ve Mevlana Celaleddin sahib-i Mesnevi gibi. Ve serbestlik kaydı olan ahar kimesneler gibi.
Ve bağdan bozulmuş yerler ekilse öğr alunur. Mukataa alınamaz.

Ve bostanın eyûsünden her dönmünden bedel-i öğr yirmi akça alındığı Deftar-i Kadımda masturdur. Deftar-i atıkde kanunnamada her evlekden on beş akça alınır deydi kayd olunduğu sehvan vaki olmuşdur.

Ve kim bostan mahsuli kıymetine göre alınır.

Ve bostan bozulmadan görülmek kanun-ı kadımdır. Şimdi te'hir ederler.

Bostan bezulduktan sonra halkı taşık ederler. Yerlerin ölçülü eyi bostan resmin alınır.

Müslümanlara zulmeden mübaşırları men eylemek lazımdır.

Ve mirab resmine zaim ve âmil ve şakird olanlar ekin ekmek memnu'dur.

Ve bazı dolablardı kendili suyuyla ol yeri suvara sebzevetirdi得益于 öğr alınmayub üzümünden ve yemişinden öğr alınır.

Ve nefs-i şehr içinde olan bahçelerden ve bostanlardan öğr alınmak kanun-ı kadımdır. Taleb olummaya.

Ve havali-i Kara-Aslan'da ve Aymenos'da, Abdürreşit'de ve Haşan Köyü ve Kovan-Âğızı'nda ve Çumrak nam mevzilerde bostan ekile gelmemişdir deydi Mevlana Şucua bin Süleyman el-ma'ruf bi-Kartal nam Konya kadısı sene hamse ve ıgrin ve tis'a-mis tarihiyle muvvarrah Konya ahalisi aline hücuet Vermişdir, Mütadları tağır olmayan hali üzere itima olunmuşdur.
13- Su Taksiminin Kanun-i Mu'tadi Buçur Ki Zikr Olunur


Meram'dan Yukarı Değişmenderesi'nde Hatun Yokuşu demekle ma- ruf mevziden yukarı olan bağlar için kadimul-ı-syyandandı miraba her senede yüzüyımı akça veriliklüüb ve bağlarının mgullu alumnosülüği mutamedin aleyh kimesnelerin takríri ve şehadetyle ma'lım olub miraba müteallık ahval buçur ki ale'l-icmal mezkurul'hal olmak için Deftar-i Cedid dibaçesine kayd olundu.

çeşme olmak ta'yın olunmuşdur. Ve bu çümlenin rakabatı han mahsulünden ve bezazistan mahsulünden sarf olunub bakisi ve ziyadesi vakifnamesi mucibince masarifına sarf olunmak kendü vakfında mas-
turdur. Mucibiyle amel oluna.

14- Kanun-ı Taksim-ı Ab-ı Karahisar-ı Develü Der Liva-i Niğde

Liva-i Niğde'ye tabi Develü Karahisar'ının suyu Mevlana Vil-
dan tevzii muktezasına Defter-i Atik'de nefs-i Kara Hisar mahalla-
tının tahtında bu ibaretle markumur ki zikr olunur. Ber muceb-i
Defter-i Atik.

Mezkur su bir gece karye-i Kara Musa'ya ve bir gece karye-i
Yağluca-Bayad'a ve bir gece karye-i Kara-öküz'e ve bir gece karye-i
Hacilar'a akar ki dört gece olur ve bu gecelerin üç günü şehirde
olan muafının ve sipahilerin ki kadımden hissesi olan yerlerdir,
ve baliyâ yerleri her kimde ise anlara ağa.

Ve bir günüdahi Köşk Medresesi vakflı karye-i Armudsun'a ağa
ve ala hazel-kiyas ve eyyam-i sayfda bazı karyeler suvarmak mümkün
olmazsa bazı yerlere ki suvarmak mümkün olanu yetmezdir deyi suya
mani olmayalar.

15- Kanun-ı Resm-i Cift ve Bennak ve Çebe Der Vilayet-i Karaman

Vilayet-i mezbürda bir çiftten otuz altı ve nim çiftten on
sakız akça resm alınır.

Evlilerinden on iki akça bennak ergenlerinden cebi resmi altı
akça alınır.
Nilim çiftten ziyade yer tasarruf edenlakin mutasarrıf oldukları yer resmiyle bennak resmi bir görünüb on sezik akça eskinli kayd olumsuzdur.

Eskinli bennak kayd olan raiyyet fevt olsa bennak resmi zakt olur.

Yeri gerek oğluna mutaâikil olan gerçekse tapu ile ahire deâin hemen yerli olan ancak müteveffikanın terk eyledigi mukdari yer resmin verir.

Ve hin-i tahrinde reaya keta edüb nå malum yazdırdukları çift resm-i çift yerler mevcud bulunursa 8gr ve resmi kamakan sipahisine mahaâusdur. Hariç kalmışdır deydi mevkufu ve âmil dahl-i niza eylemeye. Bu rûsûm Mart evvelinde alınır.

16- Kânum-i Ziraat-i Çiftlik-i Reaya

Bir çiftlik yer tasarruf eden raiyyete Bursa müddiyle dört müdd tohum ekmek lazımdır. Ekmesidiği yilda onlu akça vere, Ama bir Karaman müddiyle akça yirmi beş akça vere.

Ve ila hâze'l-kıyas çift bozan resmi ki ıtlak olunur budur.

Ve aşer bir raiyyete afet yetişüb bi mecal olsa çiftin biraksa veya sipahi mürâfetiyle kendü ihtiyarıyla çiftlikden feragat eylese ve aşer kâyıa sipahi ol yeri verüb alan kimesne resm-i çift ve ya nim çift edasına kabul ve iltizam eylese feragat eden kimesnaye son deftarde çift ve nim çift mukayyedsin senden resm taleb ederim deydi teklif edüb almaya. Hariç olandan resm-i bennak ala.
17- Kanun-ı Miktar-ı Arzı Ciftlik Der Vilayet-ı Karaman

Çiftlik hususunda a'la ve evsat ve edna itibarınca bütün çiftlik a'la yerden altmış dönüm ve evsat yerden seksen ve doksan dönüm ve edna yerden yüzyırmı dönüm yarılır demişler.

Lakin beyne'n-nas meşhur ve müteşarf olan çiftlik olur ki bir çift nadasına ve eskinine her senede vefa ade skinciler dahi ana bir çiftlik yer derler. Miktarcı Bursa müddiyle on iki mülük yarılır. Konya müddiyle bi'l-fil ma'mul olan kile itibarınca altı mülük yef olur.

18- Kanun-ı İntikal-ı Ciftlik Ba'de Ez Vefat-ı Raiyyet ve Verase-i Muteveffa

Bir raiyyet fevt olub öğrencileri kalsça çiftliği öğrencilerine değer.

Evlad-ı zükâru ve baba bir karşında kalsça yerlerin ve çayırların sipahi kime dilerse vermek kanun idi. Kiza yer ve çayır verilmezdi.

Atalarının ol yere ve çayırı akçası ve emeği hariç olmayıla ve babalarının hariç etdüğü maldan mahrum olmak lazım geldiği paye-i serir-i a'laya arz olundukda yerler merhamat-i hüsranvanı-i memur edüb sene 957 Zilkade'sinin guresinde kızları tapu ile talibe iken ahare verilmek men olunmuşdur. Babalarının baltasıyla açub akça ve emek sarf olunan yerler ve çayırlar bi garaz müslümanlar takdir etdüğü tapu ile kız verilmeş buyruldu.
Ve karindaşlarından birisi vefat etse hissesi sair mev-cud karindaşlara intikal etmez. Tapuya mустехак olur. Zira külli mümin-i ebek kazıyıyeye mukarrerdır.

Bu garaz müslümanlar mahlul-i hisse için resm-i tapuya ne takdır ederlerse ana bir karindaşları ol mikdar tapuyi sipahiye verüb kenduler alalar. Ve illa sipahi kime dilerse tapuya verir, Kanun-i mukarrerdır. Defter-i Atik'de masturdur.

19- Resm-i Cift-i Raiyyet

Bir sipahinin yazılı raiyyeti çiftliğinin bazıı aher sipahi yedinde vaki olsa resm-i çifti yakıldığı yer sipahisine verüb aher sipahiye homen ősr ve salari verir. Meğer ki çiftlikden ziyade yer dua ki dönüm akçasin vere.


20- Kanun-i Bazı Ahval-i Mütteferrıka Mütessallık Be Reaya

Reaya ősr ve salariyyelerin akreb bazara iletmek kanun-i kadımdır.

Ve bazardan murad, galle satılır bazardır ki anda kalıll
ve kasır galle satılmak caiz ola. Amma ortakçılara bu teklif olunmaya. Hemen köy anbarına koyalar ve raiyyet sipahısına köyde anbar payı vermek kadrı-1 hacetçe kanun-ı kadımdır.

Bir sipahi kable-1-vakt raiyyetden hükm ve rüşum alsa amma hasil sonra gelen sipahiye müteveccih olub evvelki sipahi zulm ve cebr ile alsa ve raiyyet dahi kadiya müracaat edüb kadi men'e ve def'se kâdir olmasa tekrar raiyyetden yeni sipahi taleb etmeye. Amma fuzuli raiyyet verseler ve kadiya raiyyet müracaat etmeseler yeni sipahi tahviline düşen mahsulünü raiyyet verüb evvelki sipahiye verdiklerin taleb eyleyseler.

Ve kable-1-vakt kadi evvelki sipahiye hüküm eylediyse azle müstahak ola deydi mukayyeddir. Der Deftier-ı Atik.

21- Kanun-ı Ortakçıyan


22- Kanun-ı Rasm-ı Aşnam ve Rasm-ı Asiyab

Bi'l-fi'il timar tasarruf eden sipahilerden ki asıl sipahi veya kadim kapıkulu olanlardan resm-i ganem alınmaz. Amma eğer raiyyet veya Atçeken timara ve bölüle bir tarıkle duhul etmiş ola. Anlar kamakan timarlarına mutasarrîf olub resm-i
ganem ve sair rüşûm așa eylemek buyrulmuşdur. Muhalefet olunmaya. Ve etdirilmeye.

Ve muaflardan resm-i ganem alınmak ve zaviyedarlardan resm-i ganem olinmak buyrulmuşdur.


Koyun Mayıs içinde tamam döllendükten sonra kuzusuya sayılıb ikisine bir akça alınır. Ve üçüzd Köyun bir sürü itibar olunub beş akça resm-i ağıl alınmak dahi kanundur.

Resm-i asiyab bila mani bir yıl tamam yürümeye kabil olan değişimden almış akça ve altı ay yürümeye kabil olan- dan otuz akça alınır.

Ve sel suyuyla yürüyen değişimden kaça ay yürüirse ayda beşer akça alınmak kanundur.

23- Kanun-i Resm-i Otlak ve Köşliak Dar Vilayet-i Karaman

Kadimden otlakğun korunugelüb resm-i otlak alınıgelmış yerlerden sürüden sürüye bir orta koyun alınır.
Ve bir timar arazisine koyun gelüş kiğlasa sürdiinden bir 
şığak resm-i kiğlak alınır.

Alçak sürdiinden altı akça alına sipahinin beratında veya 
defterde üzerine mukayyed değildir diyil muhalefet olunmaya. 
Zira ki mukarrar hasıl değildir ki ol karyeye kayd oluna. 
Gâhi bir sebep-i ittifak vaki olur nesnedir.

24- Kanun-i Resm-i Aḵnam

Vilayet-i Karaman'da umuman resm-i ganem tamamen sipa-
hiye kayd olunmuşdur. Mirîvanın bi vech-i mins'il-vücuh resm-i 
ganeme kendî hasillarından gayrî yere eğer serbest ve gayri 
serbestdir asla alakasi yokdur. Cümlesi sipahinindir.

Ve bir sipahinin raiyyete yazılıduğu yerde mûtemekkin ol-
mayub hariç karye ve kabile veya hariç livada dahi sakin ol-
sa tamam resm-i ganem ve oğurden maada rûsumu resaya kendî si-
pahisine verdir. Toprâğımda sakinin dayî toprak sipahisi dahl 
söylemez. Ederse hakimîl-vakt olanlar def ve men edeler.

25- Kanun-i Cûrm-i Cînavat

Defter-i Atıkde vilayet-i Karaman'da cûrm-u cinayet ka-
nunnamesi merkur olunmamağan Defter-i Cedide dahi yazılımdır. 
Hacet oldukda Divan-i Hümayun'da istimal olunan kanunnamese 
mıracıat oluna. Ve husüsî mezkur ma'ruf ve meşhur olub ekse-
riya her vilayetde kadîlar mahkemelerinde sicillâtlarda maş-
turdur.
26- **Kanun-ı Resm-ı Gıyare Der Vilayet-ı Karaman**


Havass-ı hümayun ve havass-ı Ümera-ı elviye ve sülme ve sipahiyan ve müştahfızan-ı kil’a ve evkaflı ve emlak ashabı taşarruf eylediği kura ve mezarlı ve yaylakatda bu kanun mukarrerdir. Mırval-ı megruh üzre amel oluna.

27- **Keten ve Kendirden ńır Alınıb Salariyye Alınmadığı Kazıy-vadır**


ńır ve salariyye gendüm ve şa’ir ve mahlut ve ḡavdar ve alef cinsine mahsusdur. Keten anlara kıyas olumaya.

28- Münasafa-i Ortakçıyan Der Kaza-i Seydişehir'i Meşru Sodan

Vilayet-i Beşevler livasına tabi Seydişehir kazasında Gök-beylik ve Suberde nam karyeler ki her biri kırk binden ziyade ile Defter-ı Atıkde ortakçı kayd olunub her bir reiyyet bir miktar-ı muayyen tohum ekmek takdir kilindikdan sonra mahl-* miri reiyyet beyinden münasafa olunan mahsul-i hudi iken reaya ihmal ve taksir edüb kadar-i muayyen tohumun rub'unu dahi ekmeýüb ve mahsulü daha kendü re'yleriyle sülüs ve sülüsan üzere vermeğin karyenin mahsûlu tamam tedenni etdiginden gayri resm-i ganem ve çift ve sair rûsum dahi vermezlermiş. Ortakçılıklar hâlâ ref olunub kemâkan rûsum-i ava-riz verüb ve mahsul-i gallatdan suyla olmağû yil 8âr ve salariyye ve suyla olacak münasafa verilmek enfa' olduğu Der-i Devlet arz olunub makbul boyruğunün min bed vech-i mevruh üzre olması Defter-i Cédide kayd olunun.

29- Tayin-i Nareh-i Gallat Der Vilayet-i Karaman

Defter-ı Atık mâcabince muğdayın kilesi yadiğer ve arpanın kilesi besar akça üzre Defter-i Cédide kayd olunun.

30- Kanun-i Avariz Der Memalik-i Karaman

Defter-ı Atıkde her karyenın tahtına ba'de'l-esami nefer ve hane kayd olunmuşdur. Fi'l-hakika ol kayd hane-i avariz kaydı değildir. Zira ki çift ve nim çift ve bennak adedini hane add etmişdir. Bu takdirce bir evde dört baş nefer
bennak cam' olur her biri hane-i avariz olmaga mütehammıl değildir. Ve bir tarihde olmuş değildir. Ol uşlub gayri ma-
razıdır.

Avariz her vilayetde a'la ve evsat ve edna itibarınca vilayet-i kadi ve memlekatin mu'temed alalisı ma'rifetiyle
her mahalle ve karye ve cemaatin kuvvetine ve kudreti'nə gö-
re tevcih olunagelmişdir. Gäh olur üç hane fukara bir hane
itibar olunur. Ve gına u isar ve fakr u yesar takallüb-i
edvärla mütehavvel ve mütegayıır olur.

Her vilayetde avariz tevcihı her senede tevcih-i cedi-
de muhtaqdır. Li haza mahallat ve kurya hane tayini vilä-
yet defterinde mukayyed düşmeyiib ol wechle tayın olunursa
ana göre taleb muhalif-i kanun-ı adalet fehm olunur.

Her kadılığa olan erbab-i gına ve fakrın haline göre
vilayet tahriri zamanında kadıları ma'rifetiyle cam' olunan
külli nasıl ve kürüççi ve avariz defterleri alınub ber vech-ı
icmal hane adedi her kadılığun tahtında kayd olunmuşdur. Bu
emrin hak üzre itmamı sākat-ı kazanın mübaşeret-i insaf-ı
ittisaklarına müfevvezdir. Ve ihtimal-ı zulm ve taaddi ve
ahz ü ketmeleri ādil kadıların teftiş ve tefkükülderiyle za-
hir olur deyd masturđur. Der Deftar-ı Atik.

31- Kanun-1 Tarık-ı Salariyye An Arazi-ı Vakf-ı Medine-1
Münevvera Der Kaza-ı Ereğli Tabi-ı Konya

Kaza-ı Ereğli'nin ekser kura ve mezarlıı Medine-1
Münevver ve vakfıdır. Cümle mahsulat ve gallatin öğü Medine-i
Münevver uğün (zabt) olundukdan sonra nisf öğü ki yirmi
kilede bir kile olur. Salarıyye deyip sipahiye hasil kayd olunmuşdur.

Ve cümle bağların öğü Medine vakfıdır. Sipahi nezne
almaz.

Ve rüşum-ı örffiyye tamamen sipahiye hasil kayd olunmuş-
dur.

Ve resm-ı güvarenin nisfı vakfın ve nisfı sipahınındir.
Boraber alurlar.

32- Suğlahe-ı Vilayet-ı Karaman

Kaza-ı Seydişehir gölü ayağından bahar mevsiminde feze-
yan edüb ve akan su Ciharşende nam mevzi'den Dedelü nam ma-
halle geldükde olüglen adet üzre bend bağlanub bend bağlan-
malık olduğu Belvira kazasından reyya kifayet-i kadri mer-
tekler getürüler. Ve Konya sahasından Çay-eli'nden ve gay-
rıdan ırgadlar getirdülüb bağlanan bendin cari olan suyu Alem-
dar'a uğrayüb suğla olur.

Andan Kayser-Oğlanı suğlalarına varır. Ve andan Günden-
Çukuru'na ve andan Kara öyük ve andan Ala-Ver'e ve Virancık
suğlasına varır. Ve andan Firuz'a varır. Ve andan Orta-Viran
suğlasına ve andan Sırık suğlasına varır. Bu zikr olan suğa-
lar bu arkdan tamam olur. Ve mezkur su Alemdar'dan ayrılb
aher bend bağlayub Karkin üzerine gidüb ol aralarda perakende
suğlaların ardından sonra Katır Gölü suğlasına ve Baş-kilise ve Kiçi Gölü'ne ve andan Samuk suğlasına varub andan ışımlı ve Ağça suğlaya varır. Bu suğlalar tamam olduğandan sonra Alem-dar'dan geri aher bend tutulub İlgun suğlasına varub andan Ba-lıklağı şuğlası olur. Seydişehir gölünün suyu burada tamam olur.

33- Suğla-i Ağca Sehr Tabi-i Kaza-i Eski İl

Bulgar dağından su gelüb Ağca Şehir karyesinin önünde beyram Gazi ve Ağca Göl ve Sadık oyülü şuğla olub ve mai-i mezbureden sene-i ahirde kalburç suğlası olub oğlulgen adet-i ma'rufe üzerine reaya-i etraf bendlerin tutulagoğlı ol diyar a'yanın ma'lumudur.

34- Suğla-i Dinek Tabi-i Kaza-i Larende


35- Suğla-i Beydili Der Kaza-i Larende ve Suğla-i Cuğla

Tabi-i M.

Bulgar Dağ'ından su gelüb Beydili'nde oğlulgen adet üzre kurbünde olan karye halkı bend tutarlar. Şuğla olur. Ve andan Cuğla'ya gelir. Ol dahi şuğla olur. Ana dahi reaya muaveneti ile bend dutılugelmüşdür. Bu cümle suğlalar ve bunun gibi nice yerlerde şuğla kabil yerler vardır ki ihtimam...

36- Ahval-ı Bazı Ortakçılýan Mansub

Der liva-i Konya ve liva-i Beyşehirî bazı ortakçı karye-\-leri hükm-i şerîf mucebince ortakçılıktan ref olunub boz ve \-kîr yerlerinden șsr ve salariyye kayd olunmuşdur.

Rüşüm-ı çift ve bennak ve cobe ve rosm-ı ganem ve kovan ve sair rüşüm-ı reaya ve avariş mukarrer kılınmışdır.

Zikr olunan karyeler arazisinden suğla vaki oldukda sa-\-ir mevažîde suğla vaki olduğu gibi ol vakt kanun-ı mukarrer \-mucebince mağsuli miri ve reaya beyinde münasafa tarikiyle kıs-\-met olunur.

Ve Beyşehirî livasına tabi Gök-şyûk ve Suberde nam karye-\-lerin ortakçılığı ve suğla olduğu zamanda münasafa üzre kis-\-met olunduğu mukaddeman tahrîr ve tastir olunmuşdur deyl muk-\-kayyed der Deftar-ı Atik.
37- Kanun-ı Mukaseme-i Mahsulat-ı Malikane ve Divani Der
Vilayet-ı Karaman Ber Vech-ı Münasafa

Vilayet-ı Karaman'da olan karyeler ki ma takaddemden iki baş yani bir canibi divani ve bir canibi malikane tasarruf olunugelmidir. Bunlardan şol ki malikanesi vakf veya mülk ola ol karyede vaki olan kadımı bağların örtüni günliyen sahib-i vakf tasarruf edüb baki gallatin ve kovanın ve resm-i asiyabının nisfi sahib-i evkafl ve emlak ve nisfi müşterek olan sahib-i timar tasarruf edegelmişdir.

Bu cümle karyenin örfiyati ki resm-i çift ve bennak ve cebe ve resm-i ğanem ve resm-i tapu ve deştbarıdır sipahiye mahnusdur. Sahib-i mülk ve sahib-i vakfa bundan hisse yokdur. Şimdiye değin bu vechle amel olunurmuş.

Haliyen vilayet emr-i hümayun-ı sultanî ile tahrir olundukta sipahiler vilayet a'yanı takririle şöyle zahir ve ma'llum oldu ki mukaddemen ziraat olunan arazi ki gallati hums mahsul tarikîyle sipahi ve sahib-i vakf ve mülk beyinde ale'l-'huişna taksim olunurdu. Ol yerlere reaya vilayet tahrir olundukdan sonra bağlar diküb ve ziraat mahsulune tamam sipahi canibine naks müteveccih olmuşdur. Ögr-i bağata sahib-i vakf ve mülık ibtida-i emrden müstakil mutasarrıf olub mahsul-i divani ve malikane istirak üzere kismet olunmak mukarrar kan-nun iken bağıdan sipahiya asla hisse verilmédiğine vech ma'llum olmuştuğundan gayrın mahsul-i ziraatı mukarrar müşterek
olan arazi bağ olduğundan sonra anun mahsulunun nisfi verilmesinin asla sebabi ve baiser olmayub bağat-ı cedidden hasil öğr ale'ı-münasaba sipahi ve sahib-ı vakf ve müلك beyinde taksim olunmak üzere Defter-ı Cedide kayd olundu.


Ve iki baş olan yerlerin gallati mukasemesi humsandan olub bağat öğr olduğu sebeb bağatın kesret-ı mü'menneti ve emeqi ve ta'mirinin harç ve masrafıdır. Ma takaddandan bu vechle tasarruf olunduğu ecelden tağyir olunmayub mukarrer kılındı dayû masturdur. Der Defter-ı Atik.

38- Kanun-ı Sipahizaden-ı Eşkinci Ki Haliya Emr-ı Sultani
Muşebince Bğ Neybet Seferе Esmek Ferman Olundu Der Ta-
mam-ı Vilayet-ı Karaman El-Mahmiyye

Bu kanunnamenin naksi sipahizade defterinde masturdur.

Emirü'l-Umerai'l-kiram kebirü'l-küberai'l-fiham zü'l-
kadır ve'l-ihtiram sahibül-izz ve'l-ihtıgam el-muhtass bi-
mezid-i inayet-i'l-meliki'l-a'lam Karaman Beylerbeyisi-dane
ikbalehu ve kıdvetu erbabül-ikbal ve umdetül-ashabül-iclab
camii vücühi'l-emval âmirü'l-hizain be ihsanül-ummal el-muht-
tassu bi-mezid-i inayeti'l-meliki'l-meal Hizane-i Amire'nin
Karaman canibi defterdarı-dame uluvvuhu-mefahiri'l-kudat
ve'l-hükkm ma'denü'l-fazl ve'l-kelem vilayet-i Karaman kadıları-zide fazıluhum-tevki-i refi-i hümayun vasil olık ma'lum ola ki.

Sabikan vilayet-i Karaman defterdari Mustafa Der Saa-det'e arz gönderüb vilayet-i Karaman müceddeden tahrir olundukda hatib ve imam ve müezzin olanların adet-i ağnam ve bad-ı heva ve resm-i arusaneleri karyelü karyelerinde sair reaya-nın hassilları ile bile mahsüb kılınub sipahilerine hasıl kayd olunmuşdur. Ve adet-i kadim üzerine mezkurlar sair reayadan mukaddem arz olundukda muktesza-yı nas olduklarını sebebiyle fer-man olunduğu üzre bennak ve cebe ve resmi takdir olunmuyub fukara kulları muntazamül-hal ıkan halıyên mevkufat eminle-rı Defer-i Cedid-i Hakan'ide hatib ve imam ve müezzin mukay-yed olan kimesaneler için defterden hariç kalmışlardır daylı her karyede bir imamın vvine nice atlu ile konub müfd ve meccen ziyafet harcı şekdirüb döndüklerinden maça tahrır-i tarihinden berü güzeste daylı rüşum tæleb edüb zulm ve taaddî-lerinden bir kimesne hitabet ve imamete rağbet etmeyüb hitabet ve imamet hizmetlerin olanlar defterde mahsüb kilindiği üzre adet-i ağnam ve bad-ı heva ve resm-i arusanelerin sipahileri alub hilaf-ı vaki defterden hariç kalmışlardır daylı minbad mevkufat eminleri dahl eylemeyeler eğer hitabet ve imametde fariğ kimesne bulunursa anın gibi fariğlerin bennak ve cebe resimlerin mevkufcular zapt etmek babında emr-i şerif recasi-na i'lam etmeğin buyurдум ki,
Hükm-i şerifimle Defter-i Muallam câvüşlarından kâdevetül-emasîl Mehmed Câvûc vâd dikâ başda cedid vilayet defterinde mukayyed olan hatib ve imam ve müezzin olanlar vech-i meşruh âzâde-adet-i âynâm ve bad-i heva ve resm-i arusanelerin sipahilerine eda eylediklerinden sonra hariç ez defter kalmışlardır djuul minbad mevkufat eminleri dahl edüb râncıde ve remide etdirmeyezîz ve mezkurların mûvacehelerine mevkufat eminlerine mûhkm (ve imametden müslûmânlarinda nefret geliçek mertabesinde olmalarıdır) tenbih ve te’kid eyleyesiz ki özerlerine ziyade âlî ile konub müfäd ve meccanen yem ve ye-meklerin almaya ve aldırmasaiz ve güzelte rûsun ve ziyafet namına bir âkça ve bir habbelerin almayalar ve aldırmasaiz ve hilaf-i şerî-i kanun ziyade nesnelerin dahi alınışlar ise bade’s-sûbût şer ile mütevèccîh olanlardan bi kusur aliverûb bi vech taallûl ve inad etdirmeyezîz göre bilesiz alamet-i şerîfe itimad kilâzî tahrîren fi’î-yavmî’î-îznîn min şeyh-i Cemazîe’s-î-bâvel sens 996;

D- 1575 Tarihli Karaman Kanunnâmesi (1):

1- Kanun-i Resm-i Bezirhans Dar Kasabat ve Kurâ

Her bezirhaneden resm yılda yirmiçeş akça mukayyzedir.

Amma Îç-El’e tabii Mud kazasinda bezirhanelerin rûsumu ziyade ile Defter-i Atikde mukayyed bulunmuş idi. Ol resm

(1)Kanunnâmes, Niçoara Beldicasanu’nun, “Recherches sur la Province de Karaman au XVIe siècle” adlı makalesinden alınmıştır.
edasından halkı teşekkür ve tazallum etmenin bir miktar tah-
ifi olunub nisfa mükerrer kılınmıştır. Her yerde müstakilen
ana işaret olunmuşdur.

2- Kanun-ı Esami-ı Reaya Ki

Defterde bazı ehli garaz mükerrer kayd etmişler ola ve
gaflet olunmuş ola.

Talfe-i sipah ve zümre-i reyadan bazı kimesneler ki
vilayet tahriри esnasında mahall-i teftişe gelüb efrad-ı re-
aya anların takriri ve yüksekula yazıldı. Bunlar bazı rea-
yarda ki hariçdemutekkinkilerdir babalarının Defter-i Atık’de
ismileri bulunmaga hariçde olan oğullarını geri kadını rea-
ıyet oldukları itibarla karyasına yazdırır hariçe temekkül-
nünü izhar etmemek zann olundu. Ol raiyyet mutekkinkin olduğu
mezraa ve karye bir nice zamanandı sonra ki ol vilayet tahri-
riyünün anda varıldığa yazılmamasına gur el olundu. Mutekkinkin
olduğu karyenin halkı mezkur hariç olan raiyyet kendüle

takvıt ve yardım olmak ıgın yazdırdıklarında ne mahallinden
geldüğün malumları olmadığı cihatden yahud kasılma etdik-
leri sebabinden beyan eylememege binaen gazbe itîla makdur-i
beşar olmamak kusuru erbab-ı insafı zahir ve vazih olduğu
özri makbul buyrulmak recasından sonra ol ism gaflet vechiy-
le mükerrer yazılma vaki olduysa kadımden her kimin raiyyeti
ise kamakan ana raiyyetdir. Temekkülünhe itibar olunmaya. Bu
tarık üzre her mükerrer ismin hali tashih oluna. Ve hakimu’l-
vakt olanlar raiyyetleri tekrar haklatmayub rencilde etdir- 

meyeler. Bir raiyyet iki sipahiya resm vermez. Kidem itibar 

olunur. Tekrar makbul olmaz.

3- Kanun-ı Sipahizade ve Zaviyedar ve Muaf ve İmam ve Mü-

ezzin ve Reaya-i Bi Resm

Şol kimesne ki Deftar-i Cedidle sipahizade ve zaviyedar 

muaf kayd olunmuşlardır ancak resm-i çift ve bennak ve ce-

be ve avarız alınmaz.

Ve defterde raiyyet oğlu bir resm düşicek ve sarahaten 

resm verilmemeğa işaret olmayacak muaf ani’r-resm değildir. 

Konak sipahi resm ala ve muaf ve zaviyedar ki babası Deft-

ter-i Atikde resminli olub veregelmiş ola Deftar-ı Cedidde 

mukayyed değildir, demeyeler resm vese(ler). Hemen avarız 

vermez. Meğer ki defterde resm verilmez musarrah ola ve def-

terde bila-resm imam ve müezzin kayd olunanlar dahil madem ki 

imamet ve müezzin hizmetinde olalar reaya-i mezkuru riyayet 

edüb imam ve müezzin ve kethüdalarından avarız almazlar. Am-

ma imametden ve müezzinlik ve kethüdalıkdan ma’zul ve fariğ 

olduklarından sonra sair reaya hükümünde olurlar.

Ve şol kimesne ki defterde maa’r-resm mukayyed ola amma 

sonra imam ve müezzin ve kethüda nasb oluna resm-i raiyyet 

verir. Hemen avarız vermez. Anun avarızı yerine mensub olduğu 

ma”zulden alınur.
Ve hariç reayadan bir kimesne aherin raiyyetı olsun, Atçeken olsun, sipahi ve sipahizade olsun, muaf ve müsellem olsun, bir sipahının timarında resimli yer tuta, resm-i çift ve ögr ve salariyyesin timar sahibine verir. Eğer yeri az olub çifte ve nim çifte vefa etmezse asıl raiyyet ve hariç reaya iki dönüm yere bir akça sipahiye verir.

Kema sabık amma firar an resm-i çift ve nim çifte ve resm-i dönüm kayd olunmamışdır hemen hariç raiyyet ol mezraada ziraatinden ögr ve salariyye ve iki baş mukayyed ise hcms verir. Resm-i dönüm ve resm-i çift vermez. Zira ki kimesne ziraata ragbet etmeyüb mezraa halı ve muattal kalur ve reyayanın üzereine kayd olunan çiftlikleri kabil-i ziraat olub hasil veren yerlerden sürmeküb ve boz koyub varub aher sipahi veya vakif veya mülk arasında ekerse ve ziraat ederse sahib-i arz ögr ve salariyyesin aldıından sonra sahib-i raiyyet dahi bir ögr ala.

Ve üç yıl mütavaliyün boz kalub sürülmemeyen çiftlikleri reayaya sürmek teklif etdikden sonra müsahele edüb sürmezse kadi marifetyle ahere verüb ögrin ve rüşümün sipahi ala.

Raiyyetin azadlu kulu sipahiye müteallikdir. Amil-i mevkufat ve haymanacı dahi eylemez.

Rüşüm-i raiyyeti sipahi alur. Meğer ki tahrır-i ce제도 ahere veya haymanaya raiyyet kayd olunmuş ola.
Ve reayadan favt olanların çiftlikleri ale's-seviyeye öğullarına müteallıkdir.

Ve sipahiler timarlarında mevkuf ve muattal kalan çiftlikler geri sürülüb ma'mul olsa geri sipahilerine müteallık- dir. Hariç-i deftərdir deydi mevkufçu âmili dahl edəməz.

Ve gol raiyyet ki aher yerde yazılub bir sipahi- nın toprağında müteməkkın ola rüsəmunu ol yer sipahiş un alur. Deftərə maştur deyildir deydi mevkufçu âmili niza ve dahl edəməz.

Ki raiyyet oğlu veya karındaşı ve akrabasından olub ve ahera raiyyet kayd olmənyub hin-i tahirində reaya kətəm etdi- rənd yazdırmış ola veya sehve metrub veya gayrı maktub kalmış ola bunlardan sipahi zəsm-i raiyyet ve sair hukuk-ı şer'iyyə ve örfiyyə alur. Bila hələf.

4- Tayn-i Si'r ve Narh-i Gəllat Der Vilayet-i Karaman Umumen

Mevlana-yı müşarûnûlyh emterallahu ala aktar-i türbatihi Kataratî emtari'r-rahme Cam-i vilayet-i Karaman'ı defter etdikde gellati nisif büğday ve nisif arpa itibar edüb biri biri üzerine mamûlûn bih olan Konya kilesiyle kilesi beşer akça içel'den kilesi yedişer üzerine narn bağlımsızdır geri mukarrar döyd kayd eylemiş halîyen tahrir-i cedî meysi-minde vilayet kadıları taht-ı kazaların kasabat ve kurada müstamal kilelerini Konya'da ma'mul olan keylíle tatbik edüb ve her bir vilayetde gellatin zaman-ı zer'i ve eyyam-ı hasadı cümle gilali der anbar olub her mevsimin ruhass ve azizül-vücuda olduğu zamanları ahali-i vilayetle ve eslı-vukufla müsavere etdikden sonra vilayet-i Karaman'ı içel'den maada Kon-ya kilesi ki Yevlana Haci Ali el-kadi bi-Konya hücceti muçibin-ce keyl-i istanbul'den bir üçink ziyade dir. Buğday yeğişer akça ve sair komakan beşer akça olmak derece-i itidale akrab-dir.

Ve livâ-i içel'de ki anun mezruat-ı gellati ziyade vefretle mevsuf değildir. Buğday kilesi mikyal-ı Konya onar akça ve sair kilesi sekizer akça narn tayin olunmak üzerine vilayet kadıları ferden ferden imzasıyla hüccet ve defter edüb bu canibe teslim etdiler ol hüccet ve defterler Mudat tevcîhi ücretsiz-ı Saadat ve Saltanat-ı Aşiyân'a arz olundukda şa'irin yedi akça olmak Zümre-ı Asakir-i Mansure Vilayet sipahiîlerine eshel ve inayat recasına muhalîdir döyd arz-ı
bendegi-birle bu fakir cur'et et dikde kudat tescihi mukarrar
buyurulub minval-ı arz üzere tsvihi emr varid olmayın imti-
sal ve inkuyad lazım oldu ve şerh olunduğu tarikiyle mukar-
rer kılındı.

5- Kanun-ı Sipahizadeoan-ı Eskınci Ki Haliyan Emr-i Sultani
Mucabince Be Navbet Sefera Esnek Ferman Olundu Dar-Tamam-ı
Vilayet-ı Karaman El-Mahmiyye

Vilayet-ı Karaman mukaddemen tahrir olundukda her karye-
de reayayla mahlut mütemekkin sipahizade kaydıyla kimseler
yazılmış imiş ve üzerlerine gift ve nim gift ve bennak ve ce-
be işaretli bulunmuş. Lakin bazı yerlerde belki ekserinde zikr
olunan rüşum karyenin gümlesinde dahil olmayub hariç kalmış.
Bu vechle kayd olunduğu ecelden daiman sipahi timar ve resim-
elle mükayyed olan sipahizadeler beyinde niza ve husumet hali
olmaz imiş. Ve bu taifei üç dört bine karib afrad ve eşhas
olduğu için raiyot yazılması hilaf-ı nizam-ı bilad vam muğa-
ýır-i Dafter-i Kadim olub bu taifenin ahvali Asitana-ı Saltan-
at Aşıyan'a arz olundukda hizmete kadir olanların üçer ve
dörder neferine resm-ı gift ve bennak ve cebe ve rüşum-ı re-
aya ve resm-ı ganemden ve avarız-ı divamiyye ve tekalif-ı ör-
fiyyeden min külli'1-vücub muaf ve müsellem olmak şartıyla
be navbet her sefera yarar eşkünciler binefsihi esmek emri
varid olub bu taife-i mezkure dahi bu emri hüsn-1 iradetleri-
le kabul etdikleri ecelden ellerine tezkire verilüb ekseri
berat alub himzete mübaşeret etdiler. Ve bunların yararlarına
timar verilmek dahi emr olunmuşdur. Ve tecvîz buyrulmuşdur. 
Öyle olsa zîkr olunan sipahizadelerin ellerine vilayet tef-
kikârîlarning sûretî mustakîl defter olunub ve Defter-i Mufas-
sal-ı vilayetde dahti her karyede işaret olunmuşdur. Eğer it-
tifak-ı sehvel terk olunmuş bulunursa kalem-i nesîhden hata-
yâ haml oluna ki münkün oldukça tâthik ve mukabalesine yüzü-
et-ı başariyye olan makûr bezl kılınmışdır. Ve l-insanla 
yehlu anîl-hataie'n-nisyan.

Ve sefer-i sultanî olduğu sens sipahizadelere sefer 
teklif olunması. Saîr sipahilere ne vechle istihdam ceiz bu-
yurulursa bunlara dahi emr oluna. Ve zîkr olunan sipahizade-
lerin evladi ki hin-i tahrirde defterden hariç kalmiş ola ve-
yahud minbad defterde mukayyed olanlardan vücuda gele anların 
dahi nesi sipahizade hülûmânde dahillerdir. Ve bunların ka-
rindaşları ve akrab-i akralarları ki aher kımselere Defter-i 
Pâdişahi'de raiyyet kayd olunmuş olmayalar. Anlar dahi sipa-
hizaden ma'dudlardır. Bunların efradına naks gelse ol ha-
riç-i defter olan evlad ve ihvan ve akarib-i karibeden teko-
mil oluna. Haymanacı ve mev'kufatçî dahi eylemeye. Ve bu ta-
îfeden sefer-i sultanîyye hizmetin edasına ihmal ve takşî-
lerî olub âskınçelerini göndermedikleri senade cülle muaf bu-
yurulduğu mahsulleri mev'kuf tarikiye zabt oluna. Ve ol se-
nede avarîz-ı divânî dahi vaki olduysa avarîz verebileri bile 
alına. Ta ki hidemât-ı din-ve devlet ve nizam-ı memleket bu 
zabita ile ber karar olub müsahele ve ihmal tecvîz olunmaya.
Bu şerh tamamen eşkûnce sipahizadelerin defterleri dibâçesine 
nakl olunmuşdur.
6- Kamun-ı Timar-ı Serbest


Ve beylerbeyinin muayyen olan çavuşların timarı ki serbestdir. Şyle ki sipahiye timar verile serbestlik üzere verilir timar erine verilmişdir, deyî mirliva nisîfına dahl sylemez.

7- Kanunname-i Yörükan Ki Mütamekkin Sode En Der Kaza-i Kayseriye ve Resa-ya Liva-i Kayseriye

Kaza-i Kayseri'de mütamekkin olan yörükan taifesi matatakkademden göc ve konar olub ziraat ve haraşset etmezler-miş. Ve bağ ve bahçeleri olmaz imiş. Ve koyunlu olmanın her cemaatin rüşum-ı ağnamdan sipahiye haylı mahsul mukayyed olmus imiş. Ve resm-ı çift ve bennak ve cebə vermezlerimiş.


Müçverred cebenden resm-ı ma'füvvdür.

Kayseriye'de sair reayanın dahi rüşum-ı reyasısı bu mın-val üzereydır.
Ve Köstêre nahîyesiyle Zülkâdir vilayetinin hududı ve sınıuru hususuyun devletli asitâneden Zülkâdir Oğlu Ali Bey Şehsüvar'a ve Karaman beylerbeyisine varid olan emr-i şerifin sureti biyınıhi kanunnamesiyle bile mücelledd kilindi.

Vilayet-i Karaman kadim ve Zülkâdir hâdisdir.


8- Kanunname-i Ahval-ı Zimmîyan-ı Vilayet-i Karaman

Vilayet-i Karaman'da olan zimmilerin her ferdinin cizye-leri Mufessal Defter-i Atık'de her isim tabtına muayyen ve mukayyed olmadığını bahs eder ki,

Cizye şereฟ her şahsin gana ve fakiri itibarına takdir ve ta'ının olunur. Ve bu hal müsur-i eyyam ve Kürür-ı şuhur ve a'vamla sal be sal mütegayyir ve mütabeddil olmak üzere, ol cihetinden vilayet defterlerinde ana yakın ve takrir muva- fik gelmez. Öyle olsa vilayet tahrir olunduğunu senede her vilayetin kadısı ma'rifetleyle tetabbu olunub görüldükde zimmilerin emlak ve evmâle ve sahtî olancalarına ki a'la itibar olunur seksen ve doksan akçadan altmış akçaya gelince. Ve mütevassitül-haline altmış akçadan otuz akçeye gelince. Ve fü karasından otuzar ve otuzar akçadan ekâl olmamak takdir ve
ta'yin olundu.

Min bad her sale nev-yaftelerine otuzar akçadan eskıl çizye vaz olumaya. Bu minval üzre her üç yılda bir def'a vilayet kadısı ma'rifstıyile mahkemede mürdeleri ihraç olu-
nub ve nev-yafteleri deftere kayd olunub üç yıla değin ol
mınça defter taqyır ve tebdil olumyna. Ve erbab-ı gınadan
fakir olmuş ve erbab-ı gınadan fakir olmuş zimmiler ve fu-
karadan ginaya erişmiş keferenin ahvalı dahi teşebbü olunub
fakirin halinden ziyade nesne alınmaya. Ve ganının canibı ri-
ayet olunub ve fakire ziyade tahmil olumnya. Bu babda Hak-
dan udul eden eğer kadırdır ve eğer çizye cem eden mübaşır-
dır yevm-i süalde i' tab-ı Allahiyeye müstahak olalar. Ve her
saı çizye cem olundukda kadi canibinden dahi bu defter dutulub
ve yazılub defterin bir suretı kadi inzasılya Dergah-ı Ali'ye
gönderilüb bir suretı mahkemede sicillatla hıfız olunub bu min-
val-ı meşruh her senede mer'i dutulub bi vech-ı mine'l-vucûh
tahallüf etdirilmeye.

Vilayet tahriri zamanında cem olunan Cizye Deftere dok-
san ve seksen akçalı çizyeler a'la kabilden olub kemakan mu-
karrerrdir. Ve mütevasıtı'l-hal olanların çizyeleri otuzdan
eskıl olmaya. Ve fukarasının otuzdan ziyade ve eskıl olmaya.
Ol defterle vilayet kadısı ma'rifstıyile cem edüb noksan olan-
ları nev-yafteden tekmil edeler.


Ve hariç-i vilayetden dahi gelüb Karaman'ın dahi tavaattin edenler dahi bu defterde mastur değildir, denilmeüb cizye-leri alalar. Aher vilayetde yazılı haçaq-guzar olduğu üzre suret-i defter ibraz etmekle ma'lum ve muhakkak olmaya cizyeleri alına.
Ve Karahisar ve Ürgüb kazasına tabi beş kit'a karyenin
cizyeleri vilayet-i Arab'a tabi olub Halab hizanesine teslim
olunur. Mufassal Defterde ana işaret olummuşdur.

9- Kanunname-i Kabail-i Edb-Kesâan Dar Vilayet-i Karaman

Vilayet-i Karaman'da Konya livasına tabi kaza-i Turgud
ve kaza-i Eski il ve kaza-i Bayburt tevabi' ki At çekan ka-
bailiyle ma'rufdur. Adet-i kanuneleri üzere her sale on iki-
şer hanaden bir at resmi ki beş yüz akça'ya padishah-i alemê-
nah hazinesiç'in eminlerine eda ederlerimidir.

Ve rüşsum-i mukarraradən iki koyuna bir akça ve üç yüz
koyuna resm-i aşıl dayıl beş akça verirlerimidir.

Ve kanun üzere carimaya müstehak olanlarından ahl-i şer
marifetiyle cürümlerine göre haklanırlarımış.

Ve beytül-mal ve mal-i mezkud ve yuva ve kaçıkun dahi
sair memalikde mu'tad olduğu gibi bunlarda dahi ol vechle ic-
ra olunur imiş.

Bundan gayrî resm-i çift ve bennak ve əşbe vermezler-
imiş.

Ve kendilere məhsus Deftər-i Padişahi'de yurd kaydolunan
məzarı ve arazidən əqər ve salariyyə ve bağ olan yerlerdən
əqər ve haram ve resm-i kovan ve bi'l-cümle reaya verdü gü rə-
sum-i mukarraradən bir akça ve bir habbe vermezlerimidir.
Ve umum vilayet reyasına amirle avari ve kürekçi ve nüzul ve sair tekalif-i divaniyye vaki aldıkça bu kabail halkı ol tekliflerden ma'fiyye olub bu hususların bunlardan nesne taleb olunmaz imiš ve alınmaz imiš.

Ve bunlar mukaddem ve göçer konar yöri taifesi makulesinden olmığın ziraat ve haraşet etmezlerimiş. Ve on iki haneden eda etdikleri at reami ki beşüz ekçadır. Her kabilenin on iki hanesinden a'la ve evsat ve edna itibarında kendii ka- bilelerinden eh-ı insaf ve sahib-i vukuf kimesneler taksim ve tevzi' ile maldar ve kudretli kimesnelerden eğerce tifil (ve) sağır veya dul avrat ola davarlarına istitâ'atına göre anı hane itibar edüb anun gibilerden ziyadece takdir olunmuştur.

Ve mütevassitü'l-halden ve fakirlerinden dahi väsâ'tine ve haline muvafık reamin cem edüb eda eylemek kanun-ı mukar- rezlari imiš.

Ve cümle rûsumu hassa-i hümayuna mütedallik imiš.

Haliyen vilayet-i Karaman vacibi'1-iz'an-ı Sultanîyle tahrir olundukda zikr olunan tevaîfin ekseri ziraat ve hara- setle meşgul olub ve yurdlarının 1âr ve salariyyyesinden ve rûsum-ı çift ve bennak ve wabelerinden hayli mal husûl mü- teayyin olduğundan gayri mezakurların tasarruflarında olan yurdlarının gallati zabtına mu'temed ademler nasb olunub ta'şir olundukda ekser çiftliklerinin gallati ve sair mahsulatı
altı yediğer bin akça olduğu zahir oldu.

Ve kürükcği ve avarız ve nûzî teklif olunsa bir nice yüz
bin akçanın tahsili mümkün-1 fehm olunmanın bu hususun bir
nice def'a zaman-ı sabıka ezhari kast olundukça ihmal sebe-
bi ile mastur kalmış imiş.

Haliyen Asitane-ı Saadet'e arz olundukda At ğıken âdetî
rûsum-ı reayaya tebdil olunmağa emr-i şerîf varid olicak te-
vaif-i mezkurenin a'yanı vilayet kadıları huzurunda cem olub
rûsum-ı reaya vermek mu'tadımız değildir kadımlı'1-ewyamdan
virageldiğimiz At ğıken resmi ki baş yüz akçadır her at başı-
na ikiğer yüz akça dahi ziyade vermeğe razıяз deyil itiraf
edüb eseri kadılarından hücçet getürmeğin ve sadr-ı azam ve-
zir-i mufahham Rüstem Paşa vilayet-ı Karaman'a geldikde bun-
ların bu istidade'larını kabul etmeğin kamakan At ğıken âdetî
müktar reh alıb on iki hameden her at başına yediğer yüz
akça verüb ve âdet-ı kadime üzerine reash-ı gânem ve bad-i heva-
larını vermeye múltüzim ve mutekâbbil olduklarıçun vaz-ı ka-
dim üzre At ğıken olmak mukarrar kalinub rûsum-ı reaya ve
avarız ve kürükcği ve sair tekalif-i divanîyyeden ma'fîyy ol-
mak üzre Defter-ı Cedid-ı Sultanî'ye kayd olundu.

Ve At ğıken rûsumunun cem'i zamanı güz mevsiminin ahiri
olmak halka muvaîkîdır.

Ve At ğıken taifesinin mahdud ve muayyen yurulardanın
kendüler bi-nefsihi ziraat etseler asia 8r ve salariyye
vermezler. Fa emma hariçden gelüb ol yerde ziraat etseler ol mezraalarda hasil olan gallatin ʿogr ve salariyyesin miri için eminler zabit ederler imiş.

Haliyen at akçesi beşyüzden ʿikiyüz akça dahi ziyade olmak buyrulmağın zikr olan hariç ziraat edenlerin ʿogrü dahi gerİ At ʿeken yurdlarının ashabı tasarrufunda olmak mukarrer kılını ki hariçden dahi ziraat olunsa ol ʿogr dahi mutasarrıf olub fukaraya tıkviyaçın ziyade olunan at resmîn ilhak ile eda ʿyleyler. Eminler dahl ve taarruz ʿyleyler. Fa emma ol yurdu hıssıye mutasarrıf olanlar biz dahi on iki hâneden bir at resmin veririz ziyade vermeziz ʿblemeyler.

Gallat mukabelesinde dahi bir mikdar nesne vereler. Muḥalafet ʿetmeyeler.

Ve yurdlarının gallatı tatamen ʿogrü at akçasiçı dın zibt oluna. Vefa etmezse bakısı aʿla ve evsat ve edna itibarınca tevzi olunub at akçesi tekmil oluna.

Ve sipahi ve sipahızıdeler dahi At ʿeken yurdundan ziraat etseler ve bahçeleri olsa tamam ʿogrın vereler. Muḥalafet olunmaya.

Ve At ʿeken taifesinin tasarrufunda olan yurdları mahsulatı mütefatviṭʿl-hal olub bazısından ziyade hasil olmaja'n anların gibileden at resmi on iki hane itibarından gayri ziyade mahsulüne göre bağlanmısıdır.


Ve Akça-Şehir'de mütsemkkin At çekenler Necmuddinli ta-ifesinin kendilerin kadaliği olan Bayburd kazasına tabi yurdu- larında ziraat olunan gallatin ögr ve salarıyessı ki kandiller- rin tasarruflarında olgelmişdir ve ol arazide bazı hariç At
çeken ziraat edüb tahrir-i vilayet zamanına gelince oğr ve salariyyesi miri için zakt olunurken haliyen At çeken fukarasinın rüşumuna takviye olmak için ol dahi At çekenler tasarrufunda olmak mukarrar kılınan mahsulat mukabelesinde at resmi ziyade olumub on iki hane resmi itibar olunmanıdür. Belki mahsulat itibarınca kayd olunmuşdur. Ol gallata-mutasarrif olanlardan tayin olunan ziyade anlardan taleb olunüb fukarasına tahmil olunmaya, Ve bu ziyade mahsul veren arazi ve yurd hissesine mutasarrif olanların gâhi kabile kabile mahsulleri cemaatleri zeylinde beyan olunmuşdur. Mukabelesinde anıla resm ziyadece vaz olunmuşdur. Ol ziyade hariçiden ziraat edüb oğr ve salariyye bi vech miriya alınurken haliyen kendilerine ilhak olunan aşgar mukabelesinde mukayyed olunmuşdur. Ve sipahi ve sipahizadeler ve zaviyedar ve şarâfet davvenen edenler ve rüşum-i At çeken vermeküb At çeken yurdunda ziraat edenler her kim olursa olsun tasarruf eylediği arazi- den ve bağıttan oğr ve salariyyesin At çeken taifesine edası tayin olunan at akçasının takviyesiçin vereler. Taallül stmel- yeler.

Ve Necmiyinli taifesinin tasarrufunda Beyazid tahrir eylediliği defterde asla yurd kaydı yoğun sonradan ecnaabi hat- tryla mezcra-i Kabe Kenise nezd-i Kâyım-Beli daydı yazılım- didir. Bu sebebe ile Konya Sahrasinin bi nihaye yerlerini ta- sarruf etmişler sonra üzerinde kâdi gönderülüb bi vech tasar-

Taife-i mezkube telbisyyle malı padişahiyeye zarar et-diklerin Konya kadısı ilam etmeğin vaki-i hal deftere kaydı olundu.

Ve At çeken taifesinden bazı kimesne şehzadelere himzet etmek vesilesiyle veya uclarda Umera yanında obub dilaverli-gi cihetiyile anda gönüllü ulufesine yazılb ve badehu Dergah-ı Mualla Bölükleri'ne ilheb olunub ve bazı timara çıkub Asker-i Hümâyundan ma'dud olmuş anların gibilerden neferiğe hin-i tahridde hazırlulan berata inshar eyledi. Ve istihkakla dirlüğe çıkdağı zahir olduğu veya babası sipahi olduğu Dafter-i Atık'de bulundu. Anın gibiler mezful'razısindir. Ve sipahi ta-ifesinden ma'dud olmuşdur. Fe emma şunlar ki birer tarihi ve bir sebeble dirlüğe geçmiş olanın veya mükcerred skabire himzet etmekle Anadolu canibinde mastürülü-1-hal obub beylerbeyin-den berat ile timar alıdı olda. Ve galüb Dafter-i Cedide mükab-bil olmayub sonradan beratim vardır dayılı berat güstere makbul tutulmayub At çekenden ma'dud kılınmak buyrulmuşdur. Ve timers-za mutasarrif olması mazlum olmayub kemakan timarda mutasarrif
ola. Ve rüşum-ı At çeken ve resm-ı ağnamı vere deydi emr olun-
Lakin eğer Defter-ı Atık de sipahi ve sipahizadeliği mukay-
yed iken ve bir tarihde rüşum vermez iken Defter-ı Cedide kayıd
olunmayub kalmış ise ve kadimi''l-eyyamdan At çeken resmin ver-
mayub haliyan defterde sipahizadeliği ve bülük halkın oldu-
guna işaret olmayub sehve olduysa veya kendisi hazar olunma-
yub kaldı ise ki muhakkak ola ve asla şairbe şubhe olmaya;
Anlardan dahi rüşum-ı At çeken alınmak taleb olunmaya.

Ve At çeken kabailinin kethüdalarından bazı hin-1 tahrir-
de vilayet-ı Anadolu'da müteferrikten şakın olan eşhasın bazı
rüşumunu kandiller ekl etmeğin esamisini yazdırımak hususunda
temerrüd edüb gelüb hazır olmadalar ve reaya dahi müteferrık
taife ol맞ın her kabilenin tamam esamisinin tafsiline kadir
bulunmamağın straf vilayetde yazılmayub kalmış esami ve içle-
rinten mektum ve mastur eşhas kalduğula mümkündür. Bu takdirce
At çeken taifesı ehere raiyyete mülbak olmamak kanun-ı mukar-
rerdir. Anların gibilerden kemakan her ne mahalde bulunursa
rüşum taleb olundakda vilayet hakimleri ana mani olmayalar ve
tasarruf etdülerler. İnad edenlerin hakkından gelerler.

At çeken taifesinin eşhas-ı defterden hariç kalmağla At
çekenlikten çıkmaz. Kemakan At çeken resmin verir.

Bu zikr olan tafsilden ma'lum oldu ki At çeken taifesinin
rüsumu ahzının mukarrerü'l-hal zabitası yokdur. Fakir ve gına
ve yurdlarının mahsulatinin kesreti ve killeti itibariyle tevzi
ve taksim olmak lazım gelir. Bu takdirde his-i tahrire
er her kabilenin haline göre tahmin olunan mal cam olumub Tur-
gud ve Eski İl ve Bayburd Defterinin ahirinde kayd olunmuş-
muğdur. Her yıl rüşum cam'ine ırsal olunan amin ve katib ol-
vilayetlerin kadişi huzurunda her kabilenin mu'temed ve mü-
tedeyyinlerini cam edib ağniya ve fukara ve ziraatleri çoğ
ve az olan kimseleri ma'lım edib ve hariçden ziraat olunub
öğrülü sabıkan miri için alub haliyên fukaraya takvıya içün .
At çeken rüşumuna ilhak olunan a'şarı bileler ve takdir olu-
nan ziyade ve noksan itibarınca až izedeler. Ağniyadán alın-
cak resmi fukaraya tahsil etmeyeler. Ve kat'iiyyen yurda zi-
raati olmayanın resmini ziraat adenlerden eskî alanlar ki
adalet mer'i ola.

Ve sabıka At çeken rüşumu cümle hass-ı şahi olub ol
hasslar ummale satılacağı ve halkı ser-keş ve sahra-nişin
olması kendili havalarına tabi olagelmışlardan nice dürülü me-
fasid zuhur etmeğin bad-i hevaların ve resm-i arusana ve
cüm-i cinayetleri şehzade-i civanbaht-tale bekahu-hazretle-
rinin canibinden zabt etmeye hüddam-i şillerinin rızaları ol-
mamağın beylerbeyilere memleket zabtı içün münasibdir deyl
anların tasarrufunda olmak buyrulu.

Ve At ağaşi vech-ı meşrub-ı sabık üzre haliyên şehzade-i
civanbaht-tale bekahu-hazretlerinin hassıdır. Ve resm-i ağnam
ve beyți'l-mal ve yuva ve kağısun hass-ı padişah-ı alem-panah-
dır.


FİHRİST-İ KANUNNAMESH-İ RUM ELİ

Kanunname-ı Cizye
Yasakname-ı Ma’den (atık)
Yasakname-ı Ma’den (Cedid)
Yasakname-ı (atık)
Berat-ı Emin-ı Darbha
Berat-ı Sahib-ı Ayyar
Yasakname-ı Adet-ı Ağnam (atık)
İstanbul ve Galata'da olan Gallat Gümüşü Kilkanannesesi
İstanbul Hassarının Kanunnamesi
İstanbul Dalyanı Yasağı
İstanbul Mumhanesi Yasağı
İstanbul'da ve Galata'da olan Dellaliyye Kanunnamesi
Kapan yasağı
Gelibolu Bazarının Yasağı
Çeltik Yasağı
Edirne Adasının Yasağı
Altın Yasağı
Kanun-ı Bac ve Gümüş-ı Kal'a-i Kili
Kili'de olan Balıklığının Yasağı
Kili'de olan Dükkanlar Beğlik Olduğuna Hükümet
Fotokopi 2 : Beyşehir'deki Vakıflarla İlgili Kayıtlar.