T.C.
İSTANBUL UNIVERSITY İKTISAT FAKÜTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA AVRUPA DENGESİ
VE
"NİZAM-İ CEDİD" ORDUSU

DOKTORA TEZİ

TEZİ YÖNETEN: PROF. DR. TOKTAMIŞ ATEŞ

HAZIRLAYAN

SİPAHİ ÇATALTEPE

V. G.
 Yükseköğretim Kurulu
 Doktora Türkiye Merkezi

İSTANBUL-1989
İÇİNDEKİLER

ÖZET ........................................................................... IV
ÖNSÖZ ....................................................................... IX
GİRİŞ ........................................................................ XII
BİRİNCİ BÖLÜM ............................................................ 1

III. SELİM (1789-1807) DEVRİNDE
ULUSLARARASI SIYASI DURUM

A) FRANSIZ DEVRİMİ VE NEDENLERİ

1- Dış Nedenler ................................................................. 1
   a) Aydınlanma Çağları .............................................. 1
   b) Amerikan Devrimi ............................................... 3

2- İç Nedenler ................................................................. 7
   Eski Rejim ............................................................... 7

   1- Eski Rejimin Ekonomik Yapısı ............................. 7
   2- Eski Rejimin Toplumsal Yapısı ............................. 10
      - Soylular .......................................................... 11
      - Ruhbanlar ....................................................... 11
      - Halk .............................................................. 12
      - Krallık ............................................................ 13
      - Yürütme Gücü .................................................. 14
      - Yargı Gücü ....................................................... 14
      - Taşra Yönetimi .................................................. 16

Fransa'da Devrim Süreci .............................................. 16

   1- Soyluların Tepkisi ............................................... 16
   2- Etats Generaux'un (Genel Meclislerin)
      Toplanması ....................................................... 18
   3- Kurucu Meclis Dönemi ....................................... 21
   4- Konvansiyon Dönemi ve Devrim
      Fransasına Tepkiler .......................................... 27

Napoleon Devri ........................................................ 30

   1- Direktuar Yönetimi ve Napoleon'un
      İtalya Seferi ...................................................... 30
   2- Napoleon'un Mısır Seferi ve
      Hükümet Darbesi ............................................. 32
B) FRANSIZ DEVİRİMİ YILLARINDA

1- Osmanlı İmparatorluğu ........................................... 44
2- Almanya İmparatorluğu ........................................... 50
3- Prusya Krallığı ...................................................... 51
4- Avusturya İmparatorluğu ........................................... 52
5- İtalya ................................................................. 54
6- Rusya Çarlığı ......................................................... 54
7- İspanya Krallığı ..................................................... 55
8- Lehistan Krallığı .................................................... 55
9- İngiltere Krallığı .................................................... 57

İKİNCİ BÖLÜM ................................................................ 60

NİZAM-İ CEDİD'İN DOĞUŞU

A) NİZAM-İ CEDİD KAVRANI ........................................... 60
B) III.SELİM'E SUNULAN ISLAHAT İAYİHALARINDAKİ
   ASKERİ HUSUSLAR ...................................................... 61
C) İAYİHALARDAKİ ASKERİ ISLAHAT GÖRÜŞLERİ ................. 63
D) YENİ ASKERİ OCAĞIN ÖNEMİ ....................................... 72
E) NİZAM-İ CEDİD EKİBİ .................................................. 78
F) MERKEZİ TEŞKİLATTA NİZAM-İ CEDİD'İN YERİ ............. 80

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM .......................................................... 82

NİZAM-İ CEDİD ORDUSU

A) LEVEND ÇİFTLİĞİ OCAĞI'NIN KURULMASI ....................... 82
B) LEVEND ÇİFTLİĞİ OCAĞI TEŞKİLATı .............................. 91
   1- Maaş ve Tayinat .................................................... 91
   2- Zabıtlık ve Terfi ................................................... 97
   3- Askere Alma ........................................................ 98
   4- Silâhlar ve Kalk-Kıyafet .......................................... 99
   5- İzin ................................................................. 101
   6- Tekaüdlük .......................................................... 103
   7- Ocağa ait Diğer İşler .............................................. 105
C) LEVEND ÇİFTLİĞİ OCAĞI'NIN GELİŞMESİ ..................... 109
D) LEVEND ÇİFTLİĞİ İKİNCİ ORTASI'NIN KURULMASI .......... 111
E) LEVEND ÇİFTLİĞİ SÜVARİ BİRLİKLERİ ......................... 113
F) PIYADE VE SÜVARİ ORMAKLARININ GELİŞMESİ .......... 120
G) ÜSKÜDAR ORTASI .................................................... 136
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ................................................. 151
ANADOLU'DA NİZAM-İ CEDİD ORTALARININ KURULMASI ....
A) ANADOLU ORTALARI TEŞKİLATI ................................. 151
B) ANADOLU'DA KURUİAN ORTALAR ............................... 168
   1- Ankara Ortası ........................................... 168
   2- Bolu Ortası .............................................. 178
   3- Kayseri Ortası ........................................... 182
   4- Kastamonu Ortası ....................................... 183
   5- Kütahya Ortası ........................................... 186
   6- Kırşehir Ortası ........................................... 189
   7- Amasya Ortası .......................................... 190
   8- Sivas Ortası ............................................. 191
   9- Aydın Ortası ............................................. 192
  10- Çankırı Ortası ........................................... 195
  11- Çorum Ortası ............................................ 199
  12- Aksaray Ortası .......................................... 199
  13- Menteşe Ortası .......................................... 200
  14- Seydişehir Ortası ....................................... 203
  15- Niğde Ortası ............................................ 206
  16- Hâmid Ortası ............................................ 206
  17- Manisa Ortası .......................................... 207
  18- iğel Ortası ............................................. 207
  19- Karaman Sümü Ortası ................................... 209
BESSİNCİ BÖLÜM ....................................................... 209
NİZAM-İ CEDİD ASKERİNİN KULLANILMASI
A) MISİR SEPERİ .................................................. 209
B) AYANIARA KARŞI HAREKET VE NİZAM-İ CEDİD'E KARŞI
   TEPKİLERİ ....................................................... 212
   1- Dağlı Eşkiyası ve Abdurrahman Paşa .................. 213
   2- Rumeli'nin DURUMU ...................................... 216
   3- Tekirdağ Olayı .......................................... 220
   4- İkinci Edirne Olayı .................................... 228
C) KABAÇI OLAYI VE TEŞKİLATIN KALDIRILMASI .............. 241
SONUÇ ................................................................. 254
VESİKALAR ............................................................ 256
KIŞALTMAPAR ........................................................ 295
BİBİLİYOGRAFYA ..................................................... 297
ÖZET

"XIX. Yüzyıl Başlarında Avrupa Dengesi ve Nizam-ı Cedid Ordusu" konusundaki tezimiz baş bölüm halinde incelendi.

Birinci bölümde; III. Selim devrinde uluslararası siyasi gelişmelere göz atıldı. Fransız devrinin sebepleri, gelişmesi, diğer Avrupa devletlerine etkisi; ayrıca devrim sonrası Avrupa'daki siyasi olaylar ve Osmanlı Devleti ile bu devletler arasındaki siyasi ilişkiler ele alınarak, devrin belli başlı devletleri hakkında genel hatlarıyla açıklamalar yapıldı.

İkinci bölümde; Nizam-ı Cedid'in doğuşu ve kavramı açıklanmağa gayret edildi.

III. Selim islahata başlamadan evvel, devlet adamlarının görüşlerini almak için, kendilerinden birer lâyıha istedi. Verilen bu lâyıhalarda, esas olarak iki ana fikir belirdi. İlk fikir; yeniçeriler ve diğer askeri ocakları, Kanuni Sultan Süleyman devrindeki kanunlara göre düzenlemek veya "Sultan Süleyman Kanunudur" diyer, Avrupa eitim ve silahlarını kabul ettimekte. Bu "Muhafazakâr ve Te'lifçi (Uzlaşmacı)" denen gruptakilerin asıl amacı; Yeniçeri Ocağı'nı islah etmekti. İkinci gruptakilerin fikri ise; Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılamayacağı ve islahı da mümkün olamayacağına göre; bu ocağın dışında, Avrupa usülüne göre yeni bir askeri ocak kurmaktı. Ancak, her iki düşüncenin savunanlar, askeri islahat konusunda birleşerek, mevcut askeri ocakların bozukluğunu görmekte ve bir askeri islahatin şart olduğu genel düşünsesinde aynı hedefe yönelmişlerdi.

III. Selim, islahat lâyıhalarını inceledikten sonra, ikinci görüşü kabul etti ve yeni bir askeri ocağın kurulmasına karar verdi. Ardından çalışmalarına başlandı.
Diğer taraftan, Nizam-ı Cüced Ekibi’nin kimlerden ibaret olduğu; ayrıca Nizam-ı Cüced Ocağı’nın, yeniçerilerin tepkisini üzerine çekmesi için Bostancıyan-ı Hassa Ocağı’na bağlı olarak kurulması da bu bölümde anlatılmıştır.

Üçüncü bölümde; Nizam-ı Cüced Teşkilatının kuruluşu, kuruluş kanunları ve teşkilatın gelişmesi anlatıldı.

Nizam-ı Cüced Ocağı’nın önce İstanbul’da kurulmasına karar verildi. Dünü için, şehirden uzak olduğu göz öne alınarak Levend Çiftliği denen yer seçildi ve kurulan ilk birliğe de "Levend Çiftliği Ortası" adı verildi.

Evvelce, Osmanlı-Rus (1787-1792) ve Osmanlı-Hvasturya (1787-1791) savaşları sırasında esir düşenlerden seçilen gönüllülerle, bunlara katılan Türklerden meydana getirilmiş bir birlik; esasen bu yeni kuvvetin nüvesini teşkil etmiştir.


Levend Çiftliği’nden sonra, Üsküdar’da da köşla yapılırak bir orta kuruldu. Kuruluş amacı; ileride Anadolu’da kurulacak

Dördüncü bölümde; Nizam-ı Cedid ortalarının Anadolu'da kurulması anlatıldı:


Anadolu'da Nizam-ı Cedid askerine rağbeti arttırmak için asker yazılanlar ve ailelerinin birçok vergilerden muaf tutulması konusu ise, tezimizin "Anadolu Ortaları Teşkilati" kısmında geniş olarak anlatıldı.

Beşinci bölümde; Napoleon Bonaparte'ın Mısır'a saldırısı anlatılduktan sonra, Osmanlı Devleti'nin barışa zorlamak amacıyla Napoleon'un Suriye üzerine yürümesi; Cezar Ahmed Paşa komutasındaki Akkâ Kalesi'ni kuşatması karşısında, Osmanlı Devleti'nin Cezar Ahmed Paşa'ya bir miktar Nizam-ı Cedid askeri gönderilmesi ve nihayet Napoleon Bonaparte'ın mağlup olup geri çel-
kilmesi (1799) anlatıldı.

Akkâ'daki bu başarı sonucu, bir kısım muhalifler, Nizam-ı Cedid askerinin değerini -istemeyerek de olsa- takdir ederken, bir kısım da telâşa düşerek alayierteki propagandaya hız verdiler.

Bundan sonra, Nizam-ı Cedid Ordusu'nun, Rumeli'de, etrafa dehşet ve korku saçan dağlı eşkıyasi(*) na karşı da kullanıma- sı düştüldü. Nitelikle, bunların, faaliyetlerini Edirne'ye hattâ Çatalca'ya kadar genişletmeleri üzerine Devlet, yeni askeri, bun- 
ların üzerine göndermeyi kararlaştırdı. Bu iş için, Kadi 

Abdurrahman Paşa, kendisine Muallem Asâkir-i Şâhâne Başbuğu un- 
vanı verilerek Anadolu'dan çağrıldı. Askerle bu taraflara hare- 
ket eden Paşa, eşkıyayı Malkara civarında hezimete uğratti. 

Paşa'nın İstanbul'a dömesinden sonra, Nizam-ı Cedid'i Rumeli'- 
de de kurma çalışmalarına başlandı. Rumeli âyanları, bu hareke- 
te açıkça cephe almamakla beraber, el altından muhalifleri des- 
teklemekte; yениçiler de, başından beri bu teşebbüse karşı 
olduklarından, muhaliflerle işbirliği yapmaktaydilar.

Devletin, Rumeli'de, Nizam-ı Cedid'e asker yazma teşebbü- 
sünden telâşa düşen Edirne Ayani Dağdeviren Oğlu'nun, buna kar- 
şılık isyan hareketine başladığı sıraya, Tekirdağ'a da, asker ya- 
zımlıyla ilgili bir ferman yollandi. Ferman halka okundu. Bu ara- 
da bazı kişilerin kışkırtmasıyla ayaklanan bir grup, şehrin ida- 
resini ele geçirdi. Bölgedeki diğer âyanların (Serez, Tokatçık, 
Rusçuk, Niğbolu âyanları) da isyana katılmalarını önlemek için 
denizden donanma gönderildi ve şehir top ateşine tutuldu. 

Serezli İsmail bey aracılığıyla yapılan barıştan sonra, âsiler 
affedildi. Ancak, taviz verilmiş nitelikli bu olay, Nizam-ı Cedid

(*) Balkanlarda, özellikle Rodop ve Kırcaali çevresinde ture- 
yen eşkıyadır.
muhaliflerinin cesaretlenmelerine ve faaliyetlerini arttırmalarına sebep oldu.


ÖNSÖZ

Kuruluşu tarihten itibaren hızlı bir gelişme gösterecek üç kitaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu; ortaya koyduğu sağlam devlet teşkilatının yanısıra, çok güçlü bir askeri yapı da sahip oldu. Yeniçeri teşkilatı çerçevesinde birçok sınıflara ayrılan Osmanlı ordusu, iyi yönetildiği ve disiplinini koruduğu yıllarda büyük zaferler kazanmış olmasına rağmen; geçen uzun asırlar içerisinde, gelişmeleri ayak uyduramayıp, disiplini de bozulduğu için, Devletin başına gaile olduğundan, zaman zaman islahı çarelerine başvuruldu. Nitekim XVI. yüzyılın sonlarında bu tür islahatlar yapılamaga başlanarak, Karlofça Andlaşması'ndan sonra da sıkça tekrarlanıp, bu konu üzerinde önemle durulması başladı.

Bu Andlaşmanın sonuna, Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa, disiplinleri iyice bozulmuş olan yeniçerilerin sayılardan 70.000'den 34.000'e indirerek, işe yaramaz bir kalabalık gürthu, askerlikten uzaklaştırmayı başardığı gibi,(1) Sultan III. Ahmed devrinde, Şehit Ali Paşa tarafından başlatılan Avusturya Seferi sırasında uğranılan yenilgi sonucunda da, Osmanlı Devleti'nin askeri gücünün zayıfladığını görerek, Lâle Devri'nin başlangını, barış halini uzun süre muhafaza etmeye çalışan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, askeri islahat konusunda bir takrir(2) hazırlatarak zamanın Padişahı III. Ahmed'e takdim etti. (3)

1- Başbakanlık Arşivi, Mühimme Defterleri, nr. I.I, s. 616-632.
2- Takrir, Sahaflar Şeyhi Esad Mehmed Efendi, Vekayiname, c.II., Süleymanlîye Ktp., Esad Efendi, No. 2084'dedir.
3- Takrir (Neşr. Paik Reşit Unat, Tarih Vesikaları, I/2, s. 107-121).
Bu takrirde; Avrupalı bir 'subay'la, şeriatin üstünlüğüne inanan yüksek dereceli bir Osmanlı Ricalı'nın yaptıkları karşılıklı konuşmalara, ülkede gerçekleştirilmesi gereken ışlahatın şeklini ve durumunu tartışıkları görülmektedir. Avrupalı subay, özellikle bazı Avrupa devletlerinin geliştirdikleri yenilikler üzerinde durarak, Avusturya Devleti'nin, askerîyle ilgili meselelere dair kitaplar yazdığıını, yeni taktikler geliştirdiğini, açıklarını fabrikalarda modern top ve tüfekler imal ettiklerini; buna rağmen, Osmanlı Devleti'nin, bu konuda çok ihmal kâr davranışını belirtmektedir. (4) Nizamlı ordunun sayaca üstün olsa bile- nizamsız orduyu her zaman yenebileceğini ifade eden Avrupalı subayın fikrine karşı Osmanlı Devlet adamı; bu gibi yeniliklere karşı olmamakla birlikte açık bir fikir de ortaya koymamaktadır.

Bize de, adı geçen Avrupalı subay ile sembolleşen pek çok devlet adami bulunmaktadır. Ancak, devlet adamlarına bu görüş ve fikirleri telkin edenlerin, büyük bir ihtimalle Avrupalı uzmanlar olduğu anlaşılmaktadır.

Bu takririn hazırlanmasında, İbrahim Müteferrika ile Osmanlılara sahipmiş bir Fransız asıllı olan De Rochefort'un büyük etkileri görülür. (5)

De Rochefort, Sadaret Kaymakam Nevşehirli İbrahim Paşa'ya: "Bâbîali hizmetleriyle bir fen kit'asının oluşturulmasına dair" sunduğu projesinde; yabancı uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin kurulmasını ve istihkâm subayı yetiştirirsek modern manada bir müessesesenin meydana getirilmesini teklif ediyordu. (6)

4- a.g.e., s.110-112.
5- Takrir, TV., I/2, s.113.
6- Çağataş Uluçaş-Enver Kartekin, Yüksek Mühendis Okulu Tarihi, İstanbul 1958, s.15.
De Rochefort, kendisi ile beraber Fransa'daki dini basından kaçan arkadaşlarıyla (Hugonotlar) Osmanlı hizmetine girip, yenilikler konusunda yardımcı olabileceğini belirttiğini, teklifi reddedildi. (7) Fakat Osmanlı Devleti, yukarıdaği görüşlerin etkisiyle, Bostancı Ocağı'ndan seçilen 300 kişilik bir birlikle Haydarpaşa'da Avrupa usulü talimlere başlamasına rağmen, 1730'daki Patrona İsyani'ndan sonra, Bostancıların bu iyana karşılıklarını tespit edince, bu çalışmaların sonuna verdi.

Bir müddet sonra İbrahim Müteferrika(8) Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya "Usul-i Hikem fi Nizam'ül-Ümum" adlı risalesini takdim etti. Fakat Patrona İsyani sırasında Damat İbrahim Paşa'nın öldürülmesi üzerine, 1732'de kendi matbaasında basarak bu sefer I. Mahmud'la takdim ettiği(9) bu risalesinde Müteferrika; Avrupa'daki yeni askerlik kuruluşlarını, silahlarını, taktik ve stratejilerini anlatırken, bu yeni askerlik düzeni için "Nizam-ı Cedid" deyimini kullandı.

İbrahim Müteferrika'nın üç bölüm olan bu eserin üçüncü bölümünde; askeri konulara dair bilgilerle, Hristiyan krallar tarafından elde tutulan askeri kuvvetin muhtelif sınıfları, ordugâhtaki ve sahradaki talimleri anlatılmıştır. (10)

---

x- Hugonot, Fransız Protestanlarına verilen addır.
7- Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Ankara 1973, s.45.
9- İmre Karazon, "İbrahim Müteferrika", TÜMM, I/1329 (1911), s.176-179.
10- İbrahim Müteferrika, Usul-i Hikem fi Nizam'ül-Ümum, İstanbul, 1144 (1731), yr. 28 a-b.
Ayrıca Müteferrika; bu askeri kuvvetin örgütü, disiplinleri, savaş ustaları ve askeri kanunları hakkında bilgiler verip, Avrupa ordularının üstünlüğünü kabul ederek, onları örnek almanın, Osmanlılar için gerekli olduğunu açıklayarak, eskimiş savaş ustalarının Osmanlı ordusuna olan zatlarlarını ve dolayısıyla bu ordunun muhakkak değişmesi gerektiğini belirtmiştir. (11)

İbrahim Müteferrika'nın parmak bastığı diğer bir nokta da Osmanlı askeri gücünün gökmesinin önemli sebeplerinden biri olarak "askeri" ile "sivil"in birbirine karışmış olması durumu, yani yeniçerilerin işine her sınıf insanın karışığ olması ve dolayısıyla askeri teşkilat görünümünü büyük ölçüde kaybetmiş olmasıdır.

I. Mahmud (1730-1754), yeniçerilere dokumadan bazı askeri yenilikler yapmaya teşebbüs ettiği, Sadrazamı Topal Osman Paşa, 1729'da Varadin Savaşıında (1717) esir düşerek Osmanlı ülkesine gelmiş olan sert mizaçlı (12) Fransız asıli Bonneval Kontu Claude Alexandre'ı (Osmanlılarla bilinen şekliyle Comte de Bonneval) 1731 Eylülünde huzuruna çağırdı, humbaracı birliklerini Avrupa tarzında islah etmekle görevlendirdi. (13)

Nihayet Uskudar'da yeni öğretim için bir Hendesehane açıldı. Bu arada Comte de Bonnoval İslamiyeti de kabul edince iki tuğlu paşa yapılp, Mirmiran rütbesi ve Humbaracıbaşı öün-

11- a.g.e., vr.34 b.
12- S. Şah, Osmanlı Tarihi (Türkçe tercümeye), c.1., s.327.
13- N. Lerkes, a.g.e., s.45.
vanı da verilerek(14) Hümbaracı Ahmed Paşa adını aldı.(15)
Üsküdar'da bulunan Ayazma Sarayı,Hümbaracı Kışlaşı'na
cevrildi ve hümbaracılarnın sayısı da 601'e çıkarıldı.(16)
300'ü ulufeli,301'i timarlı olan hümbaracılarn esasen ulufeli
doğul, Kule civarlarında timarlarn büyüklerine bulunan timar erbabiy-
dılar.(17)

Adı geçen bu timarlıların, ulufeli bir ocağ şeklinde;
islâmiyeti kabul eden üç Fransız subay, İrlandalı ve İskoçya-
lı paralı askerler, Ahmed Paşa'nın Dosna'dan getirdiği eski
timarlı askerler ve Bostancı Ocağı'ndan seçilmiş bir sınıfla
birlikte yoni ve ilk kadro olarak kurulması Hekimoğlu Ali
Paşa dönemine rastlar (1733).

Hümbaracı Ahmed Paşa Padişah'a sunduğu raporunda; bü-
tün askeri kurumların Fransız ve Avusturya örneklerine göre
teşkilâtlandırarak gerek vazife esnasında ve gerekse emekli
oldukları zamanki maaşlarının muntazam olarak verilmesi için
bazi ıslahatlar yapılmasını; böylece askerliği, yeniden ger-
gek bir meslek şekline dönüştürmek için, yenidoşerilerin daha
küçük birliklere ayrılarak, başlarına, kendinin yetiştiriceği
genç zabitlerin getirilmesini ve netizede etkili ve disiplin-
li askere sahip olunacağını açıklaması(18) yenidoşerilerin muha-
leferdinden hiçkinin Dovet bunun üzerinde, şimdilik sadece top-

14- Suphi,Tarih,İst. 1139 ( 1775 ),vr.58; Mehmed Arif,
"Hümbaracıbaşı Ahmet Paşa",TOEM,4/1223,İstanbul 1329 (1911);
Tayyaranfade Ata,Tarih-i Ata,İstanbul 1291 (1874 ),s.158.
15- i.H.Uzunçarşılı,Osmanlı Tarihi,Ankara 1978,c.IV.,kisim I.,
s.322 ve Kapıkulu Ocakları,Ankara 1944 ,c.II.,s.117.
16- Yüksek Mühendis Okulu Tarihi,s.17.
17- Uzunçarşılı,Kapıkulu Ocakları,Ankara 1944,c.II.,s.117.
18- Stanford,Shaw,Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye,
çev.: Mehmet Harmanç, c.I.,s.327,İstanbul 1982.
çu birliklerinin ıslahıyla yetinmeyi uygun bulmuştu (Fransızca ve Latinceden başka dil bilmediği, Türkçeyi de tam olarak konuşamadığı için, Ahmet Paşa bu raporunu da Türkçe yazmamıştır). (19)

İmparatorluğun savunulmasında askeri güç kadar ekonomik gücün de önemli olduğunu belirten Ahmed Paşa’nın bu raporu üzerine kurulan Humbaracı Birliği, herbirinde 100 er, bir odabaşı, iki elli başı, üç otuz başı, on imam, bir çavuş, bir vekilharç, bir tabip ve bir cerrah bulunan üç odaya bölündü. Maas olarak odabaşıya 250, elli başıya 90, otuz başıya 30, ayrıca Alaybaşı denilen Humbaracıbaşı’ya 360 akçe (20) ve erlere de 18 akçe verildi. Ocağa ilk girişte erlere elbise ve silah bedeli olarak bir defaya mahsus Devletçe verilen para, daha sonrası için, bu 18 akçeden 4 akçesi Oda Sandığı’na elbise bedeli olarak kesilip değerlendirildi.

Fransız ve Avusturya askeri teşkilâtı örnek alınarak kurulan bu ocağı erlerinin kıyafeti, bilhassa başlarda Dosna kasketiyle Macar üniformasını andıryordu.

Tımar ve zemet sahibi humbaracı askeri, evlât bırakmadan vefat ettiği takdirde, yerine ölfeli humbaracılardan biri, onun tımar ve zemetine sahip olabiliyordu. (21)

Bu Humbaracı Birliği’nin meydana getiren ileri görüslü Ahmed Paşa, Rusya’nın yakın bir gelecekte Avrupa ve Asya’da gelişmesini tahmin ederek, bundan en çok etkilenecek devletin Osmanlı İmparatorluğu olacağını belirtiyor, Rusya’nın ise çağdaşlaşıp artarak güğlendigiini, bunun sonunda Osmanlı Devletiy-

20- Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları, c. II., s. 120.
21- Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları, c. II., s. 119.
le çatışacağını; bu durumda galip gelebilmek için Osmanlılar
düşen görevin, Rusya'daki gibi çağdaş teknolojiye kavuşmak
olduğunun da ortaya koyuyordu.(22)

Ahmed Paşa, kısa bir ayrılık devresi diginda, ölüm tari-
hi olan 1747 yılına kadar ocağın başında kaldı, ölümünden son-
ra, yerine, kendi yetiştirmesi ve evlālatığı olan Milanolu
Süleyman Bey tayin edildi.(23) Bundan sonra Ocak, yeniçeriler-
in muhalefetinden dolayı fazla bir gelişme gösteremedi. Fa-
kat bütün gayretler de boşa gidmedi: Hendesehane öğretmenle-
rinden Mehmed Said Bey (bir Anadolu müftüsünün oğlu) topçu-
ların kullanacağı "iki yarlı kadran" ı yaptığı gibi, ayrıca
geometrik şekillerle izahlı bir de eser yazdı. Bazı ilmi eser-
lerleri de Türkçe'ye torçüme edildi.

Askerî islahat hareketleri daha sonraları III. Mustafa
(1757-1774) devrinde yeniden canlanmaya başladı. Bu islahat
hareketlerinde Baron de Totth adlı, Osmanlı hizmetine girmiş
Macar asıllı bir Fransız asılzadesinin önemli rolü olduğu.Aynı
zamanda İstanbul Elçisi De Vergennes'in damadı olan(24) Totth,
önce Tophane'yi islah etmek amacıyla yeni toplar döktürdüğü
gibi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını da tahkim ettiirdi. Ay-
rica, Hasköy'de yeni top dökümhanesinin yapılmasını üzerine, or-
duda kullanılan kayak-köprü sistemini tâdıl ederek, top arabalar-
inin yeni tertibe göre yapılmasını sağladı.(25) Sultan
III. Mustafa sık sık Tophane'deki top dökümleri ile top talim-
lerini göremeğe giderek, bu yeniliklerle bizzat ilgilendi.

22- N. Berkes, s.61.
23- B. Lewis, s.49.
24- Adnan Adivar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1970, s.182-
153.
25- Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1978, c.IV/1., s.342.
Baron de Totth 1773 yılında Haliç'te de bir Hendesehane açılmasını sağladı. Tahriye mühendisliğine ait dorslerin okutulduğu (26) bu okul öğrencilerinin çoğu yaşlı bağlı kaptanlar; öğretmenleri Baron de Totth'dan başka, aslen İskoç asıllı olup, İslamiyeti kabul etmiş Kampell Mustafa ve Kermourvon adlı bir Fransızdı. Okulun baş hocası ise pek usta bir denizci ve birkaç lisan bilen Cezayirli Seyit Hasan Hoca idi (Bazı yazarlar bunu Cezayirli Gazi Hasan Paşa olarak da gösterirler(27) daha sonra baş hocalığı Seyit Osman adlı bir İstanbullu attı. (28)

III. Mustafa 1774 yılında yayınlanlığı bir formanla, Baron de Totth'a, Topçu Ocağı'na bağlı Sür'at Topçuları Ocağını da kurdu. Koçrosu 250 kişiden ibaret buператор erlerinin kıyafetleri yeşil çeket ve mavi şalvardan ibaretti. (29)

Sür'at Topçuları Ocağını kuvvetlendirip geliştirmek için, Obert adında bir toplu çağışının başkanlığında Fransa'dan topçular, Cranpen adında bir toplu çağışu, uzman olarak Antoine Savo, Moniac, ayrıca top dökümü konusunda uzman François Alexi ve Detolan adlı kişilerden meydana gelen bir uzman ekip getirtilerek (Ocak 1774) çalışmalarına başlandı. (30)

Ocak, I. Abdülhamid zamanında (1774-1789) kapatılmış (Ocak 1781) Sadrazam Halil Hamid Paşa, Rusların Kirim'i işgal etmelere üzerine Fransa'ya dönüşüş olan Obert ve Cranper'i

26- A. İhsan Conçor, Tahriyede Yapılan İslahat Nareketleri ve Dahriyo Nezaretinin Kuruluşu (1789-1867), İstanbul 1985, s. 24.
27- Mehmed Nsad Pey, Mirat-ı Mühendishane, İstanbul 1312 (1894), s. 349.
28- a.g.e.
29- Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları, II., s. 67.
30- Mühendis Okulu, Tr., s. 24-25.

Sür'at topçularının sayısı 2000'e yükseltildikten, günlük yemiyeleri 12 akçeden 15 akçeye çıkarılıp, 250 kişilik ilk Ocak kadrosundan kaabiliyetli olanlar da bunlara zabit olarak tayin edildi.

Bekâr olan bu erlerin, Kâğıthane'de haftada üç gün talim programlarını teşvik için, yemiyelerinin 20 akçeye yükseltilmesine ve bununla kalınmayarak ocağın taşrada da kurulmasına karar verilerek, ilk önce Bosna'da Sür'at Topçuları Birliği kuruldu.

Ocak topçuları arasında, bir dakikada 8-10 gülle atan usta topçular yetisti. Her top altı kişiyle idare edilirken, sonraları bu sayısı 10'a çıkarıldı.

31- A. İhsan Genç, Bahriye Nezareti..., a.g.y.
32- A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde ilim, s. 184.
33- A. İhsan Genç, a.g.c., s. 24.
34- Mühendis Okulu Tr., s. 25.
35- Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.IV/ s. 482.
36- Uzunçarşılı, Kapıkulu Öacakları, II., s. 68.
37- Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.IV/ s. 482.
Bu sıralarda, Girit ve Rodos adasında 1200 kişilik modern bir birlik kurularak buradaki askeri yetiştirileceği ni teklif eden Lüxenburg Dükü’nün bu teklifi Devletçe reddedildi. (38)

1787 yılında Osmanlı Devleti, Rusya ve Avusturya ile savaşa girişince, Fransa bu devletlerin itirazını göz önüne alıp, tarafsız olduğunu ileri sürerek, öğretmen, subay ve uzmanlarının geri çektği (27 Eylül 1788). Bunun üzerine islahat çalışmalarları bir an durduysa da III. Selim’in (1789-1807) tahta çıkmasıyla, bu programa yeni bir şekil ve hüviyet kazandırarak çalışmalar arabuluculukta başlandı.

Bu islahat programı çerçevesinde, önce III. Selim devrindeki (1789-1808) uluslararası ilişkilerle, bu dönem Avrupadaki siyasi portreye değinerek başlatığımız çalışmaların amacı; "Nizam-ı Cedid" askeri gücünün kurulma sebebinin, İstanbul ve Anadolu’da teşkilatının nasıl oluştuğunun, gelişmesini ve yüksekliğini sebeplerini, belgelere dayanarak açıklamaya çalışmaktır.

III. Selim’den önceki askeri islahat teşebbüsleri hakkında bilgiler vererek, bu islahatların III. Selim devrindeki islahatlara ne gibi tesişleri olduğunu ve ayrıldıkları noktaları açıklama çağıştık. İlk bölümde, devrin uluslararası ilişkilerine ve Avrupa siyası portresine göz attıktan sonra ikinci bölümü; "Nizam-ı Cedid" deyiminin anlamı, III. Selim’e takdim edilen islahat lâyiha- larındaki askeri görüşlerle, bunların birbirinden farklı ve benzer yönleri, Nizam-ı Cedid Güçün'un "Bostancıyan-ı Hasa Ocağı'nın bağ- li olarak kurulması ve ayrıca "Nizam-ı Cedid Ekiği" hakkında bir- takım bilgiler vermeye çalıştık.

38- Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/ s.484.
Nizam-ı Cedid Askeri Kuvveti'nin, önceleri İstanbul'da Levend Çiftliği ve Üsküdar'da kurulması, her iki ortanın gelişmesi, kanun ve nizamları, bunlara ait terfi, tekaudluk, izin ve maaşları gibi, bir kısmı ilk defa ayrıntılı olarak tezimidde ele alınarak işlenen üçüncü bölümde; kanunnameler ve arşiv belgeleri esas alındı. Gene arşiv belgeleri esas alınarak, teşkilatın Anadolu'da kurulup gelişmesi, buna karşı mahalli direnmelerle Anadolu'nun birçok yerinde kıślalar inşa edilerek kurulan ortaların, teşferruatlı olarak anlatıldığı dördüncü bölümden sonra başıncı bölümde; Nizam-ı Cedid Ordusu'nun ilk olarak Napoleon'un Mısır Seferi'ne karşı gönderilisini ve Akka Zaferindeki başarılı payı üzerine, düzenli askerin kazandığı önemi belirtmeye çalıştık. İç olaylar olarak da adlandırabileceğimiz geri kalan kısımlarda ayınların başlarına büyük hareketleri, özellikle İstanbul'daki muhalefetin -Rumeli'deki ayınların da tahrikiyle- Asice davranmağa başlamaları konu edildi.

Abdurrahman Paşa komutası altında, Rumeli'de ayınları di- ze getirerek ve bu arada Nizam-ı Cedid'in de buralarda kurulma- şa kalkışılması üzerine moydana gelen isyanları anlatırken, özellikle Tekirdağ Olayı ile Nizam-ı Cedid Ordusu ve harekiti için bir dönüm noktası olan ikinci Edirne Olayı'nı etrafıca anlatma- şa çalıştıktı ve yine; III. Selim'in, ikinci Edirne Olayı'nda, etrafının telkinile gözü çok tutulduğundan, Abdurrahman Paşa kuvvetlerini geri çekip, yeniliklerinin ve kendinin sonun hazırlayışı da açıklanmağa çalışildi.

İkinci Edirne Olayı'ndan sonra şımaran Asilerin, Şehzade Mustafa taraftarlarıyla işbirliği yaparak, Kabakçı Mustafa liderliğinde ayaklanıp Topkapı Sarayı'na yürümeleri; III. Selim'in, bunların isteği doğrultusunda, Nizam-ı Cedid Ordusu'nu kaldırı-
bu karışımın, bu çalışma sırasında, bazı belgelerin henüz tanım edilmemiş ve dolayısıyla kullanılamamaları; tezimizde bazı kısımların eksik kalmasına neden olabilir.

Bazı kısımların ilk defa olarak ayrıntılı bir şekilde incelenen bu çalışmaların, bununla sonra yapılacak çalışmalarla yararlı olacağını inancıyla, beni ilk defa doktora çalışmalarına teşvik ederek yol gösteren Rahmetli Hocam Prof. Dr. A. Cevat Eren'i rahmetle anarken, bu arada tez konuşunu veren Sayın Hocam Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na, tezi yöneten Sayın Hocam Prof. Dr. Toktamış Ateş'e ve ayrıca Başbakanlı Arşivi mensuplarına teşekkür sunmayı zevkli bir görev bilirim.

Sipahi Çataltepe
BİRİNCİ BÖLÜM

III. SELİM (1789-1807) DEVİRİNDE ÜLSELARARASI SIYASİ DURUM

A) FRANŞIZ DEVİRİMİ VE NEDENLERİ

1- Dış Nedenler

Fransız devrimini etkileyen iki ana unsur vardır. Bunlardan ilki, XVIII. yüzyılın genel düşünce akımını teşkil eden aydınlanma çağı, ikincisi de Amerika'daki İngiliz kolonilerinin İngiltere'ye karşı ayaklanıp, bağımsızlıklarını almaları ve bunun Fransa üzerindeki etkileridir. (39)

a) Aydınlanma Çağı

Bu çağın belirgin özelliği, her türlü düşünce sisteminde akının kazanmış olduğu önemdir. Akıl, tabiat kanunu ve gelişme gibi sözcükler, gelişme çağı olan XVIII. yüzyıl sözlüğünün anahtar kelimeleridir.

Bu çağın aydınlanma felsefesi, önce İngiltere'de başlamış, sonra Fransa'ya geçmiş, radikal bir nitelik kazanarak Fransız devrimi üzerinde etkili olmuştur. Ancak bu etki İngiltere'de daha çok deneyici, Fransa'da akıcı, Almanya'da ise mistik-akıcı seklinde kendini göstermiştir. (40) Bu çağa hakim olan akıl, insanı birçok toplumsal hastalıklardan kurtararak, ona devamlı barış, en iyi devlet ve mükemmel toplum yolunda öncülük edebileceğini anlasmıştır. Çünkü akıl, her zaman varlığı düzenleyen tabiat kanunlarını bularak ve bu şekilde insanlığın gelişme ve ilerlemesini sağlamıştır. (41)

Orta çağlardan beri devam eden dinci ve statik inanışlar düzeninde karşılarında, XVIII. yüzyılda akıl, her problemin çaresi olarak be-

(39) Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, 2.bs., Ankara 1973, s.1; Coşkun Üçok, Siyasal Tarih, 5. bs., Ankara 1961, s.51.
(41) F. Armaoğlu, a.g.e., s.2; Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, Ankara 1979, s.12.
lirmesi dolayısıyla toplum yaşamının birçok alanında yenilikçi görüşlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. (42)

Çağın siyasal ve hukuk alanlarında büyük düşünürlerden John Locke, mevcut siyasal sisteme akıl yoluya çok eleştiriler yönelterek, bu düzenin değişmesi için, devrin akılcı düşünsesini ortaya attı. Aydınlanma çağının Fransız düşünürleri de Locke'un akıl ilkesini, mevcut ekonomik ve sosyal kurumlara uyguladılar. Böylece Locke'un felsefesi, yetişen kuşakların yeniden inşa edilebileceğini telkin etti. (43)

Siyasal alanda akılçılığın kabulü, bütün düşünün insanları dar kalıplı düşünce sisteminden kurtararak, serbest düşünme ve araştırma metoduna götürmüş ve sonucu hürriyet fikrine ulaşmıştır. (44)


XVIII. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkarak, bu yüzyılda Fransa'da Voltair ve Rousseau, Amerikada da B. Franklin ve T. Jefferson tarafından temsil edilen "Deism" inanışına göre; Tanrı önce evrenin yaratıcısı ve sonra da insan davranışının kesin yarışdırı. Bu ikisi arasındaki sahaya egemen olan insan akılı ile, tabiat kanunlarına sahip dünya makinasi kendi kendine yürütme yeteneği. Bu halde çok geride kalması olan geçmişle çok ileride bulunan gelecekle ilgisi dışında, Tanrı'nın insanın günlük yaşamını ile

42- F. Armaoğlu, a.g.e., s.2 ; M. Sarıca, a.g.e., s.26.
43- F. Armaoğlu, a.g.e., s.2 ; H. G. Wells, Cihan Tarihihii Umumi Hatları, Çev.: Heyet, İstanbul 1928, c.IV, s.78.
44- Ali Reşat, Fransa İhtilal-i Kebiri Tarihi, İstanbul 1331 c.I., s.89.
hiçbir ilgisi yoktur.(45)

Görülüyor ki, XVIII. yüzünün aydınlanma çağında akıl metodu, birçok olayları hürriyetçi bir bakış açısından ele alıyor ve nitekim Fransız devrimi patlamadan önce ülkedeki birçokaydın (Bayle/1647-1706; Voltaire/1694-1778; Diderot/1713-1784 ve bazıları), kafaları bu akıcılı ve hürriyetçi akımla yoğunluk olarak mevcut düzene karşı tepki gösteriyorlardı.(46)

Yalnız Fransa'yı değil, diğer Avrupa ülkelerini de aynı derecede etkilemiş bulunan bu durum üzerine, başta Prusya Kralı Büyük Friedrich (1740-1786), Rusya İmparatoru II. Katerina (1762-1796) ve Avusturya İmparatoru II. Joseph (1765-1790) olmak üzere, birçok mutlak hükümet, halkın aydınlanma düşüncesinin ilkelere göre idare etme yoluna giderek, aydın istibdat (despotisme éclairé) çağını açmışlardır. Bu hükümetler, aydınlanmayı bir sistem ve tam bir düzen olarak benimsyemediklerinden, bir nevi aydın istibdat idaresiyle, üzerinde radikal değişimler sağlayamadıkları toplumları insanlarına, bu aydınlanmanın etkisiyle hıç olmazsa bir-raz daha değer vermeğe çalışmışlardır.(47)

b) Amerikan Devrimi

Bir Amerikan devriminin gerçekte olup olmadığı, bazı yazar ve araştırmacılardı arasında halâ tartışma konusudur.

Devrim olamayacağını ileri sürülen, bu hareketin, İngiltere'den teknik olarak ayrılma dışında bir değişiklik meydana getirmediğini savunmalarına karşılık, zit görüştekiller, toplumsal bir çatışmadan kaynaklanıp, sonucunda toplumsal birtakım de-

45- A. Reşat, a.g.e., s.89; C. Seignobos, Avrupa Kavimlerinin Mukayeseli Tarihi, çev.: H. Cahit Yalçın, İstanbul 1939, c.II., s.392-393; J. Pirenne, Büyük Dünya Tarihi, çev.: N. Erol, B. Çankat, İstanbul 1964, s.859-860.

46- A. Reşat, a.g.y.; F. Armaoğlu, s.3.
47- R. Uğur, Siyasi Tarihi, s.12; C. Seignobos, s.56; C. Brinton, J. Christopher, R. L. Wolff, 1453'den Bugüne Dünya Tarihi ve Çağıdaç Uygarlık, çev.: M. Tunçay, İstanbul 1982, c.II., s.221.
ğişmeler, ayrılmalar meydana getirdiği için, bu hareketi devrim olarak nitelendirirler.\(^{48}\)

Nitekim Amerika'da krallılar ile yeni bir devlet kurmak isteyen gruplar arasında çıkan çatışma sonucunda, krallıları mağlup eden bu gruplar, bağımsız bir devlet kurmuşlar, ancak sonrasında sayıları 60 ila 100 bin arasındaki insan ülkeden ayrılarak İngiltere ve Kanada'ya göç etmişlerdir. Gerek Amerika, gerekse devrim sonrasında 129 bin vatandaşı başka ülkelere göç eden Fransa, bu göçmenlere bir süre sonra, terkettikleri ülkelerine karşılık tazminat ödemişlerdir.

Görüldüğü gibi, sonuçları karşılaştırıldığında, Amerikan ve Fransız devrimleri arasında önemli ölçüde benzerlik bulunmaktadır. Bu benzerlik de Amerika'daki hareketin salt bir bağımsızlık hareketi olmayıp, o günkü kurallar altında bir devrim hareketi olduğunu kanıtlamaktadır.\(^{49}\)

Devrimden önce, Amerika Kitasının büyük bir bölümdünde sömürge haline getiren Portekiz ve İspanyollar daha ziyade güney ve Orta Amerika'yı; Fransızlar, Hollandalılar ve İngilizler de kuzey Amerika'yı aralarında paylaştılar. Hatta, dini çatışmalar nedeniyle topraklarından atılarak buraya gelen, öteki ülke halklarından farklı bir sosyal yapıya sahip İngilizler, yerleştikleri bölgelerde, diğer sömürgecilere karşı nüfusça üstünlük sağladilar.\(^{50}\)

XVIII. Yüzyıl ortalarına doğru nüfusları iki milyonu bulan Amerika'daki kolonilerin bu hızlı artışında, ekonomik nedenden çok siyaslal nedenler rol oynamıştır.

\(^{48}\) Toktamuş Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul 1982, s.95-96.
\(^{49}\) T. Ateş, s.97.
\(^{50}\) M. Sarıç, s.23; Nuri İleri, Siyasal Tarih, İstanbul 1940, s.65.
Yedi Yıl Savaşı'ndan (1756-1763) sonra Fransa'nın tehdidi- nin ortadan kalkmasıyla serbest ticaret de yapmaya başlayan bu koloniler bazı siyasi haklar istemeye başlamışlardı. (51)

İngiltere kolonilerdeki bu ticaret ve sanayii önleyerek onları sık bir baskı altında tutmak istedi gibi, Yedi Yıl Savaşları sonunda mali sıkıntıya düşen Hanover Hanedanı'na men- sup sert mizaçlı Kral III. George (1760-1820) un, bu sıkıntıya ha- fifletmek için, kolonilerle yeni vergiler konulmasına bizzat karar vermesi üzerine İngiltere Parlementosu 1765 yılında kabul ettiği yasa ile, her satış işlemi için pul yaptırılması uygulamasını zorunlu kiliyordu. Koloni halkı ise, işlerinde kendi temsilcileri bulunmamayan bir parlementonun bunu yapmaga hakkı bulunmadiğini ileri sürerek, vergiyi ödemeyeceklerini bildirdi, gümrüklü mallara karşı boykot ilan ediyordu. İngilizlerin, boykotu zorla kırmak için Boston'da gösteri yapmalara ateş açararak bazılarının ölümüne sebebi olmaları üzerine Boston katlamlı diyile adlandırılan bu olay halkın geniş tepkisine neden olduğunu belirtir. (52)

İngiltere 1773 yılında Doğu Hindistan Şirketi'ne ait, vergilendirilmiş çay yükü gemileri Boston Limanı'na gönderdi. Buna kizan halk, kızılderili kığına girerek gemilere saldırdı, çay sandıklarını denizye attı. Olay karşısında İngiltere, donanmasını Boston'a göndererek, çay bedelleri ödenene kadar limanı abluka altında tutacağını ilan etti. Bunun üzerine on üç koloninin temsilcileri, Philadelphia'da toplanan "Birinci Kit'a Kongresi" nde, yerel yönetimin onayı alınmadan vergi konulmasının ve bazı ekono- mik kısıtlamaların kalkması hakkındaki dilekçeleriyle Krallı baş- vurmağa karar verdiler. Buna kizan III. George, isteklerini reddet- tiği gibi, onları aşf ve vatan haini ilan etti. 1775 yılında kolo-

51- T. Ateş, s. 99.
52- T. Ateş, s. 100; M. Sarıca, s. 23; J. Pirenne, Büyük Dünya Tarihi, çev.: N. Önal, Çanıkar, İstanbul 1964 , II/876.
ni halkı ile İngiliz birlikleri arasında çarpışmalar başladı.


Bu bildiri, insanların doğustum sahip oldukları temel hak ve özgürlükleri, Fransız Devrimi'nden önce ilk olarak saptayan önemli bir belge oldu.

Bağımsızlık Bildirisi ile bağımsızlıklarını ilân eden koloniler, kurdukları orduyun başına, eski bir İngiliz subayı George Washington'u geçirdiler.

Kolonilerle İngilizler arasındaki savaş yıllarca sürdü. Fransızlar Marki La Fayette komutasına verdikleri bir kuvvetle Amerikalıların yardıma koştular. Ayrıca Hollanda ve İspanya ile birlikte İngiltere'ye savaş açtlar.


53- T. Ateş, s.101; M. Sarıca, s.24; J. Pirenne, II, s.922; H.G. Wells, Cihan Tarihinin Ana Hatları, İstanbul 1928, c.IV, s.65.
54- T. Ateş, s.102; M. Sarıca, s.24; Devrimler ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi, c.IV, İstanbul 1977, s.786.
55- T. Ateş, s.102; M. Sarıca, s.25; H.G. Wells, s.67.
Amerikan bağımsızlık savaşına katılan Fransızların ülkelerine getirdikleri "Bağımsızlık Bildirisi"ndeki düşünceler, mutlakiyetçi düzen ile çatışmada önemli bir etken oldu. Ustalık bu savaş Fransa'nın malî durumunu oldukça sıkıntıyla soktu. (56)

2- İç Nedenler

Fransa'da devrim, beş yüz yıllık ekonomik, toplumsal değişim ve gelişmenin sonucudur. İngiliz ve Amerikan devrimleri daha önce gerçekteşmişlerde de; ortaçağ karanlığında zorlayan insan düşüncesinin yarattığı toplumsal ve siyasal anlayışın bir ideoloji haline girebilmesi, XVII. yüzyıldaki şartlara daha da hızlanan Fransız devrimi sonucunda gerçekteşmiş oldu.

Burjuva ayaklanmasıyla başlayan İngiliz ve nihayet bir devletin bağımsızlığını sağlayan Amerikan devrimleriyle Fransız devrimi arasında Fransız krallık rejiminin halk kuvvetiyle değiştirilmesi açısından oldukça büyük fark vardır. Bu yüzden, halkın Bastille'i zaptederek yıkması tarihi olan 14 Temmuz 1789, devrimin yılındığı olarak kabul edilir. (57)

Eski Rejim:

Fransa'da devrim öncesindeki toplumsal ve ekonomik düzene "eski rejim" denir. Toplumsal aydınlanma, ekonomik gelişme v.b. gibi olaylarla tüm Avrupa'da gözlenebilen gelişmelerin, başka bir ülkede değil de; Fransa'da bir devrime neden olmasını, "eski rejim"in özelliklerinde görürüz.

1- Eski Rejimin Ekonomik Yapıları

Fransa'da mutlak hâkim olan Kral'ın güç kaynağı olarak ayrıcalıklı sınıfın tensilcileri olan büyük toprak sahipleri, soylular ve râhiplerdir. (58) Buna rağmen; XVIII. yüzyılda bu ayrıcalıklı sınıfın bir kısmı, borç yüzden ipotek altında bulunan topraklarının bir

56- R. Uçarol, s.13.
57- R. Uçarol, s.13. T. Ateş, s. 107
58- M. Sarıca, s. 27.
kısını da satmak zorunda kalarak, ekonomik güçleri zayıflayan bu sınıf, hallerinden hoşnut değildiler. Diğer yandan sayısı feudal yükümlülükler altında bulunan Fransız köylüsü, soyluların içinde bulundukları ekonomik çıkmazlar nedeniyle bir ölçüde özgürläge kavuşmuş oluyordu.(59)

Feodal yükümlülükler gereği, ürünün dörtte birini soylu beye borçlanan köylü, bu borçunu bazı hallerde parasıyla öder, ölüğü vakit de vergisini varisleri öderdi. Ayrıca bu köylüler, beyin sahib olduğu köprü ve değiştirme için kullanma paraşi öderlerdi.(60)

Soylulara ödenen vergiler içinde en önemlisi tuz vergisiydı. Daha fazla tuz tüketmeleri için herbir köylü yılda en az üç büyük kilo yemeklik, ayrıca bir miktar da salamuralık ve hayvanlara için tuz almak zorunda bırakılıyordu.

Tuz kaçakçılığı yapanlar dokuz yıl körek cezasına çarptırılıyor, suçu tekrarlarlarsa kaçakçı idam ediliyordu. Tuz vergisi ödemeksinin tuz alan köylüler de şiddetle cezalandırılıyorlandır. Silahlı özel birlikler, köylülerin tuz çıkardığı tuzlaları sürekli denetleyip göz altında bulunduruyorlardı.(61)

Fransız köylüsünün ürettiği saraptan da önemli miktarda vergi alan Devlet, 27.000 memuruyla vergileri iki şekilde toplardı:

- Dolaysız vergiler:
  Bunlar gerçek dolaysız vergi, kişi vergisi, yirmi bir vergisi ve yol angarya vergileri olup soylu olmayanlar tarafından ödenirdi. Bu vergiler her yıl bir merkez tarafından tespit edilir, mali kuruluşlar tarafından da hangi bölgeden ne miktar alınacağı belirlenirdi. Ruhani çevrenin dolaysız vergilerini, o seçim çevresinin ileri gelenlerinden kurulu bürolar tespit ederdi. Ruhâ-

60- Yakin Caglar Tarihi, s.40; D. Kolokyan, 19. Asirda Ictimal ve Siyasi Avrupa, İstanbul 1330/1911, s.7.
61- Yakin Caglar Tarihi, s.45.
ni çevrede bu vergileri vergi tahsildarları, her seçim çevresinde bir içel veznedar ve her maliye çevresinde de bir genel veznedar toplar, ancak bu işte çoğu zaman yolsuzluklar olurdu.  

Dolaylı vergiler:


Bu arada Fransa, iç gümrükler yüzünden yerinde sayıyor, bu durum da iç ticaretin gelişmesini önleyordu. 5000 devlet memurunun görevlendirildiği ve 50.000 askerin körüldüğü bu iç gümrüklerde, soylular ve piskoposların manastır topraklarından geçerken çıkış vergisi ödeniyordu.  

Devrimden önce Fransa maliyesi tam bir çöktüü ve perihanlık içinde bulunuyordu. 1783'de maliye bakanı olan Colonne, halkın sarsılığı olan güvenini kazanmak için borç ve faiz ödemelerini düzenede sokmak amacıyla çok yüksek faizle borç paralar alıyor, bu paralar ise yatırılmlara değil, lüks mallara ve israfa harcanıyordu.

62 - A. Regat, s. 109.
63 - T. Ateş, s. 111-112; D. Kelekyan, s. 7.
64 - Yakın Çağlar Tarihi, s. 42; N. İleri, s. 65; C. Uçok, s. 45.
Bunu gören eski maliye bakani Neckers 1785'de yazdıgı "Maliye Yönetimi" başlıklı bir muhtıra ile bu durumu, tenkit ederek zorlama ile yaratmak istenen bu zengin havasının, Fransanın geleceği olumsuz yönde etkileyeceğini ve bütçe açığının artacağını belirtmişti. Colonne'nin maliye bakım olduğu (1783–1787) devresinde'ki 1786 yılı gelirleri 503 milyon, giderleri ise 629 milyon frank'tı. Bu şekilde 1786 yılının bütçe açığı 126 milyon franka ulaşıyordu. 1786 yılının ilk aylarında Devlet'in borcu üç milyar Frankken, Colonne'nin maliye bakaniliğinde ayırmalasından sonra (1787) daha da artarak 1789 yılının başlarında dört büyük milyar Franka kadar ulaşacaktı. (65)

Colonne 1787'de yeni borç kaynakları bulamayınca istifa etmek zorunda kaldı. Başvurulan raris Parlementosu ise gelir için yeni vergiler koyma hakkının États Généraux'a ait olduğunu belirtince, XVI. Louis bu meclis toplantıya çağırmağa karar verdi. (66)

2- Eski Rejinin Toplumsal Yapısı:


Fransa'daki eski rejinde soylular, rubbon ve halk sınıfı (67) gibi aclar alan bu sınıflara şöyle bir göz atalım:

65- 1853'den Fügûne Dünya Tarihi, c.II., s.244.
66- T. Ateş, s.112; L. Reşat, s.108; 1453'den Fügûne Dünya Tarihi, c.II., s.244; C. Üçok, s.43.
67- T. Ateş, s.113; Ferdinand Schevill, Avrupa Tarihi, çev.: Kuman Dirlik, İstanbul'da daktırolu nüsha, I., s.478.
Soylular:


Ruhbanlar:

Bu din adamları Fransa toplum düzeninde en üst basamağı teşkil ederlerdi. Sayıları 120.000 civarında olan ruhbanlar; aralarında "soyru rahipler", "tarıkatçılere" ve "aşağı rahipler" ol-

69-T. Ateş, s. 114; Yakın Çağlar Tarihi, s. 43; Albert Soboul, 1789
Franz İnkilahi Tarihi, Cev.: Çerif Hulusi, İstanbul 1969, s. 21;
C. Üçok, s. 48; 1453'den Fugünë Dünya Tarihi, c. II., s. 243.
mak üzerine üçe ayrırlardı. Tarikatçılardan sonra sayıları 50,000 civarında papaz, papaz yardımcısı ve köy ruhiplerinden meydana gelen "aşağı ruhipler", daima halkın çektiği sıkıntıları paylaşılırdı.

40.680’i erkek, 25.000’i de kadın olan tarikatçılar ekonomik sıkıntı çektilerini için durumlarından memnun değildi.

Soylu ruhban ve rahipler 5,000 kadardı. Fransa’da ekilebilir arazinin % 10’una sahip olan kilise, ayrıca birçok toprakların gelir vergisini de toplardı. Yıllık 130 milyon Frank tutan kilise gelirinin büyük bir kısmını ruhbanlar alır, çok az kısmını da diğer sınıflara bırakırlardı. Bu soylu ruhbanlar, soylular arasından seçilirdi. Örneğin 1789’da Fransa’da 130 piskoposun hepsi de seçilmiş soylulardandı.(69)

H a l k (Tier Etat: Üçüncü Sınıf)


3- Eski Rejinin Siyasal Yapısı

Bu kısmında konu edilen krallık, yargı gücü ve taşra yönetimi sırasıyla anlatılacaktır:

69- T. Ateş, s. 114, 115; 1453’den Bugüne Dünya Tarihi, c. II, s. 243; C. Uçok, s. 49; A. Soboul, s. 86.
70- Yakın Çağılar Tarihi, s. 44; 1453’den Bugüne Dünya Tarihi, s. 44; C. Uçok, s. 46-57.
Krallık:

İktidarının kaynağına Tanrı'dan aldığını kabul eden Fransız monarşisi, IV. Henri zamanında temeller atılan mutlak iktidarını, "devlet demek benim" felsefesiyle 72 yıl hüküm süren XIV. Louis (1643-1715) zamanında zirvesine çıkarmıştır. Daha sonra tahta çıkarak aynı felsefeyi sürdüren XV. Louis (1715-1774) 13 Mart 1766'da Paris Parlementosu'nda, iktidar ile ilgili olarak: "yüce iktidar ve yasama gücü kayıtsız şartsız yalnız benden doğar; ulusun hak ve menfaatleri tabii ki bende toplannmıştır ve yalnız benim elimdedir" diyerek bu felsefeyi açıklamıştır. (71)


Aydınlanmanın anavatanı olan Fransa Napoleon'un yükselişine kadar aydın bir despot tarafından yönetilmemişti. Giderek merkezdeki Kralın mutlak hakimiyeti nedeniyle yavaş yavaş işlemez hale gelen devlet idaresinin işleyebilmesi, yetenekli birkaç taşra yönetici

71- N. İleri, s. 65; A. Soboul, s. 77; T. Ateş, s. 117.
72- Yakın Çağlar Tarihi, s. 43; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, c. II., s. 242.
sinin gayretiyle sağlanıyordu.

Kralın kurumsal olarak sınırsız yetkileri olmasına rağmen, uygulamada bu yetkilerin kullanılmasını sınırlayan bazı kurumlar vardı. Bunlardan biri olan Etats Generaux ise 1614'den beri toplantıya çağırılmıyordu. Çünkü bu yetki kralın elindeydi. Kralın onayladığı yasaları uygun bulmadığı takdirde gerekçeli olarak geri gönderme yetkisine sahip Paris Parlementosu'na gelince; o, varlığıni "kralın lütfu"na borçlu olduğu için, ciddi bir denetim ve çalışma yapamaktaydı. (73)

Yürütme Gücü:


Yargı Gücü:

Kurumsal olarak yargı gücü, bütünüyle ve tartışmasız şekilde krala aitti. Ancak bu yetki, XVIII. yüzyılda, kral tarafından adalet kurullarına devredildi.

73- T. Ateş, s. 118.
74- T. Ateş, s. 119; C. Üçok, s. 44.
Fransa'daki feodal düzende yargı yetkisinin Kralda mı yoksa senyörde mı olacağı konusunun uzun tartışmalara yol açmasına rağmen, devrim öncesi yıllarda bu sorun iyiden iyive gözlülenmiş sayıldı.(75) Soylu olmayan kent halkın davalarına bakan belediye ve hukuk mahkemeleri ordadan kalkmak üzereydiler. Bu konular daki yetki, Kral adına adalet dağıtın yüksek mahkemelere yani parlamentolara geçti.(76) Baştan Paris olmak üzere diğer şehirlerde de kurulmuş bulunan, tamamı on iki adet olan bu parlementoların görevleri; yasaları ve fermanları kütlüge geçirmek olmasına rağmen, gereçleri olarak itiraz yetkisine sahip olduklarından, kralın yasama gücünün de sınırladılar. Bilhassa Fransa'nın en yüksek mahkemesi ve yerleşik çıkarlar açısından en güçlüsü olan Paris Parlementosu, XV. Louis'ın, kralın yasama gücünün sınırladığı için yetkileri elinden aldığı böyle bir kurumdu.(77)

XVI. yüzyıllından sonra bu mahkemelerde görev yapan yargıçların seçiminde "mansib" gibi parayla satıa yöntemi geliştiğinden dolayı, yargıçlar makamlarını ya satın alıyorlar ya miras yoluya kazanıyorlar, dolayısıyla bir kamu görevi yapmaktan çok zenginleşmenin yollarını arıyorlardı. Bu durum üzerine, yargı olabilmek için 25 yaşını geçmiş ve hukuk öğrenimi görmüş olmak gibi şartlar getiriliyordu.

Yargıçlığı parayla satın alınır duruma gelmesi, kralın yargıçları atama yetkisini doğal olarak ortadan kaldırdı ve bu makam bağımsızlık kazandı. Bu sefer verdikleri paraları çıkartabilmek için yargıçlar mahkeme harçlarının yükselttiler. Böylelikle zenginleşip güçlenen yargıçlar, burjuvalar ve soylular arasında

75- T. Ateş, s.119.
76- T. Ateş, s.119; D. Kelekyan, s.10.
77- 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, c.II., s.243; A. Soboul, s.87.
güçlü bir sınıf olarak belirdiler. (78)

Taşra yönetimi:

Eski rejimin eyaletleri idare şekli karmakarışık bir du-
rumdaydı. Her eyalet kendi başına buyuktu. Aralarında sosyal, kültürel ve ekonomik farklar bulunan bu eyaletlerin sınırları da kesin değişti.

Ortaçağarda eyaletlerde kralın vekilleri yargıçlardi. "Sınırlı yetkili" ve "sınırsız yetkili" olmak üzere ikiye ayrılan bu yargıçların, zamanla parayla satın alınmaya bir şekilde dönüşmesi üzerine, yetkileri kısitlandı. XVI. yüzyıl sonlarında da mali işlerden sorumlu, kral adına valiler atanmağa başladı. XVIII. yüzyılda "mali çevren" boyutlarında kral vekilleri atanmağa başladı. Eski rejimin son yıllarında bu üç görevli taşra yönetimini birlikte yürütüyordu. (79)

Fransa'da Devrim Süreci

Fransız devrimi, Fransa'da değişen şartlarla statülerini kısmen kaybederek tedirginliğe düşen soylular, yüksek burjuva ve parlamentoların, Krallığın merkeziyetçi Monarji idaresine karşı başkaldırmaları ve dolayısıyla Kralın, Genel Meclisleri toplantıya çağırma zorunda kalması sonucunda başlamıştır. (80) Devrimi neden olan etkenler şunlardır:

1- Soyluların tepkisi


78- N. İleri, s. 65; A. Soboul, s. 88-89.
79- T. Ateş, s. 121.
80- T. Ateş, s. 121; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, c. II., s. 245.
tiğinde, soylular buna tepki göstermişler, bunun üzerine Kral da Turgot'u azletmişti (1776). Azıl üzerine Turgot, Krala: "unutmayan ki Majeste, I. Charles'in kafasını cellât kötüğüne uzatan, zayffılık olmuştur" cavabını vermiştir. (81)

Bir müddet sonra maliye bakanlığına atanın Colonne (1783). Turgot'un reformlarını çandırmakta çalıştı. Ulkenin belli başlı aristokrat ve kilise ileri gelenlerinden oluşan "ileri Gelenler Meclisi"ni toplantıya çağırdı. Burada, soylulardan vergi alınması gerektiğini, zira halka daha fazla vergi yüklenmesinin iyi olmayaçağını savundu. Fakat meclis, bu teklifi hemen reddetti. Soylular Colonne'e cephealdi. 0 da hemen istifa etti (1787). (82)


Parlementoların kendine olduğu halde, danışmanlarına cephe almış gibi görünmelerine son derece kılan XVI. Louis, 1614. yılından beri toplanmayan Etats Generaux'u toplantıya çağırmaya mecbur kalmadı. (83)

81- F. Schevill, Avrupa Tarihi, c.I., s. 482; D. Kelekyan, s. 94; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, c.II, s. 245.
82- T. Ateş, s. 122; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, c.II, s. 245; A. Soboul, s. 103.
83- T. Ateş, s. 124; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, c.II, s. 245; A. Soboul, s. 103-104; Wells, c.IV, s. 81.
2- Etats Généraux’un (Genel Meclislerin) Toplantması

Genel Meclislerin, seçimler yapılacak toplantıya çağrılmasıyla (1 Mayıs 1789), çeşitli kesimler arasında kurulmuş olan ittifaklarda bazı değişimler oldu. Özellikle parlementolarda, krallığın mutlak otoritesine karşı işbirliği yapmış olan soylular ile yüksek burjuvazi arasındaki işbirliği, burjuvaların kralı desteklemeleri üzerine sonra erdi. (84) Halk nasıl soylulara karşı kraldan destek bekliyorsa, kral da soyluları franlemenek için halktan destek aramağa başladı ve dolayısıyla, bu üçüncü sınıfın bazı isteklerini kabul etti. Kral, aslında mutlak monarşi rejimine karşı olan halkın, bu rejinin değiştirilmesi isteklerini göremediği gibi, Camille Desaulins’in “Hür Fransa” başlıklı hikâyesinde; ne manşipleri alınıp satılan, ne kalıtsısal soyluları bulunan ve ne de vergi ayrıcalıklarına sahip bir Fransa istediginin farkına bile varamadı. (85)

XVI. Louis seçim hakkını genişletti. Üçüncü sınıfı ait milletvekili sayısını iki katına çıkardı. Çünkü bu kesimden gelecek temsilcilerin, hem soylulara hem de yüksek rahip ve burjuvalara karşı kendi saftında yer alacağına inanyordu. (86)

Bu şekilde hazırlanan seçim yönetmeliği 24 Ocak 1789'da yürürlüğe konarak, 25 yaşını doldurmuş, belirli bir ikametgâhı olan ve vergi veren her Fransız vatandaşının seçimlere katılması sağlandı.

Her sınıf ayrı ayrı ve kendi usullerine göre seçildi. Ruh-ban temsilcilerini seçen meclislere köy papazları ile her manastırdan bir temsilci katıldığından, 294 temsilcinin 94'ünü yüksek

84- T. Ateş, s. 125; A. Soboul, s. 123.
85- T. Ateş, s. 125; A. Soboul, s. 126.
86- T. Ateş, s. 126; A. Aulard, Fransa İnkılapının Siyasi Tarihi, çev.: Nazım Poroy, Ankara 1944, c.I, s. 48.
sınıflı rahipler, 200'ünün ise diğer sınıf rahipleri meydana getirdiler. Köy papazları çoğunluğu teşkil ediyordu. \(^{(87)}\)

Soyluların hepsinin katılmasıyla seçilen 270 temsilci içinde azınlığı saray soyuluları, çoğunluğu da taşra soyuluları meydana getirdi.

Halk sınıfına gelince; bu meclisin seçimlerini yapacak olanlar, köy ve kasabaların kiliselerinde toplandılar. Buradaki seçimlerin açık oyla yapılması burjuva konuşmacılarının işine yaradı. Orta sınıf halkın, aynı tabakasinın delegeleri arasında, kendileri kadar güzel konuşamanızı ve köylü temsilcilerine aşır basıp, 578 temsilcinin hemen hemen hepsinin kendi aralarından seçilmesini sağladılar (burada yalnız avukatların sayısı 200 kadarı). Ayrıca, henüz seçimler sırasında bir hayli rahiple birkaç soylu taraftarın da desteğini almayı garanti ettiler. \(^{(88)}\)


87- A.Reğat, I., s.124-125.
88- A.Reğat, I., s.125; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, c.I., s.246; Devrimler ve Karşı Devrimler, IV., s.23.
89- T. Ateş, s.127; M. Sarıca, s.28; D. Kelekycan, s.131; P. Schevill, s.485; Wells, IV., s.82; A.Reğat, I., s.140-141; A. Soboul, s.134.
4 Mayıs 1789'da yapılan dini bir törende sonra, "Genel Meclisler" 5 Mayıs 1789'da açıldılar. Kralın, adalet bakanının ve maliye bakanının konuşmalarından sonra, her sınıf meclisinin, eski- 
den olduğu gibi ayrı ayrı toplanması kararlaştırıldı, ancak seçim-
leri uzun süren halk temsilcilerinin tamamının Paris'e 25 Mayıs'-
tan önce gelememelerinden dolayı, toplantısı 6 Haziran'a ertelendi.

Mirabeau önderliğindeki halk temsilcileri, meclislerin sınıf esasına göre değil, ortak toplanıp, birey olarak oy kullanıma-
sını istedi. Bu teklifi soylular 47'ye karşı 141, ruhbanlar da 114'e karşılık 133 oylaya reddettiler. Bu yüzden 6 Haziran'da meclis-
ler toplanamadi. (90) Sonunda 10 Haziran 1789'da halk temsilcileri 
diğer sınıflara, ortak bir toplantısı için çağrıda bulunarak kendile-

eri toplantılara bağladılar. Bazı ruhban temsilcileri de toplantılara 
katıldı.

Halkın % 96'sını temsil ettiğini ilan eden Meclis, Sieyes'in teklifiyle, 17 Haziran 1789 tarihli toplantıda, kendisine "Ulusal Meclis" 
adını verdi. 19 Haziran'da ruhbanlar da toplanarak, pisko-
posların baskıına rağmen, köy rahiplerinin oylarıyla, 137 oya 
karşılık 148 oyla Ulusal Meclis'e katılma kararını aldılar. (91)

Bu durum üzerine Krala başvuran soylular, tehdit bilinerek 
başka yapılmasını isteyip, savunduklarını hususlarını, Kralın ve 
Fransa'nın çıkarlarını olduğu gereksizle, Kral ikna etmeyi baş-


gardılar. Kral da toplantı salonunu kapattı. Lakin 20 Haziran günü 
toplantıya gelen halk temsilcileri, bu durum üzerine, "Jeu de
Paume" adında bir spor salonunda toplanarak; nerede ve hangi şart-

larda olursa olsun, başarmak için, bir anayasa yapılıncaya kadar 
birbirlerinden ayrılmamaya and içerek karar verdiler. (92)

90- T. Ateş, s.127; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, s.246; A. Reşat, I, s.143.
91- T. Ateş, s.128; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, s.246; M. Sarica, 
s.28; A. Reşat, s.147; Yakın Çağlar Tarihi, s.43.
92- T. Ateş, s.128; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, s.241; Devrimler 
ve Karşı Devrimler, c. IV, s.825; A. Reşat, s.150-151; C. Üçok, s.51; 
F. Schevill, s.485.

3-Kurucu Meclis Dönemi


Ulusal Meclis, 11 Temmuz'da yarınladığı bir bildiri ile, yabancı birliklerin uzaklaştırılmasını isteyerek, protesto etti. Ayrıca üçüncü sınıf temsilcileri, 10 Temmuz'da, belediye görevlerini yerine getirmek üzere, bir komite kurduklar. Bu komite 12 Temmuz'da Paris'teki 240 bölgenin herbirinden 200 milis hazırlamayı ka-

93- T. Ateş, s. 129; R. Uçarol, s. 34; Yakın Çaglar Tarihi, s. 48; A. Reşat, s. 156-157; C. Üçok, s. 52; D. Kelekian, s. 336; J. Pirene, s. 746.
94- Yakın Çaglar Tarihi, s. 48-49; M. Sarıça, s. 29; A. Reşat, I., s. 163; F. Armacıoğlu, s. 10; A. Souboul, s. 144; Wells, IV., s. 82; D. Kelekian, s. 149.


Fransa'nın diğer bölgelerinde de ayaklanan halk, şato ve manastırların birçoğunu ele geçirip yağmalayarak hareketini sürdürüyör, şehirlerde ise belediye örgütleri kuruluyordu. (96)


95- T. Ates, s.130; 1453' den Bugüne Dünya Tarihi, II., s.247; C. Uçok, s.52; Yakın Çağlar Tarihi, s.48-49; M. Sarica, s.29.
96- T. Ates, s.131; Yakın Çağlar Tarihi, s.50; 1453' den Bugüne Dünya Tarihi, II., s.247; C. Uçok, s.52; A. Reşat, I., s.182; D. Kelekyan, s.151.
97- Yakın Çağlar Tarihi, s.50; 1453' den Bugüne Dünya Tarihi, II., s.248; A. Reşat, I., s.196; A. Soboul, s.154; J. Pirenne, II., s.947.
Ulusal Meclis 26 Ağustos 1789 tarihinde bir defa daha toplanarak, 27 Ağustos tarihinde kabul ettiği "insan ve Yurtaş Hakları Bildirisi"nde; egemenlik hakkının ulusa ait olduğunu, vazgeçilmez ve devredilmez dolaylı insan hakları olarak özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmme konularını açıkça belirtti.

XVI. Louis, yakın çevresinin etkisiyle, önce bu bildiriyi onaylamak istemedi. Ancak Versaille’i çeviren halkın baskısı ile ister istemez onaylamak zorunda kaldı.

Hazırlanmasında en çok La Fayette’nin emeği olan bu bildiri, 5 Ekim 1789’da halkın baskı ile onaylayan Kral, yine halkın isteği ve baskı üzerinde, 6 Ekim 1789’da Versaille’den ayrılık Paris’e yerleştik durumunda kaldı. (98)


1791 Eylülünde hazırladığı anayasayı, 13 Eylül 1791’de Kralın onayından geçirilen Ulusal Meclis, 30 Eylül 1791’de son toplantısını yapıp kapandı. 1 Ekim 1791’de iki dereceli seçimle gelen 745 üye görevi başladı. 264’ü sağıcı Feuillant Klübüne mensup bu üyeleri La Fayette ve Bailly; solcu Jacobenlerin klubünün 136 üyesini de Robespierre yönetiyordu. İçlerinde Danton, Marat, Camille Desmoulin ve Herbert'in bulunduğu Cordelier Klübü üyelerinin sayıları azdı. Ortada karsız kalan 300’e yakın üyeden bir kısmını ise, Feuillant ve Jacoben Klüpleri kendi taraflarına kazanmak için çaba harciyordu. (99)

98- Yakin Çağlar Tarihi, s.50; 1453’den Bugüne Dünya Tarihi, II., s.248; A. Reşat, I., s.198 vd.; C. Uçok, s.55.
99- T. Ateş, s.132; M. Sarıca, s.32; C. Uçok, s.56; A. Reşat, I., s.204; Devrimler ve Karşı Devrimler, s.83.
Yukardaki olaylar öncesinde Kral ve Kralige Fransa dışına gitmek üzere, 21 Haziran 1791'de Paris'ten kaçtılar. Fakat yolda yakalanıp geri getirildiler. Bu durum Kurucu Meclis içindeki Cumhuriyet yaralısı azinliği durumunu kuvvetlendirmiş ama uzlaşmadan yana olan ıllıllıların duruma egemen olmalarını engelleyememişti. Fakat, "Varennes Olayı" diye adlandırılan bu gelişim, Fransa dışındaki monarşilerde büyük bir heyecan uyandırmıştı. (100)

Fransa Kralı'nın zorla geri getirilip, bir anlamda gözaltında tutulmasının dışında, Avrupa monarşilerini rahatsız eden bir olay da "Avignon Olayı" denilen olaydı. Papalıkla bağlı bir Premslik olan Avignon, 1790'da kendi isteği ile Fransa'ya bağlanmak istemiş, Meclis bunu "ulusların kaderlerini belirleme hakkı" olduğu gerekçesyle kabul etmişti. Avrupa Kitasının o günkü sınırlarını, bâylesine bir ilkenin geçerliliğine dayanamayacak kadar zorlama ve dengesiz olduğundan, bu tür katlama arzuları, güçlükle yürüttülmemekte olan dengeyi altüst edebilirdi. (101)

İşte bu iki olay Avrupanın mutlak monarşilerini, Fransa Devrimi konusunda ortak tutum takınımaya zorladı. Avusturya ve Prusya Hükmüdarları 27 Ağustos 1791'de Pillnitz'de bir araya gelerek görüştüler. Sonunda bir bildiri yayınlandı. Bu bildiride özetle; Devrim hareketinin, Fransa'nın bir iç sorunu olmadığını, aksine bütün Avrupa payı ilgilendirildiği belirtilerek Fransa sınırına yakın Koblenz'de Fransız soyollarından Comte d'Artois komutasında toplanmış olan.

100- T. Ateş, s. 132; M. Sarıça, s. 33; 1453'den bugüne Dünya Tarihi, II., s. 250; Yakin Çaglar Tarihi, s. 51; C. Çocuk, s. 58; F. Armaoğlu, s. 16; A. Reşat, I., s. 259-262; Devrimler ve Karşı Devrimler IV., s. 835; J. Pirene, II., s. 954.
101- T. Ateş, s. 133; A. Reşat, I., s. 307.
"Göçmenler Ordusu" nın desteklenmesi kararı alındı. Fransa dışına kaçmış soylulardan oluşan bu ordu kuvvetleri, uygun bir ortam buldukları takdirde, Fransa'ya müdahale etmek amacıyla Fransa sınırına yakın bir yerde beklemekteydirler. (102)

Pillnitz Bildirisi Fransız devrimcileri tarafından sert bir biçimde karşılandı. İç ayaklanmaların iyice arttığı Fransa, asıl tehlikenin göçmen ordusundan geleceği inandığı için, Avusturya'ya, bu ordunun 1 Mart'a kadar dağıtılmaması halinde, savaş çıkacağını belirten bir ultimatom verdi. Barışçı bir karaktere sahip II. Leopold, göçmen ordusunun dağıtımmasından yana olduğu halde, onun ani ölümünden sonra yerine geçen II. François, bu bildiriyi reddettiği gibi, yanıtında; Alsat'taki Alman prenslerinin feodal haklarının geri, Avignon idaresinin de Papalığa verilmesini istedi. Bunun üzerine Fransız Ulusal Meclisi, 20 Nisan 1792 tarihinde Avusturya ve müttelifi olan Prusya'ya savaş açtı. (103)

Ne var ki, disiplinsiz bir topluluk olan Fransız Gönüllü Ordusu savaşa hazırlıksız başladı. Üstelik maddi durumu da çok kötüydü. Sınırı geçip Belçika'ya yürüyen bu ordu, daha ilk anda bozularak Paris'e doğru çekilmeye başladı.

Prens Brunswick komutasında ilerleyen Avusturya ve Prusya kuvvetleri, rahatça Paris yakınılarına kadar geldiler. (104)

102- T. Ateş, s. 133; F. Armaoğlu, s. 17; A. Reşat, I., s. 320.

103- T. Ateş, s. 134; E. Armaoğlu, s. 17; M. Sarıca, s. 33; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s. 251; A. Reşat, I., s. 319; D. Kelekyan, s. 215; A. Soboul, s. 254.

104- T. Ateş, s. 135; M. Sarıca, s. 34; Yakın Çağlar Tarihi, s. 54; A. Reşat, I., s. 322; D. Kelekyan, s. 217.
Fransa'yı ezerek Rusya'yı Avrupa'da başıboş bırakmak isteme- yen Avusturya, ordusunu Paris yakınlarında durdurdu. Çünkü Rus Çarıçesi II. Katerina'nın Lehistan'ı yutma niyeti belli olmuştu; bir taraftan da Avusturya ordusu komutanı Brunswick Fransa'yı yeterince korkuttuğuna inanıyordu. (105)


Bunun üzerine toplanan gönüllüler, yeniden cepheye giderek, Valmy Savaşı'nda müttefik ordularını geri püskürtmeyi başardılar (20 Eylül 1792). Aynı gün Konvansiyon Meclisi seçimleri yapıldı.

Meclis, 21 Eylül 1792'de, krallığı son verip cumhuriyeti ilan ett 25 Eylül 1792'de de Couthon'un "Fransız Cumhuriyeti parçalanmaz bir bütündür" önerisini oybirliği ile kabul ederek, Cumhuriyet Devrini Başlattı. (107)

105- T. Ateş, s. 135.
106- T. Ateş, s. 135; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, s. 253; Yakın Çağlar Tarihi, s. 55; C. Uçok, s. 60; A. Reşat, I., s. 350; J. Pirene, II., s. 967-968; D. Kelekyan, s. 223.
107- T. Ateş, s. 136; C. Uçok, s. 60; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s. 251; A. Reşat, I., s. 372; J. Pirene, II., s. 968; Wells, IV., s. 97.
4- Konvansiyon Dönemi ve Devrim Fransa'sına Tepkiler

Fransız seçmenlerinin % 10’unun oy kullanabildiği Konvansiyon Meclisi seçimlerinde Cumhuriyetçiler büyük başarı elde ettiler. Bu Meclisteki Feuillant Klübüden gelerek saği temsil eden Girondenler ile Jacobenler Klübünden gelerek solu temsil eden Montagneler ve ortada bulunarak herhangi bir gruba dahil olmayan Ovalılar adını alan bir grup da meclisteki temsil hakkını kazandılar. (108)

Üçüncü gruptaki Ovalılara, halk tarafından, bazen "bataklık grubu" da denirdi. Buna sebep, bazen Girondenleri bazen de Montagneleri desteklemeleri yani, renksiz olmalarıydı. (109)

Yeni seçilmiş Konvansiyon Meclisi önceleri ilimlilerin destegini sağlayan Girondenlerin, daha sonra da Montagnelerin üstünü-lüğü altında çalışan meclis, kısa bir zaman sonra Anayasayı yürür-likten kaldırarak, yenisini hazırlamağa başladı. Yani, denilebilir ki, önceleri bütün yetkileri Genel Savunma Komitesi'ne vererek Fransa'da kanlı bir terör ortamına yol açan bu Konvansiyon tarihte benzerine rastlamayan bir meclisti. (110)

Bu meclisteki Gironden ve Montagneler, Cumhuriyet düşünsel- sini tasımlarına rağmen, kin ve husumetle birbirlerine sert bir şekilde yüklenmeye başladılar. Katıksız demokrat olan Jacobenler için, siyaslal karşılarnı ortadan kaldırmak, bir tutum değil, görevdi. Dolayısıyla onlar için, böylesine zararlı unsurların yok edilip, bireylerinin özgürlüğünün ortadan kaldırılması, aynı zamanda toplum özgürlüğünü sağlamaktı. (111)

108- 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s.252.
109- Yakın Çağlar Tarihi, s.57.
110- T. Ateş, s.137; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s.252; A. Reşat, I., s.374; D. Kelekyan, s.238.
111- T. Ateş, s.138; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s.252.


Giderek devrimciler arasında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Genel Kurtuluş Komitesi Başkanı Robespierre, Danton ve yakınlarını giyotine gönderdi (5 Nisan 1794). Robespierre bundan sonra kitle halinde idamlara başladı. Durumdun korkan Konvansiyon üyelerini, 27 Temmuz'da, bir baskınla Robespierre, Saint-Just ve Couthon'u ele geçirerek, taraftarlarıyla birlikte, 28 Temmuz 1794'de giyotine idam ettiler. Nihayet Ağustos 1795'de, yeni bir anayasa ha-

112- T. Ateş, s. 138; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s. 253; C. Üçok, s. 61; A. Reşat, I., s. 391; D. Kelekyan, s. 248-249; A. Soboul, s. 303.
zirlandı. Konvansiyon'un da 26 Ekim 1795'de son defa olarak toplandı ve dağıtımsıyla, 2 Kasım 1795'de Direktuar Rejimi başladı. (113)

Bu sıralarda içte bu gelişmeler olurken, dışta gittikçe kuvvetlenen Fransız Cumhuriyeti, kısa bir zamanda Belçika'yı işgal etti. Nice, Savoie ve Ren eyaletleri halkın Fransa'ya katılma istekleri üzerine Konvansiyon Meclisi bu kararı oy birliği ile kabul etti.

Fransa Kralın idamını protesto eden İngiltere'ye savaş açtı (1 Şubat 1793). Kısa zaman sonra da İsveç ve diğer İskandinav ülkeleri hariç, İspanya, Avusturya, Rusya, Prusya, Hollanda, Venedik ve Toskana gibi pek çok devletle savaşmak durumunda kaldı. (114) Savaşlar denizde ve karada şiddete devam etmeye başladı. İngilizler, Fransa'nın Akdeniz kıyısında önemli bir liman şehri olan Toulon'u ele geçirdiler. Uzun çarpışmadan sonra şehri alan Napoleon Bonaparte'e, bu başarısından dolayı general rütbesi verildi. Bu arada Vendee'de çıkan ve İngilizlerin desteklediği ayaklanma zorlukla bastırılabilirdi.

Yine bu arada Rusya'dan ürken Avusturya ve Prusya, Fransa'nın tam manasını ezilmesini istemişlerdi. 19 Şubat 1795'de Toskana, Fransa ile barış yapıyor, Prusya da 5 Nisan 1795'de Bale Andlaşması ile Ren nehri batı bölgesinin Fransa'ya ait olduğunu kabul ediyor; böylece Fransa da biraz rahat nefes alabiliyordu. (115)

113- T. Ateş, s. 141; Yakın Çağlar Tarihi, s. 64; C. Üçok, s. 63; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, s. 254-255; A. Reşat, I., s. 452; Devrimler ve Karşı Devrimler, IV., s. 860.

114- T. Ateş, s. 139-140; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s. 253; Wells, s. 97-98; A. Soboul, s. 311.

115- T. Ateş, s. 140; Yakın Çağlar Tarihi, s. 59; C. Üçok, s. 63; A. Reşat, I., s. 416.
Napoleon Devri

1- Direktuar Yönetimi ve Napoleon’un İtalya Seferi

Konvansiyon tarafından hazırlanan yeni anayasaya göre; yürütme gücü Direktuar denilen büyük kişilik bir kurula, yasama yetkisi de İhtiyaarlar Meclisi adı verilen 150 üyelik bir mecliste "Beş Yüzler" denilen meclise verildi.

İlk seçimde, her iki meclisin üyelerinin üçte ikisinin Konvansiyon üyelerleri arasından seçilmesi kararından memnun olmayan Krallılar ayaklandılar. Konvansiyon tarafından savunma görevine atanmış Barras, bu ayaklanmayı bastırmaya görevini, topçu generali Napoleon Bonaparte' e verdi. Napoleon, 5 Ekim 1795’ de ayaklanmayı şiddetle bastırdı ve iç düzeni sağladı. Konvansiyon, laikliği kabul ettikten sonra, kendi kendini dağıttı ve Direktuar Hükümeti göreve başladı. (116)

Fransa’dı işbaşına gelen Direktuar Hükümeti, hemen hemen hiç bir konuda başarılı olmadığı, olması da çok zordu. Toplumdaki tüm güçlerin dışında ve bir anlamda karşısında olan bu yönetim, bütün gücüyle savaşları devam ettirmeğe kararlıydı. Tabii ki, bu karar karşısında, generallere bağlı ve onların otoritesinden başka otorite tanımayan bir ordunun da ortaya çıkması kaçınılmazdı. Kendi gelirlerini fütühat ve ganimetle sağlama durumunda olan böyle bir orduyu ellerinde bulunduran generaler, bir de İç politika karsımları durumunda, bunları frenleyecek bir güç de bulunmazdı. Bundan dolayı Direktuar Hükümeti, devamlı dış sorunlar yaratıp, kendini güvence altında bulundurmayı tercih etti. (117)

Bu generalerden biri olan Napoleon Bonaparte, 1769’da Korsika’nın Ajaccio şehrinde doğdu. Aslen İtalyan aileden gelen

116- M. Sarıca, s.37; C. Üçok, s.63; Wells, IV., s.103.
117- T. Ateş, s.142.
Bonaparte, Fransa'da başladığı Brienne Askeri Okulu'nda, tarih ve matematik derslerinde başarılı olmasına rağmen, parlak bir öğrenci değildi.

Napoleon Bonaparte, 1785'de topru subayı olarak orduya katıldı. 1793'de Toulon'da, İngilizlere karşı gösterdiği başarı üzerine, 24 yaşında general oldu. Robespierre'nin sevgisini kazanmış, öldüğünden, o oluncu bir müddet gözden düştü. 1795'de, Konvansiyon'un sonlarına doğru patlak veren Kral yanlış ayaklanmayı şiddetle ve kolaylıkla bastırması üzerine, yıldızı yeniden parlamağa başladı. (118)


119- T. Ateş, s. 143; Yakin Çağlar Tarihi, s. 68; D. Kelekyan, s. 346-347.
ile komşu duruma geldi. (119)

2- Napoleon'un Mısır Seferi ve Hükûmet Darbesi

Paris, Napoleon'u çok görkemli törenlerle karşıladı. Bu karşılama törenleri ve şenlikler günlerce devam etti. Bu durumdan tedirgin olan Direktuar hükümeti, Fransa'ya ve kendi hükümetine büyük bir zafer ve servet kazandıran generali kırmayı veya karşıma almayı hiç düşünmedi. (120)

Napoleon'a gelince, o, bir arkadaşına da ifade ettiği gibi, "eğer kalırsam bataçığımı biliyorum, burada her şey eskiyör, bu küçük Avrupa, insana kâfi miktarda şan ve şeref temin etmiyor. Doğu'ya gitmeli, bütün zaferler oradan gelmektedir" demekle, başarılarnı devam ettiremediği takdirde; ününün geçici olacağını çok iyi biliyordu. (121)

Napoleon, tüm Avrupa'yi idare edebilecek bir Fransa yaratmak gayesiyle, İngiltere'yi yenmek, bunun için de önce onun denizlerindeki üstünlüğüne son vermek istedi. Hükümete, önce Osmanlı devletinin elinde ve karışıklık içinde bulunan Mısır'ı ele geçirip, bunandan sonra İngiltere'yi, can damarı olan Hindistan'dan kopolyabilmesi konusundaki teklifini yaptı. Direktuar idaresi, hem Napoleon'u bağıldan uzaklaştırmak, hem de bir mağlubiyet halinde ondan kurtulmak ümidiyle, teklifi memnuniyetle kabul etti. (122)

Napoleon, 19 Mayıs 1798'de Toulon'dan ayrılip Mısır'a doğru yola çıktı. (bu konu, tezimizin devamındaki "Nizam-ı Cedid Ordusu" nun istihdami "Mısır Seferi" başlığı altında anlatılacaktır).

120- T. Ateş, s. 147.
121- A. Sorel, Avrupa ve Fransız ihtilâlî, çev.: S. Ürik, İstanbul 1951, C. V., kısım II., s. 65.
122- T. Ateş, s. 148; A. Soboul, s. 621-622; Wells, V.s. 118.

Fransız devriminin sonu demek olan Konsüllük döneminin başlamasyla devrim anayasası da ortadan kalkmış oluyordu. Şimdi, sağlam bir yönetimle feudal sisteme karşı kazanılmış olan ekonomik ayrıcalık korunabilirdi. Nitekim 18 Mayıs 1804'e kadar yaşayabilen yeni anayasaya göre, bu siyasi ıktidar dönemin tüm hak ve yetkileri, başta gerçek ıktidarın sahibi Napoleon olmak üzere, danışma yetkileriyle donatılmış diğer iki konsülden oluştan üç kişiye verildi. Bundan sonra yapılan seçimlerde bu konsüller halkın 1562 red oyuyla karsılık, 311, 107 kabul oyuya 10 yıl süre için görev aldılar. Bir müddet sonra Napoleon, 4 Ağustos 1802'de kendini ömür boyu konsül seçti, 2 Aralık 1804'de de imparatorluğu ilan etti. (125)

123- A. Sorel, V/2, s. 345; T. Ateş, s. 150; A. Reşat, II, s. 621.
124- 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II, s. 260.
125- D. Kelekyan, s. 414; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II, s. 260.
3- Napoleon ve Fransa'ya Karşı Avrupa

Napoleon, henüz konsullüğünü ilân etmeden, Avusturya ve Rusya birleşerek, Fransa'ya karşı ikinci Koalisyon Savaşları'ni başlat-mişler, kısa bir süre sonra İngiltere de bu koalisyona katılmıştı. (126)

Savaşlar genellikle Fransa'nın üstünlüğü altında devam etti. İtalya'ya giren Napoleon, 14 Haziran'daki Morengo Savaşı'nda Avusturyalıları mağlup edip, onları, 9 Şubat 1801'de Luneville Barış Andlaşmasını imzalatmağa mecbur etti. Bu andlaşma ile Campo Formio koşulları, anahatlarıyla canlandırılmış, Fransa lehine bazı eklemeler yapıldı. (127)

İngiltere 27 Mart 1802'de Fransa ile imzaladığı Amiens Barış Andlaşması'na göre; Fransa'nın Avrupa'daki toprak kazançlarını ve bunadan başka düzenlemelerini kabul ederek, Yeni Fransız Hükümeti'ni tanıdı. Ayrıca Trinidad ve Seylan dışında, Hollanda ve İspanya'dan aldığı sömürgeleri de geri verdi. Buna karşılık Fransa Mısır'la bütün ilişkilerini kesti. (128)


126- T. Ateş, s. 151; A. Reşat, II., s. 637.
127- T. Ateş, s. 151; F. Armaoğlu, s. 21; C. Üçok, s. 16; D. Kelekyan, s. 437.
128- T. Ateş, s. 151; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s. 263; M. Sarıca, s. 45; J. Pirenne, II., s. 100; Wells, IV., s. 119.


Bu sefer Viyana üzerine yürüyen Napoleon, Austerlitz'de Rusya ve Avusturya birleşik ordularını perişan etti (2 Aralık 1805) (Bu savaşa, her üç devletin hükümdarları da katıldığından dolayı "Üç İmparator Savaşı" adı verilir). Zaferden sonra Napoleon'un Avusturya'ya girmesiyle zor durumda kalan Avusturya'nın, Fransa ile 26 Aralık 1805'de yaptığı Presburg Barış Andlaşması'na göre; Avusturya, Venedik ve Dalmaçya sahillerini Fransa'ya bırakıyor, ayrıca Almanya'daki toprakları üzerinde Fransa'ya bağlı Ren Federasyonu kurulmasını izin veriyor, bu arada Kutsal Roma-German İmparatorluğu'na son verildiğini kabul edip, yalnız Avusturya İmparatoru sıfatını taşıyabileceğini kabul ediyordu. (131)

129- T. Ateş, s. 152; F. Armaoğlu, s. 22; 1453'ten Bugüne Dünya Tarihi, II., s. 293.
130- C. Üçok, s. 74; R. Uçar, s. 21; Wells, IV., s. 123; J. Pirenne, II., s. 1004.
131- T. Ateş, s. 152; J. Pirenne, II., s. 1002; D. Kelekyan, s. 452; F. Armaoğlu, s. 23; 1453'ten Bugüne Dünya Tarihi, II., s. 265.

Napoleon, Prusya ordusunu Jeno'da yenerek (14 Ekim 1806) Berlin'e girmesine rağmen, Prusya Krallı III. Friedrich Wilhelm'e (1797-1840) boyun eğiremedi. Fakat İngiliz mallarının Avrupa'ya girişini yasaklamak ve aynı zamanda İngiltere'ye boyun eğdirmek için, 21 Aralık 1806'da Kita Ablukası ilân etti. Buna karşılık İngiltere de Fransa'ya 7 Ocak 1807'de Deniz Ablukası ilân etti.(132)


Tilsit Barışı'na göre:

1. Prusya'nın batı sınırı Elbe nehrinden başlayacak, Elbe ile Ren nehri arasında kurulacak Vestfalya Krallığı'nın başına da Napoleon'un kardeşi İndependent Jerome geçecekti.

2. Rusya, Napoleon'un Prusya'dan aldığı topraklar üzerinde kurduğu Varşova Büyük Dükalığı'nı ve Ren Konfederasyonunu tanıyanacaktır.


4. Napoleon, devam etmekte olan Osmanlı-Rus Savaşı (1806-1812)'nda arabuluculuk yapacak, bu arabuluculuk sonuç vermezse

132- T. Ataş, s. 153; R. Uçarol, s. 24; C. Üçok, s. 78-79; D. Kelekyan, s. 467-468.
Osmanlı Devleti’nin Avrupa toprakları iki devlet arasında paylaşılmak, yalnızca Rumeli Eyaleti bu paylaşmanın dışında kalacaktır. Buna karşılık Rusya, İngiltere ile Fransa arasında arabalıculuk yapacak, bu arabalıculuk da sonuç vermezse, Rusya ile Fransa, İngiltere’ye karşı ortak hareket edeceklerdi. (133)

Ne Fransa’nın, Osmanlılarla Ruslar, ne de Rusya’nın, İngiltere ile Fransa arasındaki arabalıculuk çabaları sonuç verdi. Bunun üzere, Rusya, Napoleon’un İngiltere’ye karşı başlattığı Kıtalararasına katıldı ve karşılığında, Osmanlı topraklarından pay iste-ği ile baskıya başladı. 28 Eylül 1808’de, Napoleon ile Çar’ın bulu-şarak Erfurt’ta yapmış oldukları bu görüşme, anlaşmazlıkla sonuçlandı. Osmanlı Devleti’nin bölüğülmesine karşı çıkan Napoleon, yalnızca Eflak ve Boğdan’ın, Rusya’nın eline geçmesine rıza göstererek, Tuna nehrinin Osmanlı-Rus sınırı olmasını kabul etti. (134)

Napoleon, İngiltere’nin müttəfiki olan Portekiz’i 1807 yılında yenerek ülkeyi ışgal etti. Bu sıradada, Fransa’nın 1795’den beri müttəfiki olan İspanya’da, Veliaht Ferdinand babası IV. Carlos’a (1788-1808) karşı isyan edip, VII. Ferdinand adıyla tahta geçti. Bu karşılıklığı fırsat bilen Napoleon, ordusunu İspanya’ya sokarak Madrid’i ışgal etti. Napoleon’un, VII. Ferdinand’ı tahttan indirip, yerine Napoli Kralı olan kardeşi Joseph’i kral ilân etmesi üzerine, İspanya halkı ayaklandı (1808). İngilizlerin de desteklediği İspanyollar karşısında Fransızlar güç duruma düştüler. (135)

133- T. Ateş, s. 154; R. Uçarol, s. 24; F. Armaoğlu, s. 24.
134- F. Armaoğlu, s. 24; R. Uçarol, s. 25; C. Üçok, s. 81.
135- T. Ateş, s. 154; F. Armaoğlu, s. 26; R. Uçarol, s. 26; C. Üçok, s. 82; Wells, IV., s. 126; D. Kelekyan, s. 472-473.

Fransa ile arası gittikçe açılan Rusya, Kıtalar Arası'nı kaldırarak limanlarını İngiliz gemilerine açtı. Bunun üzerine, büyük bir ordu ile Rusya'ya yürüyen Napoleon, 5 Eylül 1812'de yapılan Bordo Savaşı'nda, Rusları yeni Moskova'ya girdi. Şehir ateş ve verip çekilirken Ruslara barış teklif etti. Fakat bir yandan sert kişi diğer yandan Rus orduyunun devamlı taciz ettiği, Fransız orduyunun bu çekилиşini felaket haline getirdi. Polonya'ya gelindiği zaman, 400.000 kişilik Fransız orduyunun, elde ancak 50.000 kişi kaldı.

Bu durumu fırsat sayan Rusya, İngiltere ve bazı Alman devletleri, Fransa'ya karşı Alp Koalisyon'u oluşturup (137) savaş açıklarında, Napoleon, büyük bir ordu ile Almanya'ya girdi ve birleşik Rus ve Prusya ordularını üstüste iki defa yenilgiye uğrattı. Tarafsız olan Avusturya Başbakanı Metternich, Napoleon'a, 1801 sınırlarına çekilmesi karşısında arabuluculuk yapabileceğini teklif etti. Napoleon'un teklifi reddetmesi üzerine Avusturya diğer koalisyon üyeleriyile birleşti, bu ittifak 19 Ekim 1813'te Leipzig'de yapılan Milletler Savaşı'nda Napoleon'u yenerek, kuzey ve güney'den Fransa'ya girdi. 31 Mart 1814'de Paris düştü.

136- T. Ateş, s. 155; F. Armaoğlu, s. 20; D. Kelekyan, s. 487; J. Pirenne, II., s. 1019.
137- T. Ateş, s. 158; F. Armaoğlu, s. 29; D. Kelekyan, s. 520; Wells, IV., s. 130; J. Pirenne, IV., s. 1028.
Napoleon 6 Nisan 1814'de oğlu lehine tahttan feragat etti. 3 Mayıs 1814'de müttefiklerle yapılan barışta, Fransa 1792 sınırlarına çekildi ve ayrıca, Napoleon'un altüst ettiği Avrupa haritasını yeniden düzenlemek için toplanacak olan "Viyanca Kongresi" kararlarını koşulsuz kabul etti. Diğer taraftan Fransa tahtına da XVIII. Louis (1814-1824) geçirildi. (138)


İngilizlere teslim olan Napoleon, St. Helene adasına sürgüne gönderilerek, burada, ölüm tarihi olan 5 Mayıs 1821'e kadar kaldı. (139)

138- F. Armaoğlu, s.30; D. Kelkoyan, s.573; Wells, IV., s.131; J. Pironne, II., s.1029.
139- T. Ateş, s.161; R. Uçarol, s.30; F. Armaoğlu, s.34; Wells, IV., s.131.
Viyana Kongresi bitiminden sonra başgösteren Waterloo Savaşı ve sonrasında beliren gelişmeler üzerine, müttefiklerin 2 Kasım 1815'de Fransa ile Paris'te yaptıkları anlaşmaya göre; Fransa 1790 sınırlarına dönerek, ayrıca ağır bir savaş tazminatı ödemeyi kabul ediyor; bu arada XVIII. Louis de tekrar tahtına oturuyordu.

4- Viyana Kongresi ve Kararları
Bu kongrede büyük kararların çoğu Avusturya Başbakanı Metternich, İngiltere Dışişleri Bakanı Castlerugh, Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand ve Rus Çarı I. Aleksandr'dan ibaret heyet tarafından alındı. Fransa dışında bulunan dört büyük devlet (Rusya, İngiltere, Avusturya ve Prusya), aralarında yaptıkları görüşme ve anlaşmalarda, Avrupa haritasının anahatlarını ortaya çıkardıkları halde, kesin bir metin üzerinde asla anlaşamıyorlardı. İngiliz Dışişleri Bakanı Metternich'in görüşleri doğrultusunda, Fransızları cezalandırmaktan çok yeni Bonaparte'lerin ortaya çıkmalarını önlemek istiyordu. Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand'a gelince; o, galip devletlerin temsilcilerine, yenik Fransa'nın bir delegesi olarak, kendini diğer devletlerin esitleri gibi kabul ettirerek, Kongre'de, meslek hayatının en büyük başarısını kazandı. İstedikleri alabilmesi için mesele çıkarmakta maharet gösterdi. Hem bir yana itilmekten hoşnutsuzluk duyan küçük devletlerin temsilcilerinin sözcüsü olarak hareket edip, hem de gâipler arasındaki anlaşmazlıklarından, işine geldiği gibi faydalandı. (140)

Beklentileri birbirinden farklı olan devletlerin temsilcilerinden oluşan Viyana Kongresi, 1 Ekim 1814'de çalışmalarına başladı. Almanca konuşan devletlerin liderliğini almak isteyen Avusturya, bu yüzden Prusya ile çekişmek durumunda kaldı. Ayrıca

140- T. Ateş, s. 167; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s. 278.
Ren bölgesinde konusunda Fransa ile anlaşmazlığa düştü. Rusya'nın amacı ise bütün Polonya'yı birleştirep, kendi egenemliği altına almaktı.

İngiltere'ye gelince; Avrupa'da birkaç eşit gücü devlete sahip olup, bunların birbirlerini dengelemelerini istiyor, bunun için de Avusturya, Rusya ve Prusya'yı denetimsiz bırakmamak gayesiyle Fransa'nın fezleke zilmesini arzu etmiyordu. Bir gayesi de Napoleon savaşları sırasında Fransa, Hollanda ve İspanya'dan ele geçirdiği sömürgekerlerini korumak istemesiydi.

Osmanlı İmparatorluğu, çağrıldığı halde, Balkanlar konusunda ödün istenmemiştir ve ayrıca Avusturya'nın toprak bütünlüğünü garanti etme önerisinden çekindiği için bu toplantiya katılmadı. Avusturya'nın, Rusya'yı ne kadar engelleyeceğine emin olmadığı gibi, bu tür garantilerin, iç işlerine karışmaktan anlama geleceğinden korktu. (141)

Kongre'de biri Almanya, diğerleri de Avrupa'nın öteki konularını çözmek üzere iki komisyon kurulmasına karar verildi.

Birinci komisyon; Avusturya, Prusya, Bavarya ve Würtemberg devletlerinin; ikinci Komisyon ise İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve İspanya devletlerinin temsilcilerinden meydana geldi. Ancak, Fransa ve İspanya'nın kazanılan toprakların dağıtılmaması için yapılacak toplantiya katılamanları kararı üzerine, şahsi becerisini kullanan Talleyrand, sonuçta bu toplantiya katılmının yolunu buldu. (142)

Uzun tartışmalardan sonra Kongre, 9 Haziran 1815'de aşağidaki kararları alarak dağıldı. Buna göre:

1. Fransa; 1792'den sonra ele geçirdiği bütün toprakları geri veriyor, Waterloo yenilgisinden sonra, 20 Kasım 1815 Paris

141- T. Ateş, s. 169; 1453'den Bugüne Dünya Tarihi, II., s. 278.
142- C. Üçok, s. 93.
Kongresi kararına göre, 1790 sınırlarına çekilmeyi kabul ediyordu.

2. İngiltere; Malta adası ve Yedi adaları, Hollanda'ya ait Cape Colony'yi, Seylan'ı, Honduras'ı, Güney'ı ve Trindad'ı, ayrıca Danimarka'dan Heligoland adasını alıyordu.

3. Rusya; Tilsit'te ele geçirdiği Finlandiya'yi koruyor, ayrıca Varşova Büyük Dukalığı topraklarının çoğunu alıyordu.

4. Prusya; Posen bölgesini, Saksonya'nın büyük bir kısmını, Vestfalya'nın bir bölümü ve ayrıca Ren'in batı kıyılarında bir miktar toprak alıyordu.

5. Avusturya; Doğu Galicia, Lombardia, Venedik ve Dalmaçya kıyılarına yeniden sahip oluyor, fakat bunlara karşılık Belçika'dan vazgeçiyordu.


8. Almanya'da 38 devletten meydana gelen ve merkezi Frankfurt'ta olan bir Germen Konfederasyonu kurularak, yönetimi, Avusturya temsilcisi başkanlığındaki Diyet Meclisi'ne veriliyordu.

9. İsveç; Prusya'ya verdiği Finlandiya'ya karşılık, Danimarka'dan Norveç'i alıyordu.
10. İsviçre, 22 kantondan oluşan, bağımsız ve tarafsız bir devlet oluyordu.

11. Esir ticareti kaldırılarak, bu konudaki kontroller önemli ölçüde taraf devletlere bırakılıyordu.

12. Uluslararası nitelikleri olan nehirlerde ticaret ve ulaşım serbest bırakılıyordu.

B) FRANSIZ DEVRİMİ YILLARINDA DIĞER DEVLETLERİN DURUMU

1- Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu 1789'da Fransız devrimi meydana geldiği sırada, Rusya ve Avusturya ile 1787'de başlayan savaş süre-dürmekteydi. Devrimden birkaç ay evvel Osmanlı tahtına III. Selim geçmişti. Rusya ve Avusturya'nın lehine gelişmekte devam eden savaş, her iki cephe de çarpışan Osmanlı Devleti'nin zor durumda bırakmıştı.


Savaş karada ve denizde, Osmanlı Devleti'nin aleyhine devam ederken, Fransız devriminin başlaması üzerine, tüm dikkatler bu olaya çevrilmişti. Bunun sonucu olarak önce Avusturya 5 Ağustos 1791'de Osmanlı Devleti'yle Ziştovi Anlaşması'ni yaparak, Orsova kasa-bası hariç, bütün ılgıl ettiği yerleri boşalttı. Yalnız kalan Rusya'ya karşı, Osmanlı Devleti bütün gücü ile savaşmasına rağmen, başarılı olamadı. Diğer yandan Rusya'nın Tuna'yı geçmesi İngiltere'nin hoşuna gitmiyordu. Fransa ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri izleyen Rusya, Osmanlı Devleti'nin böyle bir savaşla yıklamayacağını anlayınca, 9 Ocak 1792'de Yaş Andlaşması'ni imzalayıp savaşa son verdi. Bu anlaşmaya göre; Rusya, Prut ile Dinyeper

143- T. Ateş, s. 186; R. Uçarol, s. 44.
nehirler arasında topraklar dışında, aldığı yerleri geri veriyor; Osmanlı Devleti ise; Kırım’ı geri almak umudıyla girdiği bu savaşta, Kırım’ı kurtarma ümidi kaybettiği gibi, bazı yeni topraklarını da kaybetmiş oluyordu.(144)

Osmanlı-Fransız ilişkilerine gelince; bu ilişkide bir dönüm noktası olan Campo Formio Barış Andlaşması (17 Ekim 1797) ile Fransa, Osmanlı Devleti’nin sınır komşusu olmasın, böylelikle ilerdeki bir bölüşmeye aktif olarak katılabilecek duruma gelmiştir.


Yine diğer bölümlerde açıklanıldığı üzere, Napoleon Akka’da yenildi. 1802 yılında yapılan anlaşma ile de Mısır’dan çekildi. Ancak Fransızları çıkartmak bahanesiyle Mısır’a girmiş bulunan İngilizler, burada iki yıl daha kaldılar. Bu arada Osmanlı Devletine güç anlar yaşatan İngilizler, ancak 9 Ocak 1803 anlaşması ile buradan çekildiler.(146)

144- T.Ateş,s.187; R.Uçarol,s.44; İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasisi Münasebetliri, Ankara 1964, s.80-101; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi,V., Ankara 1970, s.22. 145- T.Ateş,s.188; C.Uçok,s.48; M.Sarica,s.86; E.Z.Karal,V., s.341. 146- A.Cevat Eren, Selim III’ün Biyografisi, İstanbul 1964, s.50.
Bu anlaşmalardan sonra Osmanlı-Fransız ilişkileri normale döndüğü gibi, III. Selim de, bir asker olarak Napoleon'a empathy duymuş ve başarılardan memnun olmuştur. Napoleon ise III. Selim'e ve yeniliklerine hayranlık duyduğuunu, her fırsatta, hatta Mısır'a çıktığı zaman bile belirtmiştiri. Ancak Napoleon'un, imparatorluğu ilân etmesi, yeni sorunlara yol açmıştır. İngiltere ve Rusya, bu unvanı tanıması, Fransa da tanması için Osmanlı Devleti'ne baskıya başlamışlardı. Sonunda Osmanlı Devleti, Fransa'ya bu unvanı, Avusturya ve Rusya'nın tanımasından sonra tanıyabileceğini bildirmiş, fakat bunu protesto eden Fransa, elçisini geri çekmişti.


Bu sıralarda Napolyon, kendisine karşı kuruluş olan Üçüncü Koalisyon'a dahil Rus ve Avusturya ordularını, 2 Aralık 1805' de

147- T. Ateş, s. 191; R. Uçarol, s. 59; E. Z. Karal, V., s. 51.
148- T. Ateş, b. 191; F. Armaoğlu, s. 38; Akdes Nîmet Kurat, Türkiye ve Prusya, Ankara 1970, s. 48-49; E. Z. Karal, V., s. 51; Cevdet Tarihi, İstanbul 1309/1891 , VIII., s. 31.
Austerlitz'de (Üç İmparator Savaşı) yenilgiye uğradı. Bu yeni durum üzerine Osmanlı Devleti, rahat bir nefes alıp, Napoleon'un imparatorluğuunu tanıdığı gibi, güven duymadığı Rusya karşısında tek başına kalmak durumdaşıyle (149) Paris'e olananüstü elçi olarak Ahmed Muhib Efendi'yi; Fransa da General Sebastiani'yi İstanbul'a gönderdi. Sebastiani İstanbul'da çok parlak bir şekilde karşılanti (18 Ağustos 1806).

Rus baskısından Kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti, Fransa’nın desterge de güvenerek, Sebastiani’nin isteği üzerine, Rus tarafı olan Eflak ve Buğdan beyleri Marizi ve İpsilanti’yi görevlerinden alarak, yerlerine Sutzo ve Kalimak’yı tayin etti. Ayrıca boğazları da Rus savaş gemilerine kapattı. İngilizere ve Rusya buna çok sert tepki göstererek, eski statüye dönülmesi için Osmanlı Devleti’nin bir ultimatom verdiler. İki ateş arasında kalan Osmanlı Devleti, her ne kadar dost görünüyor da, Dalmaçya sahillerinde bazı hazırlıklar yapan Fransa’ya güvenmediğinden eski Eflak ve Buğdan beylerinin görevlerini iade ederek ultimatumu kabul etti. Fakat Rusya, ultimatomun cevabını beklemeden ve savaş dahil etmeden, 16 Ekim 1806’da ordularını Dnyester nehriden geçirerek Eflak ve Buğdan’ı işgale başladı. (150) Bir anda ne yapacağıını düşünemeyen Osmanlı Devleti’ne karşı, İngilizere’nin de Rusya’yı desteklemesini fırsat bilen Sebastiani, Fransa’nın yardım edeceğini belirtip, Osmanlı Devleti’ne, 22 Aralık 1806’dan Rusya’ya karşı savaş açtırdı. Böylece yeni bir Osmanlı-Rus savaşı da başlamış oldu. (151)

149- T. Ateş, s. 91; R. Uçarol, s. 60.
150- T. Ateş, s. 192; R. Uçarol, s. 61; N. Yorga, Osmanlı Tarihi, V., çev.: B. Sıtkı Baykal, Ankara 1948, s. 149-154; Cevdet, VIII., s. 95.
151- A. C. Eren, s. 58; N. Yorga, V., s. 161; R. Uçarol, s. 61; E. Z. Karal, V., s. 54; Cevdet, VIII., s. 101.

Hiç bir şey yapamayacağını anlayan İngiliz donanması, 2 Mart 1807'de yeniden Çanakkale'ye doğru çekildi. Hatta çekirken epeyce hasara uğradı; bir iki gemisi de battı.


152- T. Ateş, s. 192; Mufassal Osmanlı Tarihi, V., s. 2808; Cevdet, VIII., s. 108.
Tezimizin sonraki bölümlerinde geniş biçimde anlatılacağı gibi, Kabakçı Vakası ile III. Selim tahttan indirilerek (29 Mayıs 1807) yerine IV. Mustafa getirilmiş; kısa bir süre sonra da, 1839 yılına kadar iktidarda kalarak, saltanatı esnasında pek çok yeniliğe rağmen, yıklılış ve parçalanışı durduramamış II. Mahmut padişah olmuştu (28 Temmuz 1808).


Bundan sonra, Napoleon'un, Rus Çar ile yaptığı Erfurt görüşmesinde (12 Ekim 1808), Eflâk ve Buğdan'ı Rusya'nın alınmasını kabul etmesi, Osmanlı-İngiliz yakınlaşmasını sağladı. Osmanlı Devleti ile İngiltere, 30 Ocak 1809'da Çanakkale (Kall'a-i Sultanîye) Andlaşması'ni yaparak, aralarındaki savaş durumuna son verdiler. Bu anlaşmanın en önemli maddesi; Boğazların savaş gemilerine kapatılması oldu. Üstelik andlaşma, İngilizlerle Ruslar arası, Osmanlı Devleti açısından bir rekabet yarattı. (154)

153- T. Ateş, s. 139; Cevdet, VIII., s. 226.
154- Cemal Tükün, Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, İstanbul 1947, s. 118; N. Yorga, s. 190'da Cevdet, XIX., s. 73.
İngiltere bundan sonra, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir barış anlaşması sağlanması için arabuluculuk yapmak istedi. Fakat Rusya, İngiliz teklifini reddettiği gibi (23 Mart 1809), Fransa ile anlaşmasına dayanan, Osmanlı Devleti ile savaşa yeniden başladı. Savaş bir neticeye ulaşmadan, üç yıla yakın sürdü.

Rusya ile arası açılan Napoleon, Osmanlı Devleti'nin savaşa devam etmesini istedi. Fakat savaşın yorulan, aynı zamanda Fransa'ya da güvenemeyen Osmanlı Devleti, Rusya ile yaptığı görüşmeler sonunda, 16 Mayıs 1812'de Bukres Anlaşması'nı yaparak savaşa son verdi. Bu barış anlaşmasıyla Osmanlı Devleti, Eflâk ve Buğdan kendiinde kalmak üzere, sadece Besarabya'yı Ruslara bıraktı.

Bu savaşın sonunda yapılan Çanakkale ve Büyük anlaşmaları ile, Osmanlı Devleti'nin dış siyasetinde, Avrupa büyük devletlerinin etkisi oldukça görülüyordu. Ayrıca bu devletlerin Osmanlı toprakları üzerindeki çıkar çatışmaları ve savaş süresince de gösterdikleri değişken siyaset, Osmanlı Devleti'nin, bundan böyle esnek bir politika gütesi gerektiğini ihtarat etmiş ve göstermiş oluyordu.

2- Almanya İmparatorluğu


XIX. yüzyıl başlarında 980.376 km² olan imparatorluk yüzölçümü, Avusturya çıkaranca 321.231 km² idi (asıl Alman devletleri). Nüfusları da 13.470.000 dolaylarındaydı. (155)

3- Prusya Krallığı

1879 yılında, yüzölçümü bakımından Avrupa'nın sekizinci, nüfus itibarıyla da altıncı devlet olan Prusya'yı Hohenzollern Hanedanı idare ediyordu.


155- A. Şükrü Esmer, Siyasi Tarih, İstanbul 1944, s. 8; S. Nuri, s. 54; C. Uçok, s. 34; Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, 1978, c. VI., s. 411.
Büyük Friedrich (1740-1786) Avusturya ve Rusya ile 1772'de St. Petersburg Anlaşması'ni yaparak, Lehistan'ın ilk bölüşülmesine katıldı ve bu bölüşme sonunda Büyük Lehistan veya Polonya Prusyası denilen arazinin büyük bir kısmını topraklarına kattı.


Büyük Friedrich 1786'da ölünde, yerini alan II. Friedrich Wilhelm (1786-1797), iyi bir tahsil görmesine, halk tarafından da çok sevilmesine rağmen, dış siyasetteki zayıflığından dolayı Büyük Friedrich'in yerini dolduramadı.

XIX. Yüzyıl başlarında yüzölçümü 280.000 km² olan bu devlet 9.500.000 nüfusa sahipti. (156)

4- Avusturya İmparatorluğu

Almanya İmparatoru unvanına da sahip Avusturya Hükmüddarı, Habsburg Hanedanı'na mensuptu. Büyük bir siyasi kuruluş olan Avusturya Devletinin arazileri Avrupa'da adacıklar halinde dağılıl bulunmaktadır. Resmi dili Almanca olan bu ülkede çeşitli uluslar yaşa-

156- Ş. Esmer, s.9; N. İleri, s.55; Y. Öztuna, VI., s.412; A. N. Kurat, Rusya Tarihi, Ankara 1948, s.288; J. Pirenne, II., s.911.

Tahtta 1780'e kadar kalarak, kırk yıl saltanat süren Kraliçe Marie Therese (1740-1780), zamanının çığını Büyük Friedrich'e karşı savaşla geçirdi ve ona Silezya'yı kaptırdı. Fakat 1772 yılında Friedrich ve Rusya ile anlaşıp, Lehistan'ın paylaşılmasını birlikte katıldı.

Avusturya hükümdarlarının, Kutsal Roma-Germen İmparatoru unvanını taşımalarına rağmen, kadınların, bu unvani taşımalari kanunen yasak olduğundan, Marie Therese'nin oğlu II. Joseph, 1765'de bu unvanı taşımağa başladı. Annesi ölünce de 1780'de Avusturya tahtına çıktı.

Napoleon'a mağlup olunca, 26 Aralık 1805'ten itibaren Kutsal Roma-Germen unvanını terkeden Avusturya hükümdarları, yalnızca Avusturya İmparatoru unvanını taşımağa başladılar.

"Doğu'ya doğru yayılıp, Karadeniz ve Ege'ye çıkmak..." ve "Güney'e doğru ilerleyip, Adriyatik denizine hâkim olmak...": Bunlar Avusturya'nın dış siyasetteki iki hedefiydi. Kuzeye doğru genişlemesine ise Rusya Devleti mani oluyordu.

XIX. yüzyıl başlarında 659,000 km² yüzölçümü bulunan Avusturya, 28,000,000 civarında nüfusa sahipti. (157)

157- Ş. Esmer, s. 10; N. İleri, s. 56; Y. Öztuna, VI., s. 411.
5- İtalya

Fransız Devrimi öncesi ve devrim yıllarında İtalya kelimesi ancak coğrafi bir bölgeyi anımsatıyordu.

Piomente ve Toskana prenslikleri ile Cenova Cumhuriyeti hariç İtalya yarımadasının büyük bir kısımı, siyasi bakımdan İspanya, Fransa ve Avusturya'nın idare ve nüfuzu altındaydı.

Yaklaşık 16 milyon nüfusu bulunan yarımada da yaşayanlar birbirine bağlayan tek bağ, geçmişin anılarıydı. (158)

6- Rusya Çarlığı


158- Ş. Esmer, s. 11; N. İleri, s. 56; T. Ateş, s. 176.
XIX. yüzyılların başında Rusya'nın yüzölçümü 17.850.000 km², nüfusu ise yaklaşık 22.000.000 civarında bulunuyordu. (159)

7- İspanya Krallığı

Fransız İhtilali başlarken, Avrupa'da önemli topraklara sahip olduğu gibi, orta, güney ve kuzey Amerika kıtasında da yine önemli sömürgeleleri bulunan İspanya, Avrupa'nın, en çok sömürgeye sahip devleti idi.


XIX. yüzyılların başında İspanya'nın yüzölçümü, sömürgeleri dahil 14.887.000 km², nüfusu da 31.000.000 kadardı. Bu nüfusun yaklaşık 10 milyonu İspanya'da, geri kalanı ise sömürgeerde yaşıyordu. (160)

8- Lehistan Krallığı

Lehistan, Fransız devrimi sırasında önemli bir krallıktı. Belli bir hanedana mensup olmayan krallar, asıl zâdeler vasıtasıyla...

159- Ş. Esmir, s.11; N. İleri, s.57; Yılmaz Öztuna, c. VI., s.410.
160- Ş. Esmer, s.12; N. İleri, s.57-58; Y. Öztuna, VI., s.411; J. Pirenne, II., s.890.
la çeşitli adaylar arasından seçilirlerdi. Yabancı devletlerin de bu seçime karışmaları, zaman zaman büyük olaylar ve savaşlar-neden olurdu.

Lehistan Parlementosu'nun nüfuz ve selâhiyetleri kısıtlı olup, kararlar asılzade lerin bir vetosuya bozulabilir, dolayısıyla hiçbir iş görünmezdi. Leh vatangseverleri, sayları 40.000 civarin-da bulunun asılzaderlerin veto yetkisini kaldırılmak için, bun konuya ilgili kanunu değiştirmeye kalektıklarında; Rusya, Avusturya ve Prusya gibi devletler bu neden olmak amacıyla, asılzaderleri kiş-kırtıyor, gerektiğinde zaman ordular yollayıp, onları destekliyorlardı.


161- N.A.Kurat, Rusya Tarihi, s.289; J.Pirenne, II., s.890-983.
Bu şekilde sona eren Lehistan'ın, Napoleon, Varșova Büyük Dukalığını adı altında yeniden canlandırdı. Viyana Kongresi'nde, bu devleti meydana getiren topraklar, Lehlilere bazı ayrıcalıklar tanımak şartıyla Rusya'ya verildi. Çar I. Nikolai (1825-1855) zamanında kaldırılan çoğu hakların bir kısmı, Haleflerce Lehlilere verildi ve nihayet Lehistan, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya adı altında yeniden kuruldu (1918). (162)

9- İngiltere Krallığı ve İngiliz Devrimi

İngiltere'deki devrim, Kral I. Charles'ın (1625-1649) in, Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi, Parlementoyu 1629 yılında kapatarak, mutlak idaresini kurmak istemesinden kaynaklandı. Kral, bu duruma kizarak ayaklanan iskocları durduramayınca, 1640-da Parlementoyu toplantıyla çağırdı. Fakat, bundan dolayı bir devrim hareketinin başlamasına sebebi olacağını hesaplayamadı. (163)

Üç dönemi kapsayan İngiliz devriminde birinci dönem; devrimin hazırlanmasıdır. Bu dönemde, parlementonun toplandığı 1640 yılını dan, iç savaşın başladığı 1642 yılına kadar devam eder. İkinci dönem, 1642'den 1649 yılına kadar süren iç savaşı kapsar. Cumhuriyetin ilanı ve kralın, halkın önünde idamıyla son bulur. 1649-1658 yıllarını içine alan üçüncü ve son dönem; Cumhuriyet ve Protecturat (burjuvazinin askeri diktatöryası) devresini kapsar. Bunu, günümüzde de devam eden İngiliz Krallık Rejimi'nin yeniden kurulması takip eder. (164)

162- T. Ateş, s. 171; Ş. Esmer, s. 12; N. İleri, s. 58.
163- C. Uçok, s. 34.
164- Devrimler ve Karşı Devrimler, IV., s. 762; Yakın Çağılar Tarihi, s. 11.
İngiliz devriminde burjuvalar, soylular sınıfı ile ittifak yaparak, Krallığın mutlak idaresine karşı başlamış olan halk ayaklanmasıın başına geçerek iktidar oldular. Krallı tahttan indirdikten ve şeodal beyleri de yendikten sonra iktidar tamamen ele geçen burjuvalar, bundan sonra ticaret, sanayi ve kapitalizmin hızla gelişmesi için gerekli şartları oluştururken, halkın üzerindeki baskı ve somürülerini de arttırdılar. (165)


İngiltere tarihinin dönüm noktalarından birisi olan 1648 devrimi, Avrupa tarihinin, hatta dünya tarihinin önemli olaylarından biridir. Devrimin sonunda İngiltere'de kapitalist rejim bağıria ulaştı ve yeni zamanlar tarihin - bir başka deyimle, çağdaş tarihin- başlamasına sebep oldu. (166)


165- Yakın Çağılar Tarihi, s.11; Devrimler ve Karşı Devrimler, IV., s.762.
166- Yakın Çağılar Tarihi, s.19.

XIX. yüzyıl başlarında, yüzölçümü, sömürgeleyle beraber 13.242.000 km² olan İngiltere, yaklaşık 78.000.000 nüfusa sahip bulunuyor, bu nüfusun 11 milyonu İngiltere, Galler ve İskoç-ya'da, diğer kısmı ise, sömürgelede yaşlıyordu. (167)

167- Y. Öztuna, VI., s.409; T.Ateş, s.176.
IKİNCİ BÖLÜM
NİZAM-İ CEDİD'İN DOĞUŞU

A) NİZAM-İ CEDİD KAÇRAMLARI

"Yeni Düzen" anlamını taşıyan "Nizam-ı Cedid" deyimi, Osmanlı Devleti'nin gerileme devrinde, askerin islah ve yenileştirilmesine delâlet eder.

Köprülüçade Fazıl Mustafa Paşa sadaretinde (1689-1691) hristiyan, müsevî ve kiptilerin cizlelerinin tek elden toplanması, Cizye Kalemi'ne kayıt ve tescil edilerek, hem tahsilâtın emektar ve mütemed cizyedarlar tarafından icrasi, hem de devlette fazla irad temini için yapılan yeniliğe de "Nizam-ı Cedid Tertibi" denmişti. (168) 1717 yılında İstanbul'a gelen Fransız subayı De Rochefort, Sadaret Kaymakamı İbrahim Paşa'ya sunduğu ıslahat projesinin tercümesinde; yapılacak askeri yeniliği "Nizam-ı Cedid" terimi ile açıklanmıştır. Bu "Nizam-ı Cedid terimi siyasal değil, askeri bir terim olarak kullanılmıştır. (169) Eski usul ve teşkilâtı ifade eden "Nizam-ı Kadim"e mukabil, ileri bir düzen kurma faaliyetini ifade için kullanılan "Nizam-ı Cedid" tâbiri ise III. Selim'in saltanatında yaygınlaş-tı. (170)

Nitekim, elçi olarak gönderildiği Avusturya'nın müesseseleri, ihtisasî ve politik hayatı hakkında bir eser yazan (171)

168- M.T. Gökbilgin, "Nizam-ı Cedid" mad, İA, IX, İstanbul 1964, s.309.
169- N. Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Ankara 1973, s.44.
170- T. Gökbilgin, ya.g.m.

III. Selim'in, 1791 Ziştovi ve 1792 Yaş andlaşmalarıyla Avusturya ve Rusya ile harbe son verdikten sonra, devleti düştüğü durumdan kurtarmak için yapmayı kararlaştırdığı harekât da "Nizam-ı Cedid" adıyla anılır.

"Nizam-ı Cedid" deyimi dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanılmıştır: Dar anlamda; Avrupa usulünde yetiştirilmek istenen talimli askeri ifade ederken; geniş anlamda ise yeniçeriliği kalırmak veya hiç değilse faydalanabilecek şekle getirmek, Avrupa talim usulünü, yeni kurulup gelişen askeri kuvvetin baskı ile kabul ettirmek, ulemanın çağdiği düşüncesine karşı koyup, nüfuzlarını kırmak, Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın ilim, sanat, ticaret, ziraat, teknik ve sanayide yaptığı ilerlemelere ortak etmek için gelişen yenilik hareketlerinin bütününü belirtmek için kullanılmıştır.

III. Selim önce birinci sifla işe başlamışsa da, asıl hedef ve emeli ikinci sifta reachekleştirmek olmuştur.

B) III. SELİM'E SUNULAN İSLAHAT LAYIHLARINDAKİ ASKERİ HUSUSLAR

III. Selim, Ziştovi ve Yaş andlaşmalarından sonra, pek çok islahat yapmağa karar verdi ve işe başlamadan önce, devlet adamlarının bu konudaki fikirlerini öğrenmek istedi. Böylece hem onların devlete ait düşüncelerini ve askeri islahat hakkındaki görüşlerini öğrenmek imkânı bulacak, hem de istihdam edeceği eki- bin bilgi derecesini ve kaabiliyetini öğrenip, onları faydalı o-
labilecekleri sahalarda çalıştıracaktı. (172)

Padişahın arzusuna uygun olarak, başta sadrazam olmak üzere, on sekiz kişinin sunduğu lâyıhalar dikkati çekti. Bunlardan on üçü bürokratlara, beş tanesi de ilmiye mensuplarına aitti. (173)

Ayrıca bir lâyıha da Muradge d'Ohsson isimli yabancıdan geldi.


İkisi tam metin (175), diğerleri III. Selim'in emriyle hülûsa ettirilmiş bu lâyıhalar, Fatih Millet Ktp., Ali Emiri, Tarih Nr. 331’den naklen Enver Ziya Karal tarafından yayınlanmışlardır. (176)

172—Cevdet Tarihi, VI, İstanbul 1309/1891, s. 7.
173—N. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara 1973, s. 82.
174—Cevdet, VI, s. 6.
VII, 42 (1334), 321; VIII, 43 (1334), 153 vdd.
176—TV, I/6 (1942), 414—425; II/8 (1942), 104—111; II/11 (1943), 342—356; II/12 (1943), 424—432. Hülûsalar konuya göre tasnif edilmiş olup, takdim eden zevata göre yerleri şöyledir:
Abdullah Nolla: I/6, 417—420; II/11, 350—351; II/12, 430; Yusuf Paşa: I/6, 414—417; II/12, 430; Çavuşbaşı Mehmed Reşid Efendi: I/6, 420—422; II/11, 342—344; II/12, 427—428; Defterdar Şerif Mehmed Efendi: I/6, 422—424; II/11, 344—345; II/12, 431—432;
Mustafa (Nabebevic) İffet Efendi: II/8, 109—110; Divan-ı Hümayun Beylikçisi hakkı Efendi: II/11, 346; II/12, 425;
Hayrullah Efendi: II/12, 428; Sabık Tezkire-i Evvel Nuri Efendi: II/11, 347; Vakanûvis Enver Efendi: II/11, 347; II/12, 429; Beylikçi Sun‘î Efendi: II/11, 348; Sabık Defterdarı Osman Efendi: II/12, 424—425’dedir.
Yusuf Akçura, bu lâyihaların, Fransız İhtilibinin "chahier" lerinden örnek alınarak, devlet adamlarından isten-dığını ileri sürerse de (177), Osmanlı Devleti'nin işlah için telif olunan lâyihaların çokuğu (178) böyle bir paralelliği kurmanın gerek dizliğini göstermektedir.

Bu lâyihaların kaleme alınmasıyla, "Nizam-ı Cedit" hare-ketinin nazari ve hüküki cephesinin tesisine başlanmasıdır. (179)

Lâyiha verenler içinde, askerlikten anlamayanlar da vardı. Bu yüzden bazıları gülünç bulunarak, alay konusu edildi. Özellikle Padişahın yakını bir kaç cahil kişi, "herkesin istidada dere-cesi lâyihasından malum ve kişinin idrak mertebesi zade-i tab'-ından mecmum olur imiş..." söylentisini halkın ağına düşürerek, bu işe karşı -belki de istemeyerek- aleylete bir hava yarattı-lar. (180)

C) LAYIHALARDAKİ ASKERİ İSLAHAT GÖRÜSLERİ

Lâyihalardaki islahat görüşlerini üç grupta toplamak mümkündür:

1. Bir kısm devlet adamları, yeniçeriler ve diğer askeri ocakları, Kanuni Sultan Süleyman devrindeki kanunlara göre düzenlemek istiyorlardı. Bunlara göre, yeniçerilerere Kanuni dev-rinde olduğu gibi itibar olunur, eski kanunlara riayetleri sağ-

177- Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Devri, Ankara 1940, s.40.
179- T.Gökbilgin, İ.A., IX, s.310.
180- Cevdet Tarihi, VIII, s.142.
lanırsa, ocaklar nizama girer ve eski güçlerini kazanırdı. (181)


2. Bu ikinci görüşü paylaşılanlar, yeniğeriler ve diğer ocaklı askerine, Avrupa eğitim ve silahlarının kabul ettirilmesi düşünsesindeydi. Genellikle kâtip zümresi, ocaklıyı yeni nizama alıştırmayı veya "ocaklı" adı altında, yeni usul askerin taşrada yetiştirilip, sonra başkente getirtilmesine taraftardı. Bazı vezirler ve beyler beyleri, bulundukları eyeletlerde (Bağdat, Mısır, Şam, İskodra, Yanya, Rumeli, Anadolu, Erzurum, Bosna gibi...), güçlerine göre, yeniğerleri ve diğer ocaklıyı düzenli asker olarak daima uhdelerinde bulundurmalı ve bunların kanunlara uymalarını sağlamak zorundalar. (183) Ayrıca zamanın gerektirdiği nizama göre, yeni kanunlar yapılip, süvarı ve piyade tedricen düzenlenip artırılmalı, ocakların nizami için de, kendi içlerindeki sâdik ve güvenilir kişilerden faydalanılarak kanuna âkıri durumları kendi usul ve reyleri ile bertaraf edilmelidir. (184)

181- Tatarcık Abdullah Molla, TV, I/6, 617; Ali Raik Ef., TV, II/11, 109; Salih Ef., TV, II/1, 108.
182- Veli Efendizade Emin, TV, II/8, 108.
183- Mabeyinci Mustafa İffet Bey, TV, II/8, 110.
184- Sâbık Rikab Kethüdasi Rasih Ef., TV, II/8, 107.
Yine bu görüşe göre, taşrada bu şekilde meydana getirilen ve "ocaklı" diye anılan askerin miktarı 10-15 bin gibi bir sayıya ulaşınca, birden olmasa bile, takım takım İstanbul'a getirilerek köşkaları yerleştirilebilirdi. (185)

İstanbul'da köşklerde bulunan yeniçeri ortalarının her birinden kırk, ellisüz asker alınıp, yeni tali ve harp fenni öğretilmelidir. Bunun için orta, zabit ve ihtiyarlarının kefiliği sağlanmalıdır. Ayrıca, her ay ulufeleri ödenip teşvik edilecek, sayları arttırmalıdır. Bunlar için, İngiltere ve Fransa'dan da öğretmenler getirilmesi sağlanmalıdır. (186)

İstanbul'daki köşklerde talimli askerin sayısı artırınca, bir miktar ihtiyar, sergerdeleriyle beraber birer kazaya yollanıp, yoldaşlık iddiasında olanlara, bu talimi öğretmelidirler. Bunlara da aynı tayinat verilmelidir. Bu şekilde, en çok sekiz yıl içinde kirk iki bin asker elde edilir. (187)

İstanbul'da yeteri kadar asker bırakıldktan sonra, sefer durumlarına alıştırılmak maksadiyla, bunların bir kısımı valilerin maiyetine verilerek taşraya yollanmalı, bir mahalde beş seneden fazla oturtulmayıp yerleri değiştirilmeli, sırası geldikçe İstanbul'daki askerle değiştirilmelidir. (188) Hatta senede bir defa da bir kaleden bir kaleye gönderilmelidir.

Son olarak; yeniçerilere "Sultan Süleyman Kanunudur..." di-yerek, Avrupa askerlerinin talimlerini ve silahlarının aynını yapıp, kabul ettirdikten sonra, onların harp fennine ait kitapları da Türkçe'ye çevirmelidir.

185- TV, II/8, 110.
186- Tatarçı Abdullah Molla, TV, I/6, 418-419.
187- TV, I/6, 420.
188- Salih Efendi, TV, II/8, 107.
189- Rasih Efendi, TV, II/8, 107.
3. Yeniğeri ocağı kaldırılamayacağı ve tam olarak islah edilemeyeceğine göre, bu ocağın dışında, Avrupa usulüne göre yeni bir askeri birlik kurma önerisini savunan üçüncü gruptaki devlet adamları, yeniçerilerin hangi nedenlerle islah edilemeyeceğini şu şekilde belirtiyorlardı:

Onlara göre; devletin, nizamı ve itaatlı askere ihtiyacı vardır. Simdiki askerin nizamı perişandır. Ocaklıklarla devlet hazinesinden birkaç bin kese akçe verilmekte ise de, bunların çoğu ocaklı ağaları ve diğer zabitler el koyup, neferlere az miktarını vermektedirler. Sefer için kendilerinden asker istendiğinde de, dalkılıç (gönlüllü) yazalım diye cevap vermektedirler. (190)

Bu ağalar ve zabitler, neferatin miktarını kağıt üzerinde fazla göstererek, hazineden çok para almanın yolunu bulmuşlardır. Ayrıca tahvil kadar kiymet kazanmış bulunan yeniçeri esamileri (kayıtlar), Enderun, Birun, Ulema daireleri ve esnafın eline geçmiştir. Sefer zamanı yeniçeriler toplanıcına, "orta" namıyla kazgan, çorbacı, odabaşı, aşçı ve karakollukçu neferleri olmak üzere, ancak yirmi, otuz nefer çıkarılmaktadır. (191)

Topçuluk, humbaraçılık gibi yenilikler, bu ocakların semtine bile uğramadığında, bir tedbir olarak, Anadolu ve Rumeli taraflarından -eskiden olduğu gibi- on-on iki bin yeni asker yazar, top ve humbara kalanmalarını iyice öğretmek gerekir. (192) O halde, yeni bir asker tertibi ve bu cümleden olarak "tufenkçi" adıyla bir ocağın kurulması gerektirir. Bunun başarılı olabilmesi de, hazinenin dolu olmasına bağlıdır. Ayrıca, eyaletlerdeki vezirlerin ve beylerbeylerinin vazifelerinin uzun müddet deva-

190- Yusuf Paşa, TV, I/6,415.
191- Reisülküttab Çavuşbaşı Mehmed Raşid Efendi, TV, I/6,420.
192- Yusuf Paşa, TV, I/6,415.
mi sağlanırsa, kapı halkı olarak yeni asker temini de sağlanması.
(193)

Vezirler ve beylerbeyleri idaresinde bulunan eyaletler, sancaklar ve köylerden bir hanede asker olmaya uygun iki veya üç erkek varsa, bir tanesi, isim ve şohretiyle "tüfenkçi" adıyla asker kaydedilmeli, bunların cem'i-i teklüften muaf olmaları da sağlanmalıdır. (194) Bu tüfenkçi askeri, on nefere bir onbaşi, yüz nefere bir yüzbaşı, üç yüzbaşı, beş yüzbaşı ve binbaşı şeklinde tertip edilmelidir. Tüfenkçilerin durumu bunlardan sorulmalı, zabitler kontrolünde haftada iki-üç gün harp talimi yaptırırmalı, her üç ayda bir teftiş edilmeli, vefat veya firar ettiklerinde yerlerine yenileri yazılımalıdır. Miktarları ne olursaolsun, üç ayda değiştirilmek şartıyla, iki yüzü daima valinin maiyetinde bulunmalıdır. Hizmet müddetinde dolup, yerlerine dönün askerlere, ulûfe ve tayinatları her ay muntazam şekilde ödenmelidir. (195)

Valiler, eyaletlerinin büyüklüğü ve zenginliğine göre, düzenli asker besleyip, her yüz askere bir imam tayin etmeli, bu askerin geliri, mahlûl olan timar ve zemetin faizinden karşılanmalıdır. (196)

Osmanlı ordusu, kişinin geri döndüğünde, düşmanının bu döndüşten yararlanıp, kişi harekâtına giripmesi, Devletin bilinen noktasıdır. Bunun için, bir kısmı asker kişi, bir kısmı da yaz için yetiştirilmelidir. Kişi askeri Rumeli eyaletlerinden, yaz askeri ise Anadolu eyaletlerinden sağlanmalıdır. (197) Bu yaz ve kişi

193- Hacı İbrahim Efendi, TV, II/8, 106.
194- Yusuf Paşa, TV, I/6, 416.
195- Yusuf Paşa, TV, I/6, 416.
196- Beylikçi Hakkı Bey, TV, II/11, 111.
197- Beylikçi Hakkı Bey, TV, II/11, 111; Sadaret Kethüdası Mustafa Reşid Efendi, TV, II/8, 104.
askeri için de ayrı ayrı kanunnameler yapılmalıdır. (198)

Yeni tертib edilecek asker, şehir ve kasaba görmemiş köy ahalisinin, 15-25 yaşları arasındaki gençlerinden seçilmelidir. Anadolu ve Rumeli'den toplanan bu gençler, valilerin yanında yetiştikten sonra, İstanbul'a takım takım getirilmelidir. Bunlar için İstanbul yakınlarında 500 kişilik kısla yapılmalıdır. (199) Sayıları ln beş-otuz bin arasında olması gereken bu askerin ye-tişmesi için 400 zabite ihtiyaç vardır. (200) Daha da iyi yetiş-tirilmeleri için Prusya'dan 100 öğretmen getirilip, her öğret-mene onar nefer verilmeli, üçer aylık devreler halinde, senede üç-dört bin kişi eğitilmelidir. (201)

Ordunun düzeni için, Avrupa ordularının düzeni taklit edil-meli, "kâfirlerin taklidi yakışmaz" denirse, denizcilik tâbirle-rimizin Frenkçə olduğu hatırlanmalıdır. (202)

Avrupa usulünce yetiştirilen asker, yeni bir askeri ocak olarak kurulmalıdır. Bunlar yeniçerilere katılacak olursa, sür'at topçularının akıbetine uğrayıp, onlara uyacaklarından, yeniçerileri koşulandırmamak için gayet dikkatli hareket edil-melidir. (203)

Bu gruptaki lâyıha sahiplerinin ortak bir görüşü de, İstanbul'daki yeniçerileri bir düzeyde koyduktan sonra, haftada iki gün talim yapılmalı saşlanıp, başlarına yetki ve sorumluluk sahibi bir ağa tayın edildiğinde, bu işlerden daha iyi sonuç alınacağıdır.

198- Reisülküttab Abdullah Berri Efendi, TV, I/6, 424.
199- a.g.y.
200- Sadaret Kethûdası Mehmed Reşid Efendi, TV, II/ 105.
201- Abdullah Berri Efendi, TV, I/ 424.
202- a.g.y.
203- Sabîk Reisülküttab Çavuşbaşı Mehmed Reşid Efendi, TV, I/ 420.
Başbakanlık Arşivi'ndeki çalışmalımız sırasında bulduğumuz "Fünün-ı Harbiyye Talimhanesine dair Tertib olunan Lâyihanın Tercümesidir" başlıklı bir lâyihadan (204) (ki Sayın Doç. Dr. Beydilli, yaptığı bir çalışmada, bu lâyihanın Muradgea (205) d'Ohsson'a ait olduğunu belirtir) da, bazı değişik fikirleri olduğu için, ayrıca bahsetmekte yarar görüyorum:


D'Ohsson, diğer yandan Avrupa'da 300-400 ve 500 öğrenciye mahsus talimhaneler (okullar) olduğunu, buradan yetişenlerin subay olarak, modern harp ilmini öğrendiklerini, ayrıca Osmanlı Devleti'nde Halil Hamid Paşa'nın sadrazamlığı sırasında, büyük gayretler harcanarak bu işe başlandığını, ancak bıır sonuç alınamadığını belirtiyor. Böylece, askeri eğitimin üzerinde durarak, galibiyet için esas şartın, harp ilmiyle sanatı öğtülmiş ve sayısı arttırmış askerin, düzenli bir şekilde sevk ve idare edilmesi olduğuna dikkati çekiyor. (207) Bu arada, Avrupa'da açılan askeri okulların kanun ve düzenlerine çok dikkat edildiğini, buralardaki öğrencilerin bütün masraflarının devlette karşılandığını ve bu öğrencilerin en yeni bilgilerle yetiştirildikleri-ni ifade ederek, bu başarının, öğrencinin istidat ve kaabiliyetin-

204- H.H. 9783.
205- K. Beydilli, İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, İst. 1984, s. 34, 244-314.
206- H.H. 9783.
207- a.g.e.
den ziyade,talimhanenin usul ve nizamlarına dikkat edilmesinden kaynaklandığını açıklıyor.⁴⁵⁵'ine bu arada,Sultan Orha devrinde kurulan,yenicerilerin düşüplün ve düzeninden bahsederek, halâ eslafın (ataların),ahlâfın (art kuşakların) eserlerinin devam ettirildiğini,buna karşılık Avrupa'daki gelişmelerden faydalanılmadığını,bi yüzden de bugünkü duruma düşüldüğünü ortaya koyuyor.(208)


Bu láyıhanın,1794 yılının ilk günlerinde verildiği,hatta 1795'de kurulan "Mühendishane-i Berriyye-i Hümayun" un,láyiha-da kurulması istenen "Mekteb-ı Fünün-ı Harbiyye"nin örneği olarak kurulduğu anlaşılmaktadır.(209)

Láyihadaki görüşler,yukarıda üç grupta anladığımız görüşlerden farklı ise de,genel tasnıfte,üçüncü gruptaki görüşle-

---

208- a.g.e.
209- K.Beydilli,Tarih Dergisi,34/268.
re, ana düşüncede ise ikinci gruptakilere uygundur.

Sonuç olarak; lâyıha veren devlet adamlarını, ayrıldık-
ları gruplara göre şöyle isimlendirebiliriz:

1. Kanuni devrindeki kanun ve nizamlara dönüldüğü tak-
dirde, ordunun düzenleneneceğine inanıyan ve kendilerine "muhafaza-
kar" diyebileceğimiz grup.

2. Avrupa savaş usullerini ve talimlerini, eski kanun ve
nizam ve diye kabul ettirmek isteyen, kendilerine "telîfî" di-
yebileceğimiz grup.

3. Yeniçerilerin asla islah edilemeyeceğine inanarak, ye-
ni bir askeri ordu kurulmasını savunan ve kendilerine "înkilâp-
çîlar" diyebileceğimiz grup. (210)

Aslında, lâyıha veren bu devlet adamlarının, askeri islahat
konusunda iki ana düşünceyi benimsedikleri görülmektedir:

a) Yeniçeriler ve diğer askeri ocaıkları, "Sultan Süleyman
Kanunudur" diyerek, Avrupa eğitim ve silâhlarını kabul ettir-
mek isteyen muhafazakâr ve telîfî gruptakilerin asıl amaçları
yeniçeri ocağının islahı ve genişlemesi idi.

b) Kaldırılmışe islahı mümkün olmayan yeniçeri ocağı
yerine, bunun dışında, Avrupa usulüne göre yeni bir askeri ocağ
kurulmamalıydı.

Her iki düşünceyi benimseyenler, askeri islahat konusun-
da birleşmektektirler. Çünkü iki taraf da, mevcut askeri ocaklä-
rin bozuk olduğunu, ișlahatının gerekli olduğunu yakının gör-
mektedirler.

III. Selim, bu lâyıhaları inceledikten sonra, ikinci grubun
"yeni bir askeri ocağın kurulması" görüşünü kabul ederek, bu ko-
nuda gerekli çalışmaları başlattı.

210- T. Gök. ilgin, İ.A., IX, s. 311.
D) YENİ ASKERİ OCAĞIN ÖNEMİ

Bu arada, yeni askerî ocağın önemini anlatan bir risale de yazılmıştı. "Koca Sekbanbaşı Risalesi"(211) adıyla bilinen bu eserin yazılış sebebi şudur:


Bu risalede, yeni asker ocağının kurulması gerekliliği belirtilerek, 1768 seferinde ordunun nizamsız olması nedeniyle, büyük yenilgiye uğramıldığı ve kirk yılda beri, bu düzensizlik yüzden zafer kazanılmadığı ifade edilmediştir.

Bu arada, dünyanın durumundan habersiz gafil kişiler, kahvehanelerde, berber dükkanlarında ve meyhanelerde, Devlet aleyhinde uluorta konuşmaktadırlar. Cezalandırılmadıklarından, cesaretleri bir hayli artan bu kişiler neticede nizamın bozulmasına sebep olmaktadırlar.

Halbuki Sultan Süleyman devrinde, yeni kanunlar ve devlet aleyhinde konuşan bu cahillerin kulakları dipten kesilip, Bayazid'de Demir Kapı'ya mihlanarak, söylentilerin kesilmesi sağlanırıldı.

Nizam-i Cedit'e karşı çıkanların, "dünyanın nizam-i intizamin bozulmasına ve Rumeli'de dağlı eğkiyasının ortaya

211- Koca Sekbanbaşı Risalesi, TOEM neşri, İstanbul (1332/1913 ).

Sekbanbaşı'na göre; yeni oçağın Levent Çiftliği'nde ku-rulması halinde, Rus tehlkesinin bertaraf edilmesi, su bентle-rinin korunması ve -en öne flirti- askerin, yeniçerileri ve diğer muhaliflerin gözlerinden uzak bir yerde rahatça gelişmesi sağ-lanacaktır.

Bu yenilik hareketlerine muhalif olanların, "bu kadar ülkeleri biz kâlça fethettik, o zaman Nizam-ı Cedid yoktu, ister-sek şimdi de düşmanı perışan ve ülkesini de yerle bir ederiz" gibi ifadeler kullanmalari üzerine Koca Sekbanbaşı; Avrupa or-dularının teknik ve talim bakımından bizden geri olduğunu, ilk bozulmanın Kanuni Sultan Süleyman devrinde başladığı, fakat onların sanayi, teknik ve savaş sistemlerini yeniden düzenleme-diklerini, ordularına karşı zaferler kazandıklarını açıklaya-rak (212), "bize talim gerekmek, düşmanı gösterin, gerisine karşı-mayı" diyenlere; "bre şehbazım, Sultan Mustafa Han zamanında zuhur eden Moskof seferinde. küffar ile sizin arasında duvar mı geçkilerdi, küffar görünüp dururken, iki kere yüz bin eden kivir-çik koyun eti ve has ekmek yiyp, tam küffara mukabele esnasın-da, bir ulâce ve tayın kavgası çıkarp, bu vesile ile döndünüz, kaçıntınız, hattâ ben dehi sizinle beraber idim biliyorsunuz ve ertesi sene dahi Rumeli ve Anadolu' da konduğumuz müslüman rea-

212 a.g.e., s.18-19.
ya hanelerini yıkıp ve ayallerine ve kızlarına el uzatıp, bunca fezahat ve kabahat ederek, orduya vardinız, cemekte maharetiniz olmadığından..." yanıtını verip, ondan bir sene evvelki olaylara deşinerek; "din kardeştlerimizi soyup, Hüvida'dan ve kim-seden hay'a etmediniz(213) ifadesini kullandıktan sonra, çıkan Osmanlı-Rus (1787-1792) ve Osmanlı-Avusturya (1782-1791) savaş- larında da bu durumun hiç değişmediğini belirtiyordu.

İşte bu yüzden oacaklarda bir an önce talime başlanması- nı, ancak esnaflığa alışmış, bedavadan ulufe almayı da adet edinmiş bu topluluğun, talimden sıkılarak, "Biz Moskof ordusuna dal-kılıç daldık mı, birbirine katarız, böyle tüfenk talimleri de ne oluyor" gibi ipe sapa gelmez laflar edip tâlimden vazgeçecelerini; bunun için de su bentlerine ve İstanbul'a yakın olan Levend Çiftliği'nde "Bostanı Tüfenkçileri Ocağı" kurulmasını; bu oacak askerlerinin sadece askerlik ilmi ile uğraşmalarını ki bunlara Nizam-ı Cedid Askeri denilecekti- öneren Koca Sekbanbaşı, bundan başka; su bentlerin korunması için buraya bir miktar talimli asker yollanarak, gerekli tedbirin alınmasına vurguluyordu.(214)

Fransızların Misir'a saldırması üzerine (1799), bu tara- fa gönderilen Nizam-ı Cedid askerinin, düşmanla başarılı bir şekilde mücadele edip, içlerinden hiç firar eden olmadığı gibi, düşmanı da bozmaları; bunun üzerine muhalif birkaç kişinin, ken-dilerini haksız bularak, asıl ışe yarayanların bu askerler olduğunu itiraf etmeleri; hatta Akka Valisi Cezar Ahmed Paşa'ın dahi, önceleri bunların aliyhinde bulunurken, savaştağ koşu-larını görünce; "bir daha aleyhinde bulunur ise 4 ilim kurusun"

213- a.g.e., s.20.
214- a.g.e., s.14.
dediğini; dolayısıyla nizamlı askerin öneminin anlaşılmasına başladığini; kuru kalablığı ise hiç bir işe yaramadığını ispatlamağa çalışıp; ve hatta kendisi düşmana esir düştüğünde, "savaştı Osmanlı askeri ne kadar çok gelirse,biz o kadar seviniyoruz, çünkü bir kısmını toplarla devrince, gerisi kaçıyor; yüz bin kişilik orduya yüz taliimi adam bulunsa, bunlar beş yüz adama bedeldir." dediklerini bizzat duydüğunu(215), ve dolayısıyla talimli asker yetiştirmenin yararlı olacağını ileri sürdüyordu.

Sekbanbaşı, bu nizamsız askerin tüfenk doldurmayı bile bilmediğini; ya barutu dolduramadıkları, ya ateş almayınca bir daha dolduramadıkları ya da çok barut koyup,kendilerinin de bu yüzden öldürdüklerini bizzat gördüğünü anlatarak,bazı süvarilerin doğrudurüst ata binemediklerini; savaştı kılıç çektiğinde çoğunlukla atlarıını yaraladıklarını ve yine bu yüzden de canlarını kaybettiklerini; halbuki bu işlerin talimsız öğrenilemeyeceğini belirtip,Nizam-ı Cedid aleyhinde konuşan kişilerin, bu işten anlayan kişiler olsa, üzülmeyeceğini; bunların şap ile şekiri birbirinden ayırırmaktan bile aciz olduklarını üzülerek ifade etmektedir.(216)

Yine muhalif olanların bir kısmının, samimi bir şekilde; ocağa baş on ağrım var; eğer Nizam-ı Cedid çoğalıp da, iş görürlere ise,korkarım ki yeniçeri ocağına Devletin itibarı kalmayıp, ulufemizi alamayız, yoksa iradımıza zarar gelmeyeceğini bilsek, Allah versin, bütün halk Nizam-ı Cedid askeri olsun,der" diye konuştuklarını nakleden Koca Sekbanbaşı; Mısır ve Akka'ya

215- a.g.e.,s.24.
216- a.g.e.,s.24.
saldıran Fransızlar ve ayrıca 1802 yılında Rumeli'deki dağlı eşkiyasi üzerine gönderilen 3000 nizamlı askerin başarılı mücadelerlerini anlatarak (217), diğer yandan yениçerilerin bu deverde doğru dürüst bir kıyafetleri de olmadığı için, kiminin esnaf, kiminin hizmetkâr kılıncında olduğunu; dolayısıyla aske-re benzemedikleri için, firar ettiklerinde istedikleri gibi saklanabildiklerini; halbuki Nizam-ı Cedid askerlerinin, tek tip elbise giy diklerinden, firar etseler bile farkedileceklerini ve bu yüzden firardan kaçınacaklarını kanıtlamak çabasındadı (218).

Bir hayli düzen siz olan yениçerilerin, düşman karşısında karmakarışık saf durduklarını; subitlerinin, savaşla ilgili talimat ve emirlerini de bir kısının duyup, bir kısının duymadığı; bu yüzden herkesin bildiği gibi hareket ettiği; "geriye çekil emrinde, bir konak çekilecekse, bazı birlikler birkaç konak geriye çekilerek, ordunun dağılmasına sebep olurlardı" ifadeli (219) örneğyle ortaya koyarak; özellikle Akka'da Fransızlarla yapılan savaşta üstün başarı gösteren düzenli askerin önemini herkese kabul ettirerek istiyordu. (220)

Sekabanbaşı, Rslara esir düştüğü sıralarda, onlara bu galibiyetlerin sebebini sorduğunda; "biz eskiden hep mağlup olurduk, fakat Deli Petro ordularımızı Avrupa usulüne göre düzenleyince iş değişti; sizinle yaptığımız savaşlarda, sayıca çok fakat düzen siz, talim siz askerlerinizi, az sayıda kuvvetle mağlup ettik ve andlaşmalarla da dile diklerimizi size kabul ettirdik..." cevabını aldığı belirterek; devamla; bu düzen siz

217- a.g.e.,s.30-31.
218- a.g.e.,s.32.
219- a.g.e.,s.36.
220- a.g.e.,s.40.
orduya, casusların da rahatlıkla girerek, orduyu karıştırdıklarını; bunların çoğunlukla yakalanamadığını; yakalansalar bile ancak bir iki tanesinin ele geçirilebildiğini; diğerlerinin ordu içinde rahatça istediklerini yaptıklarını; halbuki düzenli ordu, yeni sistem, her gün değişerek, kimi zaman şahıs ismi, kimi zaman da şehir ve ülke ismi olabilen "parola" usulünden dolayı, bunun imkansız olduğunu; dolayısıyla casusların yakalanmasının kolaylaşacağını açıklar. (221)

Yine bu arada, az sayıda düzenli ve talimli askerin, çok sayıda düzensiz ve talimsız askeri, her zaman kolayça mağlup edeceğini tekrarlayarak, tek çözümün Nizam-ı Cedid askeri öldüğünü ifade etmektedir. (222)

Görüldüğü gibi, Koca Sekbanbaşı bu risalesinde; Nizam-ı Cedid'in öneminin ve kullanılmasının, özellikle muhaliflere karşı savunuculuğunu yaparak, delillerle ispat etmeye çalışmıştır. (223)

---

221- a.g.e., s.42.
222- a.g.e., s.43.
223- a.g.e., s.47.
E) NIZAM-I CEDİD EKİBİ

Yeni bir ocağın kurulmasına karar verilmesinin en mühim sebebi, yenicopterilerin ıslah edilmesinin çok sor olmasıydı. Bunların çoğu zenaat ve ticaretle uğraşıyor, diğer bir kısmı ise işsiz, güçsüz serseri takımıydılar. Talim ve terbiye amacıyla disipline sokmağa teşebbüs etmek, ayaklanmalarına sebep olabildirdi.

Bu ılahat düşüncesini benimseyen III. Selim, henüz tahta çıktığı sıralarda bu düşünceyi benimsemiş bulunan, açık fikirli ve yenilikçi taraftar bir ekibi toplantıya çağırdı. Bu ekinin başına da, ıslahat uğruna canını feda edinceye kadar çalışanına yemin eden Rumeli Kazaskeri İsmail Paşazade Esseyyd İbrahim İsmet Bey'i getirdi.

"Yayla İmamı Risalesi" adıyla anılan risale, İbrahim İsmet Bey'le III. Selim arasındaki konuşmayı şu şekilde kaydeder: "Esseyd İbrahim İsmet Bey şöyle konuşmuştur; Devlet-i Aliyye tarımar ve tacu tahminiz zuhul etse, asla hafva târi olmayub, verilen Nizam-ı Cedid'in aksine dair amel etmeyib ve olmakule tahrı ata kat'an iltifat buyurmayub nizamına muhull Hatt-ı Şerif dahi keşide buyurmayub, emisî nizamına inhıraf ve recek takrire mültefıt olmayub ve her bir madde taht-ı râbitaya vaz' olundukta lâyihaya dahil olan bu on nefer kullarınız beynimizde meşveret edip hülâsasını Şevketlü Efendimize takrir ve tahrir eylediğimizde asla muhalefet buyurmayub mucibince Hatt-ı Humayun-ı Şevket-makrun keşide kılıp bakayım Vekil-i Mutlakına ifâde edeyim deyu Sadrazam olan Vezirine dahi sir vermeýub her halde takririmize müsaade ve Ruhsat-ı Aliyyeniz her bar erzâni evvelâ sisuze-i nizam ve dibace-i intizamdan olup
bu kullarınız dahi her bir madde kim taht-ı râbitaya vaz' ey-
lediğimizde canımızdan âciz ve eczay-ı vücudumuzdan hâsil olan
evlâdlarımızı dahi mehrem-i esrar etmeküb ve bu lâime lâfziyla
isim verilen on neferden birine emr-i Hak âki oldukça cümle-
mizin re'y-i ittifakiyla gerek ricalden ve gerek zümre-i uler-
dan bir müntehab ve âkil ve.mustaid kimesne içimize dâhîl ede-
riz, Şevketli İnayetli Efendim, sizler dahi bu veçe üzere taâhhûd
bururursanız bu mevad düstrû'l amel olacağını şekkımiz yoktur”
dedikte Sultan Selim şöyle cevap verdi: Sizler Devlet-i Aliyyem-
de her birleriniz müntehab ve mücereb ve sadık kullarım olmâ-
la Mâkbâl-ı Hümayunum olup gerek tahririnâze ve gerek tahrirâ-
tıniza Müsaade-i Aliyyem olup sizler dahi bu hususda sa'y-u
dikkat ve himmet etmeniz Murâd-ı Sahâmem olmâ ile.”(225)
Bu konuşmalardan anlaşıldığına göre; III. Selim ile
İbrahim İsmet Bey’ in, başında bulunduğu ekip, ıslahatın nasıl ya-
palacağı ve yürütleceği konusunda fikir birliği etmektedirler.
Yayla İmâmi Risalesi’ nde, Nizam-ı Cedid programının 72
madde olduğu da beyan edilmektedir. (226)
Nizam-ı Cedid taraftarlarından olup, bu işte gönüllü çali-
şanlardan birisi de Valide Sultan Kethûdası meşhur Yusuf Ağa’-
dır. Ayrıca, Nizam-ı Cedid’in Anadolu’da kurulup yayılmasında ise
Bozok Mutasarrîfı Çaparzade Süleyman Bey ile Karaman Valisi
Kadî Abdurrahman Paşa, ıslahat ekinin başta gelen elemanları-
dir.
Osmanlı Devleti bu askerî ıslahatı yaparken Fransa’dan
yardım istemiş; 1796 yılında konuya ilgili olarak top, humbara
dökümcüsü, top kundağı ve tüfenkçi işçileri gelmişti. (227)

226- a.g.y., s.215.
227- H.H.8793.
Bu işçilere den ancak usta olanların, bir imtihanla teşpit edilmesi kararlaştırılmış; işçi ve aletleri de Tersane-i Amire ve Endazehane'de Kaptaın Paşa tarafından incelenmiştir.

İstanbul'da yapmak için, beraberlerinde 20-30 adet top kundağını da getiren bu top ve tüfenk işçilere, ancak 8-10 gün sonra üstalara geldiğinde; zaten usta olan demir humbara ve güle dökümcüler de hemen işe başlayabileceklerini belirtmişlerdir. (228) Bu arada, gelen aletlerin, topçuylukla ilgili olanların Hasköy Tophanesine, kundak demirlerinin Arabacılar Kârhanesine, tüfenk yapımına ait olanların da Levent Çiftliği'ne yollanması kararlaştırılmıştır. (229)


**F ) MERKEZİ TEŞKİLATTA NIZAM-ı CEDİD'İN YERİ**

Kurulacak Nizam-ı Cedid askerinin yeni bir ocak mı, yoksa eski ocakların bir devami mı olacağı meselesine gelince; lâyihalar ve bazı devlet adamlarının görüşlerinde de belirdiği gibi, yeni askeri teşkilatın müşterek olarak kurulmasını birçoğ

---

228- a.g.y.
229- a.g.y.
230- H.H. 12193.
mahsurları vardı. En mühimi de, yeniçerileri kuşkulandıracak,
düşmanlıklarının kazanılması ve işin daha baştan bitmesiydi. Bundan dolayı Yeni Asker (Nizam-ı Cedid Askeri), Bostancı, Tüfenkçi Ocakları adlarıyla kurularak, Bostaniyan-ı Hassa Ocağı'na bağlandı. (232)

232- Vekayi-i Baba Paşa fi't-Tarih, N. Yücel, neşri, Uludağ Mecmuası, 61/ s. 15.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

NİZAM-İ CEDİD ORDUSU

A ) LEVEND ÇİFTLİĞİ OCAĞININ KURULMASI

III. Selim'in öncelikle topladığı bir mecliste, yeni askerlerin kurulması konusu tartışılmiştir. Bu tartışmada, önce, yeniçe-rilerin, Sultan Süleyman devrindeki düzene döndürülmesi halinde bu işin daha kolay halledilebileceği fikri taraftar bulduğundan, evvelâ Ocağa sorulmasına karar verilmiş; durum Yeniçeri Ağası'na bildirilip, yeniçerilerin haftada iki gün talim yapmaları istenmişti. Ağá da zabitlerden ikisini seçip, durumu onlarra izah ettiği, zabitler memnun olup, aralarında bir meşveret meclisi oluşturarak, ocaklı ile görüşmeye karar vermişlerdi. Kişlaların sözü geçenleri toplanıp, bir hafta izin isteyerek "bir düşününelim" dedikleri sıradaka ortaya çıkan fesatçılarnın kıskırtmaları üzerine yeniçeriler, sürenin bitiminde teklifi kabul etmediklerini bildirmişlerdi. (233)

Bu olaylardan sonra III. Selim, topladığı Meşveret Meclisin-de Yusuf Paşa'ya; "...Nemçeliyi Kızıl Elma'ya kadar sürdünnüz, sonra geri çekildiniz; Rusya'ya da niçin haddini bildirdiniz.." deyince Yusuf Paşa; "Anadolu'dan ve çeşitli yerlerden toplanan asker canlı başla çalışıp, kâfiri Kızıl Elma'ya kadar sürdü, fa-kat kiş gelince Anadolu'da sıcak döküklerni ve ocak başlarının özleyip, cihad ibadet ise, bu kadar yeter diyerek geri döndü, böyle düşman, topraklarını kolayca geri aldı; ertesi yıla, askerin çoğunu toplayamadığımız için, düssmana karşı durmadık, bu asker

artık hiç işe yaramamakta" dedikten sonra devamla; "talimli askere ihtiyacımız var; asker her emrimize itaat etmeli; dur dediğimiz yerde durmalı, git dediğimiz yere gitmeli; zamanına göre bir yerde beş yıl beklelemeli ve askerlikten başka bir işi olmamalı diyerek fiyabını belirtti.(235)

Bu durum üzerine Meşveret Meclisi, Talimli Asker tertiplenmesi ve bunun için en uygun yerin, şehrin dışındaki Levend Çiftliği olması kararı aldı.

Bununla birlikte, yeniçerilere dokunulmaması, maaşlarının da muntazaman ödenmesi kararlaştırıldı. Durum, ağaları vasıtasıyla ocaklıya bildirildiğinde onlar; "Padişahımız mülkünde bizim ocağımıza dokunmasın, isterse dünyayı bütün askerele doldursun" diye cevap verdiler. Bunun üzerine, yeniçerilerin, sözlerinde duracaklarına dair bir ahidname hazırlanıp, ileri gelenler tarafından mühürlenmiş, senedi ileri gelen oacak ağaları, şeyhülislam, kaymakam ve söz sahibi birkaç ulema da imzaladılar.(237)

Yeniçeriler, senetteki şartlara riayet edeceklерini taahhüd ederek, Umur-ı Saltanat-ı Seniyye'ye müdahale etmeyeceklerini, eski zamanlarda olduğu gibi her husustaz Emr ü Ferman-ı Şahâne'ye in-kiyad ve mutabaat ve zâbitlerine itaat edeceklere söz verdiler.(238)

Yeni bir askeri ocağın kurulmasına karar verilmekle beraber devlet adamları, bu kararın ileride yeniçerileri kızdırabileceği ve hatta ayaklanabileceklerini ifade ederek, durumdan endişe ediyordurlar. Bu sebeple, yeni askerin Bostancı Ocağı'na bağlı-

234- Vekayi-i Baba Paşa fi't-Tarih, N. Yücel't, Negri, Uludağ Mecmuası, Bursa 1943, sayı 61, s.13.
235- N. Yücel't, a.g.e., s.13.
236- Vekayi-i Baba Paşa fi't-Tarih, N. Yücel't Negri, Uludağ Mec., sayı 61, s.15.
238- a.g.y.
"Bostancı Tüfenkçisi" adı altında kurulmasını Padişah'a kabul ettiirdiler. (239)

Yeni askeri teşkilatın çekirdeği daha önce fiilen mevcuttu. 1791 yılı sonlarına doğru Yusuf Paşa Ruslarla savaşırken, ele geçirdiği birkaç Rus firarısını kendi kapı halkı (özel muhafızları) ile bir araya toplamış, yine ele geçirilen Rus zalâhları ile Avrupa usulü talimler ve manevralar yaptırmaya; arada sırada çadırının önünde, diğer ordu erkânına bu birliğin gösterilerini seyrettirmeye başlamıştı. (240) Bu çeşitli oyunları seyretmeleri için askeri birliklere hiç bir baskı yapılmamıştı. Çünkü böyle inkılapçı bir adının atılmasına, henüz Sultan tarafından yetki verilmemişti.

Ruslarla barış yapılp, ordu İstanbul'a döndüğü zaman III. Selim bu kuvvetlerin gösterilerini seyrederek, ateş güçleri- ri gördükten sonra, bu birliğin - Yusuf Paşa'nın, lâyihasında teş- kilini teklif ettiği yeni ordunun çekirdeği olmasını kararlaştırdı. (241)

1792 yılı Mart'ının sonlarına doğru İngiliz elçisi, birkaç yeni tüfenk ve sünû ile sadrazama gelerek; arzu edilirse başka silâhlar da temin edebileceğini belirtti. (242) Diğer yandan, yeni birliği geliştirmek ve kuvvetlendirmek için, İstanbul'dan 100 kadar gönüllü toplanıp, silâh altına alındı. Bunlan, Yusuf Paşa'nın daha önce meydana getirdiği askerlerle birliktte tali- me başlatıldıklar. Talimlerine nezaret etmeleri için, bunların başına, savaş sırasında (1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaş-

240- Selim III'ün Sr Kâtibi Tarafından Tutulan Rûznâme, Neşr.: Tahsin, TV, III/15, s.168.
241- H.H. 7037.
242- S. Shaw, Between Old and New, Cambridge 1971, s.129.
lari), kendi ordularından kaçarak İstanbul'a gelen Rus ve Alman subayları verildi. (243) Hatta bunların bir kısmı müslü- manlığı da kabul edince, büyük bir törenle sünnetleri yapıldı. (244)

1792 yılının Nisan ayında başlatılan bu çalışmalar için İstanbul'un 10 mil kadar kuzeyinde, Cezayirli Gazi Hasan Paşa-ya ait boş bulunan Levend Çiftliği talim yeri olarak kullanıldı. (245) Buradaki çalışmalarla bir müddet sonra danışman olarak dört Fransız subayın katılması, İngiliz elçisinin memnuniyet- sızlığı sevketti. (246)

Buradaki askerin mevcudunu da tedricen çoğaltmayı (247) gaye edinen, bu zamana kadar ki ilk çalışmalar, Padişah ve Sadra- zam tarafından, Divan-ı Hümâyun'un tasvibi alınmadan yürütü- yor; III. Selim'in, yeni asker kurma konusundaki kararlılığı bi- lindiğinden, kimse buna itiraz edemiyordu. (248)

Çalışmalar devam ederken, önce yeniçeri gençlerinden seçi- len askerler, haftada birkaç gün talim yapmağa razi olduklar- halde, beş ay sonra bundan vazgeçip, talime katılmamayı kararlaştırdıkları gibi; "bu talim gührur işidir" diyerek, Nizam-ı Cedid askeri arasında menfi propagandaya da başladıklar. (249)

Tüm bu propaganda ve diğer engellemelere rağmen, çalışmalar- lara hiz verilerek, bu kuvvetin masraflarını karşılamak üzere

243- S. Shaw, a.g.e., s.130; Yusuf Paşa Lâyıhası, TV.,
244- Selim III'ün Sir Kâtibi Tarafından "utulan Rûznâme, TV,
   III/15, s.189.
245- Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın ölümü üzerine, III. Selim bu-
  -rasını validesine ihsan buyurmuştur (C.A.27854).
246- H.R.12193.
247- Cevdet, IV., s.70.
248- S. Shaw, a.g.e., s.130.
249- E.Z. Karal, Nizam-ı Cedid, s.49-50.
yeni bir hazinenin kurulmasına 14 Mayıs 1792 tarihinde karar verildi. (250) Mali konular, Osmanlı Devleti'nde her zaman önemli görüldüğünden, hazinenin kurulmasıyla ilgili kanun daha önce çıkarıldı. Tamamen.mustakil olan bu hazine, 1 Mart 1793'de İrad-ı Cedid (Yeni Gelir" adıyla, yeni kuvvetin emrine verildi. (251)


1794 yılında, 200 zabit ve er silah altına alınıp, yeni bir birlik kurularken Levend Çiftliğinde hazırlanan baraka ve talim yerlerine yerleştirildi. Daha sonra da İmrahşör Köskü, Okmeydanı ve Levend Çiftliğinde müstahkem kişilerin alındığı (254)

250- Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ankara 1948, s.36.
251- Uzunçarşılı, a.g.e., s.368.
252- Selim III'ün Sır Kâtibi Tarafından Tutulan Rözname, TV, II/15, s.193.
253- Cevdet, VI, s.138.
Bu küçük, kale şeklindeki müstahkem binalar, burçlarıyla gayet sanatkârâne inşa edildi. Yolları çimenlerle örtüldü. Sayısız ziyaretçi, İstanbul'un çeşitli yerlerinden buraları ziyarete gel-diler.

Avrupa'dan getirilen subay, malzeme, yeni üniforma ve silahlarla da donatılan bu yeni kuvvetin, halka ve yenigerilere yavaş yavaş duyurulup alistirilmasına başlanarak, meydana gelebilecek şiddet hareketleri önlenmiş oldu. (255)

Bostaniyan-ı Hassa Ocağı'na bağlı Nizam-ı Cedid askerleri için hazırlanan kararname ve talimatnamenin ilân törenine Bostancıbaşı ile Bostaniyan-ı Hassa erleri de davet edildi ve Kanunnâme 18 Eylül 1794 (17 Sefer 1209) da ilân edildiğinde Ocak resmen kurulmuş oldu. Hazırlığı tam iki senede tamamlanan bu kanunnaminin ilân edildiği tarihte talimli asker sayısı, 20 zabit ve 448 erden ibaretti. (256) Dökümleri de aşağıda gösterildiği gibiydi:

Haseki Ömer Ağa, Yüzbaşı Şahin Mustafa, sir kâtibi, dört böyükbaşı, sekiz mülazzîm, dört alemdar, bir ser tabiçen olmak üzere 20 zabit ve ayrıca:

Tabilcîlar ve zurnacîlar............. 11 kişi
Top ustası............................. 4 "
Top halifesi............................. 4 "
Top arabacısı............................ 1 "
Topçu erleri............................. 32 "
Onbaşılar............................... 41 "
Tüfenkçi erleri.......................... 273 " olan bu asker-

255- Cevdet, VI, s.158-161; T.K.S.M.A., E 3786, E 7016, E 8421.
256- H.H.9759.
lerin toplamı; yeni gelen 23, Kadızade tarafından yazılıp yollanan 59 er de dahil edilince 448 ediyordu. (257)

Bu ocak resmen kurulmadan bir müddet önce, 1793'de Levend Çiftliğinde mevcut zabit ve erlere tayinatları, aşağıda gösterildiği şekilde ödenmiştir:

Bir yüzbaşının......................... 40 kuruş
Dört bölükbaşının her birine........... 30 "
Sekiz mülazımın aylığı...................... 80 "
Dört Alemdarın.............................. 40 "
Bir kâtibin.................................. 10 "
Bir ser tabilzenin............................ 15 "
On bir zurnacıyan ve tabılçıyının, aylık 77 "
Kırk bir onbaşının aylığı.................... 287 "
Dört top üstasının aylığı.................... 40 "
Dört top halifesinin aylığı.................... 28 "
Bir top arabacısının aylığı................... 7 "
Otuz iki toplu erinin aylığı................... 160 "
Üç yüz altmış tüfenkçi erinin aylığı........... 1260 "
Ağzınarın aylığı.................................. 60 "
İmamın aylığı.................................. 10 "
İki tabibin aylığı............................... 70 "
Erlerin tufenk tamir parası.................... 33 "
Topçeker beygirleri seyislerinin aylı........ 7 "
Çeşitli masraflar dahil olmak üzere bu meblağ toplam 5558 kuruş tutmaktadır. (258)

257- a.g.y.
258- C.A., 27364.
Mustafa Reşid Efendi 1794 tarihli bir takririnde, Levend Çiftliğiğinde birkaç güne kadar köşla inşaattına başlanacağını; halihazırda ve ocağın resmen kurulmasından bu yana, askerlerin bir kısmının çadırlarda, bir kısmının da tahta kulüplerde kaldıklarını nakletmiş(259); Cevdet Paşa da Levent Çiftliği köşlaşının, Kanunnamenin ilanından bir yıl evvel bitirildiğini belirtmiştir. (260) Ancak, incelenliğimiz vesikalara göre; köşla binasının, ocağın resmen kurulduğu tarihte yalnızca bir kısmının tamamlandığı anlaşılmıştır. Örneğin; 1795 tarihli bir vesikada ocaktaki asker sayısının devamlı arttığı, mevcut binaların yeterli olmadığı, yapılmakta olanların da tamamlanmasının hayli vakt alacağı, yeni yazılan tüfenkçi erlerine, İrad-ı Cedid Defterdarı Mustafa Reşid Efendi tarafından 55 adet nevçihat çadırı yaptırılacağı yazılmıştır. (261)

Kanunnamenin ilanından altı ay sonra, köşla binalarının çoğu bitirilmişti. Bunlar üç büyük bina, bir tüfenk tamirhanesi, iki mescit ve bir okuldan ibaretti. (262)

İnşaattın tamamı bittiğinde, İrad-ı Cedid Defterdarı Reşid Efendi burayı Mimar Ağa yardımıyla muayene ve keşfettirmişti. (263) Bu köşlannın müteferriyatından olan cebehane, su yolları ve sair kâffe-i ebniyyesi masrafları toplam olarak 168.923 kuruşa balığ olmuş ve bu masraf İrad-ı Cedid-i Hümayun hazine-sindenden karşılanmıştı. (264)

Daha sonraları Üsküdar'da da bir köşla yapılmış; giderek asker sayısı artıp, bu iki köşla da kâfi gelmeyince, üçüncü bir

259- H.H. 56924.
260- Cevdet, VI., s.115.
261- C.A. 7677.
262- H.H. 7137.
263- H.H. 12087.
264- a.g.y.
kışla yapımı düşünülmüştür. Eyüp yakınındaki Hançerli Yalısı'nda inşa edilmesi uygun görülen (265) bu üçüncü kışla da yapıldığında, İstanbul'da 7-8 bin düzenli askerin bulundurulabileceği garantije alınmıştı.

Bunun için evvelə, Ortakçılardan bulunan Topçular Çiftliği keşfedilmiş; fakat fazla masrafa malolacağı anlaşıllığından, Hançerli Yalısı tercih edilerek, burada 70 odali bir kışla binası yapımasına karar verilmişti. (266)

Kanunnamenin ilanından çok sonra, bu konuda bazı çalışmaları yapılmıştı. Örneğin; Levent Çiftliğinde, yeni yazılan askerlere kale muhasarasını göstermek; bu konuda talim yapmalarını sağlamak amacıyla, 1794 yılında, dört tabyalı bir kule; bu kulenin etrafına da muhasara metrisleri yapılmişti. (267) Planı çizilerek Padişah'a takdim edilen bu kule 40 tül ve arzında idi. (268)

Levend Çiftliğinde kurulan bu orta, ocağın üstüne tayin olunan Veli Ağa ve Fransız subaylarının nezaret altında talimle-re başladık. (269) Bu askerlere kıyafet olarak, Fransız askerlerinde olduğu gibi, mavi bere ve kırmızı ceketten ibaret unifornimalar giydirildi. (270) Ayrıca, 1797 yılında İstanbul'a Fransız elçisi olarak gelen A. Aubert Dubayet'ten subay, er, sahra topları ve bunların yapımcılarını da getirmesi istenilerek, Nişan-ı Cedid Teşkilâtı için gerekli eğitimli eleman ve teknik araçlar öncelikle sağlanmış oluyordu. (271)

265- H.H. 52317.
266- a. g. y.
267- H.H. 10448.
268- a. g. y.
269- N. Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Ankara, s. 87.
270- a. g. y.
271- A. Cevat, Tarih-i Askeri-i Osmani, t. Ü. Ktp., T.Y., 4178, s. 21;
Driault, Şarık Meselesi, Nafız terc., İstanbul 1328/ , s. 104-105.
B) LEVEND ÇİFTLİĞİ OCAĞI TEŞKİLATI

1- Maaş ve Tayinat

Nizam-ı Cedid askerinin Bostaniyan-ı Hassa Ovağı'na bağlı Bostancı, Tüfenkçi Ocağı olarak kurulmasının sebebi, yeniçeriler ve diğer muhafazakâr zümrenin tepkisini azaltmaktı.


Mevcudu, zâbitleriyle beraber 1602 kişi olduğunda, Levend Çiftliği'nde kurulacak bu ilk ortadan sonra Anadolu ve Rumeli'nin münasip yerlerinde de 1602 kişilik tam ve 800 kişilik ya- rım ortalar kurulması kararlaştırıldı. Önce, Levend Çiftliği'nde yetiştirilmesi düşünülen 1602 askerin masrafı belirlenerek, bundan daha fazla asker için gerekli harcamalar tahmin edilip, gelirleri de hesaplandıktan sonra, asker tertibine gidildi.

Kanunnâme göre; mevcutları yavaş yavaş 12.000'e ulaş- tıktan sonra gelirleri bulunan, daha da artırmaya gitmek; en önemlisi de, ilk hedef olan 1602 sayısına ulaşmaktır. (272)

Taşralarda tertip olunacak 12 bölükten meydana gelen ort- talara, talimleri için Levend Çiftliği'nden öğretmenler gönderildi.

Bir ortada ocağ ağası, binbaşı, kethüda, ağay-ı yemin ve yesar (besyüzbaş), yüzbaşalar, mülazimlar, topçubaşı, arabacıbaşı, cebeci çavuşlar, bölükbaşlar, alemdar, her bölük için ikişer

---

272- Kanunnâme, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T.Y., 3208, varak 34 a.; Cevdet, VI, s. 367.

Zabitlere, timarlar hasılatından maaş ve erlere yevmiyele riyle ekmek tayinatları (nan-ı aziz) verilip bunların bedelleri İrad-ı Cedit Hazinesi'nden öndendi. (274)

Miri kaidesine göre maaşlar, bir ay 30, bir ay da 29 gün üzerinden hesabedilip, böyle ödemesi kararı aldığı halde; askerlerin, bu şekilde "bir ay eksik alıyoruz" diyebilecekleri, üstelik güven ve rağbetin de azalacağı düşünüseyle yevmiye ve tayinat bahaları 30 gün üzerinden hesaplandı. (275)

Bu askerler İstanbul'da bulundukları zaman, ulûfe ve tayinat bahaları her ay İrad-ı Cedit Hazinesi'nden; başka bir yere vazifeli olarak gittiklerinde ise nan-ı aziz, arpa ve saman bedelleri de dahil olmak üzere Canib-ı Miri'den veriliyordu. (276)

Ayrıca, hazer ve sefer sırasında köşklar için gerekli kandil, mum ve odun bedelleri de yine İrad-ı Cedit Hazinesi'nden ödeniyordu. (277)

Bu ocağın ağa, zabit ve erlerine yüksek miktarda maaş, yevmiye ve tayinat baha tertibinin sebebi, bir orta olan 1602 zabit ve erin, herhangi bir mahalle vazife ile gönderilmeleri gerektğinde, bunu hakkıyla yapmalarının sağlanmak istenmesidir.

273- a.g.e., vr. 34 b.
274- a.g.e.
275- a.g.e.
276- a.ğ.e., vr. 36 a.
277- a.g.e., vr. 35 b.
Bu yüksek baha tertibinin uygulama alanına konulabilmesi için ağa, kâtib ve zabitlerin maaşından bir miktar kesinti yapılmasını gerekebİLİRDİ. (278)

Ocağın zabit ve erlerinin maaş ve tayinatları, kanunname esaslarına göre, aşağıdaki şekilde ödenmişti:

Ocak ağıası........................................ 12.000 kuruş
Ocak kâtibi........................................ 4000 "
Ocak kâtibi yamağı (iki kişi)............ 1000 " (herbirine)
Nefer kâtibi (iki kişi)..................... 500 "
Binbaşı................................. 4000 "
Kethüda....................................... 1250 "
Topçu başısı................................. 1000 "
Topçu çavuşu.................... 500 "
Arabicibaşı.................... 800 "
Arabaci çavuşu............... 400 "
Cebecibaşı.......................... 500 "
Cebeci çavuşu.................. 300 "
Cebehane edelleri (sekiz kişi), herbiri için yevmiye 20, tayın 30 akçe olmak üzere 50 akçe.

Her bölüge birerden 12 imamın herbirine yevmiye (vezife) 50 akçe, tayın 30 akçe olmak üzere 80 akçe.

Mehterbaşı maaş ve tayinat 600 kuruş,
Ser zurnazen yevmiye 60, tayın 30 olarak toplam 90 akçe
Mülâzım zurnazen yevmi.48 " 30 " 78 "
Ser tabılzen yevmiye 60 " 30 " 90 "
Mülâzım " 48 " 30 " 78 "
Ser zilzen " 60 " 30 " 90 "

278- a.g.e., nr.36a; Cevdet, VI., s.369.
Mülazım zilzen yevmiye 48, tayın 30 olarak toplam 78 akçe
Ser nakkarezen " 60, " 30 " 90 "
Mülazım " 48, " 30 " 78 "

Ayrıca; ocak memurları olarak yevmiye-i nan:
Ocak ağası.............................. 10 kıyye
Çiftlik hudeması.......................... 25 "
Ocak kâtibi............................. 3,5 kıyye
İki nefer kâtip yamağı.................. 2 "
İki nefer kâtibi.......................... 2 "

Orta zâbitanın yevmiye-i nan:
Binbaşı................................. 5 kıyye
Kethüda.................................. 2,5 "
Topçubaşı............................... 2 "
Topçu çavuşu............................. 1 "
Arabacıbaşı............................. 2 "
Arabacı çavuşu........................... 1 "
Cebecibaşı.............................. 1,5 "
Cebeci çavuşu............................ 1 "
Mehterbaşı.............................. 1,5 "

Bölük zâbitanın yevmiye-i nan:
Yemin ve yesar ağalarının her birine....................... 2 kıyye
Kezlik iki mülazım ağalarının herbirine....................... 1,5 "
12 bölükbaşlarının herbirine................................ 1,5 "
24 mülazımların herbirine.................................. 1 "
12 alemdarın herbirine.................................... 1 "
12 çavuşların herbirine.................................... 1 " (279)

279- Cevdet, VI, s.369.
Yevmiyeler de kanunname'de, așağıdaki gibi belirtilmiştir:

Ocak kâtibi yamağının herbirine............. iki çift ekmek
Nefer kâtibinin herbirine.................... iki çift ekmek

Orta zâbitanınca:

Binbaşı............. 10 çift ekmek (nan-1 çift)
Kethüda............. 5 " " " "
Topçu başı............. 4 " " " "
Topçu çavuşu............. 2 " " " "
Arabacı başı............. 4 " " " "
Arabacı çavuşu............. 2 " " " "
Çebeci başı............. 3 " " " "
Çebeci çavuşu............. 2 " " " "
Mehterbaşı............. 3 " " " "

Yemin ve yesar ağalarının herbirine (500 başılar);

4 çift ekmek (nan-1 çift)

Mülazim ağalarının herbirine 3 çift ekmek (nan-1 çift)

Bölük başıların herbirine 3 " " " "
Bölük müzâzimlerinin herb. 2 " " " "
Alemdarların herbirine.. 2 " " " "
Çavuşların herbiniñe..... 2 " " " " (280)

Her bölübe ikişerden 12 saka; yevmiye 20, tayın 30, topl. 50 akçe
Her bölübe altışardan 36 karakullukçu; yevm. 20, tayın 30 olarak
50 akçe.

Ağay-ı yesar, maaş ve tayinat............. 1000 kuruş

Mülazim ağa, " " " .................. 750 "
Bölük kâtibi (6)" " " .................. 500 "

280- Kanunnâme Mecmuasi, vr. 36 b.
Mülâzim (12)....maaş ve tayinat........400 kurşūş
Alemdar (6).... " " " ............350 "
Çavuş (6).... " " " ............300 "
Onbaşı (60)....yevmiye 40,tayın 30,toplam 60 akçe
Erler (540).... " 20, " 30, " 50 "
Top uesta (6).... " 48, " 30, " 78 "
Top halifesı (6).... " 36, " 30, " 66 "
Topçular (48).... " 28, " 30, " 58 "
Arabacı halifesı (6).... " 36, " 30, " 66 "
Arabacılar (30).... " 20, " 30, " 50 "
Ser zurnazen (6).... " 36, " 30, " 66 "
Tabılzen (6).... " 36, " 30, " 66 "
12 saka............ " 20, " 30, " 50 "
(her bölüğe iki)
36 karakullukçu " 20, " 30, " 50 " . (281)
(her bölüğe altı)

Kanunnamede,şimdilik mevcudu bir orta olan zabit ve erler-
den kalem harcı alınmaması öngörüldü. Bunun için de,zabit ve er-
lerin maaş ve yevmiyeleri ödenikten sonra,tezkireleri Ruus ve
Piyade kalemlerine kaydolup,her ay mevaciplerinin verilebilmes-
i için Piyade kaleminden icmal verilip,gerek senetler ve gerek
icmal harcı olmak üzere Ruus ve Piyade kalemlerine 1602 kişi-
lık bir orta için 100 kurşuş kalem harcı icmale idhal olunup,as-
kerlerden kalem harcı alınmaması kararlaştırıldı. (282)Yine ka-
nunnameye göre; maaşı subitlerin,memuriyetleri sırasında kul-
landıkları yük ve binek hayvanlarının masrafin kendileri ta-
rafından; tayinatlarının ise Canib-i Miri'den ödenmesi de ka-
rarlaştırıldı. (283)

281- a.g.e.,vr. 37 a.
282- a.g.e.,vr. 36 a.
283- a.g.e.,vr. 35 a.
2- Zabitlik ve Terfi

Levend Çiftliği Ocağı da Topçu, Arabacı ocakları gibi, rical ve zabitleri, nâzir ve âga tarafından seçilerek, ocak şart- larına göre, rütbeleri sırasıyla nasbolanmıştı. (284)

Bir kimse önce tufenk-endaz eri olduktan sonra, sırasıyla onbaşı, çavuş, alemdar, mülâzim, bölükbaşı, mülâzimağa, âgay-ı yemin (birinci bölükte beşyüzbaşı), âgay-ı yesar (ikinci bölükte), kethüda, binbaşı olurdu. (285) Ocak ağâlığı boş olursa, kapıciba- şı ağalardan münasip biri veya binbaşılardan sadık ve güveni- lir birine, kapıcıbaşılık rütbesi verilip, ondan sonra ocak âga- şı tayini -bu kişinin maharetine göre- yapıldı. (286)

Yine bir kimse topçu eri olarak uzunca bir zaman görev yaptıktan sonra top halifesî, topçu ustası, çavuş ve topçubaşı; top arabacısı ise, sonra sırasıyla arabacı halifesî, çavuş ve arabacibaşı; cebeci karakullukçusuysa, önce er, sonra cebeci çavuşu ve cebecibaşı olurdu. Uzun zaman zurnacı ve tabîlzen olan da, bu kısmında iyice eskidikten sonra, bulunduğu kısına göre; mülâzim, ser zurnazen veya ser tabîlzen ve sonra da mehterbaşı olurdu. İstidad ve maharet göz önüne alınarak yapılan bu terfi- lerde, dereceleri eşt olanlardan, hangisi daha eskiyse, terfiye hak kazanırldı. (287)

Levend Çiftliği'nde bulunan Bostani Tüfenkçî erleri zâ- bitlerinin, zamanlarının büyük bir kısını talim ilmine ayırma- ları ve bu konuda başarı göstermeleri kanun gereğiydî. Bu zabit- lerden biri mahlul olur veya vefat ederse, yine kanuna göre, rüt-
besi uygun bir kişi -mahareti olmasa bile- onun yerine tayin edilirdi. (288)

Oçağın zabit ve erlerinin, fen ilmi tahsil etmeleri ve maharet sahibi olmaları da kanun gereği idi. Kaabil yeti̇li̇ de olsa, dışarıdan zabit alımı yasaktı. İşte bu durum göz önünde tutularak, ocak zabitlerini, ilim tahsili ve maharet kazanmadı teşvik etmek üzere, 1210 yılında kanunnamese bir zeyîl yapıldı. Bu zeyle göre; zabit mahlûl olduğu veya vefat ettiği yerine getirilecek kimse de bu boşluğu dolduracak kaabil yete edilse-, dışarıdan uygun görülenler imtiyân edilerek zabitliğe alın-dılar. (289)

Erlerden biri zabit olduğunda, eskîyince yenisini kendisi yapması şartıyla, bir takım elbise alırdı. (290) Diğer taraftan Ruz-ı Hizir'da ocak mensuplarına bir takım kisve, mıntan ve çizme verilerek, masrafları İrad-ı Cedit'ce karşılanırdı. (291)

3- Askere Alma

Kanunnames esaslarına göre; ocağa alınacak askerler, 25 yaşını geçmemiş, yetişkin, asil ve temiz ailelerden seçilir; bunlara önce usul ve erkân öğretildi. (292)

Bol miktarda yevmiye ve tayinat bahası da verilen bu erler, köşklâklarında veya vazifeli olduklarını yerlerde, her an hazır bulundurularak, talim ve harp sanatı konuları dikkatle öğretile-meye çalışılar. Sefer sırasında Serdar-ı Ekrem ve Serasker ma-

288- a.g.e., vr. 37 B.
289- a.g.y.
290- a.g.e., vr. 34 B.
291- a.g.y.
292- a.g.e., vr. 35 B.
iyetine veya Kale Muhtarı'na bağlı olan bu erler, tayin olduk-
ları zaman, vazifelerini dikkat ve sadakate yapar; yaz ve kiş
mevsimlerinde işlerinden bir kişi dahi noksan bulunmazdı. Yine
bu erler askere yazılırken sıkı bir şekilde kefile bağlılık-
dı. (293)

Teşkilat'ta onbaşılar erlere; yüzbaşular onbaşılara; beş-
yüzbaşular yüzbaşılara; binbaşılar beşyüzbaşılara; ağalar da
binbaşılara kefil olmak suretiyle, yazım işi bir şekilde bağlan-
dıktan sonra, her kim bu düzen aleyhine hareket eder, suç işler-
se cezası derhal verilirdi.

Binbaşı ve diğer rütbelerdeki zabitler, yevmiyeli erleri
hizmetkâr olarak kullanamayıp, kendilerine başka hizmetçiler tu-
tarlar; bunlara da yevmiyeli erlerden farklı görenin imd bir elbi-
se giydirirlerdi. (294)

Zabitlerine itaat etmeyen ve suç işleyen erler, kabahati-
ge göre cezalandırırlar; yine zabit veya bir başkasına silah
çıktıklarına göre usülüne uygun olarak cezalandırırlar; fi-
rar etmeleri halinde ise, yakalanıp, hemen gerekli cezaya çarpı-
rırlardı. (295)

4- Silahlar ve Kılıç-Kıyafet

12 bölügün herbirine birer adet top tertip olunurdu. (296)
Askerler piştov, biçak, eğri kılıç, şeşhane ve tüfek gibi, o devir-
de moda' geçmiş silahlar kullanırlardı. (297) Örneğin; eğri kıl-
lıç iyi kullanılmazsa kesmez; ancak bir defa ateş aleyhinde şes-

293- a.g.y.
294- a.g.y.
295- a.g.e., vr. 34 b.
296- a.g.y.
297- a.g.e., vr. 40 a.
hane tüfenkleriyle meydan muharebelemini kazanabilmek bir hayli zor olurdu. Yine meydan muharebelerine hiç ise yaramayan birçok ve pişțov ise, ancak şehirlerde düzen sağlamak için kullanılırdı. Bu yüzden zabitlerin esas silahı; bir çengel ile kuşaga bağlı bulunan kılıç sayılardı.

Erlar, Canib-i Mir'den verilen filinta, tüfenk, kasatura, büyük palaska ve doğru kılıç gibi silahları kullanırdı. 1800 tarihinde yayınlanan bir Hatt-ı Hümâyûn'a göre; erlerin birçok ve pişțov kullanımları yasaklandıkça.

Kılık-kıyafete gelince; erlere boy cepkeni denilen dar bir cebe, şalvar, şal, kuşak ve kırmızı serhadlık ayakkabının ibaret bir elbise giydirildi. Rütbeleri işaret olarak; binbaşının cepkeni siyah, kuşakları ise sırmalıyordu. Cepkenin iki tarafında, sağ kol ağzında dört sarı; mülazım-ı evvelde dört, mülazım-ı sanide üç, alemdarda iki, çavuşta da bir beyaz semre mavicuttu.

Er kıyafeti; dişe kadar paçaları dar, yukarısı biraz geniş, çıkma tabiri olunan şalvar ile uzun mintan ve kırmızı yeményle tamamlanıyordu.

İlk kurulan iki orta mensupları, kırmızı-mavi elbiseleriyile birbirinden ayrılmışlardı. Daha sonra Levend Çiftliği ortaları mensuplarına kırmızı elbise giydirilerek, öteki ortaldan ayrılmıştı. Örneğin; Üsködar ortası mensuplarının elbisesi mavi; Anadolu ortaları mensuplarınınınki de yeşil renk yapılmıştı.

298- A. Sermet Muhtar, Topkapı Meydanında Kâin Müze-i Askerî Rehberi, İstanbul 1339/1923, III., s. 63.
299- Kanunname Mecmuası, vr. 40 a.
300- A. Sermet Muhtar, a.g.e., III., s. 68.
301- a.g.y.
Zabit ve erler, sulh zamanında başlık olarak berata; sefer ve muharebelerde de, berata yerine, rüzgârda kolay kalay uçmayan imame giyerlerdi. (303)

5- İzin

Kanunname esaslarına göre askere için iki şekilde verildi:

a) Sila izni: Bu izin ancak sulh zamanında verilir; savaş veya sefer durumunda verilmezdi. Erler bunu münavebe usulüne göre kullanırlardı. Örneğin; ortada erlerin beşte biri izin kullanırsa, diğer erler kişlada kalırlardı. Siladan dönmeme halinde ise binbaşı, beşyüzbaşı, yüzbaşı ve onbaşı cezalandırılar-dı.

Sefer sırasında hasta olanlar hariç, diğer hepsi bulundukları yerde kalırlardı.

Sılaya gidecek erlere, vilayetleri yakınsa 6 ay, uzaksa 8 ay sila izni verilir; bu iznin senede bir defe verilmesi halinde, herbese ancak beş senede bir sila izni çıkardı. Bu sürenin uzun olduğu düşünülerek 11 Eylül 1800 tarihinde kanunname-yı eklenen bir zeyil esasına; sulh zamanı herbese senede bir defe izin verilmesi kararlaştırıldı. (304)

Erlere, kişlalardı devamî kalabilmeleri için, evlenme izni verilmezdi. (305)

Ağa ve kethûda dışında kalan zabitlere de münavebesiz olarak senede ancak üç ay izin verilirdi. Bunlara, talim ve diğer hizmetlerde kusur etmedikleri takdirde evlenme izni de verilirdi. (307)

303- a.e., vr. 39 b.
304- a.y.
305- a.y.
306- a.e., vd. 35 a ve a.y.
307- a.e., vr. 37 b.

T. G
TüRKÇE ÖĞRETİM KURULU
DESTEK KURUMU MERKEZİ
izin isteği kabul edilenlere, kâtibinin hattıyla izin müd-
deti yazılıp, ağ'a ve nazırın mührü basıldıktan sonra izin tezke-
resi verilir; bu işlemler için herhangi bir para alınmazdı. (308)
izin müdettini aşılanlara göz yumulmayıp derhal cezalandırılır,
gelmeyen olursa, mübasır tayin edilip, her nasıl olursa olsun
buldurup cezalandırılırdı. Gidip gelenlerin geçmiş yeymíveleri
geldikten sonra tamam olarak ödenirdi. (309)

b) Ticaret ve zemattı izni: Erler ocağa girdikleri tarih-
ten itibaren, memleketlerinde ticaret ve zemattı yapma izni ve-
rilirdi. Ayrıca bu erlerin, ailelerinden ölender olduğunda, tarla-
ları ve yetimleri kalır, bunlara bakacak akrabaları da bulunmaz-
sa, ocaktan ayrılmalarına izin verilir; ocağa girdiği zamandan
beri aldığı ulufe, tayinat ve kısve hesap edilir; bedeli alındık-
tan sonra ağ'a, nazır ve zabitlerinin rızasıyla ocaktan çıkarılırl-
lardı. (310)

Bir ortanın 12 bölüğünden 6 bölümü kıslada nöbetçi kalıp,
her gün talime çıkarak, top ve tüfenk talimi yaparlar; nöbetçi
olmayanlar ise kıslalarında kuru talim yapıp, diğer hizmetleri-
i görürlerdi. İşlerinden saraçlık, berberlik, çakmak, tüfenk tam-
ırı ve sair, kendileri için lüzumlu fakat ocağın şanına uygun ol-
mayan işleri yapmak isteyenlere, bu ticaretçi Çiftlik civarında
veya Beşiktaşta yapmalari şartıyla, zabitlerince izin verilirdi.
Bu izin zabitlere yakak olup, yalnızca erlerle verilirdi. (312)
Tüm bu işleri yaparken resmi elbiselerini üstlerinde bulundurur-
lar, aksi takdirde cezalandırılırlardı. (313)

309- a.g.y. 310- a.g.e., vr. 35 a.
311- a.g.e., vr. 39 b. 312- a.g.e., vr. 46 b.
313- a.g.e., vr. 39 b.
Bir er, köşluya çok uzak da olsa, gittiği mahalden, o gününün akşamı dönmez veya nöbetçi bulunduğu gün, şunun bahanesi edip, nöbetine gelmezse, hem kendisi hem onbaşı hem de mensup olduğu bölögün zabitleri cezalandırılırdı. **(314)**

Ticaret ve zenaat izninin verilmesinin asıl amacı; erlerin bazı ufak teşef ihtiyacılarını karşılamalarıydı. Buna mukabil, izin verilen bu erler, görevlerini aksattıkları taktirde, zabitleri tarafından bu izinden menedilirlerdi. **(315)** Tüm bu işler de sıkı bir kontrolü gerektirdi. Bunun için, Muallsen Asker Nazırı tarafından görevlendirilen ocaq aghası, kethüda, binbaşlar ve zabitler bu konuyu dikkatle takib ederlerdi. **(316)**

6- Takaüdlük


Kanunname hükmünde, sulh zamanı hizmetini ocaqta geçirip maaşa hak kazanmış bir kimse, ihtiyarlık veya sakatlık nedeniyle, o tarihte almakta olduğu maaşın üçte biri ile tekaüd olur; tekaüdlük berati timarlar hasılatından verilirdi. **(318)** Ancak, sefer sırasında yaralanır veya sakat kalır; tedavisinden sonra da hak ederse, maaşının yarısı veya yarısının ağırlığına göre, daha fazlasıyla tekaüd olurdu. **(319)**

314- a.g.y.  315- a.g.y.  318- Kanunname Mec.,
315- a.g.y.  316- a.g.y.  35 a.
316- a.g.y.  317- C.A.13733  319- a.g.y.
Yevmiyeli erlerden biri sulh sırasında ihtiyaçlar veya sakatlanırsa; yevmiye ve tayinat bahasının yarasisıyla tekaüd olurdu. Ancak sefer sırasında veya savaşta yaralanırsa; tedavisinden sonra, almakta olduğu yevmiye ve tayinat bahasının tamamını alır; yarasa ağır ise, daha fazlasıyla tekaüd olurdu. Süvari ler ve maaslı piyadeler bu tür yevmiyeli askerlerdi. (320)

Timarlar İrad-ı Cedid Hazinesine bağlı olduklarından, maâşları bu hazineece ödenirdi. Tekaüd olduktan sonra ölenlerin maâşları, diğer ocaklarda olduğu gibi ehlâtlarına verilmeyip, hazineeye kalır; ancak çok muhtaç durumda olduğu halde evlâdına bırakılırdı. (321)

Tekaüd olanların maâşı aydan aya ödenirdi. Taşrada veya maâşını alacağı yerden uzakta olanların, başkaları vasıtasıyla maâşlarını aldırmaları için hayatta olduklarını ispet etme lerî gerekirdi. (322)

Kanunnâmênin ilânından sonra ortaya çıkan verasetle ilgili durumlar, yayınlanan bir Hatt-ı Hümayun'la şekilde başlandı. Buna göre; Levent Çiftliği Bostancı Tüfenkçi erlerinden vefat edenlerin mallarının çıkmadığı görülenler, bunların çok fakir kimseler olduklarını düşünülüp, cenaze masraflarının dahi Ocak tarafından karşılanmasi karara bağlandı. (323)

Bu Hatt-ı Hümayun hükümlerince; Ocakta veya başka bir yerde vefat eden zabit ve erlerin malları, ağa ve kâtip tarafından tespit edilip yazılır; cenaze masraflı ve borçları çikarıldktan sonra, kalânı varisesine verilirdi.

320- a.g.y.
321- a.g.e., vr.38 a.
322- a.g.e.
323- H.H.5008.
Varisi bulunmayanların malları ise Oçağa veya kimsezsiz olan gariplerin cenaze masrafını karşılamak üzere, Bostancı erlerinin beyti mallarına kaydãdildi. (324)

7- Oçağa ait diğer işler

Ocağ katibi hattıyla, hiçbir ücret alınmadan yazılan arzları ağa ve nazir birlikte inceleyip karar verirler, ikişinden birinin mührü olmayan arzlar geçersiz sayılır. Bütün bu işlerin yapılmasında bağımsız olan nazir, bazı işleri ağa ile bölüştür, ancak idari konular, maas ve çeşitli harcamalarda katip yardımıyla kendisi çalışır. (325) Ağã özellikle disiplinden sorumluydu.

1800 tarihinde Kanunnameye eklenen bir zeyil esasına göre; zabitlerin vazifesî, erlerin elbiseleri ve yataklarının temiz olup olmadığını izlemek, verilen yemekleri muayene etmek, kumar ve saire gibi kötü alışkanlıklarından vazgeçmelerini sağlamak, çeşitli elbiseler giymelerine engel olmak, birbirleri ile iyi geçeçmelerine ve din ve kanunnamenin uyulması gereken kurallarına uyup uymadıklarına dikket etmek; velhasıl olanları iyi terbiye etmekdir. (326)

En küçük rütbelerden en büyük rütbeliye kadar herkes kime veya kimlere emir vereceğini veya alacağını; emirlerin ve cezaların kimler tarafından verileceğini; bu konulara ait Devlet sorularına nâzîr vasitasıyla kimlerin cevap vereceğini bilmek zorundayd主要用于。 (327) Zabitlerin görevlerini yapıp yapmadıklarını da nazir kontrol ederdi.

325- Kanunname Mec.,vr.35 a.
326- Kanunname Mec.,vr.46 b.
327- a.g.y.
Onbaşılın erlere; çavuş, alemdar, mülayimler ve bölükbaşlarının onbaşılın ve erlere; sağ ve sol ağaları ile mülayimlerin de altışar bölük subayları ve erlerine, evlât ve kardeşleri gibi davranmaları zorunluydú.

Erlerin başta gelen vazifesi, üstlerine itaat ve Ocağın adap ve erkânına kayıtsız şartsız uymaktı. Zabitler, emirlerinden erlere kuru ve ateşli talim yaptırarak, bunların fünum-1 harbiyyeeye maharet kazanmalarına ve her türlü eğitimlerine dikkat ve gayret sarfetmekle yükümlüydüler. (328) Onbaşı, erlerden birinin kumar oynaması, keyif verici madde kullanması ve buna benzer diğer kabahatleri işlemesi halinde, onu bu itiyanlardan vazgeçip, disiplin ve terbiyeye girmesine çalışır; başaramazsa çavuşa, o da başaramazsa mülayime ve sırasıyla bölükbaşına; hangi kolda ise, okulun mülayim ve aşgasına, binbaşıya; en sonunda ocaq kethüdası ve nihayet ağaya bildirirdi. Onbaşı ve zabitlerden biri, din ve kanuna aykırı harekette bulunusaha, üstü onu men etmeye çalışır; başaramazsa, iyi şekilde ocaq aşgasına ulaştırırdı.

Erlereden biri firar ederse, evvelâ sebebi araştırılır; onbaşı ve zabitlerinin kusuru olduğu tespit edilirse, zabitler cezalandırılır; er de aranıp bulunarak, suçları gizlenmiş üzerine, cezası muhakkak kanunlara göre verilirdi. (329) Burada; gerek zabit ve gerekse erlerden biri suç işlediğinden dolayı cezalandırılırken zabit; "bu eski yoldaştır, suçuna şefaat ederiz" gibi yoldaşlık gayretiyle hareket etmezse, dinen ve kanunun cezası ne ise verilirdi (suçlu ocaq aşgası da olsa). (330)

328- a.g.y.
329- a.g.y.
330- a.g.y.

Levent Çiftliği'nde kurulan orta gelişti. Hatta bir muddet sonra ikinci bir orta dahi kuruldu. Bu düzenli asker için, bir seferde veya vazifeli olarak herhangi bir mahalle gidildiğinde; orduğah kurmak, metris yapmak, mühimmat ve cephaneyi nakletmek, hasım üzerine vaktinde hıcum etmek gibi fen ilmine dair işlerde, usta ve mühendislerle ihtiyac vardı. (331) Bunun üzerine, Hendeshane hocası olan Abdurrahman Efendi tarafından, dördür tane mühendis ile yevmiyeli mülazımlar seçilip tayin edildi. Seçilen bu tımarlı mühendisler ve tayin olduklarını ortalar da şunlardır:

Eski Ortanın Sağ Koluna, Şehreminli Molla Mustafa
Eski Ortanın Sol Koluna,
Yeni Ortanın Sağ Koluna, Pehlivan Ahmed
Yeni Ortanın Sol Koluna, Filibeli Seyyid Hâfiz Ahmed

Seçilen yevmiyeli mülazımlar ise;

Eski Ortanın Sağ Koluna, Boşnak Mustafa (buna mülazemet feermanı verilecekti),
Yeni Ortanın Sağ Koluna, Eyüplü Sofu Mustafa (mülazemet feermanı verilecekti),
Yeni Ortanın Sol Koluna, Hasköylü Ahmed. (332)

331- Kanunname mec., vr.38 b.
332- a.g.y.
Levend Çiftliği Ocağı'na tayin edilen bu dört müładzin ikisi başmülazım sayılır,Hendesehanın başmülazımlarının eline verilen Ferman-ı Ali gibi,bunlara da müładzem emirleri verilip, bu emirlerin tarihlerine göre,tımar ve zemetleri verilirdi.(333) İki yevmiyeli müładzına dahi imtiyandan sonra,başarı-lı oldukları takdirde,mülazemet emirleri verilirdi.

1214 tarihinde Levent Çiftliği Kanunnamesi'ne bir zeyl konarak,mühendislerin durumları hukuki bir statüye kavuşturuldu.(334)

Bu Kanunnameye göre; tımarlı mühendislerden biri vefat ederse,tımarı evlədına, evladi yoksa usulüne uygun olarak başka- sına verilir; bundan sonra tayin olunan şahıs da Levent Çiftliği müładzınlarından seçilirdi.Bu da öülce yerine Hendesehanın müładzınlarından uygun olanı,yevmiyeye ile tayin edilirdi.(335)

Mühendis ve müładzınlarından Levent Çiftliği Ocağı'na bağlanmaları,Hendesehanın nizamlarına zarar getirmedi.Mühendis ve müładzınlar Hendesehanın'ne fen ilmine dair kitapları okuyup, mesleki konularında çalışmalarına aralıklarla devam ederek,bilgilerini arttırdılar.Levent Çiftliği tertibindeki dört mühendisin,rütbeleri bakımından yerleri,sağ ve sol kol ağılarının altında,750 kuruş maaşlarıyla da zaibitlerin üstünde olarak, sağ ve sol kol müładzınlarının rütbelerine eşit hale getirildi.(336)

Bu tımarlı mühendis ve müładzinalara 45 akçe yevmiye, Ocak tarafından ödendir; başka maaş ödenmezdi.Fakat Ocağa bağlı ol- duktardan dolaylı,tımarlı mühendislerin herbirine yevmiye ola- rak, ikişer çift ekmek,aylık olarak da 20 kuruş tayinat baha;

333- a.g.y.
334- a.g.y.
335- a.g.y.
336- a.g.y.
mülayimlerin herbirine yevmiye olarak bir çift ekmek, aylık 15 kuruş tayınat baha da Ocak tarafından ödenirdi. (337)

Mühendis ve mülayimlar Çiftlikte ikâmet ederler, işlerinden evli bulunanlara haftada bir gün ev izni verilirdi. Bazı hallerde de evlerini Çiftlik civarına taşımaları mümkündü.

Levent çiftliği askerleri görevli olarak bir yere gittiklerinde, diğer askerlerden farklı mülkâle görevlerdeydi. (338) Yani kusurları görülürse, timarları, yevmiyeleri ve tayınat bahaları kendilerinden geri alınıp, geçmişte verilenler de ödetirildikten sonra ocaktan tabelâlîrîlîrî. (339) Bunun için Çiftlikte her zaman hazır bulunanlar, verilen görevleri yapmakta büyük gayret göstermeleri gerekirdi.

C ) LEVEND ÇİFTLİĞİ OCAĞI’NIN GELİŞMESİ

Padişah, yeni kurulan bu ocağın gelişmesini ve askerin talim ve diğer durumlarını görmek için, zaman zaman tebdil-i ki-yafet ederek buraları teftiş ederdi. (340) Bu tutumu diğer devlet adamlarını da etkiledi. Nitelik 1798 tarihinde Levend Çiftliğine giderek, askerlerin talimini gören ve inceleyen Kaymakam Paşa Padişaha arzında; askerlerin çoğunun Akka taraflarına git-tiğini, kıślada kalanların ise yaptıkları talimlerle, savaş sanatının inceliklerini kavradıklarını, disiplinlerinin yerinde olduğunu; bunların sayısının 5-6 bine yükseltilmesi gerektiğini, bu gerçekleştirdiği taktirde 5 bin düzenli askerin 25 bin düzenlisiz askere bedel olacağını söyledi. (341) Padişah da yazdığı Hatt-ı

337- a.g.y.  
338- a.g.y.  
339- a.g.y.  
340- H.H.13403.  
341- H.H.13828.
Hümayun'da, temasa edip, teşvik eyledigiine memnun olduğunu, bu askerlerin sayısının arttırılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. (342) Aynı Hatta, Levent Çiftliği askerini teşvik etmek ve diğer ocakları da yeni usul talime isındırmak için 1797 yılında Kâğıthane'de Levent Çiftliği askerinin yapacağı talimde, asker nazırdan başka, defterdar efendi ve topru ağasının hazır bulunarak (343), talimde başarı gösterenlere bahşışlar vermeleri de emredildi. (344)

Bütün bu dikkatlere rağmen, Levent Çiftliğindeki askerin nizamında bazı gevşemeler ve disiplinsiz hareketler olmuştu. Bunun üzerine, zabiterin bu konularda dikkatli olmaları, ızinsiz kimseyi kişiladan dışarı bırakmamaları; Yeli Ağa'nın da, erlerin gezdiği yerlerde kolcular bulundurmasının emredilmişti. (345)

Bu kararların alınmasına sebep, 10 kişilik bir er grubunun Tarabya ve Yeniköy taraflarında serkeşlik yapıp, bazı kişilere satışmış olmalarıydı. Hatta bu erler, ibret için kalebentlikle cezalandırıldıklar. Yukarıda anlatıldığını gibi, verilen bu emirlerle, bu tür olaylara engel olunmak istendi. (346)

Levent Çiftliği Ocağı üzerinde Fransız etkisi, oldukça hissedilıyordu. Bu askerler için kabul edilen ve "üçlü talim" tabir edilen sistem, 1790-Fransız sisteminin aynıyordu. Mahmut Raif Efendi kitabında, bu askeri talimde 12 nizam (usul) kullanıldığından bahseder. (347) Kitaptan yapılan bir tercümedede, askerin talim sırasında aldığı durum ve emirlerle ait hususlar şunlardır:

342- a.g.y. 345- H.H.10731.
344- a.g.y. 347- a.g.y.


A. Cevat Bey, Mahmut Raif Efendi'den tercüme ettiği bu emirleri Türkçe bir eser bulup karşılaştırmadığı için, tam sağlık olmazğını belirtir. (349) Arşiv ve diğer kaynaklarda yaptığım çalışmalarında ben de bu konuya ilgili bilgiye rastlayamadım.

D) LEVEND ÇİFTLİĞİ İKİNCİ ORTASININ KURULMASI

Osmanlı Devleti, 1799'da Misir seferi ve Akka olayında gösterdiği başarı üzerine, Levend Çiftliğinde ikinci bir ortanın kurulmasına karar verdi. (350) Bu karardan sonra, dört bölüm halinde bir kanunname hazırlanırdı.

Kanun gereği Levend Çiftliğinde kurulan ortanın sayısı, ağ'a, kâtip ve diğer zabitlerle 1602'ye yükselmişti. Kanunnamede belirtilen 12000 sayısına ulaşmak hedef, seçildi. (351)

Askerlerin yavaş yavaş çoğaltılamasında, bütün devlet ileri gelenlerinin gayret göstermeleri, vazifeleri gereğiydii.

349- a.g.y. 351- Kanunname mec., ‡.Ü. Ktp., T.Y., 3208, vr. 37a.

levend Çiftliğinde ikinci bir ortanın kurulması üzerine, yeniden bir kethüda nasıb kararlaştırılarak, eski kanunda 1250 kuruş maaş ile, binbaşının altında olan kethüdalık kaldırılmıştır. Bu yeni kethüdanın rütbesi, binbaşların üstünde, ocak ağası’nın altında düşünülmüşdür.(353) Hassa hasekilerinden seçilen bu ocak kethüdasına senede 6000 kuruş maaş ve tayinat bahası hesaplanarak, ocakta kendinden başka haseki bulunmamış; (354) ye- ri boşaldığında, en kudretli binbaşının tayin olunması; diğer terfi işlemlerinin de eski kanuna göre yapılması kararlaştırılmıştır.(355)

eski kanunda olduğu gibi, erlerden biri zabit olunca, kendisine bir takım elbise verilir; eskiyince yenisini kendisi yapması istenirdi. Bu usul şimdi de aynen geçerli idi. Erlere ise her yıl bir takım elbise verilirdi. Eskiden erlere verilen

352- a.g.y.
353- a.g.e., vr. 38 a.; H.H. 4372.
354- a.g.y. ler.
355- Kanunname mec., vr. 38 a.
bu elbiselerin yarısı kırmızı,yarısı da mavi idi.İki orta olunca birine kırmızı,diğerine mavi elbise giydirilmesi kararlaştırıldı.(356) Bu şekilde iki renge ayrılan ocahta mavi giyen ortaya "mavi orta",kırmızı giyen ortaya da "kırmızı orta" denmeye başladı.(357)

Kurulan ikinci ortaya "Kethüda Ortası" adı verildi.(358) Ancak bazı araştırmacılar,ikinci ortanın Üsküdar'da açıldığını sanıp,buna "Üsküdar Ortası" dediler.İncelediğimiz belgeler, bunun böyle olmadığını;(359) Üsküdar Ortası'nın ancak 1801 tarihinde kurulduğunu göstermektedirler.(360)


357- a.g.y.
358- C.A.3815.
359- S.Shaw, Between and Old New, s.129; N. Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s.87.
360- Kanunname mecm., vr.40 a.
361- H.H.4372.
362- a.g.y.
E ) LEVEND ÇİFTLİĞİ SÜVARI BİRLİKLERİ

Piyade birliklerinin gelişmesinden sonra, süvari birliğin de kurulumasına karar verilip, 18 Kasım 1800 tarihinde bu konuda yayınlanan bir kanunla -ki bu asıl kanunnameye eklenerek- Süvari Birliği" kurulmuştur. (363)

Levend Çiftliği Süvari Birliği’nin ilk kadrosu şöyledir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>TAKIM</th>
<th>SAYI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Binbaşı</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Nefer Kâtibi</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Hekim</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Cerrah</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Borazancıbaşı: 1 (Ulufesi 68, tayını 22; cemansı 90 akçe)

Borazancıbaşı

Mülâzimâ : 1 ( " 56, " 22; " 78 " )

Borazancı erleri : 4 (Ulufeleri 44, tayınları 22; cemansı 66 akçe herbiri için)

Sağ kol olarak t tertip edilen üç bölüğün kadrosu da şöyledi:

<table>
<thead>
<tr>
<th>TAKIM</th>
<th>SAYI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sağ Kol Âgası</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bölükbâşı</td>
<td>3 (Herbiri için senelik maaş ve tayinat 500 kuruş)</td>
</tr>
<tr>
<td>Bölükbâşı mülâzimâ</td>
<td>3 (Senelik maaş ve tayinat 400 kuruş)</td>
</tr>
<tr>
<td>Alemdar</td>
<td>3 (Herbirinin senelik maaş ve tayinatı 350 kuruş)</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş</td>
<td>3 (Herbirinin senelik maaş ve tayinatı 300 kuruş)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

363- Kanunname mec.,vr.42 b.
Onbaşı : 30 (Herbirinin seneliği maas ve tayinatı 70 krş.)
Süvari erleri: 270 (  "  "  "  "  50  "  )
Sarac  :  3
Nalbant  : 3 olmak üzere 319 kişi. (364)

Sol kol olarak tertip edilen diğer üç bölüğun kadrosu da sağ kol gibi tertip edilmiş olup, sayılanı 319 + 319 olmak üzere 638 kişi idi. Buna 11 de takım karargâhı ilâve edilince, takım toplamı 649 kişiye ulaştı. (364)

Bunlardan her ere silâh olarak bir piştov, bir atlı filinta tufengi, bir doğru kılıç, büyük palaska ve kayış, bir çift de dilleri kapalı piştov kuburu verildi. (365)

Takım adı verilen (366) yarım ortanın altı bölügünün sağ ve sol kollarından eski ortaya bağlanan sağ kolun (üç bölük) elbibesini kırımızı; yeni ortaya bağlanan sol kolun (üç bölük) elbisesi de maviyi. (367) Başlarına berata yerine, hama kuşağı sarılı fes giyerlerdi. Diğer kıyafetleri piyade erlerinininden farklı olmayan Ocak Ağası maiyetindeki bu süvari erleri sakal ve büyük da bırakabilirlerdi. (368)

Bu birliğe, ilk anda binbaşi, sağ ve sol kol ağaları ve diğer zabitlerin nasb ve tayinlerine bağlanmışsa da, mevcut erlerere yeterince zabit bulunamadığından, önce bunların sür'atle terminine çalışılmıştır. (369)

364- a.g.y.
365- a.g.y.
366- a.g.y.
368- a.g.y.
369- a.g.y.
Kanunun adı verilmesi sonucunda, bu durum, bunlar için de geçerli olmuştur. Yani, piyade erlerine ayrılan 50 akçenin 20'si ulufe, 30'su tayın; onbaşılara verilen 70 akçenin 40'si ulufe, 30'su tayın olarak tertip edilmiştir. Taamiyeleri, diğer yiyeceklerinin idaresi için, her ay kâtip eliyle ocağa alınmıştır. Erlerin 20'ser akçeden 5 kurus; onbaşılıların 40 akçeden 10 kurus olan ulufeleri, her ay kendilerine verilmiştir. Bu para da yetmediğinden, ayda 7,5 kurus olan taamiyelerinden birer kurus düşülerek, ulufelerine eklenmiştir; böylelikle erlerin ellerine 6 kurus; onbaşılıların da 11 kurus geçmiştir. Süvari erlerinin, hayvanlarına bakmak, bunları timar etmek gibi işlerinden dolayı, taamiyeleri olan 7,5 kurus'tan 2 kurus düşülüp ulufelerine eklenmiş ve böylece erlerin eline 7: onbaşılıların eline de 12 kurus verilmiştir. (370)

Erler, verilen bu ulufelerle yine de geçmişmediklerinden, ticaret yapmak veya diğer bazı işlerle uğraşmak için ocağı terkeden, (371) bu durumda askeri talimleri aksattığı gibi birçok disiplinsizliklere neden oluyordu.

Erlerin, köşke, köşklerinde devamlı kalmalarını sağlamak amacıyla, ulufelerine bir iki kurus zam yapılması, İkad-ı Cedid Nazineden külleyetli miktarda akçe çıkmasına yol açacağından, bunu önlemek için daha uygun yollar araştırıldı.

Erlerle, tayinat bahasından her ay verilen et bahası bazen 2,5, bazen de -etin azlığı sebebiyle rayıcı arttığından - 3 kurus yükselmekteydi. (372) Buna göre; zabıt ve erlerin tayinat bahasından her ay 100 parası düşülerek, o kadar miktar, birere

370- a.g.y.
371- a.g.e., vr. 42 b.
372- a.g.y.
yevmiye olarak; her zabit ve ere 80 dirhem olan koyun eti tayinatları fiat-1 miriyeki, Hassa Hesapları tarafından tespit ve tayin edildi. (373)

Zabit ve erlerin ulufelerine 2 kuruş zam yapıldığında, piyade onbaşısına 10, süvari onbaşısına 14, piyade erine 8, süvari erine de 9 kuruş verilmesiyle, yine de tasarruf sağlanmış oluyordu. Bir ere, 80 dirhemden bir ayda verilecek altı kıyve etin fiat-1 miriye ile öçbeden bahası ne miktarda yükselirse yükselsin, tayinat bahasından alınacak 20 paradan fazlası İrad-ı Cedin Hazinesi’nden veriliyordu. Zabit ve erlerin aylık taamiyelerinden et bahası olarak 100 para düşülüp, o kadar miktar koyun eti tayinatları fiat-1 miriye ile "Ser Kasaban-ı Hassa" tarafından veriliyor ve konuya ait Hatt-ı Hümayun 1801 tarihinde yayınlanıyordu. (374)

Süvari Ortası zabit ve erlerinin, silâhlarını temiz tutup, hayvanlarının yemlerini muntazam verip, timarlarına dikkat etmeleri gerektiyordu. Bu konuda, bir aksaklık olursa, zararı hesap edilip, zabitlerin maaşından kesilmesi şartı da kanuna konmuş bulunuyordu. (375)

Süvari Ortası erlerinin herbirine bir beygir olmak üzere, toplam 500-600 beygire ihtiyaç olup, askerlerin talimi için bu hayvanların sulh zamanı tedariki lazımdi. Bunun için Eflâk ve Buğdan taraflarından 100 adet katana getirilip, bunlarla sırâ ile talim yapılamağa başlandı. (376)
Bu askerlerin, herhangi bir mahalle vazifeli olarak gönderilmeleri halinde lüzumlu olan eşya ve malsemenin çiftlikte bulunması şart olduğundan, ocakta imal edilmeleri kararlaştırıldı. (377)

Ocağa ilk olarak yazılan süvarilerin, Osmanlı ülkesinde bulunan tımar erbabından seçilmesi kararlaştırıldı. (378) Bu konuda çıkan İrade-i Seneviye'ye göre; Boğu Sancağı'nın zuema, erbab-ı tımar ve eşkincileri Levend Çiftliği'ne; Hüdavendigâr Sancağı'nın kiler de Üsküdar Ocağı'na süvari olarak yazıldılar. Boylelikle, taşra sancaklarının tımar sipahileri süvari olarak yazılıp, altı bölüktüne ibaret yarım ortalık bir süvari birliği kuruldu. Bu birliğin başına, sadakat ve hamiyetine güvenilir, askeri zaptı ve rapt altınaabileceği bir binbaşı gerektiğiinden, eski sadrazam Koca Yusuf Paşa'nın imamı ve Levend Çiftliği Ocağı'nın Kethüdasi Ömer Ağa'nın biraderi Hafız Mehmed Ali Ağa, bu makama uygun görülen, mideddâris olması ve de maddi bakımından zarara ugrayacağı göz önüne alınıp, Hüdavendigâr Sancağı'nda tımarlı zabitlerin tekaaüdlerine ayrılan ve İrade-ı Cedid Hazinesi'ne ait olan tımarlardan senede 3000 kuruş gelir getiren dört adet tımar birleştirilip; herhangi bir şekilde makamdan ayrıldığında, bu zemetin İrade-ı Cedid'e geri verilmesi kararla yıla, tevcih ve tayin edildi. (379) Kendisine zemet gelirinden başka birbâsalık maaşı olarak tespît edilen senelik tutarı 4000 kuruşun da İrade-ı Cedid Hazinesi tarafından ödenmesi karar alınarak görevde başlatıldı. (380)

377- a.g.y.
378- a.g.e., vr. 43 a.
379- a.g.e., vr. 44 a.
380- a.g.y.
Evvelce, devletin süvari kuvvetini eyalet askerleri meydana getirdiğinden, Anadolu ve Karaman eyaletleri elviyesinin bütün eşkinci, zuema ve erbab-ı timarı Levent Çiftliği ve Üsküdar Ocağı'na bağlanmıştı. (381)


Karaman Eyaleti elviyesi, Anadolu Eyaleti'nin yarısına eşit olduğundan, yarım orta olarak ocahta bulunan altı bölüm sü-varının dört bölümü Anadolu, iki bölümü de Karaman Eyaleti'ne müzâzim kaydâdilyor, ellerine verilen müzâzemet emirlerinde kaçınıcî bölüğü, kaçınıcî onbaşının neferi ve kaçınıcî nefer olduğu belirtiliyordu. (384) Diğer tarafından, bu erler ocahta daimi hizmette olacaklarından, kanunda, eyaletli müzâzimlar için geçer- li bir madde olan "sancağında bulunmak" yerine, timar tevcîh olununcaya kadar "ocahta hizmete bulunma" maddesi getiriliyor- du. Bundan sonra, bu eyaletlerin sancaklarında mevcut erlerin, ölmemeleri veya mahlûl olmaları halinde alaybeyi, o sancağın müzâ- zemet emriyle, müzâzimi varsa, önce sancak müzâzimina verilmesi-
ni arz ediyo, ikinci defada meydana gelen mahöl, o sancağın eyaletine mülazım kaydolunuyor; yevmiyeli süvarilerin birine verilebilemesi için, mahöl olayını, alaybeyi mühür arzıyla ocak tarafına bildiriyordu. Ocaktan her kime verilecekse, ocak nazırinin reyi alınıp, ocak ağızıyla süvari bağbuğu bila ıstırak arz ediyordular. (385) Daha sonra da sancaklardan mahölüler olduğu, bu şekilde tertip olunup tevcih edilmesi rararlaştırıl RDFordu. (386)

Bu şekilde timar tevcih edilen süvarinin yevmiyesinin kesilip, parasin hazineye kalması kararı alınarak, Muallem Asker Nazırı İbrahim Reşit Efendi'nin takriri üzerine, 9 Ağustos 1803 tarihinde bir Hatt-1 Hümayun yayınlanıp, maddenin Levend Çiftliği Kanunu'na eklenmesiyle bu konu halledildi. (387)

Bu Hatt-1 Hümayun' da; sancaklarda mahölüler olduğu, yukarıdaki tertibe uyulması; aksine hareket edilmemesi belirtilecek, aksi halde timar tevcih edilenin yevmiyesinin, o senenin mart ayında kesileceği açıklanıyordu. (388) Bu arada, süvarilerin maaslı zabitleri olan bölükbaşı, mülazım, alemdar ve çavuşların da timarlı olacağını belirtilerek, bunların maaslarının "hazinemande" edileceği belirtiliyordu. (389) İlk olarak İrad-ı Cedi'den zaptedilen zemzet (Hüdavendigär zuemasi hasılatı 2000 kuruş, Karesi Sancağı zuemasi 1600 kuruş) maaslı zabitlere tahsis ediliyor; timar tahsis edilen bu zabitlerin maasları 1218 Martından itibaren kesiliyordu. (390)
F ) PIYADE VE SÜVARİ ORTALARININ GELİŞMESİ

Dergâh-ı Ali, Topçu Arabacı, Levend Çiftliği ve Üsküdar ocaklarının kanunnamelerinde, mevaciıp ve tayınat maddeleriyle diğer şartlar ve nizamlar açıkça kayıtlıuya da, mevcutlarının gün geçtikçe artması; sonradan süvari ortasının tertib edilmişsiyle de masraflarının iyice kabarması dolayısıyla, bunların Canib-i miriden idaresi zorlaşmıştır. (391) Bu durum, İrâd-ı Cedid Defterdarı tarafından arzedilince, 11 Haziran 1803 tarihinde yayınlanan bir Hatt-ı Hümayun'la Kanunname-i Hümayun'a bir ek çıkarılarak, yeni bir şekle sokulmuştur. (392) Buna göre; Levend Çiftliği ve Üsküdar Ocağı mensuplarının ulûfe ve taamiyeleri (ekmek paraları), et parasi, süvarinin arpa, saman ve sair masrafları da Canib-i Miri'den verilmiştir. Bundan sonra hazer vaktinde Levend ve Üsküdar Ocağı'nın nan-ı aziziye, arpa, saman ve silâh bahalarının İrâd-ı Cedid tarafından verilerek, (393) bundan önceki masraflar İrâd-ı Cedid'e yüklenmeyip Canib-i Miri'den; yine sefer sırasında veya bir yere vazifeli gittikleri zaman bütün masraflar Canib-i Miri'den verilmiştir. Ayrıca kanunnameye eklenen bu zeyîl esaslarınca, topçu ve arabacı ocaklarının mevacipleri ve maaşlarından başka, Canib-i Miri'den ödenen ekmek, et tayınatları, talim için ocakta bulunan beygirlerin arpa, saman ve sair masrafları, hazer zamanı İrâd-ı Cedid'den verilmiştir. (394)

Nisan 1798'den itibaren yevmiye ve nan-ı aziziyelere zam yapılmıştır. (395)

391- a.g.e., vr. 45 a.
392- a.g.y.
393- a.g.y.
394- a.g.y.
395- C.A. 25501.
Tüfenkçıyan-1 Bostanı Ocağı'nın ilk kuruluşunda tertip edilen bir ortanın zabit ve erlerinden, silsile ve tevcihatlarında kalem harcı alınması için, piyade ve ruus kalemlerine aylık 117 kuruş olarak tahsis edilen miktar, İrəd-1 Cedid Nazine-since her ay icmale idhal edilerek ödenmekteydi. (396) Orta sayısı ve buna bağlı olarak erlerin de sürekli artması nedeniyle piyade kaleminin hulefa ve şakirdanı bir kita arzuhaleriyle her ortaya ayrı ayrı kalem harcı tahsis etmek yerine, halihazırda ödenen miktarın kafi dereceye yükseltilmesini istedi. (397)

Bu arzuhalde, eskiden bu şekilde dağıtık ve karışık olmalar puedselerin ancak bir orta mevcudu bulunan oacık askerine her ay rahatlıkla ödenerek, piyade kaleminde icmallerinin de tahrir olunduğu belirtiliyordu.

Zabit ve erlerin, buna paralel olarak orta sayısının da artması, aylık maaş ve ulufelerin dağıtım ve taksimini zorlaştırmış olduğuundan; piyede kalemi hulefa ve şakirdanı, ocağın diğer bazı işlerine de bakan oacık kâtiplerine yardımcı tayin edildiler. (398)

Yine bu arzuhalde göre, kurulan her ortaya ayrı bir kalem harcı ayrıldığı taktirde, bunun çok miktara baliği olacağı, zira şimdiği durumda Levend Çiftliği ve Üsküdar'da dört piyade or-tası, ayrıca alaybeyleri tarafından yazılıp gönderilen erlerin bir orta tertibinden fazla olduğu, altı bölük süvari de göz önüne alınırsa; uygun miktarda kalem harcı tespit etmek lazım geldiği, bu harcin, orta ve erlerinin sayısı ne kadar artarsa art-sın sibtir bir rakam olması isteniyordu.

396- a.g.e., vr. 46 a.
397- a.g.e.
398- a.g.e.
Arzuhal sahiplerinin 500 kuruş olarak düşündükleri bu rakam, İråd-ı Cedid Defterdarı ve Muallem Asker Nazırı İbrahim Reşid Efendi'nin takririyle arzedildi ve bu konuda bir Hatt-ı Hümayun yayınlanıp asıl kanunnameye zeylolundu. Buna göre, talep olunan 500 kuruş "harc-ı kalem" in dağıtımı da şöyle belirtildi:

Piyade Mukabelecisi Efendiye, eskiden 20 kuruş iken, 60 kuruş zamla 80 kuruş (399) Piyade Kalemi Baş Halifesine, eskiden 20 kuruş iken, 60 kuruş zamla yine 80 kuruş ödeniyordu (1803). Ayrıca, Halife-ı Sâniye, eskiden 14 kr. 36 kr. zamla, topl. 50 kr. Halife-ı Sâlise, 3 37 40 Bütün şâkirdlere, 40 60 100 Ruus-ı Hümayun Kalemine esk. 20 20 40 Diğerlerine, eskiden 50 60 110 olmak üzere toplam olarak 500 kuruş ödeniyordu. (400)

Lövend Çiftliği Ocağı kurulduktan sonra, bazı ihtiyaçlara göre, asıl kanunnameye ekler yapılırken, asker sayısı da artmış ve yeni askerler yazımına devam edilmiştir. Bu şekilde gelismege devam eden Ocağa 1797 tarihinde 169 er yazılmuş ve bunlara Muharrem'in Gürüsünde verilen yevmiye 8522 akçe tutmuştur. (401) Aynı yılın Rebiü'l-ahirinin Gürüsinde de yeni yazılan 66 ere 3356 akçe yevmiye ödenmiştir. (402) 1798 yılında yazılan 39 ere ise 1982 akçe yevmiye ödenmiştir. (403)

399- a.g.y.
400- a.g.y.
401- C.A.45500.
402- C.A. 3566.
403- C.A.51249.
Levend Çiftliği Ocağı'nı geliştirmek ve asker sayısını arttırmak için bazı sancak mutasarrıfları ve eyalet valilerine emirler yazıldı. 1789 tarihinde Kocaeli Mutasarrıfı Hüseyin Paşa ile bu sancaktaki kazaların kadılarına yazılı emirde; Ocak için 500 asker yazmaları emredildi. (404) Bunların gayretleri sonunda yazılar, İstanbul'a gelerek Bostancı Ocağı'na katılan 356 ere, yevmiye olarak 17972 akçe ödedi. (405) Aşağıda, bu erlerin nereden geldikleri ve hangi miktar yevmiye aldıkları gösterilmeğe çalışıldı:

1801 yılının Aralık ayında Seydişehir Kazası'ndan Levend' deki I. Orta'ya 48 er kaydedilmiş ve bunlara 2304 akçe yevmiye ödenmiştir. (406)

1802 yılının Ocak ayında, aynı ortaya Doğanhisar'dan 82 er yollanmış, 3952 akçe ödenmiştir. (407)

1802 yılının Temmuz ayında, yine aynı ortaya 13 er; II. Orta'ya da 7 er olmak üzere toplam 20 er kaydedilmiş olup, bunlara 1072; ayrıca 4 er de süvari kaydedilip, bunlara da 200 akçe yevmiye ödenmiştir. (408)

1801 yılı içinde Levend Çiftliği erlerinden, memleketlerine gitmelerine izin verilip de geri dönmemeyen erlerin sayısı 111 kişi olup, sandıkta bulunan maas, ulûfe ve tayinat bahaları 14320 kuruş 20 akçe tutuştu; bu meblağ da hazineye kalmıştır. (409)

1804 yılında ise aşağıdaki şekilde asker kaydıldı:

Levend Çiftliği I. Orta'sına 76 er; II. Orta'sına (Mavu Orta) - ki bu ortada bir çavuşun yevmiyesi 194 akçeydi- 12 er; Süvari

404- C.A.41385.
405- 11/2/1213, C.A.28219.
406- C.A.27876.
407- C.A.34197.
408- C.A.5686.
409- Kepeci Tasnifi, 3249.
Ortası'na (Kırmızı Orta) 33 süvari er yazıldı. (410)

1797 yılında ocakta 2536 er 27 zabit bulunurken, (411) 1799 Eylülünde bu sayı 4317 er ve 30 zabit yükseldi. (412)

1800 yılının Nisanında 6029 er ve 27 zabit; (413) 1801 Haziranında da 9263 er ve 27 zabit bulunuyordu. (414)

1806 yılında ise 22685 er ve 1590 zabitle (415) sayısi iyiden iyiye artan Nizam-ı Cedid Ordusu'nun, daha sonra katılan 2000 erle 26275 kişiye ulaştığını; bütün bu zabit ve erlerre ulûfe ve tayinat bahası olarak 985.970 kuruş ödendiğini görürüz. (416)

Bu askeri kuvvetin 1794 yılından sonrası gelişmesi,
Kepeci Tasnifi'ndeki bir defterde aşağıdaki şekilde kaydedileerek (417) 1794 yılında ödenen maaş, ulûfe ve tayinat bahaları da gösterilmiştir:

1. Muharrem ayı: 79 zabite 4604 krş., 270 ere 4236 krş., toplam olarak 8900 krş. (100 kuruş kalem harcı dahil),

2. ay: 79 zabite 4604 krş., 298 ere 4588 krş., toplam olarak 9192 + 100 : 9292 krş.,

3. ay: 79 zabite 464 krş., 341 ere 5243 krş., toplam olarak 9847 + 100: 9947 krş.,

4. ay: 79 zabite 4604 krş., 390 ere 5839 krş., toplam olarak 10443 + 100 : 10543 krş.,

5. ay: 79 zabite 4604 krş., 6173 ere 6173 krş., toplam olarak 10777 + 100 krş.,

410- C.A.49270.
411- a.g.y.
412- H.H.6768.
413- H.H.6768.
414- H.H.6768.
415- C.A.26193.
416- a.g.y.
417- Kepeci Tasnifi, 6619.
6. ay: 79 zabite 4604 krş., 444 ere 6881 krş., toplam olarak 11185 + 100: 11285 krş.,
7. ay: 79 zabite 4604 krş., 483 ere 70885 krş., toplam olarak 11692,5 + 100: 11792,5 krş.,
8. ay: 79 zabite 4604 krş., 515 ere 7523 krş., toplam olarak 12127 + 100: 12227 krş.,
9. ay: 79 zabite 4604 krş., 532 ere 7749,5 krş., toplam olarak 12353,5 + 100: 12453,5 krş.,
10. ay: 79 zabite 4604 krş., 544 ere 7971,5 krş., toplam olarak 12575,5 + 100: 12675,5 krş.,

1. Temmuz 1795
79 zabite 4604 krş., 548 ere 7986 krş., toplam olarak 12590 + 100: 12690 krş.,

2. ay Ağustos
79 zabite 4604 krş., 365 ere 8204,5 krş., toplam olarak 12908,5 krş. (100 krş. da dahil),

3. ay Eylül
79 zabite 4604 krş., 651 ere 9287,5 krş., toplam olarak 13993,5 krş. (100 krş. da dahil),

4. ay Ekim
79 zabite 4604 krş., 670 ere 9523 krş., toplam olarak 14227 krş. (100 krş. da dahil),

5. ay Kasım
79 zabite 4604 krş., 781 ere 10906 krş., toplam olarak 16510 krş. (100 krş da dahil),

6. ay Aralık
79 zabite 4604 krş., 862 ere 11909 krş., toplam olarak 16613 krş. (100 krş da dahil),
7. ay Ocak 1796
79 zabite 4604 krş., 839 ere 11625,5 krş., toplam olarak 16329,5 krş. (100 krş. da dahil),

8. ay
79 zabite 4604 krş., 849 ere 11764-164 (13 firar meydana gelmiş, geriye 836 er kalmıştır. Bunlara 11600 krş. ödenmiştir) krş., toplam olarak 16304 krş. (100 krş. da dahil),

9. ay Şubat
79 zabite 4604 krş., 829 ere 11516,5 krş., toplam olarak 16216,5 krş. (100 krş. da dahil),

10. ay
79 zabite 4604 krş., 840 ere 11654 krş., toplam olarak 16358 krş. (100 krş. da dahil),

11. ay Mart
79 zabite 4604 krş., 857 ere 11878,5 krş., toplam olarak 16582,5 krş. (100 krş. da dahil),

12. ay Nisan
79 zabite 4604 krş., 855 ere 11871,5 krş., toplam olarak 16575,5 krş. (100 krş. da dahil),

1. ay Mayıs
79 zabite 4604 krş., 856 ere 11878 krş., toplam olarak 16582 krş. (100 krş. da dahil),

2. ay Haziran
79 zabite 4604 krş., 832 ere 11583 krş., toplam olarak 16267 krş. (100 krş. da dahil),

3. ay Temmuz
79 zabite 4604 krş., 811 ere 11304 krş., toplam olarak 16008 krş. (100 krş. da dahil),
4. ay Ağustos
79 zabite 4604 kṛş., 780 ere 10917,5 kṛş., toplam olarak 15621,5 kṛş. (100 kṛş. da dahil),

5. ay Eylül
79 zabite 4604 kṛş., 769 ere 10886 kṛş., toplam olarak 15480 kṛş. (100 kṛş. da dahil),

6. ay Ekim
79 zabite 4604 kṛş., 788 ere 11007,5 kṛş., toplam olarak 15711,5 kṛş. (100 kṛş da dahil),

7. ay Kasım
79 zabite 4604 kṛş., 787 ere 10299 kṛş., toplam olarak 15703 kṛş. (100 kṛş. da dahil),

8. ay Aralık
79 zabite 4604 kṛş. (bir sebepten dolayı 457 indirilmiş), 787 ere 11001 kṛş. (burada 2 kuruş kadar artış olmuştur), toplam olarak 15777 kṛş. (100 kṛş da dahil),

9. ay 1797 Ocak
79 zabite 4604 kṛş., 810 ere 11309 kṛş., toplam olarak 15985 kṛş. (100 kṛş da dahil),

10. ay Şubat
79 zabite 4604 kṛş., 856 ere 11883,5 kṛş., toplam olarak 16559,5 kṛş. (100 kṛş da dahil),

11. ay Mart
80 zabite 4618 kṛş., 932 ere 12833,5 kṛş., toplam olarak 17551,5 kṛş. (100 kṛş da dahil),

12. ay Nisan
80 zabite 4618 kṛş., 1085 ere 14884 kṛş., toplam olarak 19492 kṛş. (100 kṛş. da dahil),
1. ay Mayıs
80 zabite 4618 kır., 1215 ere 16409 kır., toplam olarak 21127 kır. (100 kır. da dahil),

2. ay Haziran
80 zabite 4618 kır., 1246 ere 16798,5 kır., toplam olarak 21516,5 kır. (100 kır. da dahil),

3. ay Temmuz
80 zabite 4618 kır., 1238 ere 16694,5 kır., toplam olarak 21412,5 kır. (100 kır. da dahil),

4. ay Ağustos
80 zabite 4618 kır., 1256 ere 16923,5 kır., toplam olarak 21641,5 kır. (100 kır. da dahil),

5. ay Eylül
80 zabite 4618 kır., 1223 ere 16509 kır., toplam olarak 21227 kır. (100 kır. da dahil),

6. ay Ekim
80 zabite 4618 kır., 1194 ere 16137,5 kır., toplam olarak 20855,5 kır. (100 kır. da dahil),

7. ay Kasım
80 zabite 4618 kır., 1168 ere 15811,5 kır., toplam olarak 20529,5 kır. (100 kır. da dahil),

8. ay Aralık
80 zabite 4618 kır., 1157 ere 15682 kır., toplam olarak 20400 kır. (100 kır. da dahil),

9. ay Ocak 1798
80 zabite 4618 kır., 1119 ere 15195 kır., toplam olarak 19913 kır. (100 kır. da dahil),

10. ay Şubat
80 zabite 4618 kır., 1081 ere 14718 kır., toplam olarak 19436 kır. (100 kır. da dahil),
11. ay Mart
80 zabite 4618 krş.,1117 ere 15187 krş., toplam olarak 19900 krş. (100 krş. da dahil),

12. ay Nisan
80 zabite 4618 krş.,1153 ere 15640,5 krş., toplam olarak 20358,5 krş. (100 krş. da dahil),

1. ay Mayıs
80 zabite 4618 krş.,1121 ere 15232,5 krş., toplam olarak 19950,5 krş. (100 krş. da dahil),

2. ay Haziran
80 zabite 4618 krş.,1058 ere 14434,5 krş., toplam olarak 19157,5 krş. (100 krş da dahil),

3. ay Temmuz
80 zabite 4618 krş.,996 ere 13647,5 krş., toplam olarak 18365,5 krş. (100 krş. da dahil),

4. ay Ağustos
80 zabite 4618 krş.,975 ere 13393 krş., toplam olarak 18111 krş. (100 krş. da dahil),

5. ay Eylül
80 zabite 4618 krş.,957 ere 13774,5 krş., toplam olarak 17892,5 krş. (100 krş. da dahil),

6. ay Ekim
80 zabite 4618 krş.,975 ere 13393 krş., toplam olarak 18111 krş. (100 krş. da dahil),

7. ay Kasım
80 zabite 4618 krş.,975 ere 13393 krş., toplam olarak 18111 krş. (100 krş. da dahil),
8. ay Aralık

80 zabite 4618 krş., 1028 ere 14047,5 krş., toplam olarak 18765,5 krş. (100 krş. da dahil),

9. ay Ocak 1799

80 zabite 4618 krş., 1373 ere 18382 krş., toplam olarak 23100 krş. (100 krş. da dahil),

10. ay Şubat

80 zabite 4618 krş., 1311 ere 17604 krş., toplam olarak 22325 krş. (100 krş. da dahil),

11. ay Mart

78 zabite 4551 krş., 1337 ere 17916,5 krş., toplam olarak 22527,5 krş. (100 krş. da dahil),

12. ay Nisan

78 zabite 4551 krş., 1304 ere 17493 krş., toplam olarak 22148 krş. (100 krş. da dahil),

1798 yılının başlarında er sayısı 957'ye iner. Bunun sebebi; firarilerin artması ve yeni yazılan er sayısının, menfi propaganda neticesi, hemen hemen hiç derecesine inmiş olmasıdır. Daha sonraki aylarda, aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, artış yeniden başlar:

1. ay Haziran

75 zabite 4476 krş., 1344 ere 18072 krş., toplam olarak 22648 krş. (100 krş. da dahil),

2. ay Temmuz

74 zabite 4434,5 krş., 1377 ere 18717 krş., toplam olarak 23301,5 krş. (100 krş. da dahil),

3. ay Ağustos

74 zabite 4409,5 krş., 1361 ere 18563 krş., toplam olarak 23072,5 krş. (100 krş. da dahil),
4. ay Eylül
73 zabite 4409,5 krş., 1425 ere 19363 krş., toplam olarak 23874,5 krş. (100 krş. da dahil),

5. ay Ekim
73 zabite 4409,5 krş., 1411 + 289 ere (Orta-i Sani erle- ri. Bu ikinci orta, bu tarihle I. Orta’nın gelişmesi ve ih- tiyacin artması üzerine kurulmuştur) yeni 1700 ere 21378,5 krş., toplam olarak 25788,5 krş. (100 krş. da dahil),

Bu sıralarda Napoleon komutasındaki Fransız ordusunun Suriye’ye tecavüzü üzerine, Osmanlı Devleti’nin, müşterek bir mevki olarak bilinen Akka’ya, Napoleon’u durdurmak için yolladığı Nizam-ı Cedid askerinin zabit ve erlerine maaş, ulûfe ve tayinat bahaları, Seferin Gursesinden Cemaziü’l-evvelin Gayesine kadar şu şekilde ödenmiştir:
25 zabite 4950,5 krş., 155 ere 8868 krş.

Bu miktar İrad-ı Cedid Hazinesi’nden ödenmiş ve toplam olarak 13818,5 tutmuştur. Ayrıca Arabistan tarafına yollanan Levend Çiftliği Bostaniyan Tüfenkçileri 7 zabite 1535 krş. ve 68 ere de 4044 krş. olmak üzere İrad-ı Cedid Hazinesi’nden 5577 kuruş ödenmiştir.

II. Orta’nın bu tarihe kurulmasına, Fransızların Mısır’a tecavüzü önemli bir sebep teşkil etmiştir. Sonraları bu iki orta birleştirildiğinden, aşağıdaki tabloda ayrı ayrı gösterilme- miştir:

6. ay Kasım
152 zabite 7955 krş., 1575 ere 21793 krş., toplam olarak 29748 krş. (100 krş. da dahil),
7. ay Aralık

154 zabite 8013,5 krş., 2008 ere 27419 krş., toplam olarak 35532,5 krş. (100 krş. da dahil).

Bu arada Levend Çiftliği Bostanı tüfenkçilerinden bir miktar daha asker Arabistan cephesine yollanmış ve bunlardan 5 zabite 450 krş., 65 ere de 1886,5 krş. olmak üzere toplam 2331,5 krş. İräd-ı Cedid Haznesi'nden ödenmiştir.

8. ay Ocak

154 zabite 8013,5 krş., 2536 ere 31849,5 krş., toplam olarak 39963 krş. (100 krş. da dahil) (Bu arada bazı firarlar ve ölümler neticesinde ödenen miktar 39318,5 kurşun olarak tahakkuk etmiştir).

9. ay Şubat

154 zabite 8013,5 krş., 2341 ere 31645,5 krş., toplam olarak 39759 krş. (100 krş. da dahil),

10. ay Mart

154 zabite 8013,5 krş., 2287 ere 30985,5 krş., toplam olarak (100 krş. da dahil) 37510 krş. (başı masraflar vs.).

11. ay Nisan

154 zabite 8013,5 krş., 2288 ere 30995 krş., toplam olarak (başı masraflar) 37520 krş.

12. ay Mayıs

154 zabite 8013,5 krş., 2296 ere 30979 krş., toplam olarak 38081,5 krş. (100 krş. kalem harcı ve diğer bazı masraflar dahil).

1. ay Haziran

154 zabite 8013,5 krş., 2288 ere 30949 krş., toplam olarak 36929 krş. (100 krş. kalem harcı ve bazı masraflar dahil),
2. ay Temmuz
154 zabite 8013,5 krş., 2202 ere 29908 krş., toplam olarak
37574 krş. (100 krş. kalem harcı ve bazı masraflar dahil).

3. ay Ağustos
154 zabite 8013,5 krş., 1959 ere 26761 krş., toplam olarak
35032 krş. (100 krş. kalem harcı ve bazı masraflar dahil).

4. ay Eylül
217 zabite 10762 krş., 2182 ere 30417 krş., olmak üzere
toplum 41295 krş. (117 krş. da dahil).

5. ay Ekim
217 zabite 10762 krş., 2270 ere 31419 krş., toplam olarak
42298 krş. (117 krş. da dahil).

6. ay Kasım
217 zabite 10762 krş., 2363 ere 32724,5 krş., toplam olarak
43603 krş. (117 krş. da dahil).

7. ay Aralık
217 zabite 10762 krş., 2536 ere 33919,5 krş., toplam olarak
45798,5 krş. (117 krş. da dahil).

8. ay Ocak 1801
217 zabite 10762 krş., 2580 ere 35494 krş., toplam olarak
46383 krş. (117 krş. da dahil).

9. ay Şubat
217 zabite 10762 krş., 2528 ere 34828 krş., toplam olarak
45590 krş. (117 krş. da dahil).

10. ay Mart
217 zabite 10762 krş., 2410 ere 33284,5 krş., toplam olarak
44161,5 krş. (117 krş. da dahil).

11. ay Nisan
225 zabite 11020,5 krş., 2586 ere 35613,5 krş., toplam olarak
46751 krş. (117 krş. da dahil).
12. ay Mayıs

225 zabite 11020,5 krş., 2608 ere 35900,5 krş., toplam olarak 47038 krş. (117 krş. da dahil).

1801 Yılı:
Bu yılın önemli bir olayı, Üsküdar Ocağı'nın III. Orta olarak açılmış olmasıdır.

1. ay Haziran

223 zabite 10962 krş., 2581 ere (463 er Üsküdar Ocağı'na dahildir. İlk kuruluşta anlaşıılıyor ki; Levend'deki ortalarlardan bir kısm erler Üsküdar Ocağı'na ilhak ettirilmişlerdir) 35547 krş., toplam olarak 46622,5 krş. (117 krş. da dahil),

2. ay Temmuz

220 zabite 10870,5 krş., 483 ere (110'u Üsküdar'a ait olup, sılaya giden erlerdir. Ortada bulunan 2483 erdir) 3425 krş. toplam olarak 46711 krş. (117 krş. da dahil),

3. ay Ağustos

220 zabite 10870,5 krş., 2002+507 (Üsküdar Ortası) yani 2509 ere 34611 krş., toplam olarak 45598,5 krş. (117 krş. da dahil),

4. ay Eylül

215 zabite 10678,5 krş., 1809+485 (Üsküdar) yani 2287 ere 31677 krş., toplam olarak 42442 krş. (117 krş. da dahil),

5. ay Ekim

214 zabite 10568,5 krş., 1836+826 (Üsküdar) yani 2662 ere 35088 krş., toplam olarak 45964,5 krş. (117 krş. da dahil).

Çeşitli belgelerin rakamlarında bazı çelişmeler var gibi görünyorsa da, bazılarında gösterilen 27 ve 30 zabit sayısı

Bu arada Levend Çiftliği ve Üsküdar Ocağı'ndaki dört piyade ortasının herbirine 300 nefer süvari tahsis edilmiş olup, süvari başbüşüğuna, binbaşı rütbesi ile Hafız Mehmed Ali Ağa tayin edilmişti. (418) Sağ kol ağası olarak kendisine 4000 kuruş da maaş verilmesi kararlaştırılmıştı. (419)

Bu süvari birliğin birkaç yıl içinde 12000 kişiye ulaşması ve daha gayretli çalışması için, başbüşüğün maaşı olan 4000 kuruşa 3500 kuruşluq zam ile Hassa Silahşörlüğü dahi ilâve edilmiştir. Bundan sonra sol kol ağası, mülazım (Hüseyin Ağa) ve diğer zabitler de kaabiliyetleri ve sıralarına göre terfi ettirilmiştirlerdir. (420)

Bir müddet sonra mevcudu 12000'e ulaşan (421) ve Süvari Ortası olarak kabul edilen bu birliğin 1000'inin Levend Çiftliğinde, 200 kadarının da Üsküdar'da kalmasına karar verilmiştir. (422)

Levend Çiftliğinde kurulmuş olan iki orta, Üsküdar'daki iki orta ve Anadolu ortalarıyla 26000'e ulaşmış olan Nizam-1 Cedid Askeri konuşunda hedefe ulaşılmış, ancak İstanbul ve Anadolu'da geniş bir alana yayılan ve kuruluşu tamamlamasına ramak kalan bu orduya karşı duyulan tepki de genişlemiştir.

418- C.A.39602.
419- a.g.y.
420- a.g.y.; H.H.3725.
421- H.H.3725.
422- a.g.y.


G ) ÜSKÜDAR ORTASI

Levend Çiftliğinde iki orta kurulup gelişmege başladıktan sonra, üçüncü bir ortanın kurulmasına karar verildi. Bunun üzerine, bu orta da 1801 yılı içinde Üsküdar'da kuruldu. Ortanın dahili teşkilatı, Levend Çiftliğindeki ortaların aynıydi. (424)

Anadolu'da kurulacak ortalar için merkez ortası görevini yapacak bu orta, Levend Çiftliğinde bulunan Tüfenkçiyanoı Bostanı Ocağı'na bağlı olacaktır. (425)

423- E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, V., s.80-81.
424- A.S. Muhtar, Topkapı Sarayı Meydanında kain Müze-i Askeri'ye mahsus Rehber, III/s. 62; C.A. 3815; M. Raif, Mirat-ı İstanbul, s. 80-84; T.K.S. E.1113, E.3752.
425- C.A. 3815.
12 bölük olarak teşkil edilen Üsküdar'daki III. Orta'nın kadrosu şu şekilde belirlenmişti:

**Zabitleri**

<table>
<thead>
<tr>
<th>職位</th>
<th>雇用</th>
<th>薪水</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Binbaşı</td>
<td></td>
<td>Maas 4000 kurus</td>
</tr>
<tr>
<td>Nefer Kâtibi</td>
<td>2,</td>
<td>&quot; 1000 &quot; (adam başına)</td>
</tr>
<tr>
<td>Topçubaşı</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 1000 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Topçu Çavuşu</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 500 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Arabacıbaşı</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 800 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Arabacı Çavuşu</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 400 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Cebecibaşı</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 500 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Cebeci Çavuşu</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 300 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Cephane erleri</td>
<td>8,</td>
<td>yevmiye 24+ tayinat 26: 50 krş, herb.</td>
</tr>
<tr>
<td>Cebeci karakullukcuları</td>
<td>2,</td>
<td>yevmiye 24+ tay. 26:50 &quot; &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Her bölüğe bir imam</td>
<td>12,</td>
<td>yevmiye 54+ tayin. 26:80 &quot; &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mehterbaşı</td>
<td>1,</td>
<td>maas ve tayinat 600 kurus</td>
</tr>
<tr>
<td>Ser zurnazen</td>
<td>1,</td>
<td>yevmiye 64, tayin 26 : 90 kurus</td>
</tr>
<tr>
<td>Mülâzim zurnazen</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 52, &quot; 26 : 78 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ser tabilzen</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 64, &quot; 26 : 90 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mülâzim tabilzen</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 52, &quot; 26 : 78 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ser zilzen</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 64, &quot; 26 : 90 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mülâzim zilzen</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 52, &quot; 26 : 78 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ser nakkarezen</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 64, &quot; 26 : 90 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mülâzim nakkarezen</td>
<td>1,</td>
<td>&quot; 52, &quot; 26 : 78 &quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

12 bölük olan orta'nın ağay-1 yemin olan altı bölüğünün zabit ve erleri:

**Ağay-1 Yemin (beşyüzbaşı) :** Maas ve tayinat : 1000 krş.

---

426- Kanunname Mec., İ.Ü.Ktp., T.Y. 3208, vr. 40 a; C.A. 3815.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Müşlûm Âğay-ı Yemin</th>
<th>Maas ve tayinat</th>
<th>750 kuruş</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Böülükbâş, 6 kişi</td>
<td>&quot;      &quot;</td>
<td>500 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>(fakat şimdilik 6 kişi ve 400 kuruş)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alemdar, 6 kişi</td>
<td>Maas ve tayinat</td>
<td>350 kuruş</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş, 6 kişi</td>
<td>&quot;      &quot;</td>
<td>300 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Tüfenkçi erleri, 540 kişi</td>
<td>Yevm.24, tayın 26 : 50 akçe (&quot;&quot; )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Top  ustası, kadro 6, mevcut 3: &quot; 52, &quot; 26 : 78 &quot; (&quot;&quot; )</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Top halifesı &quot; 6, &quot; 3: &quot; 40, &quot; 26 : 66 &quot; (&quot;&quot; )</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Topçu erleri &quot; 48, &quot; 30 : &quot; 32, &quot; 26 : 58 &quot; (&quot;&quot; )</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arabaci halifesı 6, &quot; 3 : &quot; 40, &quot; 26 : 66 &quot; (&quot;&quot; )</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arabaci erleri 30, &quot; 15 : &quot; 24, &quot; 26 : 50 &quot; (&quot;&quot; )</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zurnazen 6, &quot; 2 : &quot; 40, &quot; 26 : 66 &quot; (&quot;&quot; )</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tabâlzen 6, &quot; 2 : &quot; 40, &quot; 26 : 66 &quot; (&quot;&quot; )</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| Her bölüge ikişerden 12 saka: " 24, " 26 : 50 krş, (""
| Her bölüge altışardan 36 karakullukçu : yevm.24, ta.26,50 kr."

Toplam olarak kadri 788 kişi, mevcut 732 kişiden ibaretti.

Ortada ayrıca bir binbaşı ve her bölüge birer tane olmak üzere 12 imam mevcuttu. (427)


Levend Çiftliğindeki I. Orta'ya Ağa Ortaşı, II. Orta'ya Kethüda Ortaşı denildiği gibi; Üsküdar'daki I. Orta'ya da Usta Ortaşı denilmesinin sebebi, ilk zamanlar, ortanın komutanına usta denmesindendi. Ustalık, binbaşılıktan bir derece aşağı bir rütbe

427- Kanunname mec.,vr.40 b; C.A.3815.
Daha sonra binbaşı tayin edilip ustalık kaldırılança, ortanın adı da Binbaşı Ortası olarak değiştilirdi. Üsküdar'da kurulan bu ortaya lazım olan zabit ve erler, ilk anda Üsküdar'da bulunan taziciler, zagarcılar, bazı emeklar ve ihıyarların tekaüdlüğe hak kazanmış olanlarından münasip görüleerek nasbedildiler. (429) Bostancıların talip olan gençlerinden, kanuna uygun olanları da er olarak alındı. (430)

Bu ocağa kaydolan zabit ve erlerin maaş ve ulufeleri, diğer ortalarda olduğu gibi her ay İrade-ı Cedid Nazimesi'nden verilirdi. (431)


Topkapı Sarayı'nın karşısında düşen Kadıköy (Kal hedon)'-daki bu bina, eskiden sultanların yazlık sarayı olarak kullanılar-dı. (433) Hemen yanında bir hastane, bir kütüphane ve bir de matbaa mevcuttu. (434)

Kışla binası eminin Devlete sâdik biri olması gerektiği-ğinden, bu işe uygun görülen Baruthane Naziri Ahmed Aziz Efendi, nazırlık uhdesinde kalmak üzere, kışla eminliğine tayin edildi. (435)

Kışla binasının önünde, süvari ve piyadelerin talimi için geniş bir meydan açıldı; zabitlere evler yapıldı. Ayrıca hamam lar, dükkânlar inşa edildi. Bir de matbaa açıldı ki; Üsküdar Mat-

428- C.A.3815.  
429- A.G.Y.  
430- A.G.Y.  
431- C.A.3815; Kânunname mec., vr. 41 a.  
432- C.A.6338.  
433- Seyyid Mustafa, s. 436; C.A.9397.  
434- C. Maliye 4327; C.A. 34197.  
435- C.A.6338.
baası adıyla meşhurdur. Bütün bu işler için beş milyon kurşun harcadı. (436)

Bu arada, topçuları savaştı korumak için Tüfenkli Topçu birlikleri de kurularak askerlere haftada iki gün ategli ta- lim yaptırılıyordu. (437)

Üsküdar’da Piyade Ortası’ndan sonra Süvari Ortası için de asker kaydedilmeye bağlanıncaya, mevcut kışla kâfi gelmeyece- ğinden Toptaşı’nda bir kışla daha yapılmasına kararı verildi. (438)

Yapılan keşif sonunda, kışla ve ahırlarının 100.000 kuruşa çıkacağı hesaplanıp, İrad-ı Cedid tarafından karşılmasını kararı verildi. (439)

Üsküdar Oçağı’na asker sağlayabilmek için, bazı eyalet ve kazalar doğrudan doğruya bu oçağa bağlandı. Bu yerlerin çıkara- cıkları asker miktarı ise şöyleydi:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Niğde</th>
<th>1000 kişi</th>
<th>Kayseri</th>
<th>1000 kişi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyşehir</td>
<td>2000</td>
<td>Ankara</td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>Kütahya</td>
<td>1000</td>
<td>Kastamonu</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>Bolu ve</td>
<td></td>
<td>Akşehir</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>Viranşehir</td>
<td>2000</td>
<td>Aydın</td>
<td>1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hedef; bunların toplamı olan 12000 sayısına ulaşmaktı.

Yukarıdaki bilgilerin alındığı Kepeki Tasnifi’nde ayrıca süvari miktarının da dört-beş bine ulaştırılmağa çalışıla- çağından bahsedilmektedir. (441) Sonuçta, yukarıda sözü edilen- rakamlara ulaşıldığı görülmektedir. (442)

437- a.g.y.
438- C.A.9397.
439- a.g.y.
441- a.g.e., s.40.
442- "Seyyid Mustafa", Kemal Beydilli neşri, s.438.
Üsküdar Ocağı'na bağlanan kazaların mali idareleri de İrad-ı Cedin Haznesi'ne bağlıydı. (443) Bundan dolayı, asker yazılanların muafiyetleri ve halkın da vergilerinin hafifletilmesi amacıyla, kazaların zorunlu masraflı olan nuzul, avarız, imdadiye-i menzil, hæzeriye, seferiye, kudümiye, hil'at-ı bahr, tef-tişiye, zahire bahr ve hidmet-i mabasiren gibi vergilerle bir senede meydana gelen vilayet masrafları belirlenerek, sículo- 

den yoklanıp, verecekleri asker sayısına göre, bu masrafların üçte biri veya yarısı af ve tenzil oluyordu. (444) Bu şekilde muafiyete girmeyen diğer ahalinin salyaneleri azaltılduktan sonra, vilayet masraflarına her kaza kendi gücüne göre muayyen miktar katılarak, bunların taksilinin Kadi Abdurrahman Paşa ta- 
RAFTından sağlanması öngörüldüyordu. (445)

Diğer tarafa Abdur Hman Paşa'ya yollanan bir emirde; halâ Alâiyye Mutasarrîfî ve Dozkor Madeni Emiri olduğu, aynı zamanda Rumeli Beylerbeyi payesi de taşıdığı belirtilip, Üsküdar Ocağının mevcudunu arttırması için Beyşehir, Yenişehir, Makaşakli ve Küçikebir kazalarının Maden'den ayrılip Üsküdar Ocağı'na bağlandığı; zira Paşa'nın daha önce yolladığı askerlerin, talim ve terbiyeleinde başarılı oldukları ifade ediliyordu. (446)

Paşa'nın nezaretiyle, bu kazaların salyane ve masraflarının tes- 

pit edilmesi istenerek, o bölgede uygun yerlerden asker tahrir etmesi, yazılınlardan sırası gelenlerin Oçağa sevki, nöbetten dö- 


nenlerin zaft u rabti, aralarına kötü niyetlilerin karışmaması ve bunlara başka kişiler tarafından taarruz olduğunda, defedil-

443.- C.A.5429. 446.- C.A.20689.
444.- C.A.5429.
445.- a.g.y.
mesi gibi işler için yetki veriliyordu. (447)


Bundan başka, Paşa'ya gönderilen bir diğer emirde; her kaza için "ehl-i ırz ve erbab-ı itaat" ten en fazla üç hizmetkârı bulunan bir adam lazım olduğu; (450) Serbölük veya Sergerde unvanı taşıyan bu kişilerin, gelen misafirlerinin de ağırlanması gibi bazı masraflarını kendileri karşılayacakları belirtmiştir. (451) Bu arada, Serbölüğün maaşının Abdurrahman Paşa tarafından tespit edilmesi; Serbölüğe yardımcı olarak, asker arasından, ehl-i ırz bir kişinin, Kaza Çavuşu namıyla, aylıkli olarak tayin edilmesi de istemişti. (452)

Üsküdar Ocağı'na Anadolu'dan asker yazımına devam ediliyordu. Bir süre sonra Aksaray Sancağı dahilindeki Niğde, Nevşehir ve Gülşehir kazalarındaki evler sayılarak, harbe muktedir erkek nüfusunun dörtte veya beşte biri de Ocağa asker yazıldı. (453)

Karahisar-ı Sahip Sancağı'ndaki Alaybeyi Seyyid Mehmed Sâdık Bey'e yollanan bir emirde de; Bolu Sancağı'nın Üsküdar Ocağına bağlandığı; Alaybeyinin, mevcut ve nâmeyvucurların tahkiki için bayraklarıyla Üsküdar'a gelmesi belirtmiştir. (454)

447- a.g.y. 451- a.g.y. 452- a.g.y. 453- C.A.34727. 454- Kanunname mec., İ.Ü.Ktp., T.Y.3208, vr. 43 b.
Seyyid Mehmed Sâdik Bey, Ramazan-ı Şerif'te askerini hazırladıktan sonra, Hüdavendigar Sançağı gibi, burasının da sıvari olarak Ocağa ihbakını sağlayacak (1801); ayrıca yine Hüdavendigar Sançağı'nda olduğu gibi, bütün züema ve erbab-ı timarı bu ocağa bağlayacaktır. (455)

Bundan başka, Üsküdar Ocağı'na bağlanan Anadolu ve Karaman eyaleti dahilindeki bazı kalelerin timarlı muhafızlarının, sancağın alaybeyleri tarafından ocağa getirilerek, talim ettirilme-leri ve eşkıncı olarak kaydedilmeleri karar anlaşmıştı (2 Ağustos 1803). (456)

Üsküdar Ocağı'na bağlanan Hâmid Sançağı'ndaki Yalvaç kazasının ileri gelenleri, yapılan görüşme sonunda, Ocağa asker vereceklerin hane, emlâk ve arazileri cem-i tekalif, avârîz-ı divâniye ve imdad-ı hazeriyeden muaf olur ve haneilerinden bir akçe dahi salyene alınmasaza, her yıl Üsküdar Ocağı'na 400 asker verebileceklerini, bunların hiç birinin firar etmeyeceğini, yarışının gidip taliplerini bitirdikten sonra, diğer yarışının yallanaca-ğını, 1803 Martından geçerli olmak üzere her sene hazine masrafı olarak 38.443 kurşun vereceklerini, bu paranın da iki taksitte ödeneceğini; bu paranın da halkın asker vermeyen kısmından alınacağını bildirmişler; bu durum da Yalvaç Kazası Naibi tarafından Mütesellim'e bildirilmiştir. (457)

1804 yılında Seydişehir Ortası'na 5 zabit, 19 er; Menteşe Ortası'na 2 zabit 3 er; Aydın Ortası'na da 1 zabit yollanarak, senelik tayinat baha ve maaş olarak zabitlere 9438, günlük yev- miye olarak erlere de 1574 akçe ödenmiştir. (458)

455- a.g.y.
456- C.A. 23030.
457- C.A. 8616 ; a.g.y.
458- C.A. 8973.
Bilindiği üzere, ikinci bir ortaya da sahip olan Üsküdar Ocağı'nın gelişmesi için Anadolu'nun muhtelif kazalarından asker yazımına devam edilerek; 1801 yılının 27 Eylülünde Ocağa bağlı Kireli Kazası'ndan 300 er daha yazıldı.(459) Bunlara yol masrafları ve bașbugalarının samur kürk bahası olarak toplam 4501 kuruş i̇rad-ı Cedi Hazinesi'nden ödedi.(460) Bu 4501 kuruşun dökümü ise şöyleydi:

- Üsküdar'a gelen erlerin yol masrafları; 3076 kuruş,
- Seydişehir Kazası'ndan istenen askere gönderilen 300 kat elbisenin nakliye ücreti; 300 kuruş,
- Bu askeri Ocağa getirmek için Seyyid Ahmed Efendi'ye verilen bol yakalı samur kürkün bedeli olan 625 kuruş ile dönüşünde verilen 300 kuruş ki toplam 1125 kuruş olmak üzere genel toplam 4501 kuruştır.(461)

1802 yılı Ocak ayı ortalarına kadar Üsküdar Binbaşı Ortașın 209 er kaydedilmiş ve bunlara 10048 akçe yevmiye;(462) Ocak-şubat aylarında Doğanhisar'dan yollanan 18 ere 888 akçe(463) yevmiye ve yine muhtelif yerlerden 1801 yılı içinde (Ağustos) yazılan 21 ere 1020 akçe yevmi ye ödenmiştir.(464)

1802 yılının ortalarında Üsküdar Ortaşının mevcudu 463 kişi idi. Eylül ayında mevcut,826'ya ulaşarak yıl sonunda daha da artmıştır.(465)

459- C.A.26255.
460- a.g.y.
461- a.g.y.
462- C.A.27876.
463- C.A.34197.
464- C.A. 5686.
465- Kepeci Tasnifi, No. 6619.
1802-1803 yılı kayıtları:
Üsküdar Ocağı'nda nöbetlerini tamamlayıp memleketlerine dönün zabit ve erlere, Alâiyye Sancağı Nutasarrîfî ve Eozk r
Maden Eminî Abdurrahman Paşa tarafından ödenen taamiye bedel-lerini gösterir kayıtlar aşağıdadır:(466)

Kireli Kazası (Beyşehir Sancağı):
Ocak 1803 : 150 zabit ve er : 792,5 kuruş,
Şubat 1803 : 157 " " " : 827,5 "

Doğanhisar Kazası (Akşehir Sancağı):
Ocak 1803 : 42 zabit ve er : 217,5 kuruş
Şubat 1803 : 42 " " " : 217,5 "

Seydişehir Kazası (Beyşehir Sancağı):
Kasım-Aralık
1802 : 206 zabit ve er : 2130 kuruş,
Ocak 1803 : 206 " " " : 1065 "
Şubat 1803 : 206 " " " : 1065 " ; genel toplam, 405 zabit ve er 6315 kuruştur.(467)

Üsküdar Ortası'nın 1802-1803 yılında sayica durumu:

Binbaşı Ortası : 32 idareci zabit,
Yemin-i evvel bölükleri:

I. Bölük : 5 zabit, 186 er,
II. Bölük : 6 " , 167 "
III. Bölük : 5 " , 178 "
IV. Bölük : 4 " , 142 "
V. Bölük : 6 " , 162 "
VI. Bölük : 4 " , 172 "

466- C.A.51634. 467- a.q.y.
Yesar-ı evvel bölükleri:

VII. Bölük : 6 zabit, 141 er,
VIII. Bölük : 6 " , 126 er,
IX. Bölük : 5 " , 138 er,
X. Bölük : 4 " , 132 er,
XI. Bölük : 4 " , 145 er,
XII. Bölük : 5 " , 147 er. (468)

Belgelerde, II. Ortanın da 12 bölük olarak kurulu olduğu belirtilmekle beraber kadro ve sayı durumları hakkında bilgi verilmemektedir. (469)

1803 yılında Üsküdar Ottası'na, Eskişehir Sancağı'ndan, Sultanönü Alaybeyi vasıtasıyla, tüfençii olarak;

- Eskişehir Kazasından 38 er,
- Bozöyük Kazasından 9 er,
- Diğer kazalardan 137 er yazılımış olup, hepsine 3247 akçe yevmiye bahası ödenmiştir (yazımı 1802 yılında başlanarak). (470)

1803 yılının Kasım ayında Eskişehir Sancağı'ndan 45 zabit ve er yazılımiş, (471) daha sonra bu miktar 52'ye çıkarılarak 2496 akçe yevmiye ödenmiştir. (472)

Bu sıralarda diğer sancaklardan yazılanlar ve ödentilenleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Yalvaç : 196 kişi, tayinat baha ve yevmiye 9400 akçe (473)
Kırşehir Sancağı: 77 " " " " " 3696 " " (474)
(Alaybeyi Ebubekir Ağa yazıp göndermiştir).

467- a.g.y. 471- C.A.20970.
468- a.g.y. 472- C.A. 7863.
469- a.g.y. 473- C.A.22183; C.A.30547.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sancağı</th>
<th>Kişilik</th>
<th>Tayinat Baharı ve Yevmiye</th>
<th>alkçe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Karasi</td>
<td>81</td>
<td>4008</td>
<td>(475)</td>
</tr>
<tr>
<td>Aydın</td>
<td>109</td>
<td>5452</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 mülahizim</td>
<td>788</td>
</tr>
<tr>
<td>Bolu ve</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Viranşehir Sancağı</td>
<td>265</td>
<td>12720</td>
<td>(477)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ankara Sancağı</td>
<td>116</td>
<td>5568</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saruhan Sancağı</td>
<td>45</td>
<td>2180</td>
<td>(478)</td>
</tr>
<tr>
<td>Kangırı Sancağı</td>
<td>134</td>
<td>6432</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kastamonu Sancağı</td>
<td>155</td>
<td>7440</td>
<td>(479)</td>
</tr>
<tr>
<td>Kütahya Sancağı</td>
<td>93</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Menteşe Sancağı</td>
<td>89</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Karahisar-ı Sahib Sancağı</td>
<td>64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teke Sancağı</td>
<td>24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hamid Sancağı</td>
<td>134</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konya Sancağı</td>
<td>126</td>
<td></td>
<td>(480)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1802-1803 yılları içinde Üsküdar Ocağı'nda talimlerini ve nöbet hizmetlerini bitirip yerlerine dönüen askerlerin, terhislerinde Kadı Abdullah Paşa, tayinat ve yevmiyelerini ödemişlerdir. Bunların da kazalarına dağılımı şöyledir:

**Seydişehir Kazası**
(Beyşehir Sancağı) ....... : 205 kişi, ödenen 4240 alkçe (481)

**Doğanhisar Kazası**
(Akşehir Sancağı) ....... : 42 " " 435 " (482)

**Kireli Kazası** ......... : 157 " " 827,5 " (Ocak 1803)
157 " " 79,5 " (Şub. 1803)

olsmak üzere toplam 1620 " (483).

---

475- C.A.27512; C.A.30672. 479- a.g.y. 483- a.g.y.
476- C.A.21103. 480- a.g.y.
478- a.g.y. 482- a.g.y.
1804 yılının Şaban-ı Şerif ayında Üsküdar Ortası'na 10 piyade eri; II. Ortaya da 18 piyade eri yazılırmuştur. (484) Her ere 48 akçe; II. Ortaya yazılan bir imama da 78 akçe aylık yevmiye verilmiştir. (485)

1805 yılının Nisan ayında I. Ortaya 17; II. Ortaya 16; Süvari Ortasına da 12 asker yazılmıştır. (486)

Bu arada, bazı ölüm ve firar hadiseleri sebebiyle Oçağı I. Ortasından 18, II. Ortasından 17 ve Süvari Ortasından da 23 kişi eksilmüşdür. (487)

Yazılanların devami da şöyledir:

1. Mülazım, 15 kurus ulûfe ve tayinat bahası,
   Alemdar, 12.5 " " " "
   20 Onbaşı, 15 " " " "
   14 Er, 70 " " " " (488)

Ayrıca:

Karaayal Kazası: 123 er, 1383 kurus
Gölhisar Kazası: 42 " , 329 "
Tefenni ve Siroz: 14 " , 206,5 "
Kemer Hamid Kazası: 12 " , 189 "
(Hâmîd ilî)
Kemer Kazası
(Bazı belgelerde): 43 " , 483 " (489)
Burdur Kazası: 48 " , 900 "

Levend Çiftliği'ndeki zabit ve erlerin, savaşta ve barışta fenn-i hendeseye göze harb kaidelerini iyice öğrenebilmeleri için mühendisler gerektiğiinden, buradaki iki ortaya Mühendis-

484- C.A.49270.   487- C.A.46383.
485- a.g.y.   488- C.A.16566.
486- C.A.19640.   489- a.g.y.
hane'den dört tımarlı mühendis ve dört de yevmiyeli mülazemet tayin edilerek, bu husus kanunnامeye de eklenmiştir. (490)


Bilindiği üzere; Bolu Sancağı'ndaki tımar ve zaimler Levend Çiftliği Ortası'na, Hüdavendigâr Sancağı'ndakiler Üsküdar Ortası'na ve ayrıca Anadolu eyaletindekiler de Üsküdar Ortası'na bağlanarak, İstanbul'da kuvvetli süvari birlikleri meydana getirilmiştir.

Nizam-ı Cedid Ordu'su'nun bundan sonraki gelişmesi için bazı tedbirler alılarak, özellikle bu askerî birliğin yararına olarak, 1804 yılının sona tımar sisteminde bazı değişiklikler yapıldı. Örneğin; tımarlar en sudan sebeplerle sahiplerinden alınip, bu yeni askerlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kul lanıldı. Diğer yandan erlerin sayıları arttıkça, bazı problamiler ortaya çıkmış, özellikle, işsiz-güçsüzlek sebebiyle, bu birliğe yazılımiş olanlar arasında disiplinsizlikler görülmeye başla di. (492)

Hemen hemen % 90 kadarı Anadolu köylülerinden olan bu askerlerin(493) çoğunu, herşeyden önce yağma yoluya silâh ve mal-

490- Kanunname mec., vr. 446.
491- a.g.y.
492- S. Shaw, Between Old and New, s. 132-133.

Bu arada, Üsküdar'daki süvari kuvvetlerinde de disiplinsizlikler olduğu halde; devamlı takibedilmeleri ve sert disiplin tedbirleriyle durum önlenmiştir.

496- C.A.35308.
497- H.H.10731.
DÖRDÜNÇÜ BÖLÜM

ANADOLU'DA NİZAM-ı CEDİD ORTALARININ KURULMASI

A ) ANADOLU ORTALARI TEŞKİLATI

İstanbul'da Levend Çiftliği ve Üsküdar ortaları kurulup gelişikten sonra, teşkilatın Anadolu’da da gelişmesine karar verildi ve Üsküdar Ortası, Anadolu teşkilatının merkez görevini üstlendi. (498)


Karaman Valisi Kâdi Abdurrahman Paşa ve Çankırı Sancağı Beyi Caparzade Süleyman Paşa, Anadolu’da asker toplama işinde bir hayli başarı gösterdiler. (500)

Abdurrahman Paşa, her kaza ve sancak âmirine yazdığı yazılarda; Üsküdar’da altı ay ilâ bir yıl arasında değişen zamanlarda eğitilmeök üzere, kaza nüfusuna göre belî sayıda asker yollamalarını istedi. (501)

Abdurrahman Paşa'ya Merkezce,kendi eyaletinden ne kadar asker çıkaracağı sorulduğunda ; Konya ve tevbübi tevabii kazalarından 1000, Nâşir Sancağı'ndan 1000,Kayseri'den 2000, Ankara'dan 2000,Hâmid İli'ne bağlı Yalova ve Karaağaç'tan 200, Alâiyye'den 8000,Karaman'dan 150 ve Kasaba 50 asker verebileceğini belirtti.(502)

Levend Çiftliği ve Üsküdar'da bulunan Bostanı Tüfenkçileri Ocağı erlerinin artması sebebiyle,taşradaki sancakların uygun yerlerinde küçükler bina edilip,ortalar açılması da Kanunname-i Hümâyun'ın şartı olduğundan(503) Anadolu ve Karaman eyaletlerinin sancaklarından, 1802 yıllarında,aleybeyleri tarafından bir miktar er yazımasına ait Evâmir-i Şerife Sancağa gönderilmiş;(504) bunun üzerine, her sancaktan bir miktar er yazıp Levend ve Üsküdar ocaklarına yollanmıştı.

Trabzon Valisi Tayyar Paşa'ya da, asker yazma görevi verilmişti. Paşa tahriratında; buradan 10-15 bin kadar muallem asker yazılabileceğini iddia etmişti.(505)

Devlet, asker yazılması teşvik etmek için halkın hane, emlâk ve arazilerinin cem-i tekâlif-i örfiyye, sakka, avârız-ı divâniye, imdad-ı hazeriye ve salyaneden muaf olmasına;(506) alaybeyleri tarafından yazılan bu askerlerle, yukarıdaki muafiyyetleri sebebiyle, aya ve mütegallibenin itiraz edip, "siz asker olunca vergiden muaf oluyorsunuz, bize vergi vermiyorsunuz" deyip karşı çıktıklarında, bunların şiddetle cezalandırılması-

502- E.Z.Karal,Selim III'ün Hatt-1 Hümâyunları - Nizam-1 Ceddid, s.53.
503- Kanûnname mec.,vr.46 a.
504- a.g.y.
505- H.H.3671 A.
506- C.A.5429; C.M. 8626; C.A.1985.
(507) Ocak defterine kaydolup isimlerini yazdıranların, senede bir takım elbise ile aydan aya verilen üluf ve tayinatlarınınridged Hazinesi'nin karşılanmasına; her zaman asker olarak kalmayıp zabit de olabilecek bu erlerin maaş da alabileceklerine ve gene yukarıdaki vergilerden muaf olacaklarına; (508) bu erlerin yerli-yurtlu sipahilerden dikkatle seçilmişine; hanedeki üç adamdan biri yahut ikisinin yazıldığında, kalan diğerinin yukarıdaki vergilerden muaf olması; (509) ayrıca Anadolu kazalarından İstanbul'a gelip talim ve terbiyesini bitirerek memleketlerine dönülenler, yeniden nöbet görevi gelene kadar, diğer ahâliden farklı bir imtiyaz olarak, ayda 5 kurşunluk taamiyelerinin, bağboğları vasıtasıyla ödenmesine; (510) bütün bu erlerin, yukarıdaki muafiyetlerden ancak hizmet sürelerini içinde muaf olmalarına karar verildi. (511)

İstanbul'a gelen bu erler, ocaktaki talimden sonra memleketlerine geri yollanıyordu. Nitelikim 1803 yılında da bu elvilerlerden, eski ve yeni olarak çok sayıda er tertibedilerek yollanmasına, talimleri bitiminde -kışın da gelmesi nedeniyle- memleketlerine geri gönderilmelerine; (512) memleketlerinde dahi Ocak kanunlarına riayete zabit u rabtlarına, aralık aralık talimlerine dikkat edilmesine; bir yandan da Merkez'e gidip gelmelere hem zor hem de masraflı olmadığından, ilk olarak Kütahya Bolu ve Ankara'da ortalar açılarak, buralara gereklen binbaşı ve diğer zabitlerin tayinine; bazı sancakların erlerinin de bu ortalara katılmalarına karar verildi. (513)

507- C.A.1985.  512- a.g.y.  
508- C.A.1985.  513- a.g.y.  
509- a.g.y.  
510- C.A.51364.  
İtrad-ı Cedit Defterdarı Haci İbrahim Efendi, Anadolu'da Nizam-ı Cedit'in kurulması esnasında, askerlerin toplandığı şekilleri, toplandıktan sonra sevk durumu ve İstanbul'da göreceleri muamele hakkında Padişah'a bir arz takdim etmişti. (514)

Hacı İbrahim Efendi, bu tezkeresinde; alaybeyleri tara- fından yazılan ve ihracı düşünülen erlerin hepsinin birden toplanmaması üzerine, kendilerine birkaç ay zaman bırakılması; yazılanların, alaybeylerinin önlerinde Üsküdar Ocağı'na gelme-leri; teslim edilen bu erlere aylık verilmesi; bahara kadar mühlet verilen diğerlerinin de baharda, yine alaybeylerinin emirinde Üsküdar Ocağı'na teslim edilmeleri ve deftere yazıldıkları andan itibaren her ay 5 kuruş maas almaları gibi konuları açıklıyordu.

Taşrada ortaların kurulmasına karar verilerek, bunların durumlarını açıklayan Talımnamé, 1803 yılı içinde -altı bend halinde - yayınlanıldı. (515) Buna göre; Zabit ve erler nöbetlese olarak bölük bölük kışılara gelip talim yaparak, fünum-1 harbiyye tahsiliyle maharet kazanmağa çalışacaklardır. Nöbetçi olarak kışılada bulunan erlerden, kışla kapıları ve diğer yerlerde nöbet bekleyenlerin zaht u rahtı için, kol ve kollukları- na dikkat edilecektir. 12 bölük olarak orta tertiplenen yerde, her ay sağ ve soldan birer bölük olmak üzere iki bölük kışla- da nöbetçi kalacak, diğer 10 bölüge izin verilecektir. (516)

İzinli olarak vilâyetlerine gider erler meskenlerinde oturup, ticaret ve ziraatle meseğe olabilecekler fakat başka bir yer-

515- Kanunname mec., vr.46 a.
516- a.g.y.

517- a.g.y. 519- a.g.y.  
518- a.g.y. 520- a.g.e., vr. 46 b.
tesellim ve diğer ocak zabitleri tarafından değil, bağlı bulundukları ve disiplinlerinden tek sorumlu binbaşı tarafından verilecektir.

Zabitlere münavebe tertibi olmadığından, devamlı kişlaraında bulunacaklar, ancak evlenmek isteyenlerine izin verilecektir. İşleri gereği izin istemeleri halinde, durumlarına bâkılıp, en fazla üç aya kadar tezkereleri yazılıp, binbaşı tarafından izin verilecek, tezkeresiz izin verilmeyecektir. (521)

Nöbetçi olan erlerin hepsi kıślada bulunacak, yerlerine başka birini yollamaları her zaman kabul edilmeyecektir. Her akşam yoklama yapılacaktır. Erlerin teknil haberini onbaşlar çavuşlara, çavuşlar zabitlere ve köylülerine, onlar da binbaşı ağaya bildireceklerdir. Bir erin dahi noksan olmamasına dikkat edilecektir. (522)

İzinli olarak vilâyetlerinde bulunan erlere, izinli bulundukları müddet içinde ulûfeleleri verilecektir. Nöbet ile kıślada talimde olan bölüklerin erlerine 5 kuruş, onbaşlarına 10 kuruş; nöbetçi olmayıp kaza ve köylerinde, yani evlerinde olan er ve onbaşlara, kıślada aldıkları ulûfenin yarısı ödenecektir. Nöbet vaktinde, hastalık veya başka bahane ile kıslaya gelmeyen er ve onbaşlara ulûfe verilmeyecektir. (523)

Zabitler devamlı kıślada bulunacaklarından, erlerde olduğu gibi başka işlerle uğraşamayacaklardır. Buyızkenden izinli olarak kaza ve köyüne giden zabitlere, izin müddetini kapsayan ulûfesi tam olarak verilecektir. Erlerve onbaşlara ise, her bölögün münavebesi gelip kıslaya döndükleri zaman, kaç aylık yarım

521 - a.g.y.
522 - a.g.y.
523 - a.g.y.
ulufeleri birikmişse,kışla ulufeleriyle beraber ellerine öde-necektir. (524)

Taşrada olan orta ve bölükler,sıra ile İstanbul'a gelip ruz-1 hizırdan kasıma kadar,nizamlarının şartları gereği talım edeceklerdir.Bundan dolayı İstanbul'a gelen bu erlere,yılda bir defa elbiseleri âsitane'den verilecektir.Kışlaları olanlar kışlalarına,olmayanlar ise vilâyetlerine gideceklerdir. (525)

Taşra kışlalarında mevcut zabit ve erlerin herbirine yevmiye sarsılar kıyye ekmek verilecektir.Her sabah çorba; akşim da çorba ve yahni verilecektir.Cuma ve pazartesi geceleri erler ve zabitlere çorba yerine pilav verilecektir.Zabitlerden biri vekilharç tayin olunacaktır. (526)

Kışlada ihtiyaça göre kola ve kolluğa tayin edilen zabit ve erler,ocağın kaide ve erkânına uyup,kimseyi rençde etmeyeceklerdir.Erlenden,çarşın ve pazarda edepsizlik,ehl-i irza ta-sallut edenler,derhal kışlaya getirilecek ve lâyık olduklarını cesayî gösterceklerdir.Bunun aksine hareket olmayacaktır. (527)

Köy ve kazasında olan erlerden biri,kanuna aykırı olarak salyane talebine cesaret ederse,voymoda,mütesellim,serdar ve ayan tarafından değil,binbaşı âga tarafından önlenip,gerekli cezalar da verilecektir.Binbaşı âga da önleyemese,durumu açık-ga Dersaadet'e bildirecek,bildirmeyecebinbaşı ve zabitler ceza-landırılacaktır. (528)

Bir er köyünde Şer-i Şerif'e aykırı hareket edip,ehl-i irza tasallut ederse,kışlasına bildirilecek ve orada cezalandırılacaktır. (529)

524- a.g.y. 527- a.g.y.
525- a.g.y.; C.A.1985. 528- a.g.y.
526- a.g.y. 529- a.g.e.,vr.47 a.
Kişlalardında bulunan zabit ve erler resmi elbiseleriyle dolaşacaklar, başka bir kılıkta görülebileceği derhal haklarında işlem yapılıp cezalandırılacaklardır. Ancak izinli olarak köy ve kazalarında bulunan erler, ziraat ve ticarette meşgûl olačaklarından sivil kılıkta dolaşabileceklerdir. Resmi elbisele- riyle dolaşmalari yasaktır. (530)

Bu ocağa yazılan erler sürekli er olarak kalmayacaklar, giderek yükselecekler; başarı gösterdikleri takdirde zabit o- labileceklerdir.

Savaştı yaralanıp, bir daha çalışamaz durumda kalanlarla sulh zamanı talimde yaralanıp aynı duruma düşenlere, ocaıkların- dan tekaâlilik verilecektir. Ayrıca ocaktan zamanla yaşlananlara da bu hak verilecektir.

Erlerin bazıları voyvoda, ayan ve derebeylerinin yanına gidip sekbanlık etmek veya hizmetkâr olmak isterlerse kabul edilmeyeceklerdir; aksi taktirde binbâşı tarafından kişlaya getirtilip orada cezalandırılacaklardır. Bunların kişlaya getirilmesine her kim muhalefet edip karşı koyarsa, onun da cezalandırılmasına cihetine gidilecektir.

Taşrada olan kişilerin herbirine, ocak şartları gereğin- ce mehterhane takımı tertip olunarak sabah ve akşam nöbet çalına- caktır. (531)

Sonradan eksiklikleri görülen bu Talîmnameye bazı ekler de yapılmıştır. 11/12/1219 tarihinde çıkarılan bir ekte; zabit ve erlerin maaş, ulüfe ve tayinatlarının İrad-ı Cedit Hazinesinden ödeneğini belirtmiştir. (532)

530- a.g.y.
531- a.g.y.
532- a.g.e., vr.47 b.
Anadolu'dan İstanbul'daki ortalara yazılan erlerin sayılarının artması, gidip-gelmelerinin zorlaşması gibi sebepler, Anadolu'da da kışlar yapıp ortaların açılması kararının verilmesine yol açtı.

Üsküdar ve Levend Çiftliğindeki ortalara asker sağlayan önemli yerlerin başında Konya ve Karaman gelirdi. 1802 yılı Eylülü ortalarında buralara yollanan fermanlarda; bazı sancaklardan daha önce yazılan erlerin Ocağa bağlanması, bunların vergilerden affolunması; Kütahya ve Karaman'daki eğkinci ve zaimlerin yemiyeli piyade eri olarak, alaybeyi bayrağı altında bulunmaları, iğe yaramaz kişilerin er yazılmaları emredildi. Ayını hususlar 1802 Kasımında İsparta'ya da duyuruldu. (533)

Bu emirler 29 Mayıs 1803'de Kâdi Abdurrahman Paşa'ya duyuruldu. Paşa'ya Karaman'daki timar ve zaimlerden topladığı erleri, bahar ayında Üsküdar Ocağı'na getirmesi emredildi. (534)

1806 Ocağıında Kütahya, Menteşe,HAMîd, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Akşehir ve Aksaray sancaklarındaki kadılarla ve Levend Çiftliği'ndeki Süvari ortasına er yazması için tayin edilen Süvari Başbuğu Hafız Mehmed Ali'ye yazılan Ferman'da; Levend Çiftliği ve Üsküdar Ortası erlerinin sayısının arttırılmasına çalışılması; Ocağa gelen askerlerin, talimlerini bitirdikten sonra, memlekletelerini izinli olarak dönebilecekleri belirtilecek; ayrıca izinlerinden sonra, her sene ruz-1 hızırdan kasıma kadar Ocağa dönmeleri istenmişti. (535)

Kâdi Abdurrahman Paşa'ya gönderilen Evamir-i Şerife'de de; taşra kazalarından yazılan erlerin elbiselerinin, aylık ulûfelerinin ve tayinatlarının -ki bu tayinat, nöbetini bitirip

534- a.g.y.
535- a.g.y.
vilâyetine dönen bir er için 5, onbaşı için 7,5 kuruştu-
Iraddr-ı Cedid Hazinesi'nden karşılanacağı belirtilmişti. (536)
1802 yılında kanuna konan bir zeyle göre; bu erler sıkı
bir kefile bağlanarak, izinden dönmekleri taktirde kefillere
arattıryor, onlar da bulamazlarsa, verilen aylık taamiyeleri
kefilinden ve o erin köyü ahâlisinden tahsil ediliyordu. Er, ye-
rine başkasını yollarsa, tahkik edilip bir karara varılıyor-
du. (537)
Bunlardan başka, Kocaeli Sançağı Mutasarrıfî'na yazılan
bir emirde de; hane ve arazileri tekaliften muaf olmak ve sı-
ra ile silaya gönderilmek şartıyla, Kocaeli Sançağı halkın
isteyenlerin Levend Çiftliği'ne asker yazılması emredilmiştir.
Ancak; kimsenin yazılımadiği görüldüğünde, konu araştırılarak
bu durumun, kazalardaki memurların geveşkiliğinden meydana geliştiği
anlaşılmış ve sert bir ihtal yazılmıştır. (538) Daha sonra
da Kocaeli Sançağı kazalarından yazılan raiyet durumundan
çikan bu askerlerinzdürumü, Sancakbeyi Hüseyin Paşa tarafından
bir tahriratla arzedilmiştir. (539)
Hüseyin Paşa bu tahriratında; Levend Çiftliği'ne yazılan
askerlerin, hane, emlak ve arazilerinin vergiden muaf olması
yanında, ailelerinde kalan diğer erkeklerin de bu vergiden mu-
af olmalarını dile getirmiştir. (540)
Durum diğer kazalara da bildirilerek erlerin hanelerin
salyane bahanesiyle tazyik edilmemesi; bu arada Levend Çiftli-
ğindeki erlerin izinsiz olarak vilâyete dönmeleri halinde, ya-

536- Kanunname mec., İ.Ü.Ktp., T.Y. 3208, vr. 45 a.
537- a.g.y.; Yücel Üzkaya, "Orta Anadolu'da Nizam-ı Cedid",
539- a.g.y.
D.T.C.F., 100.Yıl Armağanı, s. 518.
540- a.g.y.
kalanıp derhal Oçağa gönderilmeleri de bildirilmiştir.

Hüseyin Paşa'nın, mektubunda belirttiği bu konularla ilgili olarak İznik, Kandıra, Geyve, Lefke, Yalakabad, Akyazı, Hendek, Pazarköyü, Geyve Akhisarı (Akhisar-ı Geyve), Karasu, Karamürsel, Adapazarı, Ağaçlı, Şeyler, Kirmas (Kayması), Sarıçayı kazalırı kadınlarıın da ilâmları mevcuttur. (541)


Erler Oçağa geldiklerinde birer kat elbiseleri, birer aylık ülûfe ve tayinat baharları Canib-i Mir-i'den verileceğinden, bu madde için kazalardan bir akçe ve habbe verilmeyip, bu iş yapanların Evamir-i Şerife'de dahi tenbih olunduğuna göre; vali, kadın, zabit ve mübasirler ve her kim olursa olsun, kazalar-dan bir akçe alamazlar veya "er başına şu kadar kuruş" diye para toplayamazlardı. Bu konuda da gereken yerlere başka başka evamir-i şerifeler yollandı. (543)

Levend Çiftliği'ne gönderilip talimlerini bitiren, hanesi, emlâği ve akrabaları olan genç ve tuvana yiğitlerin, istidatlarına göre yoluyla zabit olarak kullanılmalarını kararlaştırılmıştır. (544)

541-C. M. 4327.
543- C. M. 7564.
544- C. M. 19934.
Bundan önce de deşinildiği üzere; taşradan Levend Çiftliği'ne asker yazılanların, yazıldıkları günden itibaren aylık ülufe ve tayinatları ile yıllık bir takım elbiseleri verildiği gibi, Ocakta talim yapıp, harp sanayiinde tahsil ve bilgilerini de arttırdıklarından, kaabiliyetlerine göre usulünce zabit olup, senede 300,500 ve 1000 kuruş maaş sahibi ve sonunda 400 kuruş maaş ile binbaşı dahi oluyorlardı. Ayrıca vilayetlerindeki hane ve emlâklerinden salyane alınımayıp, bir sene Ocakta hizmet ettikten sonra, bir sene de izin alarak vilayetlerine gidebiliyordurları. Yine bundan önce de belirtildiği gibi, bu erler firar edebilecek başıboş serseri takımından olmayıp, hane, emlâk ve akraba sahibi genç ve tuvane yiğitlerden yazılarak her biri sağlam kefillere bağlanıp, İstanbul'da Ocağa teslim ediliyor; firar ettikleri taktirde Devletten aldıkları ülufe, tayinat ve elbiseleri kefillerinden, hane, emlâk ve akrabalardan zorla alınıp, yerlerine yemi erler yazılıyordu. Dolayısıyla Çiftliğe yazılanların sağlam kefilli, devam ve sebatı olan kimseleden yazılmasına dikkat gösterilmesi emrediliyordu. (545)

Bütün bu emirlere rağmen, bazı sancaklardan yazılarak gelen pek çok er firar etmiştir. Kayıtlara göre; Kastamonu Sancakından 500 erin, İstanbul'a gönderilen 316'sından 36'sı; Dolu Voyvodalığı ve kazalarından yazılan 300 erin, İstanbul'a gönderilen 270'inden 32'si; Viranşehir Voyvodalığı kazalarından yazılan 181 erin, İstanbul'a gönderilen 140'ından 19'u; Ankara Sancağı'ndan yazılan 300 kişinin, İstanbul'a gönderilen 277'sinden 60'ı; Hüdavendigâr Sancağı'ndan yazılan 750 erin de dördü firar etmişlerdir. Firarilerin aranıp bulunmaları, yakalanana-
rin derhal ocağa gönderilmeleri istenmiştir. Arananların, mahal- 
linde bulunuyanları serseri takımdan kabul edilip ulufe, ta-
yınat ve elbiseleri geri alınarak bu kişilerin yerine kefiller-
ri yazıp gönderilmiştir. (546)

Ocaktak firar olaylarından sonra yeniden tertip oluna-
cak erler için Kastamonu'dan 184, Bolu'dan 10, Viranşehir'den 
41 ve Ankara'dan da 23 kişi daha yazılması emredilmiştir. (547)

Anadolu'da kurulan Nizam-ı Cedid askerinin gelişmesinde 
en büyük payı ve hizmeti olanlardan biri de hiç şüphesiz Kadi 
Abdurrahman Paşa'dır. Rumeli Beylerbeyi payesini taşıyan Paşa, 
aynı zamanda Karaman Valisi olup, kendisine malıkâne olarak 
Konya ve Alâiyye verilmiştir. Asker toplamaktaki başarısı üzeri-
ne, bunlara Akşehir Sancağı da eklenip, kendisine tevcih edilmi-
şti. (548)

Dundan önce de bahsedildiği gibi, Anadolu'da Nizam-ı 
Cedid'e ilk zamanlarda hizmet edenlerden birisi de Trabzon 
Valisi Tayyar Paşa idi. Paşa bu sıralarda büyük gayretler göste-
rip, bir yazısında da asker tahririne çalıştığını, 10-15 bin ka-
dar muallem asker yazabileceğini; 1804 Kasımındaki bu yazısın-
da ayrıca Nizam-ı Cedid'e dair bu bilgileri, Kâpi Kethüdası'ndan 
değil, Konya Valisi Abdurrahman Paşa'dan bizzat duyduğuunu bildi-
riyordu. (549)

Taşradan İstanbul'a asker yazımındaki başarısından dola-
yı Tayyar Paşa'ya verilmiş bulunan Amasya ıltizamı'nın 
Caparzade Süleyman Bey'in oğlu Mehmed Celâl Bey'e Vezirlik rüt-
besiyle verilmesi, Paşa ile Bey'in aralarının açılmasına neden

546- C.A.19934.
547- C.A.19934; Hüdavendigâr Sancağı'ndan yazılan 750 kişi, ya-
548- a.g.y. 
549- H.H.3671 A. 
iniz Bursa ve Küre kazalarından yazılmışlardır.

Nizam-ı Cedid'in Anadolu'da da yapılaması ve başarılı olması için Kâdi Abdurrahman Paşa kadar gayret göstererek başarılı olan Dergâh-ı Muallâ Kapıçağa, Yeni İl Voyvodası ve aynı zamanda Kayseri Mütesellimi Caparzade Süleyman Bey'e yollanan fermanda; Levend Çiftliği ve Üsküdar Ocağı askerlerinin artmasına çalışması istermişti. Daha önce yollanan Hatt-ı Hümayunda ise Kütahya ve Karaman'daki sancakların eşkinci ve timar sahiplerinin Levend Viftliği ve Üsküdar Ocağı'na asker olarak bağlanması, savaş ve barışta bir yere gönderilmeleri gerektiğinde, Ocağın diğer askerleriyle beraber olmaları; Üsküdar'daki alaybeylerinin hayrakları ile Üsküdar'da kalmaları; çeşitli vergilerden muaf olmaları konuları emredilerek, bu şartlara gö-

550- H.H.3671.
551- H.H.4046 B.
552- Yücel Özקaya, "III.Selim Devrinde Nizam-ı Cedid'in Anadolu'da Karşılaştığı Zorluklar", Tarih Araştırmaları Dergisi, I/1, Ankara 1960, s.149.
re asker yazması istenmişti. Daha sonra da yollanan fermanlara göre; Zile kazası ve cıvar mahallerden 20-25 yaşlarında, zahmet ve meşakkate katlanabilen harb ve darb erbabı kimselerden 150 er yazması istendiğinde; (554) Caparzade, Kapı Kethüdası Mustafa Bey'e yolladığı kaimede, bu askerleri Ruz-ı Hızır'a kadar Levend Çiftliği'ne göndermesini bildirmiştir. (555) Bu arada İstanbul'daki ocaklardan firar edenleri de geri göndermişti. (556)

Caparzade aynı zamanda Çankırı 'utasarrıfı da olduğu için 1802 Eylül ortalarında Çankırı'ya da bir ferman yollandı. Fermanı; Üsküdar Ocağı için budadan da asker yazması, vergiden muaf olmalarına rağmen, bu yazılanların, canlarının istediği gibi hareket etmemeleri ferektiği bildirilerek, bu emir 1803 ve 1805 yıllarında da tekrarlandı. (557) Bunun üzerine Caparzade, Üsküdar Ocağı için Çankırı'dan istenen piyadeleri, sancağın alaybeyi vasıtasıyla yazdırdı İstanbul'a yolladı. Talimlerini burada tamamlayan erler, bir müddet sonra izinli olarak geri gönderildiler. Daha sonra, bu erlerin çoğaltılarak, yerlerinde talim yapmaları için bir de tard-ı Seniyye çıkarıldı. (558). Bu göre, iki bölük olarak düzenlenen bu askerlerin yarım ortaya yüksektilmesi; yazılanların, savaşabilecek kimselerden seçilerek sağlam kefillere bağlanmasının emredildi. (559)

Caparzade harekete geçerek Çankırı Mütesellimi'ne, kadılar- ra ve naiblere yazdığı buyrultularda; bu iş için Silâhsör Ağa'

554- C.A. 3197.  
555- a.g.y.  
556- H.H. 3197.  
557- Yücel Üskaya,"a.g.m.", D.T.C.F., 100. Yıl Armağanı, s. 521.  
558- a.g.y.  
559- a.g.y.
nin tayin edildigini bildirdi, konuya siki bir sekilde ugrasmaga basladi. (560)

Caparzade'nin, 15 Şubat 1806 tarihli buyrultusunda; bir orta icin gerekli olan askerlerin yazildigi; yine 19 ve 20 Temmuz 1806'da Çankiri'ya yolladigi dijger buyrultularda; Uskudar Ocağı icin yeniden asker yazilmasi gerekigi bildirilmektedir. (561)

İrad-ı Cedid Defterdarı Hacı İbrahim Efendi, verdigii bir takrirde; Kütahya, Bolu, Ankara ve Seydişehir'de birer kisla inga edilip, erlerin bir alanda nöbetlese talim ve terbiye gormeleri gerekigiini bildiriyordu. (562)

Çaparzade Süleyman Bey, kendisine Çankırı Sancağı'ndan başka, Amasya Sancağı İltizami da verildigi takrirde, altı bölük piyade (yarım orta) yazabileceğini; (563) böylelikle, daha once Çankırı'dan yazilmiş bulunan yarım orta ile birlikte 12 bölük piyade, yani bir orta tertip olunacagini; kısa zamanda her sancaktan bir orta tertip olunacak, daha sonra da ıki ortanın tertip ve tanziminin mümkün olacağını belirtiyordu. (564) Yine bu arada, harab olan Sivas Eyaleti'nin, mустакil bir vezir idaresine verilmesinden sonra, valiye mahsus hazeriye, has ve maişet-i sairesi, emsali üzere İrad-ı Cedid Hazinesi'ne teslim olunup, münasip masrafları İrad-ı Cedid Hazinesi tarafından kayd-ı hayat şartıyla karşilanarak, eyaletin merbutiyetine müsaade edilip, idaresi mlikâne tabiriyle "Mir-ı Mümâileyh" e ihale buyurulursa, eyaletin sancaklarını süvari olarak ocağa bağlayıp, eyaletin dahi-

560- Buyrultular, 7 ve 25 Şubat 1805'de yollanmistir.
561- a.g.y.
562- C.A.2863.
563- a.g.y.
564- a.g.y.
linde olan Bozok Sancağı hariç tutularak diğer elviyelerden birer piyade ortası tahririne ve uygun yerlerde kışlalar inşa-sına çalışacağıını Padişah'a bildirmiştir.Padişah da yazdığı Hatta,bunu kabul edip onayladığıni belirtmiştir.(565)

Bütün bu çalışmalarından sonra Anadolu'da inşa edilmesi düşünülen kışlaların yapılacağı yer ve alacakları askerler de aşa-gıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Seydişehir Kışlası: 1500 asker
Bolu " : 2000 "
Niğde " : 1000 "
Ankara " : 1000 "
Kastamonu " : 1500 "

Öncelikle yazılıması düşünülen bu askerlerin toplamı 8500'dür.(566)

Edirne civarında da ayrıca bir kışla yapılması düşünülmüş,(567) ve bütün bunlardan başka,Üsküdar ortalı merkez kabul edilerek,yine Anadolu'da,aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere kışlalar yapıp ortalar kurulmuştur:

Seydişehir.............. .... : 1500 asker
Develi Kütahya Sancağı... : 1500 "
Bolu............................ : 2000 "
Niğde......................... : 1000 "
Ankara........................ : 1000 "
Kastamonu..................... : 1500 "

Toplamları 8500 olarak düşünülen bu askerlerin,kışla ve ortalarının nasıl teşkil edildiğini,bundan sonra anlatmaga çalışacağız.(568)

565- a.g.y.
566- A.Cevat,Tarih-i Askerî-i Osmanî,s.41, i.Ü.Ktp.,T.Y.4118.
567- a.g.y.
568- "Seyyid Mustafa",Kemal Beydilli neşri,s.439.
B ) ANADOLU'DA KURULAN ORTALAR

1. Ankara Ortası

Anadolu'da ilk olarak kurulan ortalardan biridir. Alay-beyleri buradan Üsküdar Ocağı'na 1802 yılı sonlarından beri asker yazıyıorlar; bu askerler Üsküdar'daki köşluya gelip nöbetliğe talimlerini ve eğitimlerini tamamladıktan sonra memle-keşlerine dönüyorlardı. (569)

Ankara Sancağı'nda, Üsküdar Ortası'na bağlı olarak bir orta kurulması görevi Dergâh-ı Muallem kapıcıbaughılarından Mes'iid Ağa'ya verildi. (570) Aynı zamanda İrad-ı Cedit Hazine-sine bağlı Ankara Sancağı'nın Müteselli'nin bulunan Mes'iid Ağa (571) bu erlerin kanun ve nizamlara göre yönetilmesi ve çoçaltıma-sıyla görevlendirildi. (572)

Kurulacak bu ortaya Ankara Sancağı altı, Çankırı Sancağı iki, Kastamonu Sancağı da altı bölükle katılacaktır. Mes'iid Ağa'nın Üsküdar Ocağı'na yazız gönderdiği 750 piyade neferi, talim ve eğitimlerini bitirdikten sonra geri dönecekler; bunlar dön-dukten sonra yenileri yazızı yollanacaktır.

Üsküdar'a yollanan askerlerin gidiş-gelişlerinin zorluğu, masraflarının fazlalığı ve ayrıca bunların izinli olarak vilâyetlerine geri döndükten sonra, buralarda nöbetliğe görev yapma-ları da zorlaşmıştı. İşte bütün bunlardan dolayı, Ankara'da bir köşluya yapılmasına karar verilmiştir. (573)

569- Y. Özkeley, a.g.m., s.516.
570- M. Çadircioğlu, "Ankara Sancağı'nda Nizam-ı Cedit", Belleten, XXXVI/141, s.3.
571- C.A.11211.
572- Y. Özkeley, a.g.y.
573- C.A.7314.
Kışla yapımı konusunda, irad-ı Cedit Defterdarı Hacı İbrahim Efendi'nin Padişah'a sunduğu takrirdede; Nizam-ı Cedit askerinin göçaltılmasına çalışmanın, din ve devlete hizmet sa-
yıldızı belirtildiyordu. Ayrıca takrirdede; Üsküdar ve Levend Çiftliği ocaklarına bağlı olan yerlerden seçilecek erlerin, fir-
sat bulduklarında kağımaları için, başıboş serserilerden ol-
mamalarına; (574)bunun için bilhassa yerli yurtlu, akrabali ve sağ-
lam kefili olanlardan yazılacak, firar ettiklerinde kolay-
ca araştırılmış bulunabileceklerden seçilmelerine dikkat edil-
mesi gerektiğini anlatılıyordu. (575)

Bu şartlara uygun olarak ilk yazı, Beyşehir Sancakı ka-
zalarından yapan Kadi Abdurrahman Paşa olmuştur.

Kapı kethûdaları tarafından idare edilen Ankara ve Kayseri sancakları kale muhafızlarına arpalık olarak verildi-
ginden, buralardaki fakirler gözetilmiyor; gerek Anadolu vali-
leri gerekse müteselliimler de halkın çok miktarda para tahsil ediyorlardır. Bu durumdan mutasarrıflar dahi zarar görüyor; halk ise, kendilerini o kadardan sarsmayan hızırıye ve şehriye vergi-
linin dışında, zorcular tarafından alınan çeşitli vergilerin alt-
tında perişan oluyordu. (576) Bundan dolayı, Ankara mutasarrıfl-
larına ait olan hızırıye ve şehriye vergileri irad-ı Cedit
Hznesi'nden idare olunmak üzere Üsküdar Ocağı'na bağlanarak
vali ve müteselliimlerin zulmünün kaldırılacağı belirtiliyordu.

Hacı İbrahim Efendi'nin takrirdede; Nizam-ı Cedit askeri
için Ankara'da bir kışla tahsis edilerek, askerlerin mahallinde
talim yapmalarının gerekli olduğu ve bu konuda emir ve ferman

574- C.A. 11211.
575- a.g.y.
576- a.g.y.
çıkartılmasını istemesi üzerine;  (577) 500 kişilik bir kişla yapılımasına karar verildi ve bu konuda İrade-i Seniyye çıktı. (578) Kuşlanın yapılımasına ve yerinin keşfine, Hassa Mimar Hulefasından Seyyid Mustafa görevlendirilerek, harç rahatsız veriliıp buraya yollanıldı.

Bu İrade-i Seniyye ile ayrıca; kişinin da yaklaşıması sebebiyle askerlerin memleketlerine dönmeleri gerektiği; bunun için kişla yapımına bir an önce başlanıp, önce bu yerin, sonra- dan genişletilmeye elverişli olacak şekilde seçilerek, keşfi ve resminin çıkarılması istenmektediydi. (579)

Kişla yeri olarak, Ankara'ya yarım saat uzaklıktaşı Çubuk Suyu yanında, aynı zamanda Akköy'de çok yakın Şeyh Yağmur ovası'ndaki Emiroğlu Tarlasi, havası ve suyu bakımından uygun bulunan keşfedildi. (580) Seyyid Mustafa'nın bu keşfine göre; yapım masrafi 34.115 kurus olarak hesaplandı. Kuşlanın planı ve tahmini maliyeti deftere kaydedilip, Ankara Kuşlası'nın ilâmi ile birlikte onaylanmak üzere İstanbul'a yollanıldı. (581) Bu plân ve hesap defteri Nizam-ı Cedid Ocağı Nazırı Elhac İbrahim Reşid Efendi tarafından Padişah'a sunuldu (2 Eylül 1804). (582)

Sultan III. Selim, kişlayı yaptırılmaktaki amacının:" talim ve taallümi için neferata bir mesken tahsisinden ibaret olup bu husus neferat-ı mekûme beher hal kişlada mümkünve ile âram ve ikâmât edeceklerine binaen..." ibaresiyle birlikte, işçi üç-

577- a.g.y.
578- C.A.33069.
579- Y.Özkaya, a.g.m., s.525.
580- C.A.7314.
581- M.Çadirci, a.g.m., s.3.
582- Y.Özkaya, a.g.m., s.526.
retlerinin artması göz önüne alınarak, köşla ilaveleri şekilde planlanan cami ve sundurmanın bahara bırakılması, kişılannın, keşif bedelinden daha az bir parayla bitirilip, şimdilik irad-i Cedid Nazimesi'nden 1500 kurşû ödemesiyle ilgili bir emir çıkardı. (583) Dünün üzerine, 10 dönümlük bu yer 150 kuruş-şa satın alınarak hemen inşaata başlandı. Temeli, Ankara'nın ileri gelenlerinin huzurunda, 13 Temmuz 1803'te atılan kişla, soğuklar bastırmadan bitirildi. (584) Ankara Kadısı Mehmed'in imzası ile yollanan bir yazida; kişlannın 19 Ekim 1804'de bitirilip hizmete açıldığı belirtilmektedir. (585) Görüldüğü gibi bütün bu emir ve gösterilen gayrettlerе rağmen, bir yıldan daha fazla bir zamanda bitirilebilen kişla, 750 kişi alacak kapasitede yapıp, inşaati için 30859 kuruş harcanarak, (586) keşfe göre 34115 kuruş olan tahmini fiyatın daha ucuzu maledilmiştir. Geriye kalan bazı eksiklikler de Kadi tarafından bildirildiğine göre; Kasım ayına kadar giderilmştir. (587)


583- M. Çadircı, a.g.m.
584- M. Çadircı, a.g.y.
585- C.A. 45548.
586- C.A. 41760.
587- Y. Özkaya, a.g.m., s. 526.

Diğer tarafından, Abdurrahman Paşa, Nizâm-ı Cedid askerine başbuga tayin edilince, İstanbul'a yolladığı bir tahriratta; Ankara Sancağı'nın 2000 piyade eri çıkarakacak durumda olduğunu da bildiriyordu. (592)

Ankara'da kişla yapılmıdan önce bu asker, bundan evvel de de争论ldiği üzere- talim için nöbetlese olarak Üsküdar Oçağı'na gitmek zorundaydı. Bu durum da Devlete pahaliına maloluyordu. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, 1803 yılının şubat ayında Üsküdar Oçağı'na yazılan 532 kişiye tayinat olarak 3180 kuruş ödeniyordu. (593)

589- a.g.y. 592- H.H.3473.
590- a.g.y. 593- C.A.3762.
591- a.g.y.
Ankara Merkez Kazası'ndan yazılanlar:

Onbaşılara: 10 kuruş, 10 onbaşıya: 100 kuruş,
Erlere : 5 kuruş, 124 ere : 620 kuruş.

Ayas Kazası'ndan yazılanlar:

Onbaşılara: 7,5 kuruş, 9 onbaşıya: 67,5 kuruş,
Erlere : 5 kuruş, 80 ere : 400 kuruş.

İstavroz ve çevresinden yazılanlar:

Onbaşılara: 7,5 kuruş, 2 onbaşıya : 15 kuruş,
Erlere : 5 kuruş, 21 ere : 105 kuruş.

Surba Kazası'ndan yazılanlar:

Onbaşılara: 7,5 kuruş, 7 onbaşıya : 56,5 kuruş,
Erlere : 5 kuruş, 64 ere : 320 kuruş.

Çubuk Kazası'ndan yazılanlar:

Onbaşılara: 7,5 kuruş, 7 onbaşıya : 56,5 kuruş,
Erlere : 5 kuruş, 65 ere : 325 kuruş.

Murtazaabad Kazası'ndan yazılanlar:

Onbaşılara: 7,5 kuruş, 5 onbaşıya : 37,5 kuruş,
Erlere : 5 kuruş, 42 ere : 220 kuruş.

İki gönülüye, iki aylık 30 kuruş. (594)

Alaybeyi tarafından yazılanlar, Ankara'da bulundurulan askerlere de şu şekilde ödeme yapılmıştır:

Mülâzim Mustafa'nın aylığı : 25 kuruş,
3 onbaşının üçer aylığı : 90 kuruş,
1 onbaşıya iki aylığı : 20 kuruş,

594- a.g.y.
5 onbaşıının birer aylığı : 50 kuruş,
18 erin üçer aylığı : 260 kuruş,
2 erin ikişer aylığı : 20 kuruş,
53 erin birer aylığı : 265 kuruş,
1 göğünün bir aylığı : 5 kuruş. (595)

Bu tarihte ortada yeni olarak 439 ve eski olarak da 85 olmak üzere 524 kişi mevcuttu. Bu defterin yazılmasından sonra, Yalakabad'dan gelen 8 kişiyle mevcut 532'ye çıktı; sonradan gelen bu 8 kişiye de 40 kuruş aylık verildi. (596)

Kişla yapımaından sonra Ankara Sancağı'na, sancak kazalarından gelen erler, nöbetleğe olarak talimlerini burada yaptılar; bir kısmı da nöbet sıraları gelinceye kadar memleketlerine dönüyordular. Bu şekilde kişlarda nöbetçi olarak kalan onbaşılara 10, memleketlerinde olan diğerlerine de 7,5 kuruş tayinat ödeniyordu. Örneğin; 1804 yılı Kasımında, son dokuz gün için ödenen tayinat, yeşmiye ve diğer masraflar 223 kuruş tutuyordu. (597)

Ankara kişlasında mevcut ortanın zabit ve erlerine muhtelif tarihlerde aşağıda görüldüğü gibi ödeme yapılmıştır:

1804 yılı Ekim, Kasım ve 1805 Ocak aylarında ülke olarak 3413,5 kuruş; (598) 1805 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait üç aylık ülke olarak 57 zabit için 2107 kuruş 40 akçe; (599) 243 er için 3017,5 kuruş olmak üzere toplam 5125 kuruş 40 akçe; 1805 yılı Aralık ayında 559,5 kuruş tayinat basısı ve 1097 kuruş 7 para barut, fişek ve başka masraflar olarak 1656 kuruş 7 para; (600) 1805 yılı Haziran ve Temmuz aylalarında.
rına ait iki aylık ulûfe ve maaşları tutarı 10052,5 kuruş; (601) 1807 yılı Şubat ayına ait maaş ve ulûfeleri tutarı olarak da 4807,5 kuruş 42 akçedir. (602)

Ankara Ortası için ilk hedef 12 bölüklük bir ortaya ulaşmak olduğundan Mes'ûd Ağa bu konudaki çalışmalarını, İstanbul'a yolladığı 7 Eylül 1805 tarihli tahriratında da belirtiyordu.

Mes'ûd Ağa daha önce yollanan Emr-i Alişan-ı Hümayun gereçince, zaten bir taraftan yeni erlerin tedarikine, bir yandan da Talimmame-i Hümayın'a göre; nöbetleri geldikte, eski ve yeni erleri Ankara kışlasına toplayıp yoklamalarını yapıyor; ayrıca bölükleri tanzim ederek disiplinlerini de sağlıyordu. (603)

Bu arad, Ankara Sancağı'na bağlı Haymana Kazası'ndan 250, Arsabsun Kazası'ndan 81 ve diğer kazalardan iki tertipte yazılan erlerin sayısı 1270'e ulaşmış, fakat firar ve ölüm sonucu bunlardan 197'şi eksilmiştir. (604)

1805 yılı Nisan ayında, Çubukabad ve Murtazaabad kazaları erlerinin nöbetçi bulundukları esnada, kışladaaki asker sayısı 1073 kişiden ibaretti. (605) Bu mevcutla hemen hemen 11 bölüme ulaşılmasına rağmen, yine de hedef; ilk tahrirdeki 750 ve ikinci tahrirdeki 750 kişiyle 1500 sayısına ulaşmakta. (607)

Tüm bunlardan sonra, Ankara Sancağı Mütesellimi Mes'ûd Ağa, 1073 kişinin ulûfe, tayinat defterlerini hazırlayıp İstanbul'a yolladı. (608)

<table>
<thead>
<tr>
<th>601- C.A.53756.</th>
<th>605- a.g.y.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>602- C.A.21963.</td>
<td>606- a.g.y.</td>
</tr>
<tr>
<td>603- C.A.46654.</td>
<td>607- a.g.y.</td>
</tr>
<tr>
<td>604- a.g.y.</td>
<td>608- a.g.y.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ağustos 1806 tarihinde, mevcudu iyiden iyiye artan Ankara Ortası'nın 60 zabitine ulûfe ve maaş olarak 2545,5 kuruştan yıllık 30550; 609 aynı tarihte 1222 ere de üçer aylık 15996,5 kuruştan yıllık 63986 kuruş ödendiştir.

1806 yılı içinde bu ortaya 5 zabit ile 43 er daha katılarak zabit sayısı 65'e, er sayısı da 1265'e ulaşmış; bu yeni zabit zabitlere aylık 163,5, yıllık 1950 kuruş maaş ve ulûfe ödendiştir. 610

Kepeci Tasnifi'ne göre; Ortanın 11 bölüğunün mevcudu şu şekildedeydi:

İdareci zabitler : (belgede mevcut değil)

Sağ Kol Bölükleri:

I. Bölük : 110 kişi
II. Bölük : 98 "
III. Bölük : 104 "
IV. Bölük : 108 "
V. Bölük : 106 "
VI. Bölük : 118 " (Yaban Ahmed Kazası erleri).
Cebehane erleri 12 " 611

Sol Kol Bölükleri:

VII. Bölük : 117 kişi
VIII. Bölük : 106 "
IX. Bölük : 105 "
X. Bölük : 106 "
XI. Bölük : 70 " . Görüldüğü üzere henüz 12. bölük kurulmamıştır. 612

609- C.A.43096. 611- Kepeci Tasnifi, 6626.
610- a.g.y. 612- a.g.y.
Üsküdar Ocağı'na bağlı sancakların askerleri, sefer veya talim sebebiyle bazen yerlerinden ayrıldıklarında, mağdur durumda kalan ailelerine maaş ve ulûfe lerinin bir kısımı ödedikteydi. (613) Örneğin: 1806 yılının Nisan ayından Ekim aylına kadar Ankara Ortaşı'ndan 98 askere, maaş, tayinat ve ulûfe olarak tahakkuk eden 2315 kuruşun 489 kuruşu masraflara düşürek 1836 kurulu hanelerine ödenmiştir. (614)

1806 yılında Ankara'da 1525 zabit ve erden ibaret, 12 bölüklük bir de Yeniçeri Ortaşı mevcuttu. (615)

Genelde, Nizam-ı Cedid ortaları, Yeniçeri ortaları örneğin alınarak kurulduğuundan, bu iki orta teşkilât bakımından aşağı yukarı birbirine benzer saygıldır. Sadece Yeniçeri binbaşısıının maaşı 350 kuruş olması rağmen, Nizam-ı Cedid Ortaşı binbaşısının maaşı 333 kurğu Bu fark da yeniçerileri kızdırmak veya kuşkuldırmamak amacıyla yapılmış olabilirdi. (616)

Bu arada kurulup gelişen Ankara Ortaşı, Rumeli'de Nizam-ı Cedid ortalarının açılmasına engel olan muhalifleri yola getirmek amacıyla görevlendirilen Kâdı Abdullah Paşa kuvvetlerine, Mes'îd Ağa komutasında katılarak Çatalca'ya kadar gelişmiştir. (617)

Orta, İstanbul'da, 26 Mayıs 1807'de Kabakçı Mustafa İsyani neticesinde, tüm Nizam-ı Cedid Teşkilati'yla birlikte ortadan kaldırılmıştır.

613- C.A. 46817.
614- a.g.y.
615- Kepeci Taşnifi, 6735.
616- C.A. 27027.
617- H.H. 6422.
2. Bolu Ortası

Levent Çiftliği için Bolu Sancağı'ndan yazılan askerler önceleri İstanbul'a gelip, talim ve eğitimlerini yaptuktan sonra geri dönerler; onların yerlerine de nöbet sırası gelen yenileri yollanırdı. Bolu'dan ilk olarak 1799 yılı Temmuz ayında alaybeyi tarafından yazılıp gönderilen 750 kişiden (618) bir kısım İstanbul'a giderken firar ettiler. Durum üzerine, İstanbul'dan yollanan bir fermanda; yeniden sür'atile asker yazılırların yollanması istendi. (619) Emir gereği mübaşırlar tayin edilerek kazaların nüfusuna göre 181 bostancı tüfenkçisi yazılıp, grup grub Bolu'ya gelmeye başladı. (620)

Diğer bir fermanda; ikincı tertip olarak yazılacak 119 askerin daha tertip edilmesi ve kazalara taksim edilerek derhal Bolu'da toplanımları emredildi. Kazalardan gelen cevapta; birinci tertip olarak yazılı 181 kişiden başka kimsenin ikinci tertip olarak yazılıp istemedikleri; birinci tertip askerinse hazır olduğunu şeklinde bir ilâm Bolu'ya bildirildi. (621)

Bu sıradı Anadolu'da genel olarak Nizam-ı Cedid askeri olmama, olsalar bile sık sık firar etme eğilimi vardı. Hattâ zorla askere alınıslar dahii, yine en ufak fırsatta kaçıyorlardı. Aleyhite propaganda ve bazı âyan, hâtta zabillerin bunlardan para almasıyla kaçaşalarının sağlandığı da biliniyordu. (622)

Yazılan şiddetli emirler ve alınan tedbirler neticesinde Üsküdar Bostancı Ocağı'na, Bolu ve Viranşehir kazalarından 290 kişi yazılarak, tayinat bahar ve yeymiye olarak 13920 kuruş öndendi. (623)

---

618- C.A.6045.  
619- C.A.30110.  
620- C.A.4925.  

621- a.g.y.  
622- Y.Özkaya, a.g.m., s.528.  
623- C.A.22361.
Nizam-ı Cedid teşkilatı bakımından, Bolu Sancağı'na bağlı Viranşehir'den yazılan askerler de İstanbul'a gönderildi. Üsküdar'a bağlı sancakların alaybeyleri, mintikalarındaki piyade askerinin yazılımasına memur edilmişlerdi: Dolu alaybeyi Süleyman Ağa da, Bolu ve Viranşehir sancaklarından yazdığı askerleri Üsküdar Ocağı'na gönderiyordu. Böylece İrad-ı Cedid Naznesi idaresindeki mukataattan olan Bolu ve Viranşehir sancaklarında yazılı piyade erlerinin sayısı, 1803'te 300'e ulaştı.

Yazılanlar kâffe-i tekâliften muaf olacakları için, za-bit ve er olarak, saylarınının 1500'e ulaşması; dolayısıyla bir orta halinde teşkilatlanmalari mümkündü. Hatta İrade-i Seniyye gerekği, bunların vilâyetlerinde de göğalıp, nöbetleşme olarak talimlerini yapmaları da istenmektediydi. Bundan dolayı, Bolu Voyvosası Ahmed Ağa, İstanbul'a yazdığı tahriratta; Bolu'da bu iş için bir köşla yapılmının şart olduğunu belirterek, vilâyetin ileri gelenleriyle yapılan görüşmeler sonunda, Bağdad Caddesi'nde, şehre geçerek saat uzaklıkta, Çiftler Köyü ile şehir arasındaki yerin, hava ve suyu bakımından da köşla yapımına uygun olduğunu; 780 kişi alabilecek şekilde inşa edildiği taktirde masrafının 46409. kuruşa çıkacağını belirtti. Aynı tahriratta; Başkent'ten bir mühenis ve bir mimar halife-si tayin edildiğinde, tarların değeriyle alınarak, köşla inşâına hemen başlanabileceğidi; bir an önce bitirilerek, yazılı askerlerin burada nöbetleşme talimlerini yapabilecekleri ve bu arada yollanacak mimarın, köşla binasının resmini, haritasını ve tah-

| 624- C.A. 21680. | 627- a.g.y. |
| 625- C.A. 11226. | 628- a.g.y. ve Y.Özkaya, a.g.m., s.527. |
| 626- C.A. 1194. |
mini masrafını kaydettiği bir defterin İstanbul'a yoyunanacağı da buldurulmuştur. (629)

Tahrirat uygun bulunarak, Ahmed Ağa'ya, köşünün ve ebniyesinin yapılması için İrad-1 Cedid Hazinesi'nden 20,000 kurus verildi. (630) Daha sonra Ahmed Ağa Voyvodalıktan azledip yerine Çalızkade Hüseyin Ağa Voyvoda tayin edilince, köşül ebniyesinin bitirilerek, 20,000 kuruştan artan miktarının geri alınması emredildi. (631)

Köşül inşaat hızla ilerlemekteken Hüseyin Ağa 1804 tarihli bir tahriratla, köşünün aynı yılın yaz aylarında bitirilmesine çalışıldığı belirterek, acele 10,000 kurus daha para istedi. Bu para isteği uygun karşılık yollandı. (632)

Tarihsiz bir belgeden; inşaatın bitiminde, kesin masrafın öğrenilmesi amacıyla bir keşfin daha yapıldığını ve inşaatın 1804 yılı sonu veya 1805 yılı başlarında bitirildiğini ni öğreniyoruz. (634)

1805 yılının Ağustos ayında, köşülde mevcut zabit ve erlere ulûfe, tayinat baha ve çeşitli masrafları için, İrad-1 Cedid Hazinesi'nden 9445,5 kurus verilmiştir. (635) Ayni yılın Aralık ve 1806 yılının Ocak aylarında ise 783 zabit ve ere maaş ve tayinat olarak 14683 kurus akçe ödeme olmuştur. (636)

Gelişmesini sürdüren Ortanın 1806 yılı başlarında mevcudu şöyleydi:

1 binbaşı, 2 zabit,

Bölükler:
I. Bölük : 146 kişi
II. Bölük : 122 "
III. Bölük : 140 kişi (8'i topçu eri),

629- a.g.y. 631- a.g.y. 633- C.A.30160. 635- C.A.36572.
630- C.A.3701. 632- C.A.7171. 634- C.A.13712. 636-a.g.y.
IV. Bölük : 89 kişi (6'sı arabacı eri),
V. Bölük : 92 "
VI. Bölük : 104 "
VII. Bölük : 159 "
VIII. Bölük : 131 "
IX. Bölük : 200 "
X. Bölük : 149 "
XI. Bölük : 103 "
XII. Bölük : 100 " (33'ü mehter takımı).

Genel toplam; 12 zabit, 1548 er ve 1 binbaşı olmak üzere 1561 kişidir ki, hemen hemen bir ortaya yakındı. (637)

Eylül 1806'da 12 zabit, 1618 er mevcuttu. (638) Bunlardan zabitlere aylık 2937,5 kuruştan senelik 35250 kuruş maaş ve ulûfe, erlere de aylığı 20948 kuruştan dört aylık 83912 kuruş ödenerek, sonucu hedefe ulaşılmış, hatta aşılarmış bulunuyordu. (639)

Ortannın I.-VI. bölükleri Bolu Ortaşı Sağ Kolu'nu, VII.-XII. bölükler de Viranşehir Ortaşı adıyla Bolu Ortaşı Sol Kolu'nu temsil ediyordu. (640)

Daha sonraları, Kabakçı Mustafa Isyanı nedeniyile Nizam-ı Cedid ortadan kaldırılırınca, Bolu Ortaşı da kaldırıldı. Kişla ise diğer ortalarda olduğu gibi han yapıp veyasatılmayıp, olmadığını gibi muhafaza edildi. (641)

637- Kepeci Tasnifi, 3254.
638- C.A. 43096.
639- a.g.y.
640- Kepeci Tasnifi, 6670.
641- C.A. 16169.
3. Kayseri Ortası


Kâğır olan Kayseri kişlası, 72 odalı müstahkem bir bina idi. Nizam-ı Cedid Teşkilati kaldırılınca, han olarak kiraya verildi. (646)

25 Mart 1807 tarihli bir defterden, keşif sonucu, binanın tamiri için ayrılan 1326 kuruşun yetmeyip, bunun çok fazlası olan 74.664 kuruşa mal olduğuunu öğreniyorum. (647)

Kadi Abdurrahman Paşa 9 Ekim 1805'de Kayseri Müteselli-mi, Nakibül-Egraf kaymakamları ve diğer görevlilere bir buy- rultu yolladı. (648) Buyrultuda, Nizam-ı Cedid için, Kayseri kadişi tarafından ne miktar asker toplattığının belirtilmesi ve ayrıca bunların sağlam kefillere bağlanması emretti (649)

Tüm bu çalışmalarından sonra, Kayseri kişlasında zabit ve erlere 1805 yılında, İtrad-ı Cedid Hazinesi'nce, maaş ve tayinat

---

642- C.A.22193; C.A.30552.  
643- C.A.12817.  
644- Y.Özkaya,a.g.m.,s.523.  
645- C.A.38995.  
646- C.A.16791.  
647- Y.Özkaya,a.g.m.,s.524.  
648- Y.Özkaya,a.g.m.,s.524.  
649- C.A.42827.
olarak 2879 ödenmişti. 1806 yılı Mart ayında, sayıları 1121'e ulaşan zabit ve erlere maası, ulûfe, yol taamiyesi ve 37 günlük tayinat masrafları olarak 18090 kuruş; (650) 1807 yılı başlarından na doğru sayıları daha da artan mevcudun 73 zabitine aylık 2958 kuruştan yıllık 35500 kuruş; 994 ere ise aylık 13191 kuruştan yıllık 56744 kuruş ödenmiştir. (651)

Nizam-ı Cedid Teşkilatı'nın kaldırılmasıyla bu orta da ortadan kalkmıştır.

4. Kastamonu Ortası

ilk zamanlar, buradan yazılı olan askerler de talim ve eğitimleri için Üsküdar Ocağı'na gidiyorlardı. Kastamonu Al y beyi Ebubekir Ağa'dan, Üsküdar Ocağı için 400 asker yazması istendi. (652) Ağa da, hâne ve emlakleri tekâlif ve tekâlif-i zaiyeden muaf olan yerli yurtlu, harp yapmağa muktedir, güçlü kuvvetli (653) ve ayrıca sağlam kefilli 400 kişiyle kazalara taksim edip yazarak, daha önce yazılı 200 kişi ile birlikte Üsküdar Ocağı'na sevklerinin hazır olduğunu bildirdi. (654)

Kastamonu'dan Üsküdar Ocağı'na daha önce yazılıp gönderilen 155 askere aylık 7440 akçe yevmiye ödenmişti. (655)

1803 yılında, Kastamonu'dan Üsküdar Ocağı için yazılı piyade askerlerini, talimlerini bitirip vilâyetlerine döndüler. 1804 yılına kadar bu askerlerin 1500 kişiye çıkarılarak, bir orta kurulmasına; mahallinde yapılacak bir kışlama toplanıp talim ve eğitimlerini orada yapmalarına dair bir İrade-i Seniyye çıktı. (656)

650 - C.A. 27727. 651 - C.A. 43096. 652 - C.A. 33858. 653 - a.g.y. 654 - C.A. 3420. 655 - C.A. 34925; C.A. 24183: Maliye- den müdevver 21023 no'lu deft. 656 - C.A. 50419; C.M. 26079.

İnşaatı 43755,5 kuruşa bitirilip, tamamı 53755,5 kuruşa baliğ olan kişilerin bu gideri İrad-ı Cedid Hazinesi'nden karşılandı. (661)

Bundan sonra bir ortaya yükselmek için gerekli çalışmalarına başlanarak, 17 Ocak 1805'de yazılan 121 zabit ve ere ülûfe ve tayınat olarak 3947,5 kuruş; (662) 26 Mart 1805'de, 1804 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylıkları da olmak üzere, 133 zabit ve ere ülûfe ve tayınat olarak 2273 kuruş 3 akçe öden-di. (663)

657- C.A.50419.
658- a.g.y.
659- C.A.4192.
660- C.M.21409; C.A.36020.
661- a.g. yerler.
662- C.A.30018.
663- C.A.28758.
Asker yazım işinin çok yavaş gitmesi ve pek çok kişinin bu yeni askeri birliğe katılmak istemesi yüzünden, tam bir ortaya ulaşma çalışmalar, başlangıçta başarılı olmadı.

1805 yılında köylüde mevcut 55 zabite, Aralık ayı maaşı ve ulufeşi olarak 2058; 186 ere de 2258 olmak üzere toplam 4410 kuruş öndendi. (664) Görüldüğü gibi; bu tarihte köylüde ancak 241 kişi mevcuttu. Aynı yılın Ekim ve Kasım aylığı olarak 55 zabit ve 224 ere 7991 kuruş 30 akçe öndendi. (665)

1806 yılı başında asker sayısı 335'e ulaşında, maaş ve ulufe olarak 57 zabite 2124 kuruş 51 akçe, 278 ere de 3572 kuruş olmak üzere toplam 5696 kuruş 51 akçe öndendi. (666)

Bunları açık liste halinde gösterirsek;

Binbaşının maaşı : 333 kuruş 11 akçe,
Mülâzım-ı evvel ve sanının her biri : 62 kuruş 20 akçe,
Ağay-ı yemin : 83 kuruş 13 akçe,
Bölükbaşi : 37 kuruş 6 akçe (12 kişi olup herbirine),
Mülâzım-ı evvel : 28 kuruş 26 akçe (9 kişi olup birinin aylığı),
Mülâzım-ı sani : 28 kuruş 26 akçe (9 kişi olup birinin aylığı),
Alemdar : 24 kuruş 26 akçe (9 kişi olup birinin aylığı),
Çavuş : 20 kuruş 20 akçe (8 kişi olup birinin aylığı),
Ağay-ı yesar : 83 kuruş 13 akçe,
Asker kâtipi : 15 kuruş,
Vekilharç ve Karakullukçu : 20 kuruş,
Kişla İmamı
Molla : 15 kuruş,

664- C.A.21914.
665- C.A.27963.
666- a.g.y. ; C.A.27759.
Tüfenkçi aylığı : 30 kuruş,
Cenaze maștafları : 30 kuruş,
Erlerin herbirine : 5 kuruştur. (667)

1807 yılı başlarına doğru Ortanın mevcudu 73 zabit ve 1222 ere ulaşarak; (668) zabitlere yıllık olarak 30550, erlere de dört aylık olarak 63986 kuruş maaş ve tayinat ödenmiş, dolayısıyla hemen hemen istenilen sayiya ulaşmıştı.(669)

Kabalçı Olayı üzerine Nizam-ı Cedid Teşkilâti ortadan kaldırılırınca, Kastamonu Ortası da sona ermiş oldu.

5. Kütahya Ortası

Üsküdar Ocağı'na bağlı olarak kurulan Ortanın askerleri de talim ve eğitimleri için İstanbul'a gidiyorlardı.

1791 yılının Ağustos ayında Üsküdar Ocağı'na 74 kişi yazılıp yollanarak, (670) tayinat bahası ve yevmiye olarak 72 ere 3596, alemdara 344, mülazıma da 394 akçe; 1803 yılı Ekim ayında, Kütahya Mûtesellimi ve Alaybeyi Abdurrahman Ağa kefîl edilerek yazılan 77 ere, adam başına 5 kuruş olmak üzere 385 kuruş taşımı ücreti ödenmiştir. (671)

1804 yılı başlarına doğru Abdurrahman Ağa'ya yazılan emirde; Kütahya Sançağı'ndan, harp ve darba kâdir, yerli yurtlu 500 kişi daha yazması istenmektediyi. (672) Bu arada Uşak Kazası'na fazla yüklenildiği, bu durumun da şikâyetlere yol açtığı belirtilerek, alaybeyinin daha dikkatli davranması emredilmekteydi. (673)

667- a.q.y.
668- C.A.43096.
669- a.q.y.

670- C.A.18149.
671- C.A.26944.
672- C.A.7569.
673- a.q.y.
1804 yılı sonunda Kütahya Ortası'nın mevcudu 278 piyadeye yükseldi. \( ^{674} \) Hızla artan bu mevcuttan Üsküdar Ocağı'na bağlı olanlarla \( ^{675} \) Kütahya Ortası'na bağlı olup, talim ve terbiyelerini İstanbul'da yapılıp izne dönendeler için Kütahya'da bir köşk yapılmasına karar verildi. Bu arada, Kütahya Kale muhafızları da Üsküdar Ocağı'na ilhak edildi. \( ^{676} \)

Köşk inşası için Alaybeyi Abdurrahman Ağa tarafından yaptırılan keşif raporunda, 28 Ekim 1803 yılında, inşaata başlandığı taktirde, 29 Ocak 1804 günü bitirileceği belirtildi. \( ^{677} \)

Devlet deney yerde yapılacak köşk için, işçil yevmiyesi, kereste ve diğer masraflar olarak 5315 kuruşun İrade-ı Cedit tarafından karşılanacağı kararlaştırılmışken, \( ^{678} \) daha sonra, mimar hulufasından Mehmed Efendi, yaptığı keşif sonunda, burası gözle uygun olmadığı; şehir dışında, özellikle süvarı atlarının beslenmesi açısından elverişli Kadi Çayı'ndaki Kütahya Kalesi Muhabirler Köşkleri'nin \( ^{679} \) tamir edildiği taktirde- köşk için uygun olduğunu bildirdi. Kabul edilerek işe başlandı ve onarım 1803 yılı içinde bitirildi. \( ^{680} \)

Yayınlanan bir fermanla; taşra ocaklarının herbirinin 300 kişilik bir süvari birliği kurmaları istendiğinden, süvari birlikleri, Kütahya Ortası'nın III. Bölüğü olarak teşkil edildi. \( ^{681} \) Duna göre 1803 yılının Temmuz ayında bazı bölüklerin mevcutları şöyleydi:

\[
\begin{align*}
674 & - \text{Kepeci Tasnifi, 6733.} \\
675 & - \text{C.A.31537.} \\
676 & - \text{C.A. 4866.} \\
677 & - \text{C.A.31537.} \\
678 & - \text{C.A.31537.} \\
679 & - \text{C.A.39370.} \\
680 & - \text{C.A.38995.} \\
681 & - \text{Y.Özkaya, a.g.m., s.524; Kepeci Tasnifi, 6628.}
\end{align*}
\]
VII. Bölük : 121 kişi,
VIII. Bölük : 128 kişi,
IX. Bölük : 127 kişi.

Görüldüğü gibi, bölüklerin mevcudu 100'ün üstüne çıktığı halde, bu tarihte henüz bir orta mevcudu olan 1602 kişiye ulaşılamamıştı. (682)

Bundan sonraaki yıllarda asker sayısı ve İrād-ı Cedit Hazinesi'nden ödenen aylıkları da aşağıda gösterilmiştir:

Ekim 1804'ten Mart 1805'e kadar 56 zabit ve 217 ere, altı aylık ulıfe olarak 5492; kişlada nöbetçi olan V. Bölüğe de 1515 kuruş; (683) Mayıs 1805'de 67 zabit ve 337 ere maaş ve ulıfe olarak 4777 kuruş ödenmiştir. (684)

1805 yılı Kasım ayında Karesi Sancağı'ndan Kütahya Ortaşına bir binbaşı, birer mülmün-1 evvel ve sâni, bir şavuş, bir alemdar, on bir onbaşı ve 149 er yazılıp gelmiştir. (685)

1806 yılında Kütahya Ortaş erlerine ve zabıtlarına Ağustos ayında 577,5 kuruş 19 akçe, Recep ayında 426,5 kuruş olmak üzere iki aylık tayinat masrafi olarak 1104 kuruş 19 akçe; (686) 1806 yılı Şubat ayında 683 zabit ve ere maaş ve ulıfe olarak 6484 kuruş 18 akçe; (687) İstanbul'da olan 24 zabıt ailesine 222 kuruş; (688) Mart 1806'da 812 zabit ve ere maaş ve ulıfe olarak 11144; İstanbul'da bulunan 17 zabıt ailesine de 212 kuruş ödenmiştir.

Bu ortada ayrıca üç bölük olarak bir Süvari Birliği de mevcuttu. (689)

682- a.g.y. 686- C.A.14079.
683- C.A.31885. 687- Kepeci Tasnifi, 3252.
684- C.A.33691. 688- a.g.y.
685- C.A.26576. 689- a.g.y.
1807 yılı başlarına doğru 54 zabite, yıllık tutarı 27250 kuruşa bağlı olan aylıkları ile 775 ere de 10410 kuruştan 41140 kuruş yıllıkları ödenmişti. (690)

Nizam-ı Cedid’in kaldırılmasıyla bu Orta da sona ermiş-ti.

6. Kırşehir Ortası

Üsküdar Ocağı’na bağlı olarak kurulan ortalardan biri de Kırşehir Ortası’dır. Buradan yazılan askerler eğitim, talim ve terbiyeleri için Üsküdar Ocağı’na gidiyorlardı.

Kırşehir’de de bir kişi yapılp, yarım ordan ibaret bir Piyade Birliği’nin kurulması için, Kadi Abdurrahman Paşa’ya ferman yazıldı (23 Mayıs 1804). (691) Bunun üzerine, Kırşehir ve kazalarından, başbuğluklarını Kırşehirli Kâmilzade Feyzi Ağa’nın tayin edildiği 600 asker yazıldı. Sağ Kol Ağası ve mevcut askerin bölükbaşısı Ahmed de Mülazım tayin edildikten sonra, Konya tarafından Bağkent’e yazılan bir ilâmatla, yarım orta için asker yazma işinin bir an önce bitirileceği bildirildi. (692)

Yazılan bu 600 askerin kazalara göre dağılımı şöyleydi:

Kırşehir ve çevresi: 294 kişi  
Hacibektaş Kazası: 39 kişi
Keskin Kazası: 150 "  
Mucur: 38 "
Konur: 71 "  
Süleymanlı: 8 "
Toplamları 600 kişi idi. (693)

690- C.A.43096.
691- C.A. 8166.
692- a.g.y.
693- a.g.y.
1805 yılı başında bittiği analoşlan kışla bina-
sı kerpiçten yapılmış olup, 30 büyük odadan ibaretti. (695)

Kırşehir kışlasında bulunan zabit ve erlere 1805 yılı
Kasım-Aralık ayları ulufe ve tayinatları olarak 7779 kuruş
34 para; 1806 yılının Ocak ayında da 5035 kuruş ödenmiştir. (696)

1806 yılında 10 bölüge yükselen Kırşehir Ortası'n-
da zabit sayısı 48, er sayısı ise 800-1000 arasında olup, yarım
ortaya ulaşmıştı. Asıl hedef bir ortaya ulaşmaktı. (697)

1806 yılı ortalarında mevcudu 73 zabit ve 1078 er (698)
olan Ortanın 73 zabitine yıllık maaş olarak 35500, erlerine de
14243 kuruştan yıllık 56972 kuruş ödenmişti. (699)

Bu orta da Kabakçı Olay'yla kaldırıldı.

7. Amasya Ortası

Üsküdar Ocağı'na bağlı olarak kurulan ve mevcudu için
bir kışla yapılp yapılmadığı bilinemeyen Amasya Ortası, 1806
yılında 53 zabit ve 411 erden ibaretti. (700) Bu zabit ve er-
lere 1806 yılı Nisan ayından Haziran ayına kadar ulufe ve ma-
asları şu şekilde öndedi:

53 zabite 2704,5 kuruş 21 akçe,

411 ere 2880 kuruş olmak üzere toplam 5584,5 kuruş
21 akçe. (701)

Hakkında başkaça belge ve bilgiye rastlanamayan bu orta
da Nizam-ı Cedid'in ortadan kaldırılmasına son bulmuştur.

<table>
<thead>
<tr>
<th>694- C.A.26042 ; C.A.26910.</th>
<th>698- C.A.43096.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>695- C.A.16791.</td>
<td>699- a.g.y.</td>
</tr>
<tr>
<td>696- C.A.26042 ; C.A.26910.</td>
<td>700- C.A.52603.</td>
</tr>
<tr>
<td>697- C.A.26042 ; C.A.26910.</td>
<td>701- a.ğıy.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8. Sivas Ortası

Sivas Eyaleti'nden Üsküdar Ocağı'na ilk asker yazımı 1803 yılında başladı. (702)

Burdaki zuema ve erbab-ı timarın Üsküdar Ocağı'na bağlanması istenmekte birlikte, halkın yazına karşı çıkması ve bazı muhaliflerin bunları tahrik etmeleri halinde, bu işin askayabileceğini de bilinmektediydi. Bunu önlemek gayesiyle, eyaletten toplanan asker, Rumeli Valisi maiyetinde toplanıp, Rumeli'-ye geçirilmek bahanesiyle İstanbul'a getirildi ve Anadolu ile Karaman eyaletleri gibi Üsküdar Ocağı'na bağlandık. (703)

Daha sonra, eyaletin İstanbul'a uzaklığı ve gidiş-geleşinin zorluğunu sebebiyle, Sivas'ta da bir köşla yapımına karar verilip yapıldığı; ancak köşünün ne zaman ve nasıl yapıp, kaça çıktığını bilinmemektedir. (704)

1806 yılı içerisinde bitirilen Sivas köşasında aynı yılın başlarında 38 zabit ve 413 er mevcuttu. (705)

Elhac Numan Ağa komutasında, mevcudu 451 kişi olan ortadada aynı yılın Martından Haziran ayına kadar maaş ve tayinat olarak 38 zabee 3694 kuruş 9 akçe, 413 ere de 2915 kuruş olmak üzere toplam 6614 kuruş 6 akçe ödenmiştir. (706)

İfrad-i Cedid Hazinesi'nce maaş ve tayinat olarak yapılan ödemeler (707) bundan sonra da aşağıdaki şekilde devam etti:

1806 yılı Temmuz ayından Ekim ayına kadar hepsine toplat olarak 5035,5 kuruş 12 para tayinat bahası; (708) sayıları yükselsemeğe devam eden zabitlerin (Nisan 1807'de 49 zabit) (709)

<table>
<thead>
<tr>
<th>702- H.H.120003</th>
<th>12003 A.</th>
<th>706- a.g.y.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>703- a.g.y ler</td>
<td></td>
<td>707- C.A.54615.</td>
</tr>
<tr>
<td>704- C.A.5260</td>
<td></td>
<td>708- a.g.y.</td>
</tr>
<tr>
<td>705- a.g.y.</td>
<td></td>
<td>709- C.A.18785.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ailelerine 1807 yılı Ocak ayı maaş ve tayinatı olarak 1225,5 kuruş ödenmişti.(710)

Nizam-ı Cedid’le birlikte ortadan kalkan Sivas Ortası’nın mevcudu bu olaydan bir süre önce yarı ortaya yükselmişti.

9. Aydın Ortası

Aydın Sancağı’nda da Üsküdar Ortası’na bağlı olarak bir Bostanı Tüfenkçi Ortası kurulmuş;(711) ancak burada da bir kişila inşa edilip edilmediği hakkında bilgi edinilememiştir.

1804 yılında dört bölük olan ortanın, yarı ortaya çıkarması için(712) asker tertip ve tahririne memur edilen Sadık Efendi’ye, bir orta olacak kadar tertip etmesi hakkında talimat verildiğine bakılsa, bu kadar asker için bir kişila yapılmış olduğu da düşünülebilir.(713)

1803 yılında Aydın Ortası’nda mevcut zabit ve erlere 5 ayda ödenen taamiye ve maaşlar aşağıdaki tabloda gösterilmişdir:(714)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mülâzım-ı atik</th>
<th>2 kişi</th>
<th>30 kuruş (ikisine ödenen)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mülâzım-ı Cedid</td>
<td>1 &quot;</td>
<td>15 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Alemdar-ı atik</td>
<td>1 &quot;</td>
<td>12,5 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Alemdar-ı cedid</td>
<td>4 &quot;</td>
<td>43,5 &quot; (hepsine ödenen miktar)</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş-ı cedid</td>
<td>1 &quot;</td>
<td>9 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Odabasîy-ı atik</td>
<td>11 &quot;</td>
<td>82,5 &quot; (hepsine birden)</td>
</tr>
<tr>
<td>Odabasîy-ı cedid</td>
<td>17 &quot;</td>
<td>96,5 &quot; ( &quot; &quot; )</td>
</tr>
<tr>
<td>Nefer-ı atik</td>
<td>87 &quot;</td>
<td>415 &quot; ( &quot; &quot; )</td>
</tr>
</tbody>
</table>

710- a.g.y. 713- C.A.32162.
711- C.A.38923. 714- C.A.38923.
712- C.A.12078.
Nefer-i cedid : 212 kişi : 752,5 kuruş (hepsine birden)
Asitane'de memur Odabaşı 1 kişi: 19 kuruş olmak üzere 338 kişiye toplam olarak 1489,5 kuruş ödenmiştir (Kasım 1803). (715)

Mülazım-ı atik : 2 kişi : 30 kuruş (ikisine ödenen)
Mülazım-ı cedid : 1 " : 15 "
Alemdar-ı atik : 1 " : 12,5 "
Alemdar-ı cedid : 4 " : 50 " (hepsi için)
Çavuş-ı cedid : 1 " : 10 "
Odabaşı-ı atik : 11 " : 82,5 " ( " " )
Odabaşı-ı cedid: 17 " : 95,5 " ( " " )
Nefer-ı atik : 87 " : 435,5 " ( " " )
Nefer-ı cedid : 212 " : 1060 " ( " " )

Şehir dışında görevli 24 ere 115 kuruş olma üzere 364 kişiye toplam olarak 1972,5 kuruş ödenmiştir (Aralık 1803). (716)

Mülazım-ı atik : 2 kişi : 30 kuruş (ikisi için)
Mülazım-ı cedid : 1 " : 15 "
Alemdar-ı atik : 1 " : 12,5 "
Alemdar-ı cedid : 4 " : 50 " (hepsine ödenen)
Çavuş-ı cedid : 1 " : 10 "
Çavuş-ı cedidlerden şehrin dışında olanlarına, 1 kişi: 10 kuruş,
Onbaşı-ı atik : 10 kişi : 75 kuruş (hepsine ödenen)
Onbaşı-ı cedid : 20 " : 150 " ( " " )
Onbaşı-ı cedidlerden şehrin dışında görevli ikisine 15 kuruş,
Nefer-ı atik : 86 kişi : 430 kuruş (hepsine ödenen)
Nefer-ı cedid : 235 " : 1175 " ( " " )
Nefer-ı cedidlerden şehir dışında görevli 25 kişiye 109 kuruş,

715- a.g.y. 716- a.g.y.
Asitane'de memur odabaşıya 113 kuruş,
Toplam olarak 389 kişiye 2094,5 kuruş ödenmiştir (Ocak 1804).

Mülazım-1 atik : 2 kişi : 30 kuruş (ikisine birden)
Mülazım-1 cedid : 1 " : 15 "
Alemdar-1 atik : 1 " : 12,5 "
Alemdar-1 cedid : 4 " : 50 " (hepsine ödenen)
Çavuş-1 cedid : 2 " : 20 " (ikisine ödenen)
Çavuş-1 cedidlerden şehir dışında görevli ikisine 20 kuruş,
Odabaşıy-1 atik : 8 kişi : 60 kuruş (hepsine ödenen)
Odabaşıy-1 cedid : 22 " : 165 " ( " " )
Şehir dışında görevli 5 odabaşıy-1 cedide 37,5 kuruş,
Nefer-i atik : 83 kişi : 415 kuruş (hepsine ödenen)
Nefer-i cedid : 259 " : 1295 " ( " " )
Şehir dışında görevli 31 nefer-i cedide 140 kuruş,
Asitane'de memur odabaşıya 13 kuruş,
Toplam olarak 421 kişiye 2273 kuruş ödenmiştir ( Şubat 1804).

Mülazım-1 atik : 2 kişi: 30 kuruş (ikisine birden)
Mülazım-1 cedid : 1 " : 15 "
Alemdar-1 atik : 1 " : 12,5 kuruş,
Alemdar-1 cedid : 4 " : 50 kuruş (hepsine ödenen)
Çavuş-1 cedid : 4 " : 40 " ( " " )
Odabaşıy-1 atik : 8 " : 60 " ( " " )
Odabaşıy-1 cedid : 28 " : 202,5 kuruş (hepsine ödenen)
Nefer-i atik : 83 " : 415 " ( " " )
Nefer-i cedid : 290 " : 1450 " ( " " )
Asitane'de memur odabaşıya 15 kuruş,
Toplam olarak 421 kişiye 2228 kuruş ödenmiştir (Mart 1804).

717- a.g.y. 718- a.g.y.
Yukarıda gösterilen beş aylık toplam 10118 kuruş tutmaktadır.

Görüldüğü üzere, sayıları hemen hemen dört bölüge ulaştıran askerin başına 1804 yılı başında İbiş Ağa, Sağ Kol Ağası tayin edildi. Kendisinden bu dört bölügen yarım ortaya, yani 800 kişiye çıkarılması ile yazılan askerlerin isimlerinin, bir deftere köyleriyle birlikte kaydedilerek, İstanbul'a gönderilmesi de istendi. (719) Nihayet bir süre sonra yarım ortaya ulaşıldı. (720)

Bu sıralarda, eğitimleri için Üsküdar Ocağı'na gidip-gelen 306 er, Sağ Kol Ağası, Bölük Kâtibi, Mülazım, Alemdar ve ça- vuşlara, Aydın'a döndüklerinde 1781 kuruş ödendi. Bu arada, askerin yarım ortaya çıkarılması için, Kâtip Sâdık Efendi'ye 1000 kuruş harcırəh verilib Aydın'a yollanı. (721)

Tüm bu faaliyetlerinin sonucu hakkında, kaynaklarda bir bilgiye rastlanamayan Aydın Ortası da Nizâm-ı Cedit Teşkilâtı'nın ortadan kalkmasıyla kapanmış oldu.

10. Çankırı Ortası

Üsküdär Ocağı'na bağlı yerlerden birisi de Çankırı Sancağı'ydı.

Çankırı Alaybeyi Seyyid Mehmed Ağa tarafından yazılan askerler, talim ve terbiye edilmek üzere Üsküdar Ocağı'na gönderiliyordu. (722)

Bu arada, Milan Kazası'nın Dalkor Köyü'nden Veli Osmanoğlu, Hacı İsmail, Veli Ahmed; Yazvıran Köyü'nden Mahmud Efendioğlu, Ebubekir Efendi; Çatköse Köyü'nden Pinti Serdaroğlu Ahmed;

719- C.A. 12078.  
720- E.A. 32162.  
721- a.g.y.  
722- C.A. 33598.
Karataş Köyü'nden Kurdoğlu Mustafa asker yazımına karşı çık-mişlardi.

Bozok Mutasarrıfı Çapartzade Suleyman Bey'e verilen bir emirde; adı geçenlerin, bu muhalefeti sürdirmeleri halinde, Çankırı Kalesi'ne kalebend yapılacıkları yazılımıştı. (723)

Tüm bu muhalefete rağmen, Üsküdar Ocağı'na önce 127; (724) daha sonra da 134 er ve zabit yazılıp gönderilmiştir. (725)

Çankırı'dan yazılan askerlerle, zor şartlarda gidip-gelenin ve yapılan masrafların artması üzerine, Çankırı'da da bir kısla yapılmasına karar verildi. (726) III. Selim, kısla yapılmasına dair bir Hatt-ı Hümâyun yayınladı. (727) Buna göre; Çankırı'daki Beylik Sarayı, Mühendis Mehmed Emin Halife'nin yaptığı keşif sonunda, (728) genişletildiği taktirde, kısla yapımasının uygun bulundu. (729) Keşiften sonra yapılan hesapla, bu işin 41141,5 kurus 20 akçeye malolacağı belirtildi. (730)

1803 yılının Recep ayı sonlarında yapımına başlanan kısla, aynı yılın Şevval ayında bitirildi. (731) Asker sayısı da gittikçe artarak, Ağustos 1806'da 1259 zabit ve erle, hemen hemen bir orta tertibi olan 1602 kişiye yaklaştı. (732)

Çankırı Ortası askerinin mevcudu ile bunlara Ağustos 1806 yılına kadar yapılan masrafları aşağıdaki tabloda belirir-sek;

**Eylül 1805'de:**

Binbaşı ve diğer zabitler: 45 kişi, ulûfe ve maasları 1735,5 krş.

Onbaşı...................... : 66 " " " 330,5 "

Erler..................b : 557 " " " 1392,5 "

Münavebe ve sıradı olanlara............. " " 550 "

Toplam 668 kişiye 40008 kuruş ödenmiştir. (733)

Ekim 1805'nde:
Binbaşı ve diğer zabitler: 45 kişi, ulûfe ve maas 1735,5 kuruş
Onbaşılar ...............: 66 " " " 330 "
Erlar ....................: 557 " " " 1387,5 "
Münavebe ve silada olanlar....... " " 550 "
668 kişiye toplam olarak 4000 kuruş ödendiştir.

Kasım 1805'te:
Binbaşı ve zabitler: 45 kişi, ulûfe ve maasları 1735,5 kuruş
Onbaşılar ............: 66 " " " 330 "
Erlar ..................: 544 " " " 1365 "
İmam ..................: 1 " " " 15,5 "
Münavebe ve silada olanlar..... " " 275 "
556 kişiye toplam 3721 kuruş ödendiştir. (734)

Aralık 1805'te:
Binbaşı ve zabitler: 45 kişi, ulûfe ve maasları 1735,5 kuruş,
Onbaşılar .............: 66 " " " 330 "
Erlar ..................: 538 " " " 1350 "
İmam ..................: 1 " " " 15,5 "
Münavebe ve silada olanlar..... " " 550 "
oğlen ve firar eden 30 kişi düşülünce, 650 kişiye toplam olarak
3951 kuruş ödendiştir. (735)

Ocak 1806'da:
Binbaşı ve zabitler: 45 kişi, ulûfe ve maasları 1735,5 kuruş
Onbaşılar .............: 66 " " " 330 "
Erlar ..................: 533 " " " 1337,5 "

734- a.g.y. 735- a.g.y.
İmam..............: 2 kişi, ulûfe ve maaslarla 35,5 kurşak
Mehter takımı.....: 10 " " "
Münavebe ve silada olanlar... " " 550 "
656 kişiye toplam olarak 4099,5 kurşak ödendiştir.

Şubat 1806’da:
Binbaşı ve zabitler: 53 kişi, ulûfe ve maaslarla 1958 kr. 12 akçe
Onbaşılılar...........: 100 " " " 500 "
Erler...................: 938 " " " 2345 "
İmam..................: 3 " " " 51,5 kr.
Mehter takımı.........: 10 " " " 119 "
Münavebe ve silada olanlar........ " " 550 "
1104 kişiye toplam olarak 5523 kurşak 12 akçe ödendiştir. (736)

Mart 1806’da:
Zabitler.........: 53 kişi, ulûfe ve maaslarla 1950 kurşak 12 akçe
Onbaşılılar........: 120 " " " 600 "
Erler..................: 1073 " " " 2682,5 "
İmam................: 3 " " " 51,5 "
Mehter takımı....: 10 " " " 119 "
Münavebe ve silada olanlar .. " " 550 "
1254 zabit, er ve diğerlerine toplam olarak 5960,5 kurşak 12 akçe ödendiştir. (737)

1806 yılı Nisan ve Meyîs ayları için de yukarıdaki gibi ödeme yapılmıştır. Aynı yılın Aralık ayında, kişîlada mevcut zabit ve erlere 6542,5 kurşak maas ve ulûfe ödendiğine bakılsrsa, asker sayısının daha da artmış olduğu görülür. (738)

Kaldırılan Nizam-ı Cedit’le beraber Çankırı Ortası da son bulmuştur.

736- a.g.y. 737- a.g.y. 738- C.A.27672.
11. Çorum Ortası

Burası da Üsküdar Ocağı'na bağlı olarak kurulmuştu. Çorum'dan talim ve terbiyeleri için Üsküdar Ocağı'na güçlü koşullar ve çok masrafla gidip-gelen askerler için, burada da bir kişla yapıldı. (739)

Nerede, ne zaman ve kaça yapıldığı öğrenilememeyen kişların, 1806 yılı içinde iğna edilmiş olması muhakkaktır. (740)

Ortada bulunan askerden, 4 zabit ve 3 ere, 1805 yılı Ekim ayında aylık olarak 2599 kuruş; (741) 237 zabit ve ere 1806 yılı Hart ayında 3884,5 kuruş; aynı yılın Nisan ayında 239 zabit ve ere 4470,5 kuruş; Mayıs ayında yine 239 zabit ve ere 4483,5 kuruş; Haziran ayında da 259 zabit ve ere 5865,5 kuruş ödenmiştir. (742)

Görüldüğü gibi, yarı orta olabilmek için dahi bu sayı henüz çok azdır.

Nizam-ı Cedit'in kaldırılmasıyla bu orta da son bulmuş- tur.

12. Aksaray Ortası

Üsküdar Ocağı'na bağlı yerlerden birisi de Aksaray Ortasıydı. İlk zamanlar Üsküdar Ocağı'na, talim ve terbiye görmek üzere asker yollanındı.

1802 yılında 210 piyade eri yazılıp, Abdurrahman Paşa'ya gönderildi. (743) Daha sonra yeniden asker yazılacak istendiğinde; Ayanlık iddiasında bulunan Mehmed Şerif ile 10.000 kuruş nezre bağlanan Aksaray halkından birisi, bu asker yazılma

739- C.A.27672.  
740- C.A.27672; C.A.12112.  
741- C.A.12112.  
742- a.g.y.  
743- C.A.23724.
isteğine muhalefet edip, etraflarına topladıkları kişilerle müftüyü mahkemede öldardakten sonra, Naib ve Mütesellim'in evini de kuşattılar. Daha sonra bu isyan hareketi bastırılıp, isyancılar cezalandırıldılar. (744)


Mayıs 1805'de Aksaray Ortası'nda bulunan 32 zabit ve 420 erden, zabitler için 3722, erler içinse 8075 kuruş olmak üzere toplam 11797 kuruş ulûfe ve maas istenmiş; (747) 1806 yılında da 29 zabite 13250 kuruş yıllık, 480 ere 6300 kuruş aylık olarak toplam 25200 kuruş ödendiği. (748)

Bu Ocak da Nizam-ı Cedid'in ortadan kalkmasıyla sona ermişti.

13. Menteşe Ortası

Sancak Merkezi olan Muğla'da Üsküdar Ocağı'na bağlı olarak kurulan ortalardan birisi de Menteşe Ortası'ydu.

Diğer ortalarda olduğu gibi, ilk zamanlar, bu sancaktan yazılan askerler de talim ve terbiyeleri için Üsküdar Ocağı'na gidip-geliyorlardı.

1803 yılında Menteşe Sancağı'ndan yazılip, iade olunan zabit ve erlere ödenen maaş, harçları ve çeşitli masraflarına ait miktarlar; (749)

| 744- a.g.y. | 746- a.g.y. | 748- C.A.43096. |
189 ere.................. 945 kuruş
Ser Mehtere.................. 50 "
Sağ Kol Ağası’na............. 200 "
4 Mehter erine............... 40 "
Bölük Kâtibi, Mülazım,
Alemdar ve Çavuşa........ 135 " olmak üzerine toplam
1370 kuruştu.

Bu ortanın geçmişi ulûfeleri 1804 yılı Ekim ayından 1805 yılı Mayıs ayına kadar toptan ödenmiştir. (750) Dokuz ay- lik bu ödemeler; 672 ere 11005,5 kuruş, 26 zabite de 5992,5 kuruş olmak üzere toplam 16997,5 kuruş tutmuşdur. (751) Ayrıca Binbaşı, Ağay-1 Yemin ve Yesar’a 2999,5 kuruş, eski ve yeni imama 97,5 kuruş, eski ve yeni Bölük Katibine, 3 mülazım, 6 alem- dar ve 6 çavuşa toplam 199,5 kuruş, eski ve yeni 8 mehter eri- ne 803 kuruş, 21 eski ve yeni onbaşıya 179 kuruş ve 426 yeni ere ise toplam olarak 20150 kuruş ödenmiştir. (752) Bu arada İstanbul’dan Ocak Kâtibi tarafından gönderilen havaleyle; Binbaşya 500, Ağay-1 Yemin ve Yesara 666,5, I.Bölük Ağasına 60, VIII.Bölük Ağasına 70, zurnazenlere 176, ser tabelzene de 80 kuruş ulûfe ödenmiştir. (753)

Yukarıda da görüldüğü üzere, bu sıralarda seksiz bölük- ten ibaret 698 kişilik ortanın bu mevcuduna yapılan ödemeler irad-ı Cedid Hazinesi’nce yapılmıştır. (754)


750- C.A.28671.  753- a.g.y.  W. G.  Yüksekoğretim Kurula
751- a.g.y.  754- a.g.y.  Doktoraştayon Merkezi
752- a.g.y.  755- C.A.3226.
akçe hesap çıkarıldı. (756) İnşaat da 1803 yılı Aralık ayında bitirildi. (757)

1806 yılının Temmuz ayında, kişlada mevcut zabit ve erlerle, iki aylık ülufe ve tayinat olarak 1422 kuruş 17 para; (758) aynı yılın Ağustos ayında da maaş olarak 43 zabite bir yıllık 22600, 563 ere aylığı 7434 kuruştan dört aylık 29751 kuruş olmak üzere toplam 52336 kuruş ödenmiştir. (759)

1807 yılı başlarında Ortanın mevcudu şöyledi:

I. Bölük.............. 104 kişi
II. Bölük.............. 106 "
III. Bölük.............. 105 "
IV. Bölük.............. 104 "
V. Bölük.............. 84 "
VI. Bölük.............. 92 "
VII. Bölük.............. 82 "
VIII. Bölük.............. 19 " (henuz gelişmemiştir)

Ayrıca, bölük zabitleri dışında 21 kişilik mehter takımı, 8 kişilik de idareci zabit bulunuyordu.

Görüldüğü gibi, 717 kişilik mevcutla, hedef olarak seçilen 800 kişiden ibaret yarımda ortaya neredeyse ulaşılmış; Ocak 1807'de, bu mevcudun 2744,5 kuruş 9 akçe tutan ülufe ve tayinatları İrade-ı Cedid Hazinesi'nce ödenmiştir. (760)

Nizam-ı Cedid Teşkilâtı kaldırılınca, bu orta da kapanmıştır.

756- a.g.y. 759- C.A.43096.
757- C.A.53629. 760- C.A.17235.
758- a.g.y.
14. Seydişehir Ortası

Üsküdar Ocağına bağlı olarak kurulmuş olup, ilk zamanlar bu bölgeden yazılan askerler, talim ve eğitimleri için İstanbul’a gidiyorlardı.

17 Ocak 1802 tarihinde Seydişehir ve Bakır Madeni’nden yazılan ve Başıbüğ Seyyid Ahmed Efendi komutasında Üsküdar’a gelen (761) 200 askere 1733 kuruş taamiye, 826 kuruş bahşiş ve çarık bedeli, 500 kuruş Başıbüğ harcirahı, 1,800 kuruş kürk ve ılıbas bahası olmak üzere toplam 3854 kuruş tutan miktar, İtrad-i Cedit Hazinesi’nce ödendiştir. (762)

Birkaç bin asker çıkaracak güte olmasına karşın, bölge halkı, askere yazılmağa istekli görünmedikinden, teşvik ve muhalefeti de önlemek için, yazılılanların aileleri ve hatta tüm kaza halkının avarız-ı diviyanı, imdad-ı hızlıye, teklif-i örf ve sakkadan muaf olacakları bildirildi. (763) Hatta bu kararda, verecekleri asker sayısına göre, kazanın zaruri masraflarının üstte birinin veya yarısının alınmayacağı da yer alıyordu. (764)

Bu kazaların askerî sivil ve yeni yazılarak askerlerle ilgili idaresi, Mir-i Miran-ı Kiram’dan Rumeli Beylerbeyi, Alafyye Sancağı Mutasarrıfî ve Bozkır Emini Kadi Abdurrahman Paşa tarafından yürütüleyordu. (765)

1802 yılı Nisan ayında 100’ü Kireli, 50’si Seydişehir kazasından olmak üzere 150 asker daha yazılp Üsküdar’a gönderilmiş; böylece daha önce gönderilen 200 kişi ile birlikte Ocağa gönderilen asker sayısı 350’ye ulaşmıştır. Bu askerlerin

761- C.A.27833. 764- C.A.4989.
762- a.g.y. 765- C.A.22824; C.A.4989.
763- C.A.22824; C.A.4989.
nöbetten dönme vakitleri yaklaştığı zaman, 300 yeni askerin yazılıp yollanacağına taahhüt eden Abdurrahman Paşa kaimesi Seydişehir Naibi'nin bir kit'a ilâmi ve bu askerlerin defteri Başkent'e yollanmıştır.\(^{(766)}\) Daha sonra, vadedilen bu 300 asker, Seydişehir Ortasına bağlı olan Beyşehir Sancağı'nın Kireli Kazası'ndan yazılarak, \(^{(767)}\) 1804 yılı İlkbaharında Ocaktaki askerlerle değiştirilmiştir.\(^{(768)}\)

Yazılan asker mevcudunun artması ve gidip-gelmenin güçlüğü nedeniyle, Seydişehir'de de bir kışla yapılarak, askerin burada talim ve terbiyelerine karar verilerek; bu konudaki emir Kadi Abdurrahman Paşa'ya yazılıp yollandı.\(^{(769)}\)

Kışlanın, Seydişehir'in kaplıcaları 800 m. uzaklıkta Kasrıye demilen yerinde, Mühendis Ahmed ve Mustafa tarafından yapılan keşif sonunda, 600-700 kişi alabileceği kapatı altı inşa edildiğinde, masrafının tahminen 39455 kuruşa bariğer olacağını hesaplandı.\(^{(770)}\)

Abdurrahman Paşa'ya yazılı olan başka bir emirle; bir an önce bitirilerek, 1803 yılı Ağustos ayında Beyşehir Sancağı'ndan yazılısın askerlerin burada talim görmelerinin istenmesi\(^{(771)}\) üzerine, kışla inşaatı 1804 Yılı Ekim ayından evvel bitirildi.\(^{(772)}\)

Anadolu'daki en eski Nizam-ı Cedid kışlalarından biri olan Seydişehir kışlasında, 26 Şubat 1806 tarihinde mevcut zabit ve erlere, ulûfe ve tahsinat olarak 3578 kuruş; \(^{(773)}\) yine aynı yılın ilk yarısında 82 zabitte yıllık olarak 38850 kuruş.

<table>
<thead>
<tr>
<th>766-</th>
<th>C.A.22824.</th>
<th>769-</th>
<th>C.A.39608.</th>
<th>772-</th>
<th>C.A.16346.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>768-</td>
<td>a.g.y.</td>
<td>771-</td>
<td>C.A.42356.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
1400 ere aylık 18442 kuruştan dört aylık 73770 kuruş ödenmiştir.⁷⁷⁴

1806 yılında ortanın mevcudu söyleydi.⁷⁷⁵

İdareci zabitler...... 16 kişi
I. Bölük..............123 "
II. Bölük.............. 111 "
III. Bölük.............. 122 "
IV. Bölük.............. 105 "
V. Bölük.............. 121 "
VI. Bölük.............. 102 "
VII. Bölük............. 122 "
VIII. Bölük........... 107 "
IX. Bölük.............. 118 "
X. Bölük.............. 106 "
XI. Bölük.............. 121 "
XII. Bölük............. 104 "
XIII. Bölük........... 146 " (Bu bölüm erleri Konya ve Akhisar'dan yazılı-mışlardır).

XIV. Bölük............. 116 " (Doğanhisar'dan......)
Mehter Takımı........... 18 "
Cebeciler................ 8 "

Görüldüğü gibi, Orta tam mevcutlu olarak teşekkür etmiş ve Komutanları da Binbaşı Ahmed Ağa yapılmıştır.⁷⁷⁶

1806 yılı Aralık ayı başında, Kadi Abdurrahman Paşa'ya yazılan bir fermanda; bazı sancaklardan 300'er kişilik süvarı birlikleri teşkil etmesi emredildi.⁷⁷⁷ Bunun üzerine üç

⁷⁷⁴- C.A.43096. ⁷⁷⁶- C.A.50972.
⁷⁷⁵- Kepeci Tasnifi,6631. ⁷⁷⁷- Y.Özkaya,a.g.m.,s.524.
bölük olarak kurulan Seydişehir Süvari Birliği'nin 1807 yılında mevcudu zabit ve er olarak 111 kişiye ulaştı.(778) Bu birlikteki beygirlerin eğer takımları için, herbiri 50 kuruş- tan toplam 5550 kuruş tutan miktar irad-ı Cedid Hazinesi'n- ce ödendi.(779)

Anadolu'da kurularak, istenilen hedef ve sayıya ulaşan bu orta da Nizam-ı Cedid Teşkilâtı'nın ortadan kaldırılmasiyla son buldu.

Kısla durumları ve gelişmeleri hakkında hemen hemen hiç bilgi edinilememeyen başlıca ortalara aşağıda anlatılmağa çalışılmıştır:

15. Niğde Ortaşı

Burada da asker sayısı arttığından dolayı kısla yapılmasına karar verilmiş (muhtemelen yapılmış), fakat inşaata dair herhangi bir bilgi edinilememiştir.(780)

1806 yılında ortada mevcut 61 zabite, ulûfe ve tayinat olarak aylığı 2533 kuruştan yıllık 30400 kuruş; 872 ere de aylığı 11521 kuruştan dört aylık 46084 kuruş ödenmişti.(781)

16. Hâmid Ortaşı

Hâmid Sancağı-Hoyran Kazası'ndan 23 Ocak 1804 tarihinde Üsküdar Ocağı'na 80 er piyade yazılımıstı.(782) 1805 yılı içinde kurulan Hâmid Ortaşı için yazılan 39 erden, bir yıl içinde pek çoğunun firar, bir kısmının da vefat ettiği anlaşılmıştır.(783) Ortaya 1806 yılı içinde 12 er daha yazılmıştır.(784)

778- Ç.A.50972. 781- Ç.A.43096. 784- Ç.A.19640.
779- a.g.y. 782- Ç.A.53206.
780- Y.Özkaya,a.g.m. 783- Ç.A.19639.
Hakkında fazla bilgi edinilememeyen, ancak 1806 yılında ulufe ve tayinat olarak 15 zabitine aylık 483 kuruştan yıllık 5800; 197 erine de aylık 2564 kuruştan dört aylık 10250 kuruş ödenen bu orta, yarım ortaya dahi ulaşamamıştır. (785)

17. Manisa Ortası

Manisa'da da, binbaşısının İskender Ağa olmasından başka hakkında hiç bir bilgiye rastlanamayan bir orta kurulmuştur. (786)

18. İçel Ortası

İcel'de de bir orta kurulup, kışla yapılmasına teşebbüs edilmişti.

İcel Nutasarrıfı Ahmed Paşa'nın, 16 Mayıs 1806'da İstanbul'a yolladığı tahriratta; 600 asker yazılıması hakkında emrin, 12 kazaya bildirildiği, hatta ferman okunduğunda, halkın şenlikler yaptıği; ayrıca bir kışla yapılacağı anlatılıyordu. (787)

İcel'in dokuz kazası, asker yazılımini kabul ettiği halde; Mamuriye, Selendi ve Karataş kazaları buna uymayıp muhalefet etmişler; buna mukabil Mut, Gülnar, Silifke, Zenye, Ermenek ve Nevahi-i Ermenek kazaları, emre uyarak kefile bağlanmışlardır. (788)

Burada yapılacak kışla için en uygun yer olarak, Kelendere İskelesi'ne beş altı saat kadar yakın bulunması ve diğer kazaların tam ortasında olması nedeniyle; mimar halifesi ve mühendisler tarafından Gülnar Kazası seçildi. (789)

Orta ve kışla hakkında başkaca bilgiye rastlanmadı.

785- a.g.y.  787- H.H.3689 D.  
786- C.A.49298.  788- Y.özkaya, a.g.m., s.527-528. 
789- a.g.y.
19. Karaman Süvari Ortası

Karaman'da "Suvar-1 Karaman" adında, doğrudan Abdurrahman Paşa'ya bağlı bir süvari ortası kurulmuştur.(790)

1806 tarihinde, bu ortanın mevcudundan 48 zabite, ulüfe ve tayinat olarak yıllık 2250; 1189 ere de dört aylık 62476 kuruş ödenmiştir.(791)

1806 yılı sonlarında, Nizam-ı Cedral askerinin Üsküdar ve taşra köşşliliklerindeki ortalara da 300 süvari daha yazılılar, piyade ve süvarilerin bütün mevcudunun 26275'e çıkarılmasına teşebbüs edilmişti.(792)

Bütün Nizam-ı Cedid Ordusu'nun mevcudu 23000'e yaklaştırılmıştır. Ancak, Mustafa Nuri Paşa, bu rakamların gerçek olmadığını, özellikle İstanbul'daki Levend Çiftliği, Selimiye, Konya ve Bolu köşşliliklerin rakamlarının mübabahalı olduğunu; ayrıca Anadolu'da, Bolu ve Konya köşşlilikler dışındaki köşşliliklerin da yapılmayıp, kayıt üstünde kaldığını ileri sürerse de, yaptığı- miz araştırmada; bunlardan başka ortalara kurularak, köşşliliklerin de bitirildiği görülmüştür.(793)

Tezimizin "Anadolu Ortaları ve Köşşlilikler" kısmında anlatmaça çalıştığımız ve tüm bu çalışmaları sonucu hakkında bilgiye rastlayamadığımız faaliyet, Kabakçi Vak'ası ile birlikte heba olup gitmiştir.

790- C.A.43096.
791- a.g.y.
792- C.A.27204.
793- M.Nuri Paşa, Netayicü'l-Vukuât, c.IV., s.108.
BEŞİNCİ BÖLÜM

NİZAM-İ CEDİD ASKERİNİN KULLANIMASI

A ) MISIR SEFERİ

Avrupa'da 1789 Fransız İhtilali'nden sonra bazı gelişmeler oluştu. Fransa'da Krallık yıkılmış, yeni bir idare tarzı kurulmuştu. Avrupa devletlerinin çoğunun, bu durumdan memnun olmayıp, Fransa'da eski rejimi yeniden kurmağa kalkmaları üzerine, 1815 yılına kadar süren savaşlar başlamıştı.

Bu sıradada Fransa'da Direktuar idaresi hakimdi. Avusturya'yı mağlup ederek Campo Formio Andlaşması'nı yapan Napoleon Bonaparte, (794) bu başaridan sonra İngiltere'yi de mağlup etmek için, bu devletin Hindistan ile irtibatının kesilmesinin gerekli olduğuna inanıyordu. Bunun için, Osmanlı Eyaleti olan Misir'ı zaptetmeyi düştü. Amacı, Fransa'ya Akdeniz hakimiyetini sağlamak; Fransa Dışişleri Bakanı Talleyran da Napoleon'un bu fikrini destekledi. (795)

Bunun üzerine, Napoleon Bonaparte, 280 gemiden ibaret bir donanma ve 38.000 kişilik ordu ile 19 Mayıs 1798 tarihinde, Fransa'nın Tulon şehrinde hareket etti. (796) İlk olarak Malta'yı Saint Jan şovalyelerinin elinden alarak Fransa'ya kattı (12 Haziran 1798). 2 Temmuz'da iskenderiyeye önlerine geldiğinde yarınladiği bir beyannamede; Osmanlı Devleti'nin de onayını alarak, halkın Kölemenlerden kurtarmağa çalışacağını ilan etti. Daha sonra iskenderiyeye'yi işgâl edip Kahire üzerine yürüdü. 25 Temmuz'da da Ehramlar Savaşı'nda Kölemen ve Osmanlı

---

795- a.g.e.
796- a.g.y.
kuvvetlerini mağlup edip Kahire'ye girdi. Daha sonra Salâhiye Savaşı'ni kazanarak, Mısır'ın büyük bir kısımına hakim oldu. (797)
Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti önce Rusya ile 25 Kasım 1798'de; sonra İngiltere ile 5 Ocak 1799'da ittifak anlaşımlarını yaptı.

Napoleon, Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için, Filistin ve Suriye'yi fethe karar verdi. Filistin'i işgâl edip, 18.000 kişilik bir kuvvetle Akkâ üzerine yürüdü. (798)

Osmanlı Hüükümeti ilk olarak, Akkâ Kumandanı Cezzar Ahmed Paşa komutasına 200 Nizam-ı Cedid askeri gönderdi. (799)

Daha sonra gönderilerek, sayılardaki 49 zabıt ve 765'e ulaşan; zabitlerine aylık 27200 akçe yani 2300 kurus; erlerine ise günlük 41442, aylık 1.243.360 akçe yani 10360 kurus ödenen bu askerler, savaşta büyük başarı gösterdiler. (800) Son muharebeden bir gün evvel Rodos Muhafızı Hasan Bey komutasına gönderilen Nizam-ı Cedid askeri sayesinde Fransızlar mağlup edildi ve Napoleon Mısır'a çekilmek zorunda kaldı (21 Mayıs 1799). (801)

Başlangıçta, 63 zabitte 2762,5; 887 erine ise 12064 kurus maas ödenen Nizam-ı Cedid askeri, Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya karşı başlattığı Mısır Seferi'ne de katıldı. (802)

Napoleon bu sıralarda (23 Ağustos 1799) Fransa'ya dönerrek, yerine General Kleber'i bıraktı. Kleber öldürüldükten sonra, Osmanlı-İngiliz kuvvetleri taarruza geçtiler (1800).
İngiliz donanması İskenderiye'yi kuşattığı sirada, 2000’i Nizam-ı Cedid kuvveti olmak üzere, 8000 kişilik Osmanlı Ordusu Reşid'de Fransızları, başarılı bir kuşatmadan sonra teslim olmak zorunda bıraktı. (803) Nizam-ı Cedid askerinin büyük başarısı gösterdiği savaş, Haziran 1802’de Osmanlılarla Fransızlar arasında, Paris'te yapılan barış anlaşmasıyla sona erdi. (804)

Savaşlardaki başarılardan üzerine, önemi de anlaşılarak, gelişmeleri amaçlanan Nizam-ı Cedid askerinin, Mısır Seferi sırasında yaralanarak sakat kalanları tekaud edilmişlerdir. (805)

Yeni askerin bu üstünlüklerine kizar yeniçeriler ve diğer muhalifler, bundan böyle, bu askerle beraber savaşmayacaklarığini açıklamışlar; gerçekten de 1806 yılı Osmanlı-Rus Savaşı'na katılmayarak İstanbul’da kalmışlardı.

Nizam-ı Cedid askeri, Rumeli'de eğkiya takip ve tenkilinde de kullanılmıştı. (806) Levend Çiftliği askerleri, dağlı eğkiyanın tenkiline memur edilen Gümülcine Voyvodası Tokatçıklı Süleyman Ağa'nın maiyetinde, eğkiya takibine katılmışlardır. (807) 1803 yılının Aralık ayında da, Binbaşı Hasan Ağa komutasında 348 zabit ve erden ibaret Levend Çiftliği askeri, yine eğkiya tenkiliyle görevlendirilen Vezir Seyyid Osman Paşa maiyetinde eğkiya takibine katılmıştı. (808)

804- Türk Silâhî Kuvvetleri Tarihi, Genel Kurmay Yayınları, Ankara 1978, c.V., kısım 3., s.413.
805- C.A.23504; C.A.28820.
807- C.A.34789.
808- C.A.11014.
Bazı durumlarda birçok görevler de üstlenen bu askerler, 1806 yılında Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine aynı iş için gönderildiler. (809)

Levend Çiftliği I. Ortaşi'nın 12 bölügünden seçilerek Akdeniz üzerine gönderilen askeri birliğin dökümü aşağıda gösterilmiştir. (810)

İdareci olarak........... 17 zabit
I. Bölük................. 58 kişi
II. Bölük............... 43 "
III. Bölük............... 46 "
IV. Bölük............... 45 "
V. Bölük............... 39 "
VI. Bölük............... 56 "
VII. Bölük............. 36 "
VIII. Bölük........... 40 "
IX. Bölük............... 43 "
X. Bölük................. 47 "
XI. Bölük............... 40 "
XII. Bölük............ 38 "
Mehter Takımı.......... 8 "
Cebeciler.............. 9 "

Daha sonraları bu birliğe 51 kişi daha katılmıştır. (811)

B) AYANIARA KARŞI HAREKET VE NİZAM-ı CEDİD'E KARŞI TEPKİLER

Başlangıçta anlatıldığı gibi, Nizam-ı Cedit askeri İstanbul'da kurulup geliştikten sonra, Anadolu'nun muhtelif

809- Kepeci Tapsi, 3251.
810- Kepeci Tapsi, 6634.
811- a.g.y.
yerlerinde kışlalar yapıp ortalar kurulmağa başlamıştı. 
Giderek Rumeli'de de ortalar açılması düşünülmüş; hatta 
Nizam-ı Cedid'in ilk zamanlarında Karşıtırın'da bir orta ku-
rulmağa başlamıştı. (812)

Bu girişimin amacı; hem Nizam-ı Cedid Askeri Teşkilatının 
bu bölgelerde genişlemesi, hem de âyanlar ve dağlı eskiya-
nın yola getirilmesiydi. Bir diğer dönüşe ise Hristiyan azin-
lıkların isyanlarını bastırmak ve Avrupa devletlerinin tehdit 
ve tecavüzlerini önlemek için bir kuvvet oluşturmaktı.

Rumeli'de orta kurulması düşünülen yerlerden biri de 
Edirne idi. (813) Fakat, yeniceârîler, âyanlar ve Nizam-ı Cedid 
aleyhtari kişirtmacıların bu işi zorlaştıracağı da bilini-
yordu.

1. Dağlı Eskiyası ve Abdurrahman Paşa

Dağlı eskiyası, ilk zamanlarda Filipçe şerresiyle Batı 
Trakya'da ve Balkanların kuzeyinde faal halde bulunuyordu. (814)
1791 yılında Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya savaşlarının 
başlaması üzerine, bu hareket kendini fazlasıyla hissettiirdi. 
Devlet, bunların üzerine zaman zaman vezir, beylerbeyleri ve nü-
fuzlu âyanları memur edip, kuvvetler yolladı; fakat, kesin so-
nuç alamadı. (815) 1803 yılında Balı Köyü'nde toplanan eski-
yaya karşı 2000 kişilik yollandı; yapılan savaşta dağlı eskiyası-
sı mağlub olup geri çekildi. (816)

1803 yılının itibaren eskiya faaliyetleri Edirne ve 
Çatalca bölgelerinde de yaygınca, Devleti bir teşâş aldı.

812- H.H.3181.
813- C.M.28741; H.H.3718; H.H.36741; Asım Tarihi, I., s.105-106.
814- İ.H.Uzunçarşılı, "Kadı Abdurrahman Paşa", Belleten, XXXV/ 
138, s.261.
815- a.g.y., s.262.
816- Seyyid Mustafa, s.441.
Çorlu'ya kadar gelen dağlı eskiyasi üzerine memur edilen
Asâkir-i Şahâne Bağbuğu ve Karaman Beylerbeyi Kadi
Abdurrahman Paşa'nın hareketi,Konya isyanı üzerine on bir ay
gecikti.Bu arada,Tokatçıları Süleyman ile Filibe Ayani Hüseyin
Bey'in,eskiyayı el altından kişkırtmaları ve desteklemeleri
sonucu,faaliyet alanları iyice genişledi.(817)

Karaman Beylerbeyliği uhdesinde bırakılarak,Muallem
Asâkir-i Şahâne Bağbuğuluğu verilen Kadi Abdurrahman Paşa, bu
sefer Catalca'ya kadar ilerleyen eskiyaya üzerine memur edilin-
ce(818) 19 Haziran 1804 tarihinde Üsküdar'a geldi. Altı gün
İstanbul'da kaldiktan sonra,buradaki Nizam-ı Cedid askerini
kumandasına alarak Davutpaşa'ya; 1 Temmuz'da da Küçükçekmece'-
ye hareket etti. 5 Temmuz'da Çorlu'ya gelip,buradaki Nizam-ı
Cedid askeriyeye de birleşerek,28 Temmuz 1804 tarihinde,eskiya-
nın,siper ve hendekler kazarak tahkim ettiği Malkara'nın
Bulgar Köyü'ne hareket etti.Nizam-ı Cedid askerinin hücumuyayla
bıçak yüz ölü veren eskiyaya Balkan tarafına kaçmak zorunda
kaldı.(819)

Bu sırada Filibe'den kaçarak,anayoldan Edirne'ye gel-
mekte olan Rumeli Valisi İbrahim Paşa,eskiyayı takip ederek
Çirpan Kasabası'na, oradan takibe devamla Tırınova'ya kadar gel-
di; ancak burası Tırsinkili İsmail Ağa'yı ait olduğundan,
İbrahim Paşa,onunla bozuşmak istemedi.Eskiyanın takibi ve
cezalandırılmasını görevi bu yüzden İsmail Ağa'ya verildi.(820)
O da bunların üzerine Hazergrad Ayani'nı memur etti.Çoğu öl-

817- İ.H.Uzunçarşılı,a.g.y.
818- Mühimme Defteri,C.221/34-35;Cevdet Dahiliye,No.11612.
819- Uzunçarşılı,s.263.
820- H.H.2460.
dürülerek, az bir kısmı Vidin Ayani Pazvant Oğlu Osman Paşa'nın araızmine sıçrabilen eskiye, bastırildiktan sonra geriye döndüldü. (821)


Abdurrahman Paşa'nın, dağlı eskiyeşini dağıtması; hatta eskiyeşti destekleyen Gümülcine Ayani Tokatçıklı Süleyman Ağa'yi da öldürerek (1804), eskiyeşiyanın bu bölgede faaliyet e geçmesini önlemesi, Trakya bölgesini huzura kavuşturmuşturdu.

Eskıya meselesi halledildikten sonra, ayanların tepkisine rağmen, Rumeli'de talimli asker kurmak ve yaymak istenildiği sıradada Sırp isyanı patlak verdi. Dunun üzerinde Devlet, Rumeli
Ayanlarınını ürkütmemek için, Abdurrahman Paşa'yı, Sırp İsyanı'nı bastırmağa memur edilen Rumeli Valisi İbrahim Paşa'nın maiyetine yardımcı olarak tayin etti. (826)

2. Rumeli'nin Durumu

Bu sırada Rumeli'nin büyük bir kısımına ayanlar hakimdi. Yanya ve etrafi, Teselya, Mora yarımadasına kadar olan yerler Tepedelenli Ali Paşa'nın; Ruscuk ve havalisi de, Rumeli ayanlarının en hüfuzlusu sayılan Tirsinkili Oğlu İsmail Ağa'nın elindeydi. Zeki ve kurnaz olan İsmail Ağa hiçbiri zaman isyan etmedi; ancak her an isyan edecektiğine tavr takınarak Devleti sindirip Tuna ve Balkan dağları arasındaki sahayı, Vidin'e kadar idaresi altına almayı başardı. (827)


Güney Rumeli'deki, yani Trakya'daki ayanların en kuvvetlisi, 1651 ve 1656 yıllarında iki defa kısa müddetle sadrazam olmuş Siyavuş Paşa'nın soydandan, zeki, cesur, uzaga gören ve

826- Uzunçarşılı, s. 265.
827- Uzunçarşılı, s. 267.
828- Uzunçarşılı, s. 268.
Devlete karşı sâdik, geçimli görünen; Nizam-ı Cedit'e aleyh- tar aydınlarla Devlet arasında ararbuluculuk yaparak, iki ta- rafda da iyi geçmişmeye gayret ederek, yeni askere taraftar olup olmadığı açıkça anlaşılmayan Sereźni İsmail Bey'di. (829)

Edirne ve çevresinde, 1802 yılından itibaren tek hakim, Edirne Ayâni Dağdeviren Oğlu Mehmed Ağa idi. (830) Aslında yениçeri taraftarı olan Dağdeviren Oğlu, İstanbul'a yakınlığı sebebiyle, başlangıçta Devlete sadakatine karşısında, III. Selim'in Edirne'de Nizam-ı Cedit'in ihyası için kendisine verdiği emir üzerine, ilk defa olarak muhalefete geçti (şunu da belirtelim ki; Rumeli Ayânlarının hiçbir Nizam-ı Cedit'e karşı açıkça cephe almamışlardır - vaktaki Abdurrahman Paşa'nın, Rumeli'ye geçerek, bu teşkilatı kurma teşebbüsüne kadar).

III. Selim, Edirne ve İstanbul arasındaki bölge, dağlı eş- kıyasından temizlenince; Vize, Çorlu ve Ereğli'de de Nizam-ı Cedit Askeri Teşkilâtı kuruluşu hakkında fermanlar yollanmış; bu yerlerin kadılarından, Levend ve Üsküdar ocaklarına asker tertip olunmak üzere ilâmlar geldiğinde, Rumeli'de de bu asker- rin kurulabileceği anlaşılması (1804) (831) ve nitekim yukarı- da da anlatıldığı gibi, Karaman Valisi Kâdi Abdurrahman Paşa, 1806 Nisanında Nizam-ı Cedit Teşkilâtını kurmak üzere, Konya'dan İstanbul'a çağrılmıştı. (832)

Abdurrahman Paşa'nın İstanbul'a gelmesinden önce, Edirne Bostancı Ocağı'nı düzene sokmak, daha doğrusu bu ocağı da Nizam-ı Cedit Teşkilâtına dahil etmek amacıyla, o sıralar-

829- Uzunçarşıili, s. 269.
830- Cemal Gökçe, "Edirne Ayâni Dağdeviren Oğlu Mehmed Ağa", İ.Ü., Ed. Fak., Tarih Dergisi, c. XVI/22, s. 98; H.İ/I. 3384.
831- Ali Emirı Tasnifi, III. Selim Devri, No. 1227, 1328, 1329.
832- Uzunçarşıili, s. 270.
da Gümüşhane Naden Eminin bulunan, Kapıcıbaşılılardan eski
Dostancıbaşı Ahmed Ağa, Edirne Dostancıbaşılığı'na tayin edilerek (Mayıs 1806) Edirne'ye gönderilmişti.(833)

Büyük bir kısmına, Nizam-ı Cedid'ê aleyhtar âyanların
hakim bulunduğu Rumeli'de, bu yeni teşkilâtı kurmak, sanıldığı
mighty kadar kolay olmadı.

Sadrazam Yusuf Ziya Paşa, Nizam-ı Cedid Askerî Teşkilât-
ının gelişmesi ve diğer yeniliklerin yapılmasında büyük gay-
ret gösterdi. Hatta, III. Selim'în şımartığı Sadrazam Kethüdâsî
İbrahim Nesimi Efendi ile dahi iyi geçinerek, işlerin istendi-
ği gibi yürümesini sağladı. Ancak Paşa, Padişah'a yakın adamlar-
in tutum ve davranışlarını beğenmeyen bazı Devlet adamlarını-
in, Saray'a cephe almaları, yeniceriler ve ocak âğalarının,
-Nizam-ı Cedid'in çoğalıp yapılmasını üzerine, artık kendilere
ihtiyaç oldığıını ileri sürüp- homurdanmağa başlayarak,
Nizam-ı Cedid taraftarı olan Devlet adamları aleyhine açıkça
cephe almağa başlamaları gibi nedenlerle, sağlıkının bozuk ol-
duğunu ileri sürerek, yedi yıllık sadrazamlıktan sonra göre-
vinden istifa etti ve yerine, Kapta-1 Derya Hafız İsmail Paşa
sadrazam oldu.(834)

Sert mizaçlı bir kişi olan Hafız İsmail Paşa, her işe
karışan ve hatta sadrazamlara bile emir verir duruma gelen
İbrahim Nesimi Efendi ile geçinemeyip, Nizam-ı Cedid aleyhtar-
larıyla işbirliğine yanaşarak, Rumeli'de Kadi Abdurrahman Paşa
aleyhine mevcut çerçevesinin genişleyerek yapılmasına sebep oldu.
Tüm bu hareketleri el altından kıskırttığı ortaya çıkan Paşa,
nihayet azledildi.(835)

833- Cevdet, VIII/61.
834- Uzunçarşılı, s. 271.
835- Asım Tarihi, I., s. 119-120.
Konya'da bulunan Kâğıbâblaşan Paşa, kendisine yollanın emir üzerine; yerine Beylerbeyi payesinde, oğlu Abdullah Hüüszi Paşa'ya Mütesellim bırakarak, 1806 Haziranın-da İstanbul'a geldi. (836)

Paşa, III. Selim'le Hümayunabad (Bebek) Karşısı'nda, onun; "...bu Nizam-ı Cedit maddesi mütelezat-ı nefsaniyyeden değil ki onunla zevkîyyabolayım, bundan meram mücerred âdiyamukabele-i bilmisil ile ahz-ı intikam ve Memalik-i Hâgsübeyi istirdad ile yine Devr-ı İslâm eylemektir, avam-ı nası'n bu dakikadan gafil olmaları hali garip manâdır..." sözlerini sarfettiği bir gösterme yaptı. (837)

Bu arada, birçok defalar huzura kabul edilip, iltifatlarra nail olmasına kizarak, kendisine rakip gören Sadrazam Hâfız İsmail Paşa, Kâğıbâblaşan Paşa aleyhinde gizilden gizliye çalışıyordu. (838)

İlk olarak Rusçuk Ayâni Tîrsînikli Oğlu İsmail Ağa'ya gönderdiği kışkırtıcı haberde; "Padişahın etrafındaki ricali öldürüp, Devlete beraber bir düzen verelim" diyerek, onu ittifaka çarşırıdı, İsmail Ağa da bu teklifi kabul ederek, Rumeli Ayânlarını kışkırtmağa başladı. (839)


836- Uzunçarşılı, s.272.
837- Cevdet, VIII, s.62; Asım, I., s.106.
838- Uzunçarşılı, s.272-273.
839- Cevdet, VIII., s.63.
Şehzade Mustafa tarafi ileride daha önce, Tayyar Paşa'yı da kışkırtıp destekleddiklerinde cezalandırılmadıklarından, bu hareketi de pervasızca destekledikten çekinmiyorlardı. Yeniçeriler, ayanlarla gizlice anlaşıp, onlarla işbirliği yapmaya devam ediyorlardı.

Bu arada, Sadrazam tarafından memuriyetle Rumeli'ye gönderilen hasekilerin; "bu Nizam-ı Cedid askeri sizleri kılığtan geçirecek..." gibi söyleniler yayılarmı üzerine korkan köy ve kaza halkı da direnmeye karar verdiler.(840)

Bütün bu hareketler, Rumeli halkını bir isyana hazır duruma getirmiştir. Her an bir olay çıkabiliridir. Nitekim ilk hareket Tekirdağ'ından geldi.

3. Tekirdağ Olayı

1804 yılında, dağlı eğkirasını Malkara'da mağlup ederek dağıtan Kadir Abdurrahman Paşa, Nizam-ı Cedid askerinin bir kısmını piyadesini Tekirdağ'ına; süvariler ise Çorlu ve Silivri'-ye yerleştirmişti.(841) Bu tarihlerde, Karıştırılan yakınlarında bulunan Yapıağac ve Beyağaç'ta Nizam-ı Cedid askeri için kişilalar yapılmış;(842) Yapıağac ustası da buraya Kışla Ağası tayin edilmiştir. Ayrıca Karıştırılan'da bir orta kurulmasına karar verilip, o civardaki kazalardan asker yazılmaması için, Nizam-ı Cedid Oçağı'ndan kazalara, mübaşitlerle emirler gönderilmiştir.(843) Bu emirlerde, ayanlara ve ileriççilere hıtabedilerek, asker yazılmamasındaki maksadın, halkı ve bölgenin eğkıyaya saldırmıştır; özellikle kendi iyilikleri için, kurtarmak olduğu belirtilmiştir. Çorlu'nun doğu tarafında olan kaza

840- Cevdet, a.g.y. 842- Uzunçarşılı, s.276; H.H.3181.
ve nahiyelerdeki halkın çoğunun, bu İrade-i Seniyye’yı memnun-niyetle karşılalıp, kendilerine başına bile nasbedilerek, asker yazılmasına karşılık, batı tarafındanakiler, Tekirdağlarıların direniş hareketini kabul ettiler.  

Devletin asker yazılmasından telâşa düşen Edirne Ayanı Dağdeviren Oğlu ile ileri gelenlerin bir kısımı; " bizler haccer ve geçer (taş ve ağaç) gibi mi olacağız" diyerek Edirne Dostancıbaşısı ile görüşüp, yeniçerilerle bostancılara; "sizleri gitçide bakkal çırğı yapıp silecekler ve yok edecekler" gibi sözlerle halkı kıskırttılar.  

masına karşı imişler, biz niye kabul edelem" dediler. Naib de sert bir şekilde; "..belde Padişahın, size ne oluyor, bana kesin cevap verin" dediğinde; Tekirdağlıların birkaç gün mühlet istemelerine rağmen, hemen cevapta ısrar ettisyde sonuç alınmadan toplantı düzenildi. (848) Bundan birkaç saat sonra, şehrin ayak takımı Mahkeme'ye hükümet edip, Ayan Konağı'na kaçağa çalışan Naib'i, Kethüdasını, Mahkeme Kâtibi ve çocuklarını öldürdüler (805). (849)

Bu sıralarda, çeşitli han odalarında dağınık olarak bulunan Asıkir-i Şahane (Nizam-ı Cedit) askeri zabiterine başvuran yenikleri zabiterleri; "..haşerat-ı memleket ayakta olduğunu, burada ikâmet edersiniz, şeyet ki iki taraf arasında bir kavgâ çıkarsa, çoluk çocuk ayak altında kalıp, bizler dahi Padişahın gazabına uğrarız" diyerek, Ocak Askeri'nin şehrin dişına çıkmasını tavsıye ettiler. Bunun üzerine, Binbaşi Bekir Ağa ve diğer zabiter asker, silâh ve toplarını alarak, şehre bir iki saat uzaklıklı bir köye çekildiler. (850)

Olay, Çorlu'da bulunan Mubâşir ve Kethüda tarafından yollanan bir tahriratla, Nizam-ı Cedit ricalinden Hacı İbrahim Efendi'ye bildirildi. (851)

Tekirdağ'ında bulunanarak bu olayları bizzat gören Hacı İbrahim Efendi'nin Çuhaaı ve bazı ulakların sorguları neticesinde; Ayan ve şehrin ileri gelenlerinin bu olayla ilgili- ri bulunmadığı; ayaklanma, Haib'in kötü davranışlarından dolayı başlandı; hatta civar kazalardan, ehl-i irza galebe eden haşerat getirildiği ve özellikle Edirne haşeratının, Tekirdağ ve çevresindeki kazaların âsi ileri gelenleriyle

gizlice haberleşerek, "bu Nizam-ı C Cedid askerinden korkmayı-
nız, biz size yardım ederiz" diyerek, ilk hareketin başlamasına-
na sebep oldukları; nihayet civar kazalardan da buraya âsi-
lerin gelmesine bakılrsa; rivayet doğrulanmıştır. (852)

Tekirdağ'ın kapılarını tutup, giriş-çıkışı kontrol
ederek, Devletle çekişmekten korkan ileri gelenleri şaşkı
durumda bırakkan âsiler, asker yazımı ve olayla ilgili olarak ge-
len evrək incelemesi ve aynı zamanda bazı kişilər insan sorğu-
uya çekilmesiyle tespit edildiler. Ancak, Tekirdağ'ın, Malkara,
Keşan ve Hayrabolu'dan fazla miktarda eşiya geldiğinden, çev-
reye de yayılan olay giderek ciddi boyutlara ulaştı. (853) Du-
rum karşısında; olaya müdahale edilmeyip, faillerinin cezalan-
dırılması ve asker yazımından vazgeçilmesi halinde, bunu rın
da daha da shmarıp Devleti tehlikeye düşüreceklərini savunan pek
çok fikir belirdi. (854)

Bu fikirlerden ilk; Çorlu'da bulunan süvarilerle piya-
deyi birleştirip İstanbul'dan -mükkün ise- bir miktar da
Nizam-ı C Cedid askeri alarak, Tekirdağ'ında eşiyanın karşı aficion-
na varıp; zaten üç-beş bin kişilik bu topluluğu," hakiminizi
oldurmuşsunuz, bu nasıl ıştır, şöyledir, böyledir..." diyerek
kabahatleri anlatıldıkta sonra, şiddetli bir fermannı, biraz
tehdit, biraz da nasihat ile yola getirmeğe çalışmaktı.

Bir diğer fikir; Tekirdağ'ına; buradaki eşiya gürbüz
üzerine şimdide kadar gönderilen vezir ve beylerbeylerinin
başarısızlığı nedeniyle eşiyanın bu bölgede geldiği düşüncē-

852- H.H.3181.
853- Cabi Efendi, Esad Efendi Ktp., no.2152, vr. 52 b.
854- H.H.3181
sinden hareketle; "kendi evlâtlarını, mallarını, canlarını ve namuslarını korumak için, Devlet, Edirne ve İstanbul arasında iki kışla yapıp, ulûfe ve tayinatlarını kendi hazinesinden vererek, kazalardaki gençlerin, bir dirlikte ulûfesi olmayanlarından gömüllü olanlar yazılın diye, İrade-i Seniyye'yi yanlış anlayarak, Hakim'i öldürmüşnüz, bu, müslümanlığı yakışır hareketlerden değildir.." gibi, biraz tihdit, biraz da nasihat içeren bir fermanla, eşkiyayı yola getirmegi denemekti.

Son fikir; çoğu yeniçilik iddiasında olan ayaklananlar üzerine, cesur bir mübaşirin, beraberinde bir kapicıbaşı ile Tekirdağ'ına yollanması ve bunların orada, elebaşlarından birkaçını tedip ettiklerinde, topluluğun eşkiyadan ayrılmışærektarihinde, mübaşirden gelecek haber göre hareket edilerek, Hacı İbrahim Efendi ve diğer ileri gelenlerin toplanıp, durumu durumu müzakere edip, başka bir karar verebilecekleri merkezindeydi. (855)

Sadrazam tarafından Padişaha arz edilen bu fikirler üzerine, III. Selim; "benin vezirim, telâş ıktıza eylemez, ibtida reyin üzere hareket eleyüb mübaşirler ve ferman irtsal eylesin ve bizim asıkir Çorlu ve Silivri'ye gelsin, şimdi unuf ile muamele münasib değildir, badehu gereği gibi tahlük ve nizami lâzımdır, Tekirdağ'ından asker kalksin, ferman gitsin, bu tarafा söyleşilsin..." ifadesiyle bir Hatt-ı Hümayun yazarak son fikri kabul ettiği bildirdi, ayrıca sertlikle muamelənin şimdilik uygun olmadığına da belirtti.

Bu arada Sadrazamın, Ocak Kethûdasi Süleyman Ağa'nın, bu olayı yatıştırmak için Nizam-i Cedid askerinin İstanbul'a getirilmesini teklif ettiği Padişaha arzetmesi üzerine, III.

855- H.H.3181.
Selim'in; "bu suretle ocakları İstanbul'a celbeyleyip, biraz müddet terk ıktiza eder, zorla asker olmaz, zinhar bizimkiler muharebe etmeyip gelsinler, Hacı İbrahim Efendi ne rey eder, maslahatı yatıırına büyük bastırmalıdır, şiddetli feryada komalıdır, söyleilsin. .." şeklindeki Hattı üzerine, Süleyman Ağa, fikirler doğrultusunda, hiçbir kuvvetin, üzerine varmağa cesaret edememesi amacıyla zaten Çorlu ve Silivri'de hazır bulunması gereken askeri, buralarda toplamağa başladı.

III. Selim'e sunulan diğer bir arz; Tekirdağ'ın dışında ki yerlerde de mevcut olan fesadın, asker İstanbul'a çekildiğinde daha da artabileceğini görünüşü içeriyordu. (857)

 Bu arada, yapılan başka bir teklif de, mübaşırler ve Kapıcıbaşları yollananmadan önce, bir istilâm mektubu gönderilmesiydı. Buna göre; Müftü, Ayan, yeniçeri zabitleri ve diğer ileri gelenlere hitabedilerek, hakiki maksat, ıltifatkar sözlerle anlatıldıkları sonra; " Hâkimin idamına rızanız olmadığı muhakkaktır, bu işe, kendini bilemez bazı kişiler cesaret etmiştir, sizden isteğimiz, Hâkimin ölümüne sebep olanlar kimlerdir, isim ve şöhretlerini bize yazsınız, bu hadisenin sebebini dahi yazınız, isyan halinde olan topluluğu, nasihat edip, güzelikle dağıtınız, bu olaya sebep olan baş-on serseriyi cezalandırp bize bildiriniz, istilâm mektubunu hemen yazıp yollayalım ve bakalım nasıl bir cevap gelecektir.." demmeliydi. (858)

Yapılan müzakerelerden sonra, mektubun yazılıp yollanmasına karar verilerek, sadık ve güvenilir kimseler olan Saksoncubası Hüseyin Ağa ve Kapıçıbaşlarından Ağa Hasan Paşa Kethüda- sı Sâbık İsmail Ağa, Ocak temsilcileri olarak seçildiler. Daha

856- İ. H. Uzunçarşılı, "Kadı Abdurrahman Paşa", Belleten, XXXV/138, s. 279.
857- H. H. 3180.
858- H. H. 3180.
sonra Süleyman Ağ'a'ya Hacı İbrahim Efendi tarafından yazılan bir tahriratta; Tekirdağlıları oyalayıp, gerektiğinde, "sizi şöyle yaparız, böyle yaparız" gibi sözlerle tehdit etmesi, Tekirdağ veya başka yerlerden asker içine casus gönderildiği taktirde de; "Devletin size methametten başka neyi oldu, asker yazılması dahi kendinizin mal ve canınızı korumak için-dir, hiç kimse zorla asker yazılmayacak, ancak isteyenler alınacak...
" şeklinde konuşması; dolayısıyla yaptıklarına pişman olacak zeminin hazırlanması isteniyordu.

Durum kendi sine arızedilince, III. Selim; " benim vezirim, pek güzel tedbir olunmuş, böylece hareket olunsun, bundan sonra biraz vakt bu havalişerden Ocak tertibi olmayacak, şimdi Tekirdağ'ından başka asker maflub olan kazalara şu zeminde fermanlar gitse ki; bu tertib ancak kendi emniyet ve rahatınız için, Devlet esvab ve yiyecek verip, hazineler telef edecek idi, Tekirdağ kabul eylememiş, bu suretle asker maflub olmayıp affolummuştur denilse, sair kazalar dahi kabahatı Tekirdağ eyledi, biz kurtulduk deyi fesada cesaret eylemezler, nefsü'l-emir ben zorla asker istemem, kendi talepleriyle isterim.." ifade-siyle bir Hatt-ı Hümayun çıkardı. (859)

Bu arada, Devletin Tekirdağ'ın yollandığı Nasihat Heyeti ve yumuşak davranışlarının hiçbir etkisi olmadığı. Tekirdağlılar, isyan hareketine devam ettiler. (860) Bunun üzerine, isyanı bastırmağa karadan gönderilen askerin, Rumeli'de Nizam-ı Cidid'in kuruluşuna karşı ittifak halinde bulunan ayanlar tarafından dağıtılp bölünebileceği düşünülerek, askerin, Tekirdağ'ın da-nizden sevki kararlaştırılırlar, (861) 1806 yılı Temmuzunda

859- H.H.3180.
861- Mühimme Defteri, c.224, s.96.
Piyale Hüseyin Bey komutasında iki kalyon ve diğer bazı savaş gemileri Tekirdağ üzerine yollanı.(862)


"Tekirdağlıların o suretle ricaları hilelerindendir, sizden o mühleti alıp, Çorlu'ya yardım ederler, kat'iyyen itimat olunmayarak, kemaken top ve humbara ile düşünsün, kendi dertlerine düşüb, Çorlu'yu unuturlar..." şeklinde cevap verdi.(865)

Yine bu sırada, iki taraf anlaşmamağa çalışan Serey Ayanı İsmail Bey, maiyet ayanlarından Demirhisar Ayanı Abdullah Bey'i -görüşme yapmak üzere- Tekirdağ'na yolladı. Görüşmenin sonucu anlaşmaya bağlanarak 1806 yılı Eylül sonunda bombar-

862- Cabi Tarihi, Esad Efendi Ktp., 2152, vr. 53.
863- Cevdet, VII, s. 64.
864- a.g.y., s. 291.
865- a.g.y.
duman kesildi. (866) Bu anlaşmaya göre; Tekirdağlılar bundan böyle yeniliklere muhalefet etmeyecekler; buna karşılık Devlet de onları affedebildi. (867)


Sonuç olarak; Tekirdağ Olayı, Nizam-ı Ceddiden yıktılmasına; III. Selim’in tahttan indirilmesine ve âsilerin affıyla da Devletin güçsüzüğünün ortaya çıkmasına neden oldu.

4. İkinci Edirne Olayı

Tarihte, III. Selim ıslahatlarının dönüm noktası sayılan bu olay; Kadi Abdurrahman Paşa’nın 1806 yılı Haziranında İstanbul’a geldikten bir müddet sonra (Haziran sonrası), Sırp eşkilasını bastırmağa memur edilen Rumeli Valisi İbrahim Paşa’ya yardım için, Nizam-ı Ceddide askeriyeye birlikte Çorlu’ya doğru hareketinin, kendileri üzerinde olduğu fikrine kapılan, Nizam-ı Ceddide asker tiyâleyanların, bu kuvvetle karşı gelmeleriyle başladı.

Sadrazam Hafız İsmail Paşa, Rumeli Valisi’ne yolladığı tahriratta; Abdurrahman Paşa’nın Rumeli’ye geçmesindeki maksadın –Edirne ve İstanbul Arasındaki kazalara yollanan fermanda da belirtildiği gibi- kendilerini korumak olduğunu; bu durumun, Nizam-ı Ceddid’e asker alınacakları endişesiyle mukavemet edebilecek Edirne halkına açıklanmasını bildirdi. (868)

866- Mühimme Defteri, c. 224, s. 114-115.
867- Uzunçarşılı, s. 291.
868- Mühimme Defteri, c. 224, s. 275.
Rumeli Valisi İbrahim Paşa, Sadrazamın tahriratına verdiği cevapta; bazı kötü niyetli kişilerin, "Devlet-i Aliyye bu askeri tevekkeli çıkarmadı, bizim噘erimize gelecek ve kazalarda muallem asker yazacak" diye halkı kızartmaya başladıklarını; bu durumda Edirnelilerin korkuya kapılanak gelye-na gelip serkeşçe hareket ettiklerini belirterek, kendisinden yeni bir haber gelinceye kadar, Abdurrahman Paşa'nın harekete geçmesini bildirdi. (869)

Eflâk Voyvodası'nın 30 Temmuz 1806 tarihli tahriratıyla İstanbul'a da bildirdiği üze; Abdurrahman Paşa kuvvetleriniň hareketi, Balkanların kuzeýindeki ayanların telâşa düşüp korkuya kapılmalarına neden oldu. (870)

İstanbul'dan hareketle, 24.000 kişilik Nizam-ı Cedid kuvvetini de yanına alanlar, önce Davutpaşa'ya geçen (871) Abdurrahman Paşa, Edirne Bostancılarını düzene sokmak üzere Ahmed Ağa'yı Edirne'ye yollamasına rağmen, Edirnelilerin, Ayan Dağdeviren Kara Feyzi'nin kızartmasıyla ayaklanıp, Bostancıbaşı'yı, Babaeski Kasabası'nda bulunan Mübeyyacı'yı ve Abdurrahman Paşa'nın Rumeli Valisi'ne gönderdiği Tatar Ağası'nı öldürmeleri üzerine başlayan isyanı bastırmak üzere yola çekti. (872)

Edirne Kadısı, Valisi ve ileri gelenlerinin İstanbul'a yolladıkları yazılar da isyan hakkında bilgi verilerek; Edirne'de hendeklerin tamirine 1806 yılı Haziran ayının 10. günü başlanıp, Perşembe ve Cuma günleri de tamirin devam ettiği; 2 Temmuz günü toplanan kalabalığın, Edirne'de ikâmetine

869- Uzunçarşılı, s.275.
870- Uzunçarşılı, s.275.
871- Asım Tarihi, I., s.108.
872- Cabi Tarihi, Esad Efendi Ktp., vr.34 a; Cevdet, VIII, s.63; Asım Tarihi, I., s.106.
İrade-i Seniyye çıkan Abdurrahman Paşa'nın Anadolu tarafa yaptığı zulüm tarafımızdan işitilmiştir, biz onu şehre sokmayı diye ayaklanıp, Bostancıbaşi, Mübayaacı ve Abdurrahman Paşa'nın Tatarını öldürdükleri; ayrıca Edirne ileri gelenlerinin imzalarını hâvi bir ilâmi, Edirne Valisi Yusuf Paşa'ya götürdükleri anlatıldı. (873)

Edirne Valisi Yusuf Paşa, Temmuz 1806'da Edirne Nollasıyla yollandığı ilâmda; durumu belirterek; bunların birbirleriyle ittifak edip ahd ü misak yaptıklarını; (874) Edirne Kadısı Semavizade Ahmed ve Edirne ileri gelenleri de yine aynı durumu yazılarında belirttiler. (875)

Olaylardan önce, Edirne Ayanı ve ileri gelenlere yollanan yazıda; Abdurrahman Paşa'nın Edirne'ye girmeyerek, sadece Rumeli Valisiyle muharebe edeceğii; duruma göre ilerleyeceği veya geri döneceği; Edirnelilerin, her ne olursa olsun, Paşa'nın ilerlemesi halinde Filibe'ye kadar gidebileceği tasarruflandırıldığından, gerekli zahireleri hazırlamaları istenmişti. (876)

Bu Emr-i Ali, gediklilerden Salih Ağa vasıtasıyla Edirne ileri gelenlerine okundu ve Salih Ağa; "İstediğiniz Abdurrahman Paşa'dan emniye değil mi, ben ona memurum, nasıl istersemiz ona göre yapayım" diyerek, ordunun zahire sikintisi çekmemesi hususunda gerekli tedbirli almalarını istedi. Bu sırada, Edirne Kadısı da Şeyhülislama yollandığı yazıyla; Abdurrahman Paşa'nın şehre sokulmasını istediğini; durum arzedildi ve cevaben; şiddetlik kadının cezalandırılmamasının gereklüğine karar verildi.

873- H.H.1893 A; 1893 B; 1893 C; 1893 D.
874- H.H.1893 B.
875- H.H.1893 A.
876- H.H.1893.
rildi.

Bundan önce de değişildiği üzere; tüm bu iyimser tutumların faydasız kalmasına (877) sebep; Abdurrahman Paşa'nın, Rumeli'deki ayıyanların ısı hareketlerini sindirmek için, çok sayıda disiplinli bir kuvvetle Edirne'ye gelmek istemesi; dolayısiyla bundan yenikleri taraftarlarının ürkmesiydi. (878)

Edirne Ayani Dağdeviren Oğlu, bu olaya karşı ilk tepkisini, Abdurrahman Paşa'nın Edirne ve civarında, önceden zahire toplaması için halka verdiğini emre itaat etmemekle göstermiş; ayrıca civardaki kasabalar halkına da haber yollayıp, onların da zahire vermemesini istemiştir. (880)

Bu sıradı Sadrazam; "Karaman Valisi bulunan Serasker Kadi Abdurrahman Paşa kullarının harekâtına ait olarak şimdi bir tahrirat gelmiştir, bununla beraber, önceden gelenlerin cümlesi de Hak-ı Pay-ı Hümayunlarına takdim olunmuştur, muhalefeti var diye Tatar-ı Hümayununuzdan isteneceği açık olduğunu belirtilen kulunuz Kadi Abdurrahman Paşa'nın tahririne nazaran etraftan asker vesai̇r lüzumu kuvvet celbedilerek anlaşılmıştır ki, Editneriler ancak Dağdeviren Oğlu'nun fitnesiyle hareket etmektedirler" (881 yazılı, durumu açıklayıcı bir arzayı Padişah'a sundu. Yenikleri taraftarı Topal Ahmed Efendi, Köse Musa ve arkadaşları; diğer taraftar Şehzade Mustafa ve etrafındaki mevki düşkünlerinin de desteklemeleriyle Dağdeviren Oğlu, fitnelerini iyice arttırdı. (882)

877- a.g.y.
878- Cevdet, VIII., s. 12, İstanbul 1309 (1891)
879- H.H. 2345.
880- a.g.y.
881- a.g.y.
882- Cevdet, VIII., s. 63.
Devlet Kethüdası İbrahim Nesimi Efendi de koyu bir Nizam-ı Cedid taraftarı olması ve Devlet işlerindeki maharet-i sayesinde, Padişahın taktırlerini kazandı. (883) Bu mevki, onun günden güne nüfuz ve kudretin artışını sağladığı gibi, yukarıdaki şekilde düşmanlıkların artışına da sebep oldu. Bu düşmanlar, onun nüfuzunun yok olması için tek çareyi, Nizam-ı Cedid'in ortadan kaldırılması ve III. Selim'in tahttan indirilerek, yerine Şehzade Mustafa'nın padişah yapılmasında buluyorlardı. (884)

Kadi Abdurrahman Paşa'nın Rumeli'ye geçerek, orada Nizam-ı Cedid'in kurmaya teşebbüs etmesi, onlara, aradıkları fırsatı vermiş oldu: Yeniği softaları bu tarihlerde, hristiyan milletlere mahsus fikir ve duygular göyle dursun, onlara ait giysileri giyen ve kullananları seyretmeye bile tahammül edemeyecek kadar geleneklerine siki sikiya bağlı bulunan Edirne halkının, tamamen Avrupa tarzı giyim ve disiplinle silahlandırılmış bulunan Nizam-ı Cedid askerlerinin sokaklarda dahi dolaşmalarına tahammül edemeyeceklerini gayet iyi biliyorlardı; dolayısıyla arayış da bulamadıkları bu fırsatı kaçırmamak için büyük çaba gösteriyorlardı. (885)

Sadrazam Hafız İsmail Paşa, 1805-1806 tarihlerinde İbrahim Nesimi Efendi ile anlaşımadığı için, Edirne'ye gizlice haber yollayarak, Dağdeviren ve adamlarını tahrik; ayrıca Tırşınikli İsmail Ağa ile de işbirliği yapıyordu. (886) Bu büyük destekle Dağdeviren Oğ u da gittikçe kuvvetlerini arttırdıyordu. Bu arada, Babiali'yi düşündüren asıl konu ise, Kadi

883- C.Gökçe, a.g.m., s.101.
884- C.Gökçe, a.g.m., a.g.y.
885- Tarih-i Şanizade, c.II., s.353.
886- Yusuf Akcura, Osmanlı Devleti'nin Dağlıma Devri, İstanbul 1940, s.138.
Abdurrahman Paşa kuvvetleriyle Dağdeviren Oğlu arasında çatışma çıkması ihtimaliydi. (887) Rumeli ayanlarının göğü, Nizam-ı Cedid kuvvetleriyle Edirne'ye gelecek olan Kadi Abdurrahman Paşa'nın, Rumeli'de tasavvur edilen gösteri hareketini yapması halinde, burada toplu olarak harekete karşı koyacaklarını bildirdiler. (888) Bu durum üzerine Sadrazam Hafiz İsmail Paşa, III. Selim'i bu işten vazgeçirmek için; "şayet muhabebye sebep olunacak olursa, Allah saklasın, neticesinde hiçbir durum elde edilmemse, o zaman serkeş durumda bulunan muhalif grubun, olduğundan fazla şimaracağı muhakkaktır, Nizam-ı Cedid'in o an geri alınması daha feci bir sonuç doğurabileceği gibi, inzibat altına alınan yerlede dahi karışıklıkların çıkabileceği düşünülebilir" (889) şeklinde bir yazıyi kendisine arzetti. III. Selim bu yazıyı almasına rağmen, fikrinden vazgeçmedi. Vaziyeti yatırırmak isteyen Devlet ricalı, Kadi Abdurrahman Paşa'nın Edirne ve civarında gösteri şeklinde yapacağı harekâtın, geçici bir zaman için tehir edilmesinin durumu düzeltceğiını bildirdiler. (890) Bu arada, hem Edirne ve civarında bulunan ayanların Dağdeviren Oğlu'na yardımlarını önemsemek ve hem de Sofya'ya gelmiş bulunan Serezli İsmail Ağa'nın ara bulunuyor undan yararlanmanın mümkün olduğunu ileri sürdü. (891)

Bu hususun bir kere tekrüe edilmesini kabul ederek, geçici bir zaman için sükut eden III. Selim, Serezli İsmail Bey'den, Dimetoka'ya gelerek, olayları takip edip, harekâtın bastırılımasına yardım etmesini istedi. İsmail Bey de 31 Temmuz 1806

887- C. Gökçe, a.g.m., s.102. 891- Y. Akçura, a.g.e., s.138. 888- Cevdet, VIII., s.63. 890- H.H. 2345.
tarihli arızasında; Dimetoka'ya gelip, olayları izlediğini bildirdi. (892)

Tirsinikli Oğlu İsmail Ağa da -gıyı isyancıları yatıştırmak için- harekete geçerek, Ahyolu Ayani Köse Ahmed adındaki adamını, Temmuz 1806 tarihinde Edirne'ye yollayıp, âsilerine nasihat etti. (893) Sonra, buradaki olaylar hakkında bir rapor hazırlayıp, Tirsinikli Oğlu'na; Tirsinikli Oğlu da bu raporu, Sadrazam Hafız İsmail Paşa'ya; Paşa da Padişah'a takdim etti. (894)

Tirsinikli Oğlu bu raporda; Abdurrahman Paşa'nın, Anadolu gibi, Rumeli'yi de çığneyerek, Kanuni devrinden beri süregelen Ocak düzeninin yıkıldığı ve her sey berbat edildiği için ayaklanma olduğunu belirtiyordu. Bu arada, Selânik ve Manastır'dan gelen adamların dahi âsilere katıldığı; dolayısıyla bu işin tenbihatlarla, erman-ı Ali ler çıkarılmakla bastırılamaçığını; çözümüzün, "Nizam-ı Cedid" deyiminin kaldırılıp, Abdurrahman Paşa kuvvetlerinin de Anadolu'ya dönmesiyle gerçekleştirileceğini bildiriyordu. (895)

Raporu Padişah'a takdim eden Hafız İsmail Paşa, yazdığı derkenarda; olayların asıl kıskırtıcısının Tirsinikli Oğlu olduğunu dikkati çekiyor; gerçekte Tirsinikli Oğlu ve diğer Ayanları da kıskırtanın bizzat Hafız İsmail Paşa olduğunu ne yazık ki bilmiyordu. (896) Rapor arzından kısa bir süre sonra da Tirsinikli Oğlu'nun öldürüldüğü haberı geliyordu (23 Temmuz 1806). (897)

892- H.H. 6367.
893- H.H. 2787.
894- Uzunçarşılı, Meghur Rumeli Ayanlarından Tirsinikli İsmail Yılık Oğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul 1942, s.28.
895- H.H. 2787.
896- Uzunçarşılı, Alemdar, s.28; H.H. 2345.
897- Uzunçarşılı, Alemdar, s.29.
Abdurrahman Paşa’nın, Tirsinikli’yi kölesinin öldürüdüğü dair yazdığı tahriratı okuyan III. Selim, tahriratin kenarına: "benim vezirim, manzurum olmuştur, Cenabihak âdildir, İnsallah cümlesi belasını bulur, Allah'a havale eyledim ben onları..." yazarak, bunlardan ne kadar nefret ettiği doğrualmıştır. (898)

Edirne Olayı’nı incelemek ve halletmekle görevlendirilen Serezli İsmail Bey, bilgi alması için yakın adamlarından Bitriç (Petriç) Ayanı Elhac Abdülhalim Ağa’yı Edirne’ye yolladı. (899) Bu arada, konuya ilgili olarak takdim ettiği tahriratında; kendisinin 20 yılıdır Rumeli’de memuriyet ve gayr-ı memuriyet ile, buranın durumunu pek iyi bildiğini; olayları taraafsızlıkla inceleyip, ihtilâlcilerin dağılması için bütün gayretini göstereceğini ve konuya ilgili her emre itaat edeceği açıka beyan etmiştir. III. Selim de yolladığı Hatt-ı Hümayunda; Sultanat-ı Seniyye’nin şânına bir leke sürülmedikçe gereken şekilde hareket etmesini belirtmiştir. (900)

Serezli İsmail Bey, daha sonra yolladığı bir tahriratta da; Edirne Olayı’nın başlamasına sebep olarak, Abdurrahman Paşa’nın Rumeli’ye geçer geçmez, o civardaki şigır, koyun ve diğer hayvanları sürüp, yedeğine alarak kendi damgasını vurması; bunun üzerine, Anadolu’da daha önce yaptığı davranışları da duyan Edirnelilerin yakalanıp, Hübayaacı Yusuf Ağa’yı ve Bostancıbaşıyi öldürüp isyan etmelerini gösterir. (901) İsmail Bey

898- a.g.y.
899- H.H. 3347; H.H. 2935.
900- H.H. 3347.
901- H.H. 31240.
devamla; Edirne isyanı'nın bastırılmasına şimdilik mümkün olmadığını, halihazırda tedbir olarak Abdurrahman Paşa'nın geri çekilmesini ve olayın gözümünün zamana bırakılmasının uygun olduğunu belirtir.

Göründüğü üzere; çok kurnaz kişilerinden dolayı, Abdurrahman Paşa'nın aleyhindeki tutumunu sürdürebilen İsmail Bey, mektubundaki sert -fakat kendisine sorulursa doğru- ifadelerden dolayı Padişahın affına sığındığını belirtir. (902)

İsmail Bey, diğer bir tahriratında bu sefer; çarenin Abdurrahman Paşa'nın Anadolu'ya çekilmesi olduğunu, aksi takdirde isyanın devam edeceğini belirtti. (903) Ancak, Paşa'nın, yukarıda da biraz deştilelen bu harekâtına biraz daha açıklık getirmek lazımdır:

Abdurrahman Paşa'nın Rumeli'ye doğru hareket etmesinden önce, kendisine verilen talimatta; ahaliye iyi davranarak bir olaya sebebiyet vermeden Edirne'ye kadar gitsesi; Rumeli mütegallibelerinden karşı koyanlara da gereken cezanın verilmesi emredilmişdir. (904) Talimatı alan Abdurrahman Paşa, İstanbul'dan hareketle, (905) 24,000 kişilik Nizam-ı Cedd ordusunu da yanına alıp, 20 Temmuz 1806'da Silivri önlerine geldiğinde, (906) isyan halinde bulunan ayanların, kendi bolgelerinde III. Selim'in ismini hutbeden çıkardıklarını öğrenmişti. (907) Ayni zamanda, burada silâhli bir direnişle de kar-

902- a.g.y.
903- H.H. 2935.
904- H.H. 12433.
905- a.g.y.
906- Asım Tarihi, I., s.106.
907- Cevdet, VIII., s.62-63.
şılsince, aşileri mağlup edip, elebaşları olan İbiş ve Pehlivan adlı kişileri yakalatıp idamettirmisti. (908)

Daha sonra, hiç bir mukavemetle karşılaşmadan Çorlu'ya; oradan da hareketine devamla Havsa Kasabası'na gelmişti. Fa- kat Edirnelilerin isteği üzerine, buraya gönderilmesi gereken zahirenin tamamını'nın Edirne'ye yollanması; (909) diğer yandan Silivri, Çorlu ve Babaekililerin, mevcut zahireyi de yağma et- meleri karşısında güçlü duruma düşmüştü. (910)

Bu fırsatı kaçırmayarak Abdurrahman Paşa ordusuna taarruz eden Dağdeviren Oğlu, savaşı kaybedip çekilmiş, Deli Kadri namındaki eşiğe ise yakalanıp idam edilmişti. (911)


Abdurrahman Paşa, bunlardan ötürü, Babaekil Üzerine yürüdüğünü ve kasabayı kuşatarak zaptetti, Edirne'den gelen baş-altı

908—Mühimme Defteri, c.224, s.95.
909—H.H. 2345.
910—Cabi Tarihi, Esad Efendi Ktp., 2152, vr 54 b.; Mühimme Def.,
224/114.
911—A.g.y.
912—Uzunçarşılı, s.283.
913—A.g.y.
bin kişilik âsi kuvveti de mağlup etti. Buradan Çorlu'ya geçerek, halkı isyana katılmaya ikna eden âsiler, Abdurrahman Paşa'yı beklemeğe bağladılar. (914)

Abdurrahman Paşa'nın, zahiresizlik nedeniyle mecburen geri dönmesini fırsat bilen âsiler, tekrar taarruz hazırlıklarına bağladılar. Dağdeviren Oğlu komutasında 3000 ve Çolak Süleyman, Karabak ve İsmail komutasındaki 1000 âsi, Lüleburgaz'a bağlı Elmali Köyü'nde, burada Kavuroğlu ve Mısıplioğlu komutasındaki 400 âsi ile de birleşip, kuzey, güney ve batı cephele rinin taarruz etmek için hazırlıklara bağladılar. (915)


Durumdan memnun olan III. Selim, Abdurrahman Paşa'ya 25.000, askerlere dağıtılmak üzere 50.000 ve Ocak Kethüdası için de 2500 kuruş ihsan gönderdi. (917)

Edirne Olayı ile ilgili olarak yukarıdan beri anlatılanlardan sonra, birkaç detayı da ekleyerek özetleyelim:

Du taraflara gönderilen Abdurrahman Paşa, zahiresizlikten dolaylı geri dönmeye karar vermişken, âsilerin Çorlu'da, kendisine karşılı koymak üzere beklediğini duyunca, önce Çorlu'yu zaptetmeyi, sonra zahire tedarik edip Edirne'ye yürümeyi düşün-

914- Uzunçarşılı, s. 284.
915- a.g.y.
916- Uzunçarşılı, s. 285.
917- C.D. 14038.
müştü. Bu arada, Dağdeviren Oğlu Mehmed'in kardeşi Ahmed Haseki ile eniştileri Kel Ali ve Sâbik Delibaşı Kör İbo komutasındaki asiler de 300 süvari ile Çorlu'ya gelerek toplanmışlar, hatta Babaeski'de bozulup Çorlu'ya sığınan asilerle birlikte bunların sayısı 5000'i bulmuştu.

III. Selim, bu Çorlu olaylarınızı duyunca, Abdurrahman Paşa'ya sert bir Hatt-ı Hümayun yollayıp, vakit gezmeden ve oylanmadan Çorlu'daki eşkayıyanın hakkından gelmesini emretmiş; Abdurrahman Paşa da bunun üzerine gerekli zahireyi temin ettiken sonra 20 Ağustos 1806'da Çorlu üzerine yürüyerek, asileri mağlup etmiş ve kasabayı, top ateşine altına almıştı. (919)

III. Selim'in, Çorlu'yu kesinlikle zaptetmesi isteği üzerine, Anadolu'dan yeni kuvvetler tertibi için gerekli yerlere fermanlar yollanmış; (920) bu arada, Anadolu Valisi Dekir Paşa'ya, iki tarafı anlaştırmak olan asıl görevi yanında, Çatalca taraflarının muhafazası ve Abdurrahman Paşa ordusuna gerekli zahirenin güvenliğine gönderilmesi işi de vermişti. (921)

Diğer yandan, Istranca tarafındaki Tırisıklı İsmail Ağa kuvvetlerinin Abdurrahman Paşa'ya gönderilen zahire kollarını vurması üzerine, Abdurrahman Paşa, Ankara Müteselli Mes'tüd Ağa kuvvetleriyle, Istranca'ya kadar olan yerlerin güvenliğini sağlamış, fakat Çorlu'daki mukavemetin uzaması, Veliaht Şehzade Mustafa'nın asileri tahrık etmesi ve Sadrazam Hafız İsmail Paşa'nın da gizlice asileri kıskırtması, kesin so-

918- Uzunçarşılı, s. 287.
919- Uzunçarşılı, s. 288.
920- Mühimme Defteri, c. 244., s. 85, 95, 96, 106.
921- Uzunçarşılı, s. 288.
nuç alınmasını zorlaştırmış; dolayısıyla Abdurrahman Paşa kuvvetleri büyük başarı sağlayamamıştı. Beylerbeyi rütbesindeki İzmirli Hüseyin Paşa'nın, Edirnelilerle anlaşıarak, olay karşısında gevşek davranması, bu başarısızlıkta önemli bir sebep sayılmış ve nitekim Hüseyin Paşa, suçu sabit görülemek idam edilmiştir. (922)

Anadolu Valisi Ebubekir Paşa'nın, Edirne'ye giderek, askerlerle yaptığı görüşme sonunda; askerler yerlerine döndükleri taktirde, Abdurrahman Paşa kuvvetlerinin de Anadolu'ya dönecekleri kapsamında bir anlaşma yapıldı. III. Selim de bunu kabul edince, asker hakkında fermanlar çıkarıldı. (924) Her iki tarafça şartlar yerine getirilerek, Abdurrahman Paşa, askerlerini alarak Konya'ya döndürüldü. (925)

Asılarda, Abdurrahman Paşa, askerle karşı hiçbir yarınlık göstermemiş, hatta Anadolu'dan getirilen kuvvetlerle bir hayli hırpalanın bu askerlerin dağılcığı belirtmişti. Fakat Edirne'de iki cuma namazında, isminin zikredilmemesi üzerine, bir hayli endişelenmiş, ancak İstanbul'daki Devlet adamlarının - ki çoğu bu isyanı, açıkta olmasa bile el altından kişkırtılar-lardi. III. Selim'i ikna etmeleriyle, Serez Ayani İsmail Bey'in yardımcıla askerle anlaşılmıştı. (926) Denilebilir ki, sekiz küçük ay somraki halli için gerekli şartları kendisi hazırlamıştı.

Başlangıc III. Selim'in islahatlarına, başarısızlıkla bitiği de Kabakcı Olayı'na sebep olan II. Edirne Olayı, tarihimizde bir dönüm noktası olmuştur.

922- Cabi Vekayinamesi, Vr. 81.
923- Cevdet, VIII, s. 64; Asim "arıhi, I., s. 109.
924- Cevdet, VIII, s. 65; Uzunçarşı, s. 296.
925- H.R. 3176; Mühimme Defteri, c. 244, s. 142-143.
926- Uzunçarşı, s. 301; M. Necib, Tarih-ı Necib, s. 13-14.
KABAKÇI OLAYI VE TEŞKİLATIN KALDIRILMASI


Nizam-ı Cedid işinde, kişilalara kadar gidip denetlemelerde bulunması, Fransızcadan çevrilen kitapları okunarak derecesine kadar sARDILDIĞI halde, bir süre sonra bunları bırakarak, Sarayda eğlence hayatına dalması gibi tutarsız davranışları,

927- E.Z.Karal, Osmanlı Tarihi, V., s.81.
928- Asım Tarihi, II., s.8-9.
929- a.g.y.
Nizam-ı Cevdet işlerini yürüten kişilerin hayatını tehlikeye bile sokmuştu. (930)

Şehzadeliği sırasında yaratılan bir efsaneye inanarak, kendisini "cihangir" sanmaya başlaması (931) neticesinde, 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya savaşı sırasında istiare ile, bir defasında da Kur'a ile sadrazam tayin etmiş-ti. (932) Bu özelliğini ne deniyle saraya derviş, şeyh ve müneccimler doldurmış; onların arasında kendini "mutlu cihangir" zanetmesine rağmen, aslında sahtekârların oyuncağı durumuna düşmüştü.

Tarihçi Asım'ın; "hallerini anlatmağa ne Frengistan kâğıdı ne de Hindistan kalemi yeter" diyen yazdığı III. Selim'in yakın adamları, süslü sözlerle ona, geçmiş padişahlardan üstün olduğunu, halka ağır vergiler yükletme de Nizam-ı Cevdet gerçekleştığınde, düşman mağlûp edilerek, halkın refah ve adale-te kavuşacağını söylerler. Sadrazamlar da; "Evet, tabii, şüphe mi var, filvaki..." gibi sözlerle bu iddiaları desteklerlerdi. (933)

III. Selim bir ara; "bazi akli deliller ve dış emarelerle" işlerin kötü gittiğini, Devlet adamlarının müdahalelerinin ağır hale geldiğini seziş; yapılan zulûmleri sapıp dökerrek bunlara rızasi olmadığını bildiren bir ferman hazırlamış ve yayınlanması için sadrazama vermişti. Sadrazam ve ilgililer fermanı okuduktan sonra, yayınlanmadıkları halde, Padişaha yayınlanmış gibi göstermişlerdi. Olayın halkça duyulması ihtimaline karşılık da; "Padişahın aklına hafiflik geldi, başına cinler üstü, hezeyan etti" yollu söylentiler salmışlar, üstelik onu

930- a.g.y. 932- a.g.y. 931- Cevdet, VIII., s.148. 933- Asım Tarihi, II., s.12.
büs büntün deliye çevirmek için, saray ufürükçüler, hekimler ve hasekilerle doldurmuşlar; hattâ tüm bu sahtekârlar için kurbanlar kestirmiş, atiyeler ve ihsanlar dağıtılmışlardı. Yani, III. Selim'in bu fermanı, yakınındaki hilebazlarca, onun aklını oynattığı söylenilere de yayılarak örtbas edilmişti. (934)

III. Selim, bütün çabalarına rağmen, etrafında döne dolaplardan kendini kurtaramadı. Yani, Asım'ın deyişyle; "Padişah uygun kurenâ ve ümeraya kat'a muvaffak olamadı".

1. III. Selim'in Yakın Adamlarının Tutumları


Padişahın çekinmeyen saray mensupları, sık sık sokağa çıkarak, halkın gezdiği yerlerde görünüyörler, dolayısıyla " bu ne kayıtsızlık, ne hamiyetâzîlik" gibi söylenilere sebep oylardı. (936)

III. Selim'in bu yetersizliklerini iyi kavramış bulunan Şehzade Mustafa ve taraftarları, bundan yararlanarak, muhalefe-

934- Asım Tarihi, II., s.13.
935- Cevdet, VIII., s.143.
936- a.g.y.
ti ve özellikle yeniçerileri kişikertmakta geri durmayıorlar-
dı. Gayet hırsız bir kişiliğe sahip Şehsade, kendini adamlarını III. Selim’ın adamlarını yerine geçirmek istiyordu.

Bunların, Tayyar Paşa’yı da kişikerttilerine dair yazış-
maları yakalandığı halde, hâlâ III. Selim’in inanılır bulunduğu
bu adamlar ısi daha da azıttılar. (937)

Padişahın bu kayıtsızlığı nedeniyle, Anadolu’da kurulma-
ğa çalışan Nizam-ı Cedit’e karşı muhalefet de hızla artıyordu. Hiç kimse Nizam-ı Cedit’e asker olmak istemiş, olanlar ıse fırsat bulduklarında kağıyorlardı. Ankara Kadiş’inin 18 Ocak 1807 tarihli bir yazısında; bu firaviler için bir af çi-
karılmasını istemesi gibi tavizlerle bunlara yeni fırsatlar
tannıyordu. Hele savaş sırasında, kimse Nizam-ı Cedit’e katılmak istemiş; halk da kefaletle bağlılığı için bu durumdan
hoşnut görünmüyordu. (938)

Durumu izleyen yabancı devletler, bu kargaşa ortamında-
ki Osmanlı Devleti’ni kendi nüfuzları altında tutmak için, yeniçerileri ve diğer muhalifleri kişikertmaktan geri durmu-
yorlardı. Fransız Elçisi Sebastiani, Osmanlı Devleti’ni güç du-
ruma düşürecik, Fransa’dan yardım istenece mecbur edip, bu ve-
sile ile İstanbul’a Fransız askerinin gelmesini istiyordu. Du-
nu gerçeklestirebilme maksadıyla; “sizin véhicâniz Nizam-ı
Cedit vaz’ından arzları Yeniçeri Ocağı’ni ilga ile bu kadar
mevacibî kendilerine tehsis ettirmektir, imparatorunuz bundan
haberdar olup, sizin halinize teessûf ediyor ve Devlet-i Aliye-
nin usul-i kadımesine halel getirilmemesi emelinde olmaga hâ-
lâ askerimiz hudut üzerinde olup, led’el-iktiza hemen imdad

937- Cevdet, VIII., s.143.
Yıla Armağan, s.529.
için İstanbul'a célb olunacağı derkârdır"(939) ve yine İngiliz donanması İstanbul önlerine geldiğinde; "bu donanma yenİçerileri yok etmek için davet edildi" gibi palavralarla ocağıyla ve Yenİçeri Ağası Pehlivan Ağası'yi kışkırtıyordu.(940)

Osmanlı-İngiliz münasebetlerinin bozulması neticesinde İstanbul'a gelen İngiliz donanmasıyla ilgili olarak İngilizler de; "Padişah, İngiliz ve Rus hükümetleriyle, yenİçerileri ortadan kaldırmak için anlaştı, İngiliz donanması, Padişahın mütasadesiyle İstanbul'a geldi, Rus donanması da yakında gelecek ve o vakit Yenİçeri kaldırılarak yerine Nizam-ı Cedid geçecek" gibi söylenİtler yayIyorlardı.(941)

Yakanlarının da etkisiyle eğlenceye düşmüş olan III. Selim, aynı zamanda, İstanbul'da bulunan Fransız Ressamı ve mimarı Melling'den Fransızca derleri de almağa başlamış; o devrin taassup düşünsesi bunu hoş karşılamayınca, Baş ağası'nın ikazlarıyla bu işten vazgeçmişti.(942)

Padişahın yakın adamları ise halkı soyarak, servetlerini artırıyor, hatta İbrahim Kethüda bile, at verdiği birisine; "tavlada altmış atım kaldı, bundan sonra pederim mezardan çı-kıp bir at istese vermем"(943) ifadesini rahatlıkla kullanabiliyordu.

Bunlardan başka; Valide Kethüdası Yusuf Ağası, o devirde hayli büyük bir meblağ sayılan 50.000 kuruşun, mutfak masraflına yetmediğinden yakınıyordu. Mukata ların göğü, idaresinde bulunan ve sabun fiyatlarını istediğini gibi yükselterek halkın

939- Cevdet, VIII., s.152.
940- a.g.y.
941- a.g.y.
942- Necati Elgin (İlhami), Konya 1959, s.90.
943- Cevdet, VIII., s.144.
hoşnutsuzluğuna sebep olan Nizam-ı Cedid Orta Binbaşısı'na yıllık maaş olarak 4000 kuruş gibi pek yüksek bir para ödeniyordu. (944)

Bu sırada, değerli devamlı düşen para karşısında; vergiler, yiyecik ve içcek maddeleri fiyatları arttığı gibi, zevk ve sefahat uynuna lüks maddelere yönelinmesi, masrafların iyice artmasına sebep oluyordu. (945)

Geçim sıkıntısı içinde kivranan halkın şikâyetlerine aldırış etmeyen Devlet adamları; "halk geçim derdine düşer, biz de rahat ederiz" düşüncesini taşıyorlardı. Diğer yandan, taşıradada durum daha da vahimdi.

III. Selim, tüm bu olup bitenleri, kendisine özellikle iletmeyerek, her şeyin yolunda olduğunu söyleyen yakın adamlarına - ne yazık ki- sonsuz güven duyuyordu. (946)

Yeni Ordu için Avrupa'dan mühendis ve subaylar getirilmesiyile, bazı Avrupa malları da alınarak, Afafranga bir yaşam başlamıştı. (947) Diğer yandan, yukarıda sözü edilen yabancı devletlerin kişkırtmaları yetmiyor; ulemâ da onlardan geri kalmayarak, fenalıkklara Nizam-ı Cedid'in sebep olduğunu, camilerde verilen vaazlarda; askere pantalon giydirdi, imamına hal el getiren, önlerine muallim diye Frenkleri düşüren Padişah elbette Allah tevfikini çok görür, hadimü'l-haremeyn Unvanına liyakatı olmadığını bu suretle meydana çıkarır" cinsinden sözler söylettirerek halkı kişkırtıyorlardı. (948)

944- Cabi Tarihi, Esad Efendi Ktp., no.2152, vr.61 a.
945- Cevdet, VIII., s.145.
946- Cevdet, VIII., s.146.
947- Cevdet, VIII., s.147 vd.
948- E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, V., s.78.
Tüm bu propogandaların etkisinde kalan yeniçilerler; "haşâ Moskof olurum da Nizam-ı Cedid olmam" cevabını verecek hale geldiler. (949)

Diğer taraftan, Bektashliğinin hakim olduğu Yeniçiler Ocağı'nda, Bektashi Babalarının dini etkisine rağmen, Nizam-ı Cedid'in, yeniçilerlerin ayaklanması ve şeriatçilerin; "din elden gidiyor" tarzındaki ayaklanmalarıyla yıkıldığı fikri oldukça yaygındır. (950) Halbuki, bu Bektashi babaları, bir savaş çıkıp, yeniçilerler zorla götürülerek istendiğinde; "behey ahmaklar, boş yere neden canınızı telef edersiniz, size gaza ve şehitlik diye yutturan láfların aslı yoktur, Osmanlı Padişahı kendi sarayında safasına bakıyor, Efrenç Kralı kendi cümülüşünde, sizin burada çağı başılarında, metrislerde canınızı telef etmenizin ne anlamı var" şeklinde konuşarak, yeniçeri düzeninin bozulmasına, bunların birçok savaşlarda kaçmalarına ve her yeniliğe muhalefet etmelerine sebep oluyorlardı. (951)

Şeriat ve din sloganlarının, ancak halkın bir isyanında her ağızdan değişik hay-huylar çıkarak, Padişahın tahttan indirilmesiyle son bulan olaylarda atıldığını düşünüldüğü, yeniçilerlerin din hocaları değil, Bektashi babalarının etkisinde kalıkları gerçelli meydana çıkmaktadır. (952)

Halkın durumu ve şikayetleri ile Nizam-ı Cedid hakkındaki söylentileri dinlemedikleri gibi, aldrış da etmeyen Padişah ve Devlet adamları, tabiiki bunlardan habersizdiler. Özellikle Devlet adamlarının bir tek amacı, -aralarında çeke-

949- Cevdet, VIII., s.142.
950- Cevdet, VIII., s.148.
951- a.g.y.
952- a.g.y.
memeczlik de bulunduğundan- yenidoğar adına çalışıp, çıkarmaları uğruna bu tutumlarını artırmaktı. (953) Asla şeriat ve kanun adına yapılmayan bu yenidoğar taraftarlığı, siyasal gekismeler için en mükemmel araçtı. Hattâ Tarihçi Âsim Efendi, Ulah ve Rum asıllı bu kişilerin diğer devlet adamlarıyla karşı mukataa ve iltizam işlerine girişiklerini ve hatta Devlet işlerini, bunlarla evlerinde yaptıkları plânlar çerçevesinde yürütüklerini anlatır. (954)

2. Yamakların İşyanı ve III. Selim’in Tahttan İndirilmesi – Nizam-ı Cedid’in Kaldırılması


Bu arada, İstanbul’a gelen İngiliz gemilerinin, Çanakkale Boğazı’nı geçiş sebebi araştırıldığından; askerlerin iyi eğitilmemiş oldukları sonucuna varılmış; Pañiçan, Karadeniz ve Akdeniz boğazlarında yeni tabyalar yapılp, Nizam-ı Cedid askeri komamasını emretti. İlk olarak bu işe İstanbul Boğazı’ndan başlanarak, Mahmud Raif Efendi, hem tabya inşaeti hem de biralarında bulunan yamakları Nizam-ı Cedid’e dahil etmekle görev-
III. Selim, Dostancıbaşıyı yanına çağırdı, ne kadar bostancı (yabak olabilir) varsa, uniformalarını değiştirdi, talim etmelerini; istemeyenlerin ise istedikleri yere gidebileceklerini söyledi. Dostancıbaşı; "yalnız uniforma değil, ferman buyurursanız, onlara şapka bile giydiririm" deyince, pek memnun olan III. Selim; "sen bunu yaparsanım ömrün boyunca üç tuğ üzerinde eksik olmayacaktır, afetin" diyerek, ona Nizam-ı Cedid'e mahsus şemsiyeli elbiseleden giyirdi. Dostancıbaşı da, Yaşar Kalesi Ağası Maseki Halil Ağa'yı çağırdılarak; "Padişah fermandır, askerlerine yeni uniforma giydirmeni istemim, zira diğer ocaklarda da bu hafta aynı değişiklik yapılacaktır" deyince Halil Ağa, 25 Mayıs 1807 günü Boğaz tabyalarına giderek yamaklara; "Padişah uniformınızı değiştirmeniz için ferman, ayrıca da size bahşiş olarak altın göndermiştir" dediğinde onlar da; "biz yeni bir şey bilmeziz, nasıl gördüğe öyle gideriz, bahşiş de uniforma da sizin olsun" deyince Ağa kızarak; "biliyorum,inizdeki birkaç adam ottadan kaldiırılıncaya kadar siz anlamazsınız, onlar idam edildikten sonra size yalnız Nizam-ı Cedid uniforması değil, şapka bile giydiririm" şeklinde konuşup; "sen şilirsin" cevabını alan Ağa, kastettiği adamları öldürmeye teşebbüs ettiği, daha önce hazırlıklı olan yamaklar, hep birden; "vurun" diye bağırlarak Ağa'nın üzerine saldırdılar. Ağa denize doğru kaçtıysa da, yamaklar yetsişi, bir muhafızıyla beraber, onu suyun içinde öldürüdüler. (957) Bu şekilde isyan hareketi de fiilen başlamış

956- a.g.y.; Cevdet, VIII., s. 153.
957- G. Oglukyan Rüznamesi, s. 2-3.

İkiyüzli Saray Ricali ve ulemâ, Kabakçı'yi kızlice desteklediler. Durum sarayda duyulunca, III. Selim'in çok güvendiği Köse Musa Paşa; "bir kazadır olmuş, bu işin arkasına o kadar düşmemeli" diyerek, bu hareketi önemsiz gösterip, meseleyi kapatmağa çalıştı. (960)

26 Mayıs 1807 günü şehre inen âsilere, önce Topçu Ocağı karşısında koymak istedi. Fakat Kaymakam Köse Musa, onlara yolladığı haberde; "sakin muhalefet etmesinler, bu iş cümlle ittifaklarıyladır" dedi. Musa Paşa, Nizam-ı Cedit askerine de haber yollayıp, köşklerinden hiçbir şekilde çıkmamalarını emretti. (961)

İstanbul'a yürüyen âsilere, yениçeriler ve halktan da birçok kişi katıldı. Ett Meydan'ın geldiklerinde, sayıları 80,000'di. (962)

Âsilere, bu işe başını koymuş III. Selim'den Nizam-ı Cedit'in kaldırılmasını istedi. III. Selim de, kimseye güveni kalma-

958- Cevdet, VIII., s.155; Oglukyan, s.3.
959- E.Z.Karal, Osmanlı Tarihi, V., s.82.
960- A.C. Eren, III. Selim"in Biyografisi, s.64.
961- E.Z.Karal, V., s.82; Cevdet, VIII., s.160.
962- Oglukyan, s.5; Cevdet, VIII., s.161.

Kabakçı Mustafa âsilere; "bu on bir kişi memleketi harâb edenlerdir, öлу veya diri Padişah'tan bunları istemeliyiz" diyecek âsilerin desteğini aldı. Şeyhülislâm ve kazaskerler de bu kararı tasdik edip Padişah'a ilettiler. Bunun üzerine âsil Şeyhülislâm Efendi'den Hal Fetvası alarak Padişah'ı tahàtan indirmeye karar verdiler. III. Selim, durum kendisine bildirdi; "âsi teb'ânın padişâhi olmaktansa, olmamak daha evlâdî" diyecek tahattan çekildiğini bildirdi.  

Bu arada bazı kişiler Padişah'a, orduyu İstanbul'a çağırip, âsilere tepelettirmesini teklif etmişler; Padişah da; "olmaz, sonra Rus orduları Çatalca'ya gelir" diyecek bu nun kabul etmemisti.  

Böylelikle bu firtına, yalnız yenençilerin değil; halkın, idare ve ilmiye sınıflı açıkgözlerinin de katıldığı bir kasırğa haline döndü. Nihayette III. Selim, eski padişahların başvurduğu yola kendisi de başvurarak Nizam-ı Cedid'i kaldirdiğini ilân etti. Bu da yeterli olmayıncaya, adamlarının kendine yaptığı ihanete ihanetle karşılık vererek, onları ölü ya da diri olarak is-
yancılara teslim etti.

Talihsiz Paşah, bunca masraflara malolan modern ordu-
sunu kullanma şansını bile denemeden, despotik devletler tari-
hinde; bir hükümdarın her zaman başına geldiği gibi; "tek ba-
şına" canını kurtaracağını sandı. Ama bu şansı çok uzun sürme-
di. (967) Yerine IV. Mustafa Paşah ilan edildi.

III. Selim, Nizam-ı Cedid'i İstanbul'da kaldırdıktan son-
ra, Anadolu'da da kaldırdığına dair fermanlar gönderdi. 
Kayseri'ye 1807 Mayısında yollanan fermanda; buradaki Nizam-ı 
Cedid'in kaldırdığı bildirilerek; bundan sonra ataların ka-
nunlarına uyularak eski ocaklara itibar edilmişsi gerektiği bil-
dirildi. (968)

1807 Haziranında Çankırı'ya gönderilen fermanda da;
Anadolu'nun Sol kolunda yer alan vezirlere, kadınlara, Erzurum 
Kadısı'na, mütesellimlere, Ayan ve voyvodalarla hitab edilerek,
yeniçeriler ve diğer ocaklar övülüp, halihazırda da yapabile-
cekleri şereflı işlerinden bahsedildi. Bu arada, Nizam-ı Cedid'-
in ebediyen kaldırdığı ve bu ocaktan nefret edildiği habe-
ri verildi. (969)

Nizam-ı Cedid Ocağı kaldırılduktan sonra, sira malların 
Devlet tarafından zaptına geldi. Bu ncin her tarafla ferman-
lar gönderilerek; Nizam-ı Cedid askerinin elinde bulunan top,
tüfenk, humbara, diğer malzeme ve elbiselere derhal el konulma-
sı emredildi. (970)

20 Haziran 1807'de Çankırı Kadısı'na gönderilen ferman-
da; Nizam-ı Cedid'e ait malların derhal zaptedilerek, tespitle-
rin, Çankırı Kadısı, Yeniçeri Serdarı, zabitler ve ileri gelenlerle

967- N. Berkes, s. 113. 969- T. M. Yaman, Tarih Vesikalari, c. II.,
968- Y. Özkaya, s. 533. 970- Y. Özkaya, s. 534.
birlikte yürütülmesi emrediliyordu.\(^{971}\)

29 Mayıs 1807'de tahta çıkan IV. Mustafa, bu faaliyeti hızlandırdı. Kayseri ve Kirşehir köşklarında, Nizam-ı Cedid'e ait ne varsa sür'atle el konuldu. Nizam-ı Cedid'i hatırlatan her şey tahrip ve yok edilmeye başladı.\(^{972}\)

20 Temmuz 1808'de III. Selim'in öldürüldüsünden sonra tamamen ortadan kalkan Nizam-ı Cedid'le ilgili bu konuyu, Cevdet Paşa'ya ait bulunan; "Saltanat-ı Seniyye'ye kuvvetü'z-zahir olabilecek Nizam-ı Cedid askeri Vak'a-i Selimi esnasında ilga olmaga Rumeli ve Anadolu tarafları mülük-i tavaif-girmiş olan derebeğlerinin eyadi-i tahakküm ve tegallülülerinde bulunmağa Devlet-i Aliyye pek garib ve müşevveş bir hale地处 olub İstanbul'da iş zorbalar elinde kaldı, taşralarda dahi İstanbul'un hükmü yürümez oldu.." sözleriyle bitirmek yerinde olur.\(^{973}\)

---

971- a.g.y.
972- Y. Özkaya, s. 534-535.
973- Cevdet, VIII., s. 337.
SONUÇ

Nizam-ı Cedit'le ilgili bu araştırmamızdan çıkan sonuçlar birkaç noktada toplayalım:

1- XVIII. yüzyılda ıslahat meseleleri ele alınarak, özellikle kara ordusunda ıslahat teşebbüslerine geçilmişse de, teşkilât bakımından esaslı bir adım atılamamıştır.

2- Ancak III. Selim zamanında, kara ordusu teşkilâtında birtakım ıslahat faaliyetlerine girişilmiştir. Bunun için ilk önce, devlet adamlarından, ordudaki ıslahat görüşlerini belirten láyihalar alınmış; sonra bu láyihaların sonucuna göre, yeni bir teşkilât kurulmağa çalışılmıştır. 18 Eylül 1794'de "Nizam-ı Ordu Tâlimnamesi" yayınlanıp, Nizam-ı Askeri Nezareti kurulmuştur.


5- III. Selim'in, ıslahattaki başarısızlığını en önemli sebepleri ise, bu ıslahataandan inanan devlet adamlarının ol-
mağzı, halkın çoğunun, konulan vergiler sebebiyle, bu ocağa karşı cephe alısları; yeniçerilerin bu hareketi kendilerine karşı görerek, hareketle cephe almaları ve Rumeli'deki ayanların topluca isyan etmeleridir. Ayrıca III. Selim'in yakın adamlarının suistemalleri, muhaliflerin devamlı propagandası, bu yeni askeri teşkilatıın gelişmesini yavaşlatığı gibi, "İkinci Edirne Olayı"nda, devlet adamlarının bir kısmının, isyancı ayanlarla işbirliğinde bulunmaları; bunun üzerine III. Selim'in de orduyu geri çekmesi, muhaliflerin kuvvetlenmelerine sebep teşkil etmiştir.

6- III. Selim devrinde kadar yapılan askeri islahatlarda, ülke dışından alınma bir askeri müesseses, eski kuvvetlerde islahat yapılarak, bu kuvvete ilâve olarak oluşturuldu. Halkı bu III. Selim devrinde, bunun tam tersi bir tutumla; eski ordunun yanında ve ona hiç dokunulmadan yeşyeni bir ordu kurulmağa çağırdı. İskin, bu eski ve yeni kuvvetlerin bir arada yaşamaları, bir dönem huzursuzluklara yol açtı. Durumun devamını istemeyen eski kuvvetler, bir ayaklanma ile yeni kuvveti ortadan kaldıracak, bunca emek ve maşafın heba olmasına sebep oldular.
VESİKALAR

Bu kısımda örnek olarak gösterilen vesikalar, numara sıralarına göre dizilmiştir.

C.A. 4925

Dergâh-1 felek-i modar ve bargâh-1 gerdün-1 iktidar turabına arz bende-i bi-mikdar ve zerre-i hakisir oldur ki

Levond çiftliğinde istihdam olunmak üzere Bolu Voyvodalığına merbut kazalar dar bundan akdem tahrir ve irsaline irade-i Aliyye ta'alluk eden 181 nefer bostani tüzefkâsi ber mucêb-i emr-i âli bundan akdemce ma'arifet şer'i ile kazalarara tahr ve taksim ve bu kulları tarafindan mubâsîrler ta'yin ve poyderpoy kazalardan Medine-i Doluya vurud etmetke iken bu def'a neferât-1 merkume zem ile 119 nefer dahi matlûb-1 şeâfînâhî buyurulub, sadîr olan Ferman-ı Cihan-ı meta' husus-1 merkume der aliyyeden mubâsîr ta'yin buyurulan Dergâh-1 âli gedîklerinden Deriğ İsmail Ağa ve âî Muharrever fevri Efendi ile Medine-i Mezbure mahkemesine lo'dol-vurud imtisalon leh cümle muvacehesinde feth ve kiraat ve meşhunu ilân ve işaat olunduktan sonra ma'rifet kulları ve memurun mumâileyha ma'rifetleri ve ma'rifet şer'i ile neferât-1 mezbure kazalarara tahr ve taksim ve emr-i âli mezkûrun dahi suretleri kazalarara neşr ve evwelen muharrer ve mümaileyhi Hudurnu kazasına irsal olunup tertib-i sânîden neferât-1 merkumeyi tahrir-imara'dı eyledijine şurut-1 sâni üzerine tahrir olunmağa kimesne ragbot otmeyip kaza-i merkum ahâlisi eğortçi tertib-i evvel üzerine matlub olunan neferât-1 irsal odoriz lakin tertib-i sâni üzerine tahrir ve tedariki bir veçhile kabil olmayıacağın-
dan bahisle der-i devlet mødara bir kit'a 'ilam ettirdip muharrer mümaileyhi Bolu'ya'avdet ettirmeleriyle fi-nefsü'1-emr Bolu'nun havi olduğu kazalar ahâlileri gelip tertib-i evvel üzere kazalarımızdan matlıb olunan neferat hazır olup, lakin tertib-i ân üzere tahpir ve tedâviki bir vechile ka­bil olmamâ'la e'gerci tertib-i evvel üzere tahpir ve ırsale ruhsat buyurular ise gerek terti-i âniden kazalarımızı isabet eden neferat-i cümd-i rüz tarafına ırsal edeceğimizi ha­vi takririmizi ve ıgbi tertib olunan mahzarımızı musaddak soned dahi arz et deyö ahâli-i medine-i mezkûre bu kullarına ilha ıltimas etmeleriyle takrir-i meşruhaları nefsü'1-emre mutabik olduğu muhat ilm-i çakeranem olmâ'ın bil ıltimas pa­yo-i serir-i 'alaya arz olundu baki emr ü ferman der-i adâlet unvanındır.

C.A. 5429 1217

tevkir hâdi ile Lovend Çiftlijine ilhak-on
Üsküdar'da müceddeden inşa olunan Ocağ-ı Şâhâne neferatının teksir ve tevkiri zimmânda bir taraftan münasib olan kazaların ocağ-ı merkume rabı†ı hususuna iframe-i keramet iframe-i mü­lükatâne ta'allûk oyledijine binaen Beyşehir ve Yeniçar ma Ka­şaklis ve Güçü Kebir kazaları dahi bu Hatt-ı Hümâyûn goyvet makrun Dözkir Hadeninden ifraz ve cem'i umur-ı hususları iframe-i Codîd-i Hümâyûn tarafından idare olunmak üzere ocağ-ı mozbure rabt ve ilhak olunmak mülasabesiyle mir-i miran-ı ki­ramdan Rumeli Beylerbeyliği payesiyle halâ 'Alaiyye Sancağı Nutasarrîfi ve Dakir Hadenî Eminî Abdurrahman P. bendeleri ma'arifotiyile zikr olunan kazaların harb ve darb erbabından tahammülleri mikdâr neferat tertib ve tahpir Ocağ-ı mozkûra
sevk ve tesyir (tisyar) birle noferat-ı merkume hizmete ol-
duklarına com'i tekâli-i örfiyye ve Şakkadan ve avarız-ı
divaniyo ve imdad-ı hazériyeden dahi muaf ve müsâlem olmak
üzeré tanzin olunmus olmâga vech-i muharrer üzere kaza
ha' merkume-i madenden ifraz ve Üsküdar Ocağına rabt ve
İrad-ı Cedi'di Numâyuna zabt olunmuş olduğuna bina'en asker
yazilanlarin mu'afiyetleri hususu sair 'ahali mucib-i bar ü
siklet olunmak için Kazaha-i merkumenin senevi vâ ki olan
cem'i masarîfları sicîllattan badol tahkik sülüşü veyahud nis-
fi askeri ihracı mûkaholesinde afv ve tenzil olunmak ve
Kazaha-i merkumenin idaresi her ne kadar başıyak olanların uh-
de memuriyetlerine muhavvel ise dahi mûbâşirâtan ve ulâkların
imrari velhasil kazaya müteferri-i umur ve musallâ'nın huzn-i su-
rotle tanzim ve temenniyeti dahi bir rabita-i kaviye tahtına
idâhal olunmak hususu Paçay-ı hümailoyh benderlereyle ledel mü-
zâkere zikr olunan kazaların öteden beri masarîf-i zaruriyele-
ri olan nûzûl ve avariz ve imdâdiye-i mensil ve hazeriye ve
soferiye ve kuduniye ve hil'at-ı baha ve teftiğiye ve zâhire
baha ve hidmet-i mûbâşiran velhasil bir sonede vu'tu' bulan
çem'-i vilâyet masarîfî her ne mikdar ise sicillattan yokla-
nip defterleri ihrac ile zulmiyési tefettûç ve ta'dîl olunarak
sülûsü veyahud nisî bu defa tertib ve tahtir edecelâri asker
mûkaholesinde afv ve tenzil olunmak ve muafiyet şûrûtu
mücerred askeri yazilanların hakkında cari olmâga dahil-i mu-
afiyet olmayan ahâli-i sairenin sâylaneleri bu vochile tahfîf
ve taklîl olunduktan sonra Kazaha-i mezkûreden her birinîn
vilâyet masarîfîna kimabad ziyade noksan kabul etmemek üzere
bir had-ı muayyen tahsil olunup her kazanın muhtevî olduğu
kasâbe ve kuranın hal ve tahammülêrîne göre taşh ve taksim
olunup beher sene vakt ü saat ahâli olan rüz-ı kısında Paşay-ı Hümaileyh ma'rifetiyle tahsil olunmak için defterle-
ri Dersaadeto takdim birle irad-ı Cedd defterdarlarının ne-
zaretiley iktiza oden mahallere sebt ve kayd ve her kariye-
nin hisseleri beyaniyla ahalişi yedlerine başka başka suret
ita olunmak askeri ve gayri askeri ahâli-i kazanın umurunu
rü'yet ve alelhusus ehl-i irz gürhunu taıfe-i askeriye vese-
irin dest-i sâtelorinden himayet ve siyanet zimindı a'yın
namı olmayarak ehl-i irz ve orhab-ı itaaten her kazada birer
ademin vurudu lazımelden olmaça iki nihayet üç hidmetkârdan
ziyade beslememek ve mübâşir ve misafiran zahuar eder ise
vilâyetlüya tahmil etneyip kendü hanosine nüzul ettirmek şar-
tıyla Kazaha-i merkâmeye serbölük veyahud sergerde namıla bi-
rer adem intihab ve ikame ettirilüb Paşay-ı Hümaileyh tarafın-
dan münasibi mikdar maas tayin olunmak ve askeri taıfesinden
bitinin cenhası vuku'yla veyahud Da'v-i saire ile ihzarı la-
zım geldiikde evvel kaza askorinin babayığı ve ehl-i irdan
Kaza Çuvoğu namıla birer yoldag intihab ve kozalık âyiik ü-
zere mahiye ile istihdam olunub Paşay-ı Hümaileyh tarafından
tayin olunacak sergerde veyahud serbölük maiyetlerine terfik
olunmak ve bunlar dahi muayyen olan maas ve mahiyelerine ka-
naat edip haki ve colbi kimesneden bir akçe cezime almanak ve
aldırmamak ve her bir umur ve hususların da Paşay-ı Hümaileyh
tarafına iltica ve ita'at edip azl ve nasibleri yedinde olmak
üzere nüzüm-ı kaviye rabt ve bend olunması istisvab olunmuş
olmaça mevad-ı merkâmênin bervech-i muharrerên tanzimine ve
bunlara dair iktiza eden tedâbir-i hüseyni kemahu'vel matîb
icraya sitab ve surat eylemek üzere Paşay-ı Hümaileyh ve
Beyşehir'i ve Yenigar ma Kaşakli ve Guci kazalarının kuzat ve
novvabına hitaben bir kit'a emr-i ści isdarı hususunda emr ü forman devletolu, saadetlu Sultanım Hazretlorunindir.

C.A. 11211   19/R/1218

İrad-ı Cedid Defterdarı Efendi-yi Wendelerinin takri-
idir. Fi nefsü'l-emr işbu ocaklar neferatının teksiri lazım-
me-i halden olmatesla mucibince tanzimi muvafık-i "ırade-i
Aliyyeleri buyurulur ise forman hazret-i menlohü'l-emrindir.

Levend Çiftliği ve Üsküdar ocaklarında mu'allem asâkir-
i Şahânenin tezayûd ve teksiri esbabının istihsaline ihtimam
ve di'kât umur-i mefruza-i din ü devletten olduğu'na melki zikr
olunan ocaklara bazı münasib mahallerden asker tertib olunmak-
da ise dahî Anadolu'da vâki' sair mümkün münasib olan yerler-
den, külliyyetu neferat tertib ve celile-i ta'lim ve teksirine
himmet olunmak: lazimeden olmatesla öteden beri bazı mirmirana
ve serhâätt muhafızlarınca tevcih olunagelen Niğde ve Ankara
ve Kayseriyeye sancaklarından mutassarîflarına aid hisiriyye ve
'Ahidat-ı saire İrad-ı Cedid tarafından verilmek üzere işbu
sancaklar Üsküdar Oçağına rabt ve mütesellimliği İrad-ı Cedid
tarafından idare olunmak hususu nizama bond olunsna ne mıddar
asker tertibi mümkünür mülahaha ve bazı erbab-ı vukuf ile
mûzâkere olunarak keyfiyet ve müektezi tafsîlen ifade olunmak
başında taraf-ı gükeraneme hitaben selefzir-i sudur olan
Forman-ı Aliîeri mazmun-ı münîfkarîn-ı izan-ı bendeğânem ol-
muşdur vak'a başıboş serseri makulesinin devam ve sebatı olma-
yub bir müddet ocağa istihdam olunsa dahi farsat bulduktça
ahar kâr ü kesbe sulûk ile Oçaği terk eyledikleri mûlüm ve
tağrada münasib kazaların rabt ve ilhakîyla yerlü ve yurtlu
kavi kofîli ile nefer tahrir olundukda içinden firarîleri zuhur eder ise dahi mahallinde ve akrabasından ve kariyesinden
taleb ve taharri ile bulundurulmak mümkün olduğuna mecbûn devam ve sebatına mecbûr olup hatta bundan âldem Abdurrahman Paşa böndeleri ma'rifetyle Boyşehti Sançağı kazalarından morbûtîye ve muafiyet ile asker tertib olunarak münavvob ile Ocâğ-ı Mezbûre cellb ve imal ve istihdam olunmakda olduğundan ol-haleti hazahi demvam ve sebatları taht-ı rabitaya idhal olunmuş olmâqla Ankara ve Kayseriyye sancakları öteden heri Anapa muhafızlarına bercvâh Arpalik tevcîh olûna gelip ancak mutasarrirfları muhafaza-i mezkûresi bulunduğundan 'apı kethû-daları tarafindan birer mütesellîm nash ile idare olunmak hasbîyla fikara gözeldîmâyip mütesellîmler ve Ana'dolu valile-ri tarafîrlarından dürûl dürül teçir olunarak sene be sene ahâ-liden külliyetî askî tâhsîl olunuyor ve mutasarrirflarına dahi bir faidesi olunuyor bir mu'tad hizirîyye ve şehriyesinden ma'idası erbab-ı tagallîb yedinde telef ve hedor oluyor bina'en-aleyh zikr olunan Ankara ve Kayseriyye sancaklarından mutasarrirflarına aâl olan hizirîyye ve şehriyye âkgeîlerî bu ta-rafta ird-ı Cemî-i Hûmayûn Nazînesinden idare olunmak üzere livâcîn-i mezbûrcün 'üsûdâr Ocâğına rabt ve ilhak ve âzîrâ ve mütesellîmâyın vesâirlerin mezzîm ve ta'addiyyatı def' ve ref' birle muhafızlarına ihtimâm ve diîkat olunup ol mutahâle- si tevafa hârb ve darb erbabından devamî ve rabitalî asker tertib ve nizâmının husûlu ve maddeî hatir güzar-ı çâkeranem olmakdan na'sî Ankara vecühunda olup bundan 'akam-ı Dersaadete varîd olan Âyaç Voyvodası Kapucubâşı Mes'ûd Ağa kullari bu hu-susu müzakore olunup Ankaradan asker tertib ve tanzîmine dair levayîh'i hatirî olan bazı keyfiyyat ol esnâda ihtiyaton kaleme aîdîrîmây olduğundan bu def'a takdim-i hakpay-ı devletleri kîlînmağîa mutûla'asîndan malum-ı 'alîleri buyurulur Nişîde san-
cağın dahi serhadat muhafızlarına borcev-i arpalık tevcih olunma: hesabıyla birer mütesellime ihale ile idare olunageldiğinden gayri ehsar kazaları madene merbut olup bakiyo kazaları bi-sahip gibi kaldırıgından Niğde mütesellimlerinin ve Karahan valilerinin ve delil taifesinin çevr ü ta'addiyatlarıyla análisi delgir ve zehirn olmaca menvi ve musammem olduğu üzere ıgbi Ankara ve Kayseriyye ve Niğde sancakları fi mab'ad ırad-ı Cedid-i Hümâyün Haznesi tarafından zabt ve idare olunma: üzere Üsküdar Ocağına rabt ve ilhak olunsa mutasarıfların hazeriyyeleri ve şehrîyyeleri vakt-i zamanıyla bu tarafından Hazine-i Merkâme’en verile dek mütesellimlerin ve valilerin vasair mütegallihe makulosun zulm ve ta'addilerinden ve beyhude masârif ve tocrimden fakara kurtulup ba'is-i asayiş ve refahlari olacağından başka mukaddem alaybeyleri ma’rifetleri riyle tahtı ve celpolonup elyevm Ocağı-ı Mezburede ta’lim ve ta’âllüm istihdandan olunmakda olan neferat b’ad ızin münavebesi tekümlîyle ma’zûnun vilâyetlerine vardırıklarında meşguk ve ta’-linlerini unutmamak için münasib olan mahallerde dahi birer kısla mahalli tahsis ile Ta’limât-ı Şanayi’ harbiye icra ve ahâliye irae ile icra oluna dek herkese mucib-i şevk ü raçbet olacağî ecelden numune ta’ala ol bahata kadar ıgbi üç sancak-dan üç bin nefer asker tedarin ve tahriri mümkün idüjünü alaybeyleri ve neforat-ı merkumenin bazı sergerdeleri dahi ifade ve ta’‘hir iderse bu vechile elviye-i selâse-i mezburunin Üsküdar Ocağına rabt ve ilhak olunması mevafık re’y-i âileri ise fi mab’ad ırade-ı Cedid-i Hümâyün Hazinesinden zabt ve idare olunma: üzere evvel emirde Ocağı-ı mezburе rabt ve ilhak olunduklarını havi ıktizasına göre evâmir-i şerife neqr ve tesyir olunup badehu askerlerinin bilmuzakere tertib ve rabita- sina şuru’ ve mübaşeret ve her birine birer münasib kısla ma-
halli tahsis olunarak mahallinde meşk ü ta'limleri suretime
dikkat olunmak ıktiza eylediği ma'lım-ı devletleri buyurulduk-
da her ne vechile emr ü İrade-i Seniyyeleri buyurulur ise emr
ü ferman Devletlu Sa'adetlu Sultanım Nazaretlerinindir.

C.A. 11226 5/Ca/1218
Mucibince Divandan

Üsküdar Ocağına metbuṭ olan Elviye-i Alaybeyleleri dahil-i
sancaklarından kayıtları nişadı yeşmişli piyade neferat tah-
ririne monur olduklarına bina'ın Dolu Alayboyi Süleyman Ağa
benleri ma'rifatiyle Dolu ve Viranşehir sancaklarından dahi
tahrir olunan piyade neferat bu def'a Üsküdar Ocağına célb o-
lunup Kanun-i Ocak Üzere Sanayi-i Harbiye meşk ü ta'limde ist-
tıhada olumlarıyla münavebeleri teknilinde bunlara ızın ve-
rilip vilayetlerine yardıktırında neferat-ı markumonun peyder-
pey teksiri vilayetlerinde dahi nöbet ile meşk ü ta'lim eyle-
meleri İrade-i Seniyye multezasından olup ancak mahallinde
meşk ü ta'lime modal olmak ıgın nefs-i Lolu'da bir münasib ma-
halle kısla binası lazımeden ancak mülassesiyle hariç-i şehri
kısla binasına cesba'ın âb ve havası güzel bir mevki'i mu'ayene
ve tahsin birle multezasi Dersa'adete tahrir olunmak hususu
Dolu Voyvodası Dergâh-ı Ali Kapucuvaşılardan Ahmed Ağa bon-
delerine bundan akdem taraf-ı çakeriden tahriri olunmuşdu bu
def'a Voyvoday-ı Hümaileyhin varid olan tahriratında husus-1
meşkâr vuruğu vilayet ile istişare olunarak tahari olunmatda
nefs-i Lolu kasabasinın Bağdat caddesinde şehre göyrek mesafe-
si olan Çiftler Karyesiyle şehir beynde aâb ve havası lâtif
kısla binasına münasib vasi'ü'l-inha bir tarla mu'ayene olunup
derunuda gındılık eder ma'i leziz mevcud olduğundan başka
ledelü'1-ıktiza etrafından dahi su ilare ve icraşı mümkün olmazla mevcü'i-ı mezkur kısla binasına çeşban olmaktan nasıl irade buyurul ise tayin olunacak mimar geldikde zikr olunan tarafla değil bahasıyla mubaya'a olunup bitevfi-i ta'ala kıslanın inşasına guru'u ve tertib olunacak askerin dahi nöbet ile ta'lim ve ta'allüm oylelemeleri şartıyla tedarik ve tahritine bezelmakdurd olunacağını tahrir eder Bolu ve Viranşehir sancakları İrâd-i Cedit-i Hümayun Nazinoası tarafından zapt ve idare olunan mukata'attan olmağı işbu iki sancakta alaybeyi ma'rifetiyle tahrir olunan piyade neferat üç yüz neferi mütecaviz olup cümlesi kâffe-i tekâlifden muaf olduklarına bina 'en binnemnehü ta'ala bundan böyle bir ırtının ma'zabîtan 1500 nefer piyade askeri zikrolunan Bolu ve Viranşehir kasabalarından Bolu Vovodası ma'rifetiyle münasibi üzere tertib ve tahrir ve yapılabacak kıslada nöbet ile meşk ü ta'lim ettirilmek şartıyla şimdi den bir münâşib kısla binası için Dersa'adetten bir mimar halifesylene Hendesehaneden bir mühenis tayin olunup Bolu Vovodasının tahrir eylelığı mevki-i mezkuru acele-ten mu'avene ve tezelden yedi sekiz yüz nefer istan edecek bir kısla binası tarsım ve masârifînî dahi ol boldenin rayic-i vaktine tarihik ederek tahmin ve takvim birle resmini ve defterini Dersa'adete takdim oylelemeleri için Bolu Vovodasına ve failine vesair âcüh-memlekete hitaben Divan-i Hümayundan emr ü şerif tahriri mavâfîk rey'-i samileri ise omr ü forman Devletlu Sa'adetlu Sultanım Hazretlerinindir.
Mucibince Divandan omr-i isdar olunmak buyuruldu.

Avn ve inayet Cenab-ı bari ve imdad-ı duhaniyat

Hazret-i Risalet Penahi ile Levent Çiftliği ve bu def'a müceddeden inşa olanın Üsküdar Ocağı neferatının yevmen fi yevmen teşsiri umur-i mafruzen din ü devletten olmağla bundan akdem Madenden ifraz ve Üsküdar Ocağına rabt ve il hak olunan Kireli ve Seydişehri kazalarından Rumeli Beğlerbeyisi payesiyle halî Alaiyye Sancağı mutasarrıfî ve Bozkır Madeni Emini olan Osman-zade Abdurrahman Paşa bendeleri ma'rifetiyle tertib olunan neferat elycım münavebe ile hidmet-i lazimelerinde isbat ve vurud ve sanayı-i harbiyeye meşg ü ta liminde bezel-i mechud eylediklerine binaen bu def'a Maden-i mezkûr merbata tından olan Boyoğrî ve Yenişar ma Kaşâkî ve Güci-i Kebir kazalarındaki şeref yafte-i sudur olan Hatt-ı Hümâyün Sevketmak run mucibince Madenden ifraz ve olmukabelde kazahan mermume nin harb ve darh erbabından tahammüleri mikdar asker tahrir ve Üsküdar Ocağına sevk ve tesiyir olunmak üzere Ocağı-ı Merkum e rabt ve il hak olunup merbutiyetlerini havi başka ve zikr olunan kazalardan senevi salyane ve masrafları her ne ise mahallinde Paşay-ı Mümâileyih ma'rifet ve nezaretiley ba'adü'l- tahkik ta'dil ve tentih olunup tarafından mutemed ademler ta yiniyle irade ve rü'yet olunmak üzere nizami muhtevi başka ve Bozkır Madeninin Kâfiü's-sâbîk 'amal ve idaresine akdam ve dikkat çylemek üzere başka Paşay-ı Mümâileyih vesair lazım gele lere hitaben evamir-i şerife isdar ve tisyar olunmug olup ancak zikrolunan kazalardan matlûb olan askerin ihraç ve irsâli ve bundan böyle ol havalide vaki münasib mahallerden dahi Ocağı-ı Mezkûre asker tertib ve tahriri ve yazılan neferatın
vucut hımayet ve siyaneto hakkında derdär ve nevbenev tezayën-dü bedidar olan Tevcihat-ı Çahânenedin istiktarını mucib olacak vesalıl ve halati istihsale damin ve deermian-ı gayret ve lazımül-ınha olan ahvali ve asarı peyderpey Der-Aliyeye tah-
tir ve işgaret eylemk üzere bila istiklal memuriyetini havi Paşay-ı Hümaileyhe hitaben bir kit'a emr-i Ali ıdarı hususun-
da emr ü forman Devletlu Sa'adetlu Sultanım Hazretlerinindir.

C.M. 7564 15/R/1214

Tahriri mucibince Divan-ı Hûmâyundan evamir-i aliyye
tahrir olunmak buyuruldu.

Bostaniyan-ı Hassa Oçağına mülhak Levend Çiftliği
Oçağ için bundan mukaddem Ba Hatt-ı Hûmâyun Şevketmalı run
Kocaeli ve Hüdâvendigär ve Dolu ve Kastamonu ve Ankara ve
Kangi re sancaklarından tertib olan neferatın hane ve emlâk
ve arazileri teklâifden muaf olarak tahrir ve defter birle
ihrac ve Oçağ-ı Kozbure ırsallari babanda ihtizaeden ısrar
ve tenbihat derciyle evamir-i şerîfe ısdar ve Kocaeli ve
Hüdâvendigär sancaklarına Hâcegân-ı Divan-ı Hûmâyundan Arif
Efendi ve Ankara ve Kangirî sancaklarına kezialik Hâcegân-ı
Divan-ı Hûmâyundan Mehmed Reşid Efendi ve Dolu ve Kastamonu
sancaklarına Dergân-ı Ali gediklilerinden Derâv Ağa Kulları
mübahisî tayin ve maiyetlerine birer mührer terfik ile ırsal
ve tisyar olundukları malâm-ı devletleridir. Ancak neferat-ı
merkumenin hane ve emlâk ve arazileri teklâifden muaf olaca-
çından gayri Oçağ-ı Kozbure hiyın-ı vurularda birer kat li-
basları boher mah ulûfe ve tayinat bahaları cánib-ı mirden
verileceğine mebni bu madde için kazalardan bir akçe ve bir
habbe verilmenek ihtiza etmeyip mukaddem sadir olan evamir-i
şerifde şahı eğbu tebhıbat geroği gibi te'kid olunmugiken
bu madde zımında vali ve kadi ve ayan ve zabitan ve mübaşır-
ran vesir herkim olur ise olsun kazalardan bir ağçe ve bir
habbe ahıza mütecaısır olurlar ise voyahud nefer başına su
kadar kuruş diyerek memlekete tıvzi ve tahsil olunmak ihtima-
li olur ise bundan böyle suyal ve taharri olunup vehamet ve
kaza derkar olaçaği dere ve boyan olunarak Kocaeli Mutasarri-
fına ve olviye-i morkume mütesellim ve voyvoda ve kuzat ve
nevvab ve ayan ve zabitan ve mübaşır ve muharrer vesir ikti-
za edenlere hitaben iktızasına göre müekkiı ve müşidded başka
başka evamır-i şerife ısadırır isralı muvafık-ı re'y samileri
ise emr ü forman Devletlu Saadetlu Sultanım Nazreslenirindir.

H.H. 1893 1221

Benim Vezirim

Münasib görüldüğü üzere forman ve adam gitsin bu husu-
sa dikkat ve tedbir olunsun.Şevketlu Kerametlu Merhametlu
Kudretlu Veliü'n-niam Efendim Padışahım

E'dirnede bundan akdemce mübaş'acidan şikayet suretiy-
le vaki olan ihtıgadın sureti malum-ı hümâyunları olup
Cemiyet-i Mezkûre giderek Abdurrahman P. kullarıın Orduy-1
Şahānceleriyle ol tarafa teveccüh hâfzından münbaı isdıgı te-
boyyun etmekle bu babda müşarî'1-ileîh kullarına ne vechile
vesayata ve talimat yazıldüğü ve orderid'ı ayanı vesir ıktıza
edenlere dahi tarafı çakeriden vesaireden kağıdlar yazdıri-
lıp müşarî'1-ileîhın nefs-i e'dirneye kat'â memuriyeti olmayıp
Rumeli valisiyle mubahere ederek ıktıza eder ise ıleri gitmek
ve luzumu olmas ise géri gelmek suretiyle memur iddıını ve
Nefs-i E'dirneye girmeyece'i beyanıyla def'-i vahşetleri esba-
bünün istihza sine ne suretle itina olunduğlu etrafıyla muhat ilm ü tacidarileri olunduğundan başka muharreren müşarə'i-leyh kullarından vurud eden tahrirat dahi huzur-ı cihandarilerine arz olunmuğdu. Bu def'a Edirneden arz ve muhazzar gelip me'alinde Cemiyet-i Mehzüre bastırılmayıp cümle ittifakıyla şurutname tertib ve sureti Dersa'adete tasrib olunduğu münde-rığ ve masdur olmağıla gelen Tatar istintak ile bu tarafdan gönderilen tahrirat deyu istıfsar olunduğda Tatar-ı Herkum Edirneden gittiği vakit henüz giden tahrirat varmamış idiğişini ve vesveseleri Abdurrahman P. kullarından olup içeriye girer ise şöyle oder böyle oden deyu havfa tabi olduklarını Tatar-ı Herkum tahrir oyledi bu surette Abdurrahman P. ve Orduy-ı Şahîneleri nefs-i Edirneye girmeveçekleri Rumoli Valisiyle bilmuhabere ıktiza oden ve ise ileri gitmek ve eğer lüzumu olmaz ise beyhude masraf çekilmesi için geriye avdet etmek üzere memur idüşü Edirnelünün malınu olunmak vaheşletleri menderi ola-çağı ve bu tarafdan kendüye yazılan ta'limat mucihinçe suret-i iradeyi Abdurrahman P. kulları dahi Edirnede ıktiza edeinin in-ha ve zahiire tertibi vesilesiyle nefs-i Edirneye girmeyip ik- tizasına göre ileriye yahud geriye gideceğini anba birle telif ve tatinleri hususuna itina ederek fazl-ı tertibi ile bir ga-ile olmayacağını lutf-ı ileyhadan mustedadır Cemiyet-i Mehzüre ayak patirtisi nev'inden olup ayan vesair olmakule boynuzu kuvvetli olanlar Abdurrahman P. kulları içeri girmeneke için böyle bir zarurete teşebbüs oylemeleri melhuz ise de şurut su-retine nasılın cümleni teminiyle zahip oldukları vesvesenin izolesi için bir Forman-ı Ali iuarsı multesi yani marusatımız malım-ı hümâyun buyurulmiyarak mektup gösteriler hatırısını selp ile nass-ı forman-ı padişahide başta te'sir olacağı emr-i
gayr-ı hafi olmağıla bir kit'a Ferman-ı Ali kalome alırdır
mazmun-ı münifinde kadi ve bostancıbaşı ve ayan vesair-i vu-
cuh ve bilcümle ulema ve Ocakluya hitab rucu ve amiyane
dava-i muziriyane tabirat ile Edirne gibi Payitaht olmuş bir
suvar-ı izâmın ulema ve Ocaklı ve bilcümle süktan ve kuzatı-
nın rahat ve asayışları tenezzü-i hümâyûnunda cəss-ı matlûb
olmağıla Asitano-ı Sa'adetten farklı olmalarak himayat ve si-
yanetleri ve süguna múltezimdir yolud ahd-i akib lazımoden
sonra Abdurrahman Paşa kullarının eğriye girmemesi ve Rumeli
Valisi ile bilmuhabere iler u Filiżeye dojru azimet veyahud
luzumu olmaz ise geri avdet etmek üzere memuriyeti badelhika-
ye ileriye zâhîre nakli ıktiza eder ise şöyle edek böyle edek
diyə kûlliyyen def'-ı vahjet edecekleri tonbihat-i şâhâneye
tahrir ve Dâir-i Ali gediklilerinden Gedikli Mehterî Salih
Ağa kulları bu makule mevaddu ıgo yarar ve söz anlar ve anla-
maya muktedir bir bendeleri olduğundan ânin mübağeretiyle tes-
yir olunup Ağa Hümaileyh kulları Edirneye vardı'da yedinde
olan Emr-i Aliyî kara'at ettir dikden sonra cümlelenin te'mini
izin şifahon lâzin gelen şadâtı tefhim ve gareziniz Abdurrahman
Paşadan emniyet deolımı ite ben ona memurum ne vechile ister
iseniz emniyet tahsil ederim diyerek vasıta olup Orduy-ı Şahâ-
ne零距离 zâhîre hususunda tekullût çektirilmemek hususuna da-
hi dikkat cylemesini ve sayası sevki hevesine telkin olunarak,
honen ihrâç olunmak üzereendir ve evrek ve orada manzur-ı hümâ-
yunlara buyurulduktan sonra takımıyla Abdurrahman P. kullar-
na gönderiliş mütaddemce tahrir ve te'kid olunduğu üzere isti-
malet-i ahâliye itina cylemesi ihtaratı mufassalan ıg'ar ve
tayın olunan mülaşirin tavassutuyla cümlelen temini eshabının
istihsali te'kid ve tezhr kilınacağı ve evrek-ı mezkûre man-
zur-ı âlileri buyurulmak için merfu'u pisâhî-ı cihandarileri
kürü 1 ve 11âme Kadısının Semahatlı Şeyhü'îl-islâm Efendi
dailere dehâ kâbî olmağla taraf-ı müşârû'l-îleyhden Bâb-ı Aliye gönderilmiş olmağın manzur-ı âlileri buyurulmak için öldürû mazrufen pişkâh-ı âlilerine takdim kîldini Kâdi-ı Mûmaileyh müddetinin kusuruunu istid'dâ etmiş ise de usul-ı ha-
liyeye nazaran şimdî tebdîl münasib olmamağla Müşarû'l-îleyh dailere tarafından ıktîza eden cevapname tahrîr ve gönderîlîp tahrirât-ı mütehat'ûl mazmun-ı olmak için emr-i âli müsvedde-
si Müşarû'l-îleyh dailere tesyir olunacağı malûm-ı âlileri buyuruldu'ka emr-i ferman Şevketlu Kerametlu mehabetlu kudret-
lu velî'n-nîman Efendim Padişahım Hazretlerinindir.

H.H. 3189 1222
Donim Vezirim
İngâllah-ı Taala inûnunde Davud Paşa'ya asker
gülub gurreye dek veradan gelecekler gelsin cuz'î ve külli
umurlarîyşa götulüp levazimâtîr tekmîl olunsun hazırl ve mü-
heyya olsunlar hacet-i mess eylemez ise gurrede İngâllah-ı
Ta'âla birden gitsinler içlerine hiç ecnebi karîğmasın.
Şevketlu Kerametlu Mehabetlu Kudretlu Volinimetim Efendim
Padişahım
bitevfiki-hi Ta'âla Rumeliye ihrâç olunacak Levond Çiftliği
ve Üsküdar Ocaklarî askerleriyle Pothane-i Amireden müretteb
ortaların Dersa'adetten Davud Paşa sahrasına ve sahray-ı mez-
kûrdan savb-ı memurlarına hareket ve mühüfîlirleri birer vakt-i
sa'ad muhtara tevkîf olunmak için tersim ettilîn zaycelere
nazaran mah-ı saferû'l-hayrîn onuncu ve yirminci günleriyle
Rebiyi'l-oqvolînî gurresi intihab olunmağın kangîsının ihtiya-
ralı ıktîza edeçînî ifadeye ta'lik suretiyle Haci İbrahim
Efendi kulları bir kit'a takrir takdim etmekle manzur-ı âlile-
ri buyurulmak zayğeleriyle beraber maruz huzur-ı mek-
karım eserleri kilindı işbu Orduy-ı Şâhânenin bedrika-i tev-
kif-i şubhuni ile teşvîz ve ihraçlarî umur-ı müşta'meleyî ha-
liye deñ olmâğıla çâkerleri dunkü gün Levent Çiftîtîğine azimet
birle Hacı İbrahim Efendi kulları dahi célb olunup Asâkir-i
Hassa-i Şâhânelerinin ta'lim ve ta'allûmlerîne nezaret ve
teqvik ve iğraları esbâbîn istihsalîne Saye-i Şâhânelerinde
dikkat Lovazîm ve edevâlari muayene ve tüyet olundukdan son-
ra dikkat-i hâroketleri Efendiy-ı Hümaileyh ile istişare ve
bu husus-ı mukaddemde huzur-ı hümâyunlarinda dahi müzakere
olunup ihtivat olunan evkat-ı selâsenin evveli olan aştir-ı
saferü'l-hayırda asâkir-i mezûrenin Davud Paşa sahatasına üm-
rarlari muktezi olduğuna nazaran Davud Paşadan tahrîklar için
ihtivat olunan aştir-ı sâni-i safer ile gurû-ı Rebiü'l-evvelden
kangîsa intihab olunmak ıktîza edeçü ta'allûk İrade-ı Seniy-
yelerine menud olup yünü işbu Orduy-ı Şâhânelerinin hamdullahî
Ta'âla lovazım ve edevatî hazırl ve müheyya vesait inayetvaye-i
tacîdarânîlerinde seferü'l-hayrîn onuncu günü Davud Paşaaya ve
Davud Paşadan savb-ı memurlarına tahrîklîri irade olunsa altı
yedi bin nüfusu müstemîl olanak ihraç ve tesbilleri kabil iddü-
gü ise de Üskûdar Oçağına muretteb süvari ve piyadenin henüz
kusuru olmakla onlar dahi eriştib ve Abdurrahman Paşa kulları
dahi gelip buradan öylece hareket eylesinler deyu gurû-ı
Rebiü'l-evvel kadar Davud Paşada ikameleri sureti irade buyu-
rulur yohsa eğiyya mela'îininin Ahyolu bir-zoû somtîlerinde
kest ü gözolarına mebni altı yedi bin nüfus haylı ordu olmağ-
la bu taraftan çıkmiş bulunsunlar geriden gelecekler dahi bir
ucdan iltihab ederleri deyu asâkir-i merkûme saferîn yîrmsinde
Davud Paşadan Siliviye doğru tahrîk olunup ol vakte kadar eri-
şenler bu tarafa ilhak ve geri kalanlar dahi peyderpey vararak
irşal olunmak ve asâkir-i mermemenin ağa ve kethûdalara beraber olmakla Abdurrahman Paşa saferin yirmisinde bu cânihe erişemez ise zabitlerine bu tarafda ıktiza eden ta'limat i'ta olunarak tahrîk ve vuzeradan Abdurrahman Paşa kulları geldiğinde ol dahi i'tay-ı ta'limat ile Orduy-ı Mezkûre irşal kalınmak sıklı mi ensebdir sıklıaydon kangisine irade-i kat'ie-i tacidarileri müte'allik olur ise şimdiye ma'lûm olup ana göre ıktiza edenleve tenbihât-ı lázimenin icrasına ibtida olunacağı ve binnehü Ta'alâ Asâkir-i Mezkûme Davud Paşa sahhasına imrar olundukdan sonra çaketerleri tebdîlen azimot birle lázime-i ve tesvîkîn icrasına veسحبتانا ıktiza eden ta'limat vesayanın telkin ve inbasına bezel-i metrur kalınacağı ve Orduy-ı Mezkûrun lázimesi olan tep ve edevatin luzumu mikdâri Asâkir-i Mezkûre maiyetiyle istishap olunup kusuru baharen Tekfur Daği-na irşal ile andan Mirnedede Asâkir-i Mezkûre maiyetine isal kalınmak üzere rabita verileceğini ma'lûm-ı hümâyûnlarla buyuruldukdâ emr ü ferman Şevketlu Kerametlu Mehabetlu Kudretlu Velinimetim Râdişahîm Nazretlerinindir.

M.H. 3712 1221

Denim Vezîrîm

Güzel tedbîr eylemişsin böylece tanzim ve tertib olyyesin lâkin Levend Ciftliği askerine hariçten bir sınıf karışmayıp ne tarafta olurlar ise müstakil memur olsunlar ve üzerlerine başka zâbit nasb olunmayıp Hafiz Ağa getûrsün. Şevketlu Kerametlu Mehabetlu Kudretlu Velinimetim Efendim âdîşahîm

Düngü gün Meclis Takriri bâlâsına şerefyafte-i sahife-i sudur olan Hatt-ı Hümâyûn mehabet makrun-ı șâhâneleri mantuki üzere derhal orhab-ı şuru kulları nezd-i çakere miye celp ve
ihzar birle mefhum Mətt-1 Hümâyun-1 Sahemetnumunları cümleye kira'at ve ol balka ıktila eden sudur ve adane ise icraya teşebbüs olunmak lüzimden idliği beyan olunarak te'kar akd-i onçümen-i meşveret olunmakdan naşı güzeren eden mübahatat ve müzakerat bir kit'a mazbataya der ve tastir ve hâkpay-1 şahânelerincə arz ve tesyir olunmakla mazbata-i mez'âreden beyan olundu'lu üzere karar verilen tedâbir ve eda nezd-i ferd şahânelerinde dahi karin-i istisvab olur ise icrasına homan i'tina olunacaqî mâlûm-1 âlileri buyuruldu'la emr ü sertan Çevkelı Keremeli Kehabetli Kudretlu Velinimetim Mondim Padiçahım Nazretlerinindir.

H.H. 3743

Donim Vezirim Abdurrahman Paşanın iltimas cilyediği hususlara müm'âde olunup bir taraftan neferat-1 ocaklarına colp olunanca başılsın da İrâde-i Ce'ded Defterdarına mühüm tenbih oyle gindiden ıktila eyliyen levâzmatı todatır birle Abdurrahman Paşanın istidâ'larını tanzim ve nizam u racktaları-na gayret oleyüp ötraflı tutulsun asla takâsûl ve husur olun-masın.

Karaşn Valisi Abdurrahman Paşa kullarının İrâd-1 Ce'ded Defterdarı Efendi kullarına gelen kâğıdında Paşay-1 Hümaileyhin umur-1 memüresine dair lâzım gelen vesaya muvahharen taraf-1 çakeriden tafsîlen tahrir olunmuş olduğundan başka tafsîl-i keyfiyet Efendi-i Hümaileyh canibinden dahi tahrir olunup işbu tahrirat muvahharen yazılan tahrirata cevap olmayıp mutaddemce memüriyetini havi gönderilen tahriratın cevabı olmâyla bundan sonra Hümaileyh ne vechile cevap vurud eder ise Huzur-1 Hümâyûnlarına arz olunacaq ve işbu tahriratta muharrer mevadın da- hi iktilaları Efendi-i Hümaileyh kullariyla bilmüzekere emr-i
nizamına mubahedel olunacağı mələm-1 əliməri buyurduklarda emr ü Fərrən Hazret-i Menəhül Emrindir.

Devletli İnayətlü İbərotlu Atifətlu Vefətlu Velizəvi'1-niəm Kesirü'l-lütf vol Korem Efəndim Sultanım Hazretleri.

Diteviflik Allah-1 Ta'alə baharda Levənd Çiftliği Üskəndar Ocağına umumun nəferati üzərlərində başbəy olarak Runəli canibini ne karibən karihay-1 sabihəy-1 hüməyündən bu bende-i sədəkat efəndələrinin memuriyyətim həwasında irədə-i şəniyyə-i Cənəb-ı Pədişahı ta'əllək buyurduğu və şimdən memuriyyət-ı çəkəran-nom ifadesini havi bu defə irsəli inayət buyurulan emrəname-i samiləri reside dest-i tevkir olunup mezəmin-i emr-i münif harf və harf izan-1 çəkəranəm olduğu bu bende-i sədəkat uğur-1 din ü devlet-i aliyye ebediyəvi'1-istirərə beşələ-i məktər eder bir bende-i sədəkat feləndəlerini olduğum əcəidəm əmr-i hüməyün-1 müləkənə ve irədə-i şəhərinin ifaz və icrası vacıbə-i zimmet-i çəkəranəm olmağla somə'en və tə'ən əşbə memuriyyəti bendeği tıbl-1 irədə üzəre məktəm və həfiyən məktəzi olan teşərıkət-1 şəfiyyəyyənin hazırl və müheyyasına guru'yu və mubahəzet olunduğu və bu avn-1 bari və yumni himmə-1 şəniyyə-1 veliü'n-niəmi hulul edecek bahar-1 huçeste asarda Üskəndar sahəsində əşbat-1 vucud etmekle şitetən edəcəyim.

Bu memuriyyət-i çəkəranəmin və mevkül-1 ahde-i kulları buyurulan məsləhat-1 həriyyənin ibtidasından intihasına deşin Cənəb-ı Fərrən-innəsəfənələnəклəte fətənəməbləna gurryey-i şanana Hazretlorindən Aliyyə-i Samadaniyesi ile futuhat-1 celileye mizhariyyət və Pədişah- heft-i kisver Şehingah-1 Muəzzəm bahr ü ber olan Şevketlu Kerəməti Kudretlu Veliü'n-ni- met Efəndimiz Hazretlorinin hidmat-1 şəniyyə-i cihanərələrinde təbə-1 hüməyünlerini nuvafək sədəkat izharıla və hid-
met-i posendide ibrazına tazarru ve nizayım olmağın heman ğenab-i babbel alemin zat-i edad-ı veliunnümanelerin bu ben- delerin bu hususda ve her bir umurları muvaffak bil'hayr ey- liye. Âmin summe Âmin.

Unde-i âkaride olan Konya ve tevabî-i kazalarından ge- rek taltif ve gerek tehdid ile bin nefer piyade asker tertib ve tahrib ile tanzim ve ihracî ve Amireye tesyir ve teslimine însâllâh-î Ta'âlâ muvaffak olunacaği ve bu madder hem seniyye- leriley hâsıl pezîri emrinde ikdam ve intîmâda kusur omayaca- çi ve Nişçî Sancağından dahi bin nefer piyade askerin tertib ve tahribi ve Oçağ-î Amireye sevî ve tesyiri âgün taraf-ı kul- larından 'in buyuruldu mübaşir tayîn ve ibas olunmuş olmağla karîbî'l-ahde tanzim olunub ihrac olunur ise tebîha ve niam olnadiği sureti de bin'nefs kulları azimet ve ol mîkdar piya- de askeri tertib ve tahrib ve bahardan mukaddem Oçağ-î Kapuru- yete ib'asiyla sair husus belde dahi bi'âvin Allah-î Ta'âlâ bir nizam-ı müstahsina tahtına ratb olunsa sîrî mâxur olunacaği.

Kayseri ile kullarının fil'asîl ihtilâtım âkerâr olmağ- la bunların suğar ve kübârî ve umumen hâlileleri Çabbar-zâveden gayet delgir oldukları sa'en malâm-ı çakeranem olmağla hakla- rında vâti olan bu inayete göre kemali hevâhis derunuyyla iki bin piyade ve Oçağ'a verilmeleri muktezi bir hal iken Dergâh-î Ali Kapucubâgîlarından Mütesellim nasb ve tayîn buyurulan Mehmed Emin Ağanın kollârına hâ s'en eylediği tahribatına na- zaran vucuhunun taksirâtî dergâr germi taraf-ı kollarından Mütesellim Hümaileyhâ kuvvet için eki âdel mazmun buyuruldu ile mübaşir ba'as olunmuş olup lokun bu hususda tekâsîl eder olur ise te'dîp olunacakları vucuhuna tehdidi mutaza-mının bir kit'a eqi-îli irtîları iktiza eder ve Ankara Sancağı dahi memlu ahâ-
li olduğu muczum-ı çakéri olmaga iki bin piyadeeye Liva-i Mez'ûrun mutahammil olduğu emri bedihleri olmaga iki bin piyade Liva-i Ankara'dan matlûb buyurulursa husulü mümkün olduğu muczum olduğu cihetden ifadeye ıbitdar olduğu ve taraf-ı samilerinden mübaşır itsaliyle vucuda gelmesi kabidir.

Eolu ve Viranşehir sancaklarından tertib buyurulan piyade neferatının vakti zamanıyla yerlerinden içraç ve Ocak tarafından gelmeleri hususları menût-1 re'î-ı Alileridir.

Aksaray Sancağı'dan tertib ve Matlûb-ı Seniyye buyurulan piyadenin dahî ıktiza emri ve tayin buyurulacak mübaşırı ne vechilo İrade-i Seniyyeye menût ise vaktiyle mübaşeret olunmasını ve acımasızını icab eder.

Hamid Sancağı kazalarından Yalvaç Kazasından ve Kara Ağac Kazasından piyade askor hususu tahrir ve emir buyurulmuş Yalvaç Kazasi gerçi İrade-i Cedid tarafından zabt buyurulan neferat dahî tahrir buyurulmuş ol mebhasde ahlâsi himaye buyurulmak megrüt lâkin gâliba Efendimize kimse ifade etmîyor.. ahlâlinin sâlyaneleri evvelkiden iki üç kat ziyade ve şematetleri etrafı sayi olduğundan nizama rabt olunacak kazaların ahlâlere futur itas etdiği ve Liva-i Mez'ûr gîmdiden kullara ihalâ buyurulur ise betayasi dahî ifa olduğundan başka piyadeden firar edemeyecek başı başlı iki yüzden mütecaviz belki üç yüzden ziyade mütecaviz süvari tedariki mümkün olduğu ve bu madde muvafîk İrade-i Seniyyeleri ise emr-i ferman Efendimindir.

Unde-i çakere olan Alaiyye Sancağı'nda harb ve darb erbabı olan süvari ve süvariliçe mosayete bir ferdi biraknam elyem etba-ı mehsusum olarak 7-8 yüz süvari dair-i bendekide mevcudum vardır İnşallah-ı Ta'âlâ haylice süvari comiyetiyle
Üsküdar sahrasında ispat-ı vucud ederim ancak Efendimin ra'na malûm-ı soniyyeleri olan haldendir külliyeti masarîfîn dahi muhtaç ve bu bâbda 'inayetlerine ihtiyâç ve dorgâr idâugi.


H.H. 4372 1220

Takrir mucibince Kanuna Zeyli oluna.

İrât-ı Cedi Defterdari Efendi kullarının takriridir zemayım-ı mezkûrenin mucibece tanzimîyle Kanuna zeyli muva-(335,432),(950,461) fate-i Seniyyeleri ise Ferman Hazret-i Menlîhü'l-emrindir.

Tüfenkçiyân-ı Bostancı Ocağının mukaddema hiyn-i nizânda Ocał Ağası Dergâh-ı Ali Kapucbaşalarından olup senevi 12 bin kuruş ma'âş verilmek ve Ocał Kâtibi dahi Hücegân-1 Divan-ı Hümâyundan olup 4 bin kuruş ma'âş ita olunmak ve iki nofer kâtib yamaç dahi birin kurûfından senevi iki bin kurûf ma'âş verilmek üzere aslı Kanunnâme-i Hümâyuna derç ve tâstir buyrulmûg olup bodehu orgtalar tekesâr edildiğinden sair oca-
lara kıyas ile Ocak Ağası'nın tahtında ve kâtibin fevkinde
olarak bir kethûda nasbı dahi lazım geldiğine mebni senevi
altı bin kuruş ma'as ve Hassa Silâhşörlüğü ilâvesi ile Ocak
Kethûdası nasb ve tayin olunmadıga ol vechile mah bi mah ıktı-
za eden ma'aşları ita olunmakda olup ancak el haletiü hazehi
Levend Çiftliği ve Üsküdar kışlaları başka başka tefrik ve
zâbitan ve neferat teksir olunduğundan gayri taşrada dahi
başka başka ortalar kışad ve müteaddid kışlalar ingâsıyla
Ocağın maslahatı tekessür etmek mülâbesesiyle bunların kendii
masarif-ı zaruriyelerinden fazla bazı masarif-ı daireleri da-
hi vuku’a gelip ha husus elyevm Ocak Ağası olan Ümer Ağâ kul-
larının Kapucubâsilık daresi ve taşra ortalarından vesair mer-
but olan mahallorden hasbel maslaha gelüp gidenlerin masarifı
idaresine mecbur olduğuna mebni muayyen olan ma'aşı bir vech-
ilo kifayet etmediği ve Ocak Kâtibi ve yasmakları dahi Ocağ'da
rü'yet olunan ve taşra ortalarından gelen ülûfe ve neferat
defterlerini ketb ve tahhir maslahatlarından bazen âciz olup
hariçten kâtib ve muavin tedârikiyle umur-ı lâzimeletini ida-
re etmekde oldukları zahir olup hatta bundan akdem Levend
Çiftliğiye tebdilen Teşrif-ı Hûmayun buyurulduktâ bunların
ma'aşları kâdar kifayedon dün olmak hasebiyle zam ve terakki-
si tanzim olunmak babında şifahen Emr-ı Hûmayun buyurulmayla
vak'a hasbel vakt vel hal bunların ma'aşı derece-i kifâyeden
dün hususıyla Ocağ Ağası Mümaileyh ve Kethûdâsi Süleyman Ağâ
kulları masarif-ı zaruriyeleri idaresinden âciz ve meydun
olup sair ocaklara nazar olunsça ezâmle Topçubaşı Ağâ kullari-
nın tayinatından başka senevi 30 bin kuruş ma'aşı olmagla
Ocağ-ı Nezbur Ağası ve Kethûdâsi mümailoyhanın ta'limde mahar-
etleri derdâr ve zabt u raft hususlarına dahi say’ ü ba’d
harf be harf icray-i kanuna ihtimam ve dikkat ve neferatin zabt u rabt ve idarelerine bil ittifak say' ü gayret etmeleri şartıyla Ocak Ağası Mümaileyhin senevi ma'ası 24 bin kuruşa ve Kethüdaci Mümaileyhin ma'ası dahi 10 bin kuruşa ve kâtibler dahi a'leddevam hizmet-i lüzimlerinde kıyın ü bervech-i saçakat ve istikamet mesalihi memuriyetlerini idare ve tü'yética say' (hâlâ kelâm) etmeleri şartıyla Ocak Kâtibi ma'ası 8 bin kuruşa ve kâtib yamaklarının ma'âşları dahi evvel ve sâni itibariyle evvelinin iki bin beş yüz kuruşa ve sâninin iki bin kuruşa iblâği olunarak tanzimi mevufık rey-i samileri ise finaba'd bu mikdar ita olunmak üzere Kanunnâme-i Hûmayûna zeyl olunacak diğer nizamât ile cânib-i veliü'n-nîål'amilerinden Rikâb-ı Kamûb-ı Hülükâyeye arz ile tanzimi ickete edeceli Mâlüm-ı Devletleri buyurulduktada emr ü ferman Devletlu Saadetli Sultanım Nazretlorindendir.

Şeref yafto-i sudur olan Hatt-ı Şerif-i mevhûbet redif multezasîncı Kanunnâme-i Hûmayûna zeyl olunup ickete eden ma-hallere ilmuhaber haber verilmek buyuruldu.

H.M. 4356 D

Şeref yafto-i sudur olan Hatt-ı Hûmayûn mucibinde Kanunnamesine tezîl ve ickete eden ma'alleri ilmuhaberleri ita olunmak buyuruldu.

Lövend Çiftliği ve Üskûdar Ocağının taşrada olan neferatı mermut olduklarını kişlalarında aralık aralık meşker ü ta'llım etmek için zâbitani aletdevam kişlada mevcut bulunmak ve neferat altı ayda devrederek nöbetle kişlaya gelmek üzere münavebe tertib olunmuş olmâşa nöbetden çıkan neferat münavebesi tekmiliyle tekrar kişla nöbetleri gelinceye dek hane
vo karyolerinde ziraat hira'etleriyle meşgül olacaklarına meb-ni üzerlerinde olan libası ol müddetde telef ödemeclerî zâhir ve tertib olunan minâvebe muktezasîncâ tağrâda olan neferat bölüm bölük kışlalarına gelip bir mah meşk ü ta'lim ile mazer nahiye ve karyolere avdet ü azîmet ederek zira'at ü heraset vesair kâr ü kileriyle meşgül oldukları halde kisve-i mahsus-lariyla gezinceleri mucob-i zel olacağî ve zira'at ü herasetle-rîyle meşgül oldukları hey'et-i mahsusalarıyla olmak kendi maslahatlariına dehi mâni olacağî nemudadar-î bohor olacağın-dan boher hal kisve-i mahsusalarını çikarup zira'at ve hera-çete mu'tad olan hey'et ü kıyafete girmeleri lazım gelmeceğî aşıktar olduğundan gayri kisve-i mucredd ü ta'allüm valay-ı cenk ü harbe mahsul olmak mülâsebesiyle bu hüsusa bil mütâlda bir hüsni-ı surtûle nizam verilmek lazımgelmekle tağra ortalar ise olan neferatin cümlesine biratanımde ve çuka ve yelek abd potur olarak birer takım libasları ırsal olunup zâbitanı ma'rifetiyle kışlalarında hifz ettirilmek neferat mah be mah bölük bölük kışlaya geldikçe zâbitanı ma'rifetiyle libasları iksa olunup nöbeti tekmiliyle kışladen avdet ödemecek oldukla-rında yine zâbitanı ma'rifetiyle libasları âhz ve hifz olun-mak ve zâbitanın ıbâda nasbinda birer takım libasları verilip badehu kendileri tanzim ve tecdid etmeleri muktezay-ı kanun olduğuına mebni zâbitanın libasları yine bir muktezay-ı kanun ita ve ırsal olunmak ve nöbette çıkan neferatin esvâbi kışla-larında hifz olacağina mebni birbirlerine karîşmamak ve muha-fazalarına dikkat olunmak için kışla nöbetinden çıkacak bölük-ler neferatinin libasları üzerine herbîrinin isim ve şehretleri tasrîhiyle yaftalar vaz' olunarak bölükler zâbitanı ma'rifetiyle ahz ü hifz olunmak ve tekrar kîsla nöbeti vaktî
hulül ile ol bölükler neferatı kişlasına geldikde yaftalariyla horkesin libasları kendilere teslim olunup birinin libası diğerine verilmemesine ve kişla (da) hiyn-i muhafazasında birbirlerine karışmamasına gerek binbaşısı ve gerok cümle zabıtan ihtiyam ve dikkat oylemek ve zikr olunan libasları kişla 'a' zabıtanı hifzında mevcud olduğu halde gözotülmiyip bir sebeb ile fersude ve telef olmak lazım gelir ise telef zayia'tiına zabıtanı tazmin oylemek ve neferat dahi elbiseleriyle mülebbis oldukları hiynde libaslarını daima temiz ve pak tutmak kendi akçesiyle mabayaa ve temellük eylediği esya gibi muhafaza ve tathire ihtiyam ve dikkat oylemek bu hususa zabıtan dahi a'ładdevam diikat ve ihtiyam edip libasını temiz ve pak tuttuyan neferi Ocak kadesince ta'zir ve terbiye oylemek ve tara kazalardan yazılan neferatın cümlesi;bikar ve bitikli olmak üzere hasar olumluup muahheren ruhsat ve irade buyurduğu üzere gözide ve tuvana olarak bıylılı ve sakallu tamam kilinis İstanbul binaen sakallılarım borata giymosi uyuyap o misillü sakallılarata başaca imame iksasi lazım gelmek-le Cabbar-zade Süleyman Boğ ma'rifetiyle tedarih ve tahrisi irade ve ferman buyurulan neferat için Nıur-i Kümaileyhin gönderdiği nümune üzere bir nov-i mahsus olarak "haci kavuğu" ta'bir olunur hisa kavuk ile fes üzerine sağır puşu haremlerine ruhsat-i Aliyye erzani buyurulmuş olduğuna mebni tarafda kâ'ın sair ortalar ise olan sakallı neferata dahi zikr olunan nümune üzere i'mane iksa olunmak ve Cabbar-zade takınının bitikli ve sakallisına cümlelen imame-i mezkûre tanzim ve ita olunmak hususlarını takdim olunan takrir-i çakorancem-i müba- rek Ni'tab-ı Kemertab-ı Hustevaniye ledelarız şora'ıt-i mezkûre kanun olup ictasına ihtiyam ve dikkat olunmak bâhanda gerefyaf-te-i sudur olan Hatt-ı Hümâyûn-ı makrun Şevket Makrun mücibin-
ce şera'it-i mezbûre Kanunnâme-i Hümâyuna zeyl olunup iktizasa iclusına ihtimam ve dikkat olunmak için Oçağ-ı Mezbûre başka ve İrade-i Cüdid-i Hümâyûn Hazinesi tarafına başka ilm ü haberleri itasî iktiza eylediği malûm-ı Devletleri buyuruldu-da emr ü ferman Devletli Sa'adetli Sultanım Hazretlerininindir.

H.H. 4909 1222

Cıkkt-ı Sâni ve İrade-i Hümâyunları Deşterdari Efendi kullarının takriridir mucubunce emr-i şerif-i mezkûr ısadar ve İrade-i Cüdid-i Hümâyûn tarafına ilm ü hayrî ita olunduğu malûm-ı âilleri buyuruldu-da emr ü ferman Hazret-i Heklebî'l-omrindir.

Takrir mucûbince tanzim oluna.

Ankara ve Kayseriyye ve Kütâde sancaklarından mukaddema 1218 tarihinde Üskûdar Oçağî için mükemmel birer orta takımı refrat tertib ile mütesellimlikleri İrade-i Cüdid-i Hümâyûn tarafından idare olunmak üzere ba Matt-ı Hümâyûn-ı Gevletmak-run elviye-i merkezünin Oçağ-ı Mezbûre merbutiyetlerinde ba'ad ızın İrade-i Cüdid-i Hümâyûn Hazinesi tarafından mu'tedil ve mecerreb'i-1-ettar mütesellimler nasb ve ta'yin ile elviye-i mezkûre zaht ve idare ettirilip ahâli ve fukarasının herhalde muhafaza ve himayet ve refah ve 'istirahatlerine ihtimam ve dikkat olunmak ve fimaba'ed elviye-i mezbûre mûstakîl-ı müna-sib olarak tevcîh olunup sethadât mûhafızlarından her kime ilhakan verilir ise ödeden beri mu'ayyon olan hazeriye ve şehrîyeleri İrade-i Cüdid-i Hümâyûn Hazinesinden dikkat ve zamanîy-lâ bu tarafla kapu kethûdalarına ita olunmak ve elviye-i mer-kûme derunun'a vukûbulan de'avi ve müsâlahâ-i saîre için Dersa'adeto bir göna inha ve istid'a vaki olup ferman ısadari
İktiza olsor ise ahr-ı sancak mutasarrıflarına hitab olmayıp bıla mübâşir olviye-i merkume mütesellimlerine hitaben ısadır olunmak ve hasbol iktiza mütesellime hitaben forman ile mübâşir irsâli lazım gelmece mübâşirin hidmet-i mübâşirîyeti ber mu'cebi Şurut mudde-i alehî veyahud mudde-i mütämemriedden tahsil olunup o makule dea'vi için tevzi defterlerine hidmet-i mübâşirîye olarak bir acçe ve bir habbe vazı ve id-haliyle fıkara ızar olunmamak ve elviye-i merkume çizye ve avâriz ve nüzûleri mali için beher sene birer tahsildar va-riıp fıkara ıztardan hali olmandıklarına mcbni ba'ade-i zin elviye-i mürümenin mu'ayyen olan çizye ve avâriz ve nüzûlere-ri madâri beher sene İrad-ı Cedit tarafından mûta'ayyinen müte-sellimleri ma'rifetiyle tahsîl ve yerlerine eda ve teslim olunup ahar tahsildar gönderilmemek şartları ve şera'ıit-i saire derciyle başka başka evâmir-ı şerefe ısadar ve İrad-ı Cedit defterlerine ilmü haberleri i'tasyla tanzin olunduktan sonra Kirşehir ve Aksaray sancakları dahi vech-i mubarrar üzere ba Mutt-ı Hümâyun-ı Şevketmakrun Oçağ-ı Mezbure rabt olunup müretteb olan ortaları neferatinin şurut-i nizami üzere teda-rık ve tahritine şuru' olundukda mütesellimleri ashab-ı ıkti-dardan ve bu hususu eczanüdil iltizam etmek muktezay-ı masla-hat idâcü zâhir olmayla olvakt Asâkir-i Mezkûre Daşbüğu olan Sa'adetlu Aksûrâman Paşa Nazretlerine vezaret ihsan ile Kâtaman Söyleti tevcîh buyurularak Müğâtîl-ileyhin nezaretı ve eslav-ı çakere ma'rifetiyle elviye-i merkumenin mütesellim-leri intihab ve ta'în ortaları küsad ve binaçaları vesair zâbitani nasb birle neferati tedarık ve tahhîr olunduğu esna-da elviye-i mezbure mütesellimlerinin masraflarına modar olmak ve gündü fosad tekevün etmemek irade-i Seniyyeleri gerek
İrâd-ı Ceditte olan hidemât ve gerek sair bazı mukata'at
dersâ'adette kâvi sarraf kefaletiyle elviye-i mer'ûme mütose-
sellimlerine ihale ve tevfiz ve bedel-i iltizamlarını teshilen
lilmâslaha zir iرادelerinde olan ortaların ülüfe ve tayinat
mastra'larına havale olunarak olvakitten beri idare ve tü'yet
olunma'da olup yani Karaman Sayaletinde vâki orta ve kışla
olan Kayseriya ve Niğde ve Aksaray ve Kırşehir'i ve Doğanbeyi
sancakları filasî serhatat mûhaftalarına müstakil mansûb ol-
larak ve tev'ih ve onlar tarafından mütosesellimleri nash ve
ta'yin olunur ıkon asker tertib ve tahvîl-i bina'en bir min-
val-i mevruh verilen nizâm muktezasına mütosesellimlerinin
nash ve ta'yin ve tebdil ve tahvîl İrâd-ı Cedit tarafına mu-
havvel ve mufevvoz olduğundan gayri hasbî'ı-ıktîza askerde
idare ve zabt u rabt'ı ortalarının tekâmil zimmânda ta'addud-ı
zâbitan bulunmamak için zikr olunan sancaklar mütosesellimlik-
lerinden bazıları binbaşılara ihale alınmış olup bahasus bir
kaç mahâl-mukaddemden beri askâr-i mezûrûe hakkında bazı
era if tekevûn ve hudus etmek mülasebesiyle şimdi elviye-i
mazbûre mütosesellimlerinin birer bahane ile azî ve ihrac yer-
lerinin ahzar'ının nashî vuku'a gelir ise askerin esasına halel
geliceği zâhir ve celli olduğuna bina'en bu def'a rütbe-i se-
niyye-i vezâret ve bağbuyluk ile merkume uhdesine tevciih ve
ihsan buyurulan Vezir-i Kerem Saadetlu Elîhâc Mahmûd Paşı
Paşa Hazretleri Nizâm-ı Mezkûrun ol (evye) evahîrîne vâkîf
olup ona göre ilaçsına hemmet eylemlerî için Hügâtî'ı-îlyûh
Hazretlerine Divan-ı Hâmyûndan Emr-i Şerîfe idar te'kid-i
nizâm zimmânda İrâd-ı Cedit tarafına dahi ilt-i haberi i'tasî
bu hususûdâ muktezay-ı maslahat-ı idü'ü Mâlûm-ı Devletleri bu-
yurulduktâ emr ü ferman Devletli Şâadetlu Sultanîn Hazretle-
rinindî.
Şevketlu Korametlu Mehmetetlu Kudretlu Velinimetim
Efendim Padışahım.

Dergâh-ı Ali Yenicerileri Oçağında tüfenk endazlık
fennini ta'lim ve ta'allûm etmek üzere bundan akdem tahrîr
olunan iki yüz nefer tüfenkçiler üç yüz nefer dahi ilaşiy-
le beş yüze iblâği ve Kul Kethûdâsî Ağa kullarının maiyetine
müteveccihen bu osnada Edirneye irsal olunmuş olduklarını
Mâlûm-ı Hâmûyûnlaridir. Bunlardan başka yine Dersa'adette
tüfenk endazlık ta'lim ve ta'allûm etmek için tüfenkçi nefe-
ratı tahrîr olunması emr üferman-ı cihânârîleri buyurulmuş
olduğuna bina'en İrade-i Hâmûyûnlar Yeniceri Ajasî kullarına
ifade olundukda Ferman Efendilerimizindir.

Gerek beş yüz gerek bin ve bin beş yüz ve iki bin hâsî-
li hor ne mikdar irade buyurulur ise ortalarara taksim ve tahrîr
olunur deyu izhar ve suret-i ımtisal etmekle şimdilik her yüz
nefere bir tüfençîbaşı yazila beş yüz nefer tüfenkçi tahrîr
etmesi forman olunmadan naşî tahrîrlerine guru'ü ve mübaşeret
eylediğine bina'en İngâlallah-ı Ta'alâ birkaç güne dek beş yüz
nefer tüfenkçîlerin tahrîrleri tekmil olunur koldaki işbu tü-
fenkçîler hor ortanın yoldaşlarının kîllet ve kesretine göre
Ala kader meratibîhim tevzi ile tahrîr ettirildiği ecilden
hariçtîn istima' olunacağına göre galiba her bir neferin tüfenk
nimten ve fes ve tozluk bahâlari masârifî 100 kuruşa bâliq ol-
mak hasebiyle her orta tahrîr edeceği mikdar tüfenkçîlerin bu
makule masârîflarını mütevellîlerini yedlerinde mahfûz orta(135,308),(886,781)
si tâbîr ettikleri akçeden tanzim olunur imiş.Zîkr olunan or-
ta akçeleri her ne kadar bu makule zühurat masârifîni idare
için iddü' zahir ise dahi ortaların bu babda olan masârîflarî-
ni fileümle tahrir ve hem ortalar zabıtanını ve tahrir olunan tüfenkçileri bir novi tayib ve tallif suret-i mülahaza olundukda bu def'a tahrir olunan tüfenkçi neferati için ortalardan açıkça masarlıa medâr olmak üzere Cânib-i Miriden 20 bin kuruş ihsan buyurulsa her nevi masarîfin kirkar kuruşu bundan gîkip masarîflarına hîffet ve kendîlerine tezâyüd-i şevk ü gayret husûlünü mucib olmak suretleri hatira gelmekle bu vechile tanzimi menut-i re'y ü İrade-i Şahâneleri idûğu ve mukaddema tahrir ve Edirne tarafına tesîyr olunan Yenîşe-ri tüfenkçilerinin hüyn-i tahrirde ağalarına on beşer ve neferattan her birine onar âcke esami verilmiş olub bu de'a Dersa'adette talim için tahrir olunanlık tüfenkçi neferatına dahi onar âcke esami i'ta olunanlık olmağa tagrada hidemât-i aliyeve memur olanlar ile Dersa'adette olanların esami hususunda fark u ruchanları olmak için Edirneye gönderilen neferata ışıger âcke terakki verilmek ve seferlerde serdengeçti bayrağıyla gelen ağalarına kirkar ve alemdarlarına yirmiğer âcke esami verilmek Ocağın haide-i mer'iyesinden olmaqua Edirneye giden neferatin on beşer âcke verilen ağalarının esami serdengeçtiîye kiyasla kirkar âckeye ve bayrakdarlarının yirmiğer âcke esami iblâq olunması ve kezalik serdengeçti ağaları ve alemdarlarına kiyasen bu def'a verilen tahrir olun- sun ki deyu... ....... ağalarına kirkar ve alemdarlarına yirmiğer âcke verilmesini sabıkî gibi bir mahalle memur olurlar ise olvakt bunlara dahi ışıger âcke terakki verilmek üzere şimdilik sabıkî üzere tahrirat-ı mezkûr bervech'i bâlâ onar âcke ile yazılması hususu Yenîşeri Ağası kullaryyla bilmüza-kere tasvib olunmaqua bu vechile tanzimi ve nezd-i ferd hus-revhanelotinde dahi âstisvab ve istihsan buyurulur ise vech-i
meşruh üzere ıktizay-ı nizamına ibtidar olunacağı karın-ı ilm-i daveraneleri buyuruldunda ferman Şevketlu Kerametlu Mehabetlu Kudretlu Velinimetim Efendim Padişahım Nazretleri-nindir.

H.H. 13828 1213

Kaimakam Paşa.

Temaşâ eleyüb teşvik eylediğine haz ettim görecim seni gününün devam-ı sebatlarına ve neferatların teksirine ve nizam-ı râbitalarına gayet dikât eleyüb daima nezâret eleyiçin.

Şevketlu Kerametlu Mehabetlu Kudretlu Velinimetim Efendim Padişahım.

Eser-i himem sine-i şahaneleri olmak üzere bundan akdemce ihsanına te'yid-i Rabbâni ile muvaffak olduklar Levyend Çiftliği Dostani Tüfenkçilerinden ekseri Donarmay-ı Hümâyunlar-ı ile Akkâ cânibine irsal buyurulmuş ise dahi Çiftlik-i Mezbûrede kalan neferatin ta'allüm etikleri sanayi ateş bazane-yi seyr ü temâşâ meðar-ı sevk ü izamıların mucev olacak muame-lât-ı muhsininin taraf-ı çâkerânemden icrasiyla ta'limât-ı memurelerine iâda zimnînda ğaker kemterleri evvelki Meclis günû hâkpay-i hacotrevây-ı mülükânelerinden bil'istizan Çiftlik-i Mezbûre azimet ile neferât-ı merkûmenin ta'allüm et-dikleri sanayi-i harbiye matbu'a temâşâ olundukda fi'î hakîka kemaliyle ta'allüm etmiş olduklar meşhûd basireten benedâ-nem olmaçla az vâkitde böyle gayet rütbeye fon-i ateş bazire kèsb-i meharet etmeleri mahza ta'alluk u nezir ekser te'sir husrevaneleriley husule gelmiş olduğundan başka din ü devlet-i aliyelerine ila' ahrû'l-edvar bir eser-i celîl olan ta'lim-i
H.H. 14887 1214

Kaimakam Paşa.

Halleri böyle perişan iken derya mevsimi dahı geçiyor münasib olan Abahirdan çıkanları celp eylemekdir hususun' asâkir-i næire vilâyetlerine dağılmışlar.

Çevketolu Kerametlu Mehabetlu Kudretlu Veliniyetim Efendim Paşığahım.

Levend Çiftliği Binbaşısı Ömer Ağâ kullarının varîd olan mektubu sureti taraf-ı abidaneme irsâl ile bunlar bu halî kesb ettikden sonra Kıbrısda duranlarının faidesi olmadi-ğindan mahsus-ı harçlık ile adem ta'în olunup Levend Çiftliği ve Kila'a neferatı ocaklarına celp olunması ve bunlara firâri mua'nelesi olunmayıp ve sonra gelenlerin cümlesine esvap ve atıyve verilmesi İrâd-ı Codî Defterdari Efendi kullarına ten-bih kâlinması omnir bu def'a beyaz üzerine şerefafta-i sudur olan Hatt-ı Hâmidün Şevketmakrun-ı Şâhaneleri mezhûm-ı mûnifi katin-i izzân-ı bendoğanom olmuçdur.Zikr olunan Levend Çiftli-ği ve Kila'a neferatının cümlesi ve topcuların dahî mecruh ve a'melmande olanlarının Dersa'adote celbi zümûnda muvakkemce Emdî Hâmidün edeb-i makrun-ı mülikâneleri şeref sudur olmak-dan naşı olbaha Kapudan Paşa kullarına ve Abdûlfettah Değe mahsus tahrirat gönderilip neferat-ı merhumunun iktizası eden soyine me'kâtlatları tanzimi ve esbab-ı refahlarının istihsali ile Dersa'adote irsali hususları dahi merkum Ömer Ağanın zikr olunan mektubu mezhûmun muhabîk tahrirât vurud etmiş olmaktan naşı neferat-ı mezdûre hâmîz Dersa'adote irsal olunmanın ise bir an akdam cellere için tekrar Kapudan Paşa bendelerine ve neferat-ı merkâmeyi bila istisab avdetleri te'kidini mutazam-ının sektörlerine başka başka mektublar yazılıp ihtâq olun-
mak üzere ikon salıfü'l-beyan Hatt-ı Hûmâyûn-ı Hürşrevaneleri

Mustafa Paşa ma'îyyetine gönderilmiş olan üç adet topçu ve bir adet arabacı ortaları zâbitanından Çoğhacı Husa Âya'nın bu def'a Topçubaşı Âya kullarına âzîd olup manzur-ı meali mevfur şâhâneleri buyurulmâk için maruz-ı huzur-ı feyz-i gen-cun mülükâneleri kalinan bir kit'a mektubunda dahi topçu neferatının bakıyesi Kibris tarafında olup ekseri hasta ve perîşan hal oldukları mübeyyin mestur olmağla bâlâda beyan olunduğu üzere sudur eden Emr-ı Hûmâyûn-ı İnayet Mâkrun-ı Cihandârîleri üzere topçu neferatının yalnız mecruh ve amelmande olanları Dersa'adete gönderilip ma'adâsînîn tevkifi tahir olunmuş olduğunu el-haletühazi mektub-ı mezkûr mehzumuna mebni tef-rîk olunmîyarak bunların dahi cümlesinin Dersa'adete cbilîne-mi irtâde-i Sonîyye-ı Şehriyârîleri müteallik olunur yoksa yaldız amelmandelerinin cebiyle ma'âdâsînîn Kîbrîsda tevkifi ve bunların mevcâbîleri mukaddem Rodosa gönderilip eliyevn ol tarafa olmağla sâlim olanların kalmaları ıktîza eylediği suro-tde bir kâtib ta'ýinîyle mevcâbîleri Rodosdan ahz ve Kibrisa götürülüp kalannlarına taksim olunması mı re'y ü zin hidiyânîle-
ri buyurulur ve işte Ferman-ı Hümayunları olup velhasil Kibrısa da com' ettirilen beş altı bin nefer askerin bundan sonra bir mahalle ihtiyaçları lazım geldiğinde topları i'mal için beher hal yanlarına toğu bulunmak lazım olan up mektub-ı mezküredda dahi perişanı halleri mezkt olmajla bu surette gökcevin-i mezküreyenden birinin ihtiyarı menût irade-i Seniyye favoranıları idüğü ve eğer mukaddem ferman buyurulduğu üzere yalnız a'melmandeleri getirülüp ma'adasi tevkif olun-

mak ıkıza ise bervech-i meşrüh mevacibler Kibrısa ırsal ve tevzi' ve esbab-ı refah hallerinin istihsali dahi Abdülfettah Beğe tahrir olunmak lazım geleceği Karın-i İlm-i Alem-i

Aray-i Şahıaneleri buyuruldukses ol babada emr ü ferman monlebu'l-

emr Efendimiz Hazretlerinindir.

H.M. 52317 1223

Donim Vezirim.

Asitano civarında birkaç bin asâkirameda olmaları ga-
geyt münasib kişiğ için Hançerli Valısı tahsis olunması ol da-
hı münasib ve onlar ol tarafıda ıkıza etmek sebebiyle ahâli
mustarib olub Hazret-i Hâlid civarı olmak takribiyle
ruhaniyetlerin tâciz olunmak haletleri olmayarak suret-i mus-
tahsene üzere gücece mülahaza ve müşavere ederek ol tarafın
dahi ziyade şen ve abadan olmasına karın-i ruhsati Şahem er-
zanı buyurulmuştur.

Şevketlu Kerametlu Mehabetlu Kudretlu Velinimetim
Efendim Padişahım.

Kıvam-ı Saltanat ve nizâm-ı mûlk ü devlet sınıf-ı as-
keriyenin rabita-i hasene tahtına idhaline menût ve mutavak-
kif olduğundan ittifak-ı ara ile karar verildiği üzere Anadolu
ve Rumeli kazalarında Devlet-i Aliyyeleri askeri olarak ne vechilə asker tertib ve tahririne şuru'u olunduğu ve Anadolu-
dan yazılılar tüfenkçi ve Rumeliden yazılılar sekban ıtlak ve i'tibarıyla tahrir olunmakda idiği Hamdullah-ı Ta'âlâ him-
met ve hüsn-i tevcihat Seniyye-i Şâhâne'lerinde ragebet ve he-
vahis ziyade olunduğundan şimdiye dek Levend Çiftliği ve
Üsküdar kişilərində həli tufenkçi noferati tahrir ile te-
cciónu etmiş olduğu Mâlûm-ı Ailileridir Rumeli kazalarından mü-
retteb olan sekban noferati dahi bir taraftan yazılmakda ol-
duğundan avn ve tevfik-i cenâb-ı hüdâvend Müste'ân ile az va-
kitte korin-i hüsn-i husûl olacağı nûmayan ve Levend Çiftliği
ve Üsküdar kişilərindən olan tufenkçi noferati müssül
Asitane civarında bir mahal tahsisi ile birkaç bin nofer aske-
ri dahi ikâme ve istân olunub bu vechile Asitane'de yedi sekiz
bin nofer askerin vucud ve huzuriyle edane-i suret-i satvet
ve celalet olunması muhassenati cami' olacağı zâhir ayan ve
fil'âsl Çermen Sançağı mutasarrıfları konakçılıq ünvaniyla
Eyubde idam ve ikâmet ile geldikleri āsâr-ı selefeden mustoban
olduğuna bina'ın elhaleti lâzımimtirîlîvîlîk ile Çermen Sançağı
Mutasarrıf olan Mustafa Ağa kulları na'rifetîyle beş yüz no-
ferinin mahiyeleri Câñib-i Mûrîden ve beş yüz noferinin mahi-
yeleri dahi kazalarından verilmek üzere Lîva-i Mezbûreden bin
nofer tahrir ve tanzimi tertib-i ferman olunmuş ise dahi
Ağay-ı Mûmaileyh bundeleri ma'rifetîyle yazılıacak noferatin
iki bin nofer iblîyi ile zahit u rabbi ve idareleri Ağay-ı
Mûmaileyhin ahd-ı sadakat ve istikametinde olarak Asitane ci-
varında müstakil mahal tahsisi ile ikâme ve istân olunmalari
bil mûzîkere istisvab olunub vakıa Ağay-ı Mûmaileyh bundeleri
zahit u rabbi ve âmal ve idare-i askere kâdir terbiye görmüş.
edip kâmil bir kulları olduğundan ma'rifetiyle Livay-ı Mezbûreden iki bin nefer-i güzide münasib taharri ettirildikde Davud Paşa semti killet-i miyâh mahzuruyla teşekkür olunmayub Eyûb cıvarında Otakçıwarda Kâin Topçular Çiftliğinin kısla tahsis ve inşası resm ü keşf ettirilmiş ise de külli masarif ve tekollüfe muhtaç olma mülâsebesiyle olduğu teşekkür olunamadığından gyri Eyûb kurbunda vâkî Hançerli Yaylası demekle arif ebniye-i ve fitriyî müstemil mahal müddet-i mezburudan beri hali bırakılması ve mukaddema bir def'a tersane mühendislerine tahsis ile asker ikame olunması olduğuna bina'en enkas-ı movcudesi sarf ile yetmiş bab oda v.s. müteferruat ve mülhakât lâzimosunu muhtovi bir kısla suretine ifraç ile inşa olundukda omsaline kıyasın masarif-ı kalile ve suhulet ile vucuda gelecği erbab-ı vukufun ifade ve ihbarlatıyla takkik olunma'la veçh-i muharrer üzere Mûmaileyh Mustafa Ağa kulları ve celb olunacak iki bin nefer üçün Hançerli Yaylasının kısla tahsisi muvafîk İdare-i Kerâmât ifade-i şehriyârilere buyurulur ise mucibince keşf ü defter ile masarifi tahmin ve hesab ettirilüb resm ü defteri yinelıkâp-ı merambahşay-ı mülükânelerine arz ve takdim olunarak inşasına mubaheret ve dikkat olunacı Mâlûm-ı Aliileri buyuruldukda emr ü ferman Şevketli Kerametli v.s.
<table>
<thead>
<tr>
<th>KISALTMA LAR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a.g.e. : Adı geçen eser.</td>
</tr>
<tr>
<td>a.g.m. : Adı geçen makale.</td>
</tr>
<tr>
<td>a.g.y. : Adı geçen yer.</td>
</tr>
<tr>
<td>A.Ü. : Ankara Üniversitesi.</td>
</tr>
<tr>
<td>B.A. : Başbakanlık Arşivi.</td>
</tr>
<tr>
<td>C. : Cilt</td>
</tr>
<tr>
<td>C.A. : Cevdet Askeri.</td>
</tr>
<tr>
<td>C.D. : Cevdet Dahiliye.</td>
</tr>
<tr>
<td>C.H. : Cevdet Hariciye.</td>
</tr>
<tr>
<td>C.M. : Cevdet Maliye.</td>
</tr>
<tr>
<td>çev. : Çeviren.</td>
</tr>
<tr>
<td>Def. : Defteri.</td>
</tr>
<tr>
<td>D.T.C.F. : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ed.Fak. : Edebiyat Fakültesi.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ef. : İfendi</td>
</tr>
<tr>
<td>İ.A. : İslam Ansiklopedisi.</td>
</tr>
<tr>
<td>İ.Ü. : İstanbul Üniversitesi.</td>
</tr>
<tr>
<td>K.T. : Kepeci Tasnifi.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ktp. : Kütüphanesi.</td>
</tr>
<tr>
<td>Mec. : Mecmuası.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.D. : Muhasebe Defteri.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.H. : Maliyeden Müdevver.</td>
</tr>
<tr>
<td>s. : Sayfa.</td>
</tr>
<tr>
<td>Tar. : Tarih.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
T.V. : Tarih Vesikalari.
trc. : Tercumesi.
T.K.S. : Topkapi Sarayi.
T.Y. : Türkçe Yazma.
Ünv. : Üniversite.
V.d. : Ve devami.
Vr.: : Varak.
BİBLİYOGRAFYA

BELGELER

A) BAŞDANLIK ARŞİVİ
   - Hatt-ı Hûmâyûn Tausnîfi
   - H. Cevdet Tausnîfi
     a) Adîye
     b) Askerî
     c) Dahiliye
     d) Hâcîçîye
     e) Müllîye
     f) Saray
     g) Tamar
     - İbnü'l-Emîn Tausnîfi (III. Selim Devri Vesikalari)
     - Kâmîl Kepçî Tausnîfi
     - Maliyeden Müdevver Defterler
     - Muhasebe Defterî
     - Hûmîmme Defterleri
     - Sadâret Nektubcusu Defteri

B) TOPKAPI SARAYI MÜZEŞİ ARŞİVİ
   (III. Selim Devri Vesikalari)

x) Kullanılan vesi'alar dipnotlarda gösterilmiştir.
C) YAZMA ESERLER

- Ahmed Vâsîf, Mehasinü'l-Asar ve Hakayıkü'l-Ahbar. İ.U.Ktp., T. No. 5979, 5980, 6012.
- Selim III'ün Sûr Kâtibi tarafından tutulan Rûznâmé. Topkapı Sarayı E İ z e s i A r ş i v i, No. D. 10749.
- Vakanüvis, Sahaflar Şeyhi zade Esad Mehmed Efendi, Vekayinge,
BASMA ESERLER

- Abdurrahman Şeref, Tarih-i Devlet-i Osmaniye, c.II., İstanbul 1312 (1894).
- Adıvar, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1970.
- Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, c.IV-XIX, İstanbul 1309 (1891).
- Ahmet Râsim, Osmanlı Tarihi, c.III., İstanbul 1327 (1909).
- .........., İstibdattan Hâkimiyet-i Milliyeye, c.I., İstanbul 1342 (1923).
- Ahmet Refik, Kabakçı Mustafa, İstanbul 1331 (1912).
- Akçura, Yusuf, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Devri, Ankara 1940.
- Belin, M., Türkiye İktisat Tarihi Hakkında Tetkikler, çev.: M.Ziya, İstanbul 1931.
- Cezzár, Mustafa-Mithat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, c.V., İstanbul 1962.
- Cezzar, Mustafa, Osmanlı Tarihinde Levendler, İstanbul 1965.
- Cezzar, Yavuz, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, İstanbul 1980.
- Danişmend İ. Hami, İzahli Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. IV., İstanbul 1972.
- Devrimler ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi, c. IV., İstanbul,
- Diriault, Édvard, Şark Neselesi, çev.: Nâfiz, İstanbul 1328 (1910).
- Duygu, Süleyman, Yozgat Tarihi ve Çapanoğlu ları, İstanbul 1953.
- Ebu Bekir Râfîb Efendi, Vak'a-i Ceddî, İstanbul 1332 (1913).
- Elgin, Necati, Selim III. (İlhamı), Konya 1959.
- Ergin, Osman Nuri, Türkiye Maarif Tarihi, c. I-5., İstanbul 1939-1943.
- Esmer, Ahmet Şükrü, Siyasi Tarih, İstanbul 1944.
- İbrahim Müteferrika, Usûl-i Hikem fi Nizamü'l-Ümum, İstanbul 1144 (1731).
- İleri, Suphi Nuri, Siyasi Tarih, İstanbul 1940.
- Kâmil Paşa, Tarihi Siyasi, c. III., İstanbul 1328 (1910).
- Karal, Enver Ziya, Fransa, Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu (1797-1802), İstanbul 1938.

- Karamürsel, Ziya, Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tektikler, Ankara 1940.

- Kartekin, Enver; Çağatay Uluğay, Yüksek Mühendis Okulu Tarihi, İstanbul 1958.


- Köseoğlu Talât, Demokraside Davalarımız, İstanbul 1962.


- La Mouche, Kolonel, Türkiye Tarihi, çev.: Galip Kemal Söylemezoğlu, İstanbul 1943.


- Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı Teşkilât ve Kiyaftet-i Askeriyesi, İstanbul 1325 (1907).

- Mehmed Esad Efendi, Mir'ât-ı Mühendishâne-i Derr-i Hümâyun, İstanbul 1312 (1894).

- Mehmed Memduh Paşa, Haller ve İclâslar, İstanbul 1329 (1911).

- Mehmed Rauf, Hâlid Rüşdü, Mir'ât-ı İstanbul, İstanbul 1314 (1896).

- Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, c.1-4., İstanbul 1308 (1890).

- Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c.1-3., İstanbul 1333 (1914).


- Mustafa Necib Efendi, Tarih-i Necib, İstanbul 1280 (1863).

- Oğluckyan, George, Rüznâme, çev.: Hrant Andreasyan, İstanbul 1972.

- Okandar, Recai Gâlib, Amme Hükukumuzun Anahtarıları, İstanbul 1971.

- Özkaya, Yücel, Osmanlı İmparatorluğuunda Ayanlık, Ankara 1977.

- ............, Osmanlı İmparatorluğuunda Dağılı Isyanları (1791-1808), Ankara 1983.

- Öztuna, T. Yılmaz, Türkiye Tarihi, c.VI., İstanbul 1978.

- Pemereci, Osman Nuri, Edirne Tarihi, İstanbul 1940.


- Sarica, Murat, Siyasal Tarih, İstanbul 1980.

- Schevill, Ferdinand, Avrupa Tarihi, c.I-II., çev.: Numan Dirlik, Kütüphanemizdeki yayınlanmamış daktilolu nüsha.


- Selânikli Tevfik, Nevsal-i Askerî, İstanbul 1316 (1898).

- Sertoğlu, Mithat, Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, İstanbul 1958.


- Soboul, Albert, 1789 Fransız İnkilâbi Tarihi, çev.: Şerif Hulusi, İstanbul 1969.

- Soysal, İsmail, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1784-1802), Ankara 1964.
- Suphi, Tarih, İstanbul 1189 (1775).
- Şanızade (Mehmed Ataullah), Tarih-i Şanızade, c. I-II, İstanbul 1290 (1873).
- Tukin, Cemal, Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, İstanbul 1947.
- Turan, Mümtdaz, Kültür Değişimleri, İstanbul 1959.
  Genel Kurmay Yayınları.
- Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, Osmanlı Devri 1798-1802
  Osmanî-İthin Harbi (Napoleon'ın Mısır Sefesi), c. III/5.
  Kısmı eki, Ankara 1987, Genel Kurmay Yayınları.
- Uzunçarşı, Ismail Hakki, Meşhur Rumeli Ayanlarından
  Tişinikli İsmail Yalıkoğlu
  Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul 1942.
- ................., Kapıkuş Ocakları, c. I., Ankara 1943;
  2. bs., c. II., Ankara 1944.
- .................., Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı,
  Ankara 1945.
- .................., Osmanlı Devletinin Merkez ve
  Bahriye Teşkilatı, Ankara 1948.
- .................., Osmanlı Tarihi, c. IV/1, Ankara 1978.
- Yaman, Talat Hümtaz, Osmanlı İmparatorluğu Mülki İdaresinde Avrupalılama Hakkında Bir Kalem Tecrubesi, İstanbul 1940.


Erdoğan, Muzaffer: "Arşiv Vesikalari'na göre İstanbul Baruthaneleri", İstanbul Enstitüsü Dergisi, 3., İstanbul 1965.


- Karazon, İmre: "İbrahim Nütfetrika", Tarih-i Osmanlı Encümeni Mecmuası, I/178, İstanbul 1329 (1911).
- "Selim-i Sâlis", Mecmuası Ebuzziya, sayı 142, İstanbul 1330 (1911).


- Uzunçarşılı, İsmail Nakkı, "Başvekâlet Arşivi'nde Bonapar'tın Akkâ Muhasarası'na dair Vekâyinâme", Tarih Semineri Dergisi, c.II., İstanbul 1938.


- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı:

- ..............................

- ..............................

- Vakanüvis Teşrifati
  Edib Efendi

- Yaman, Talat Hümtaz
  "Nizam-ı Cedit'in Lâğvına dair Vesika", Tarih Vesikalari, II/12, İstanbul 1943.

- Yekta, Rauf

- Yücel, Nâzım
  "1789'da Türkiye", Uludağ Mecmuası, sayı 28, Bursa 1940.

- ..............................

- ..............................
  "Vekayi-i Daba fi't-Tarih", Uludağ Mecmuası, sayı 61, Bursa 1943.