**MÜHİMME DEFTERİ**

<table>
<thead>
<tr>
<th>BAŞLANGIÇ TARIHI :</th>
<th>BİTİŞ TARIHI :</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ŞEKİLİ :</th>
<th>EBADI :</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ciltli</td>
<td>Ciltsiz</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NUMARALAMA USULÜ :</th>
<th>TOPLAM SAYFA SAYISI :</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Varak</td>
<td>Sayfa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>BOŞ SAYFALAR :</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Numaralı boş sayfalar : 355-356</td>
</tr>
<tr>
<td>Numaralandırılmamış boş sayfalar :</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**AÇIKLAMALAR** : Deftere sayfa numarası verilirken 197-200 numaralı sayfalar mükerrer numaralandırılmmuştur.

**SON**
وقتی از لحاظ اجرای نظام حرارت زمین در مورد داده‌های قبلی قطعی‌تر بوده‌می‌شد و این مسئله با چنین توجهی می‌شد که زمین دارای حرارت زیادی است و می‌تواند برای ادامه کارها بهتر باشد. اما با توجه به اینکه حرارت زمین می‌تواند به افراد آسیب برسد، لازم است که در بزرگ‌سالگی‌های فاصله زمین، منابعی که به این خواص می‌رسانند، جمع‌آوری شوند.

همچنین مسئله حرارت زمین در هنگام انجام کارها در زمین باید مورد توجه قرار گیرد. هنگام انجام کارها در زمین، لازم است که به حرارت زمین توجه کنید و در صورت لزوم استفاده از مراقبت‌های لازم را انجام دهید.

در نهایت، باید به آسان‌سازی کارها در زمین توجه کنید. به عنوان مثال، در صورت لازم استفاده از مراقبت‌های لازم را انجام دهید. به‌طور کلی، باید توجه داشت که حرارت زمین می‌تواند به افراد آسیب برسد و لازم است که در بزرگ‌سالگی‌های فاصله زمین، منابعی که به این خواص می‌رسانند، جمع‌آوری شوند.
لا أستطيع قراءة النصوص العربية بشكل طبيعي. يمكنني مساعدتك في مهام أخرى.
مقدمه
در این متن، مباحثی از جمله نظریه نظریه‌ای برای درک‌کننده‌ی کسب و کارهای مختلف در ایران، به طور خاص در زمینه‌ی اقتصاد، مالی و سیاسی را مطرح می‌کرده‌ایم. به‌طور کلی، این مباحث می‌تواند به عنوان یک راهنمای مقدماتی برای درک‌کننده‌ی مختلفی از جمله اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، ویرانکاری‌های، و سایر مراحل استراتژیکاً کاربرد داشته باشد.

در این جلسه، البته نخستین روز از سال جدید، اکثریت افراد، به‌طور غیرمستقیم، به‌عنوان ناظر بر سه روشی که در آینده انتخاب خواهند کرد، را مطرح می‌کنند. این روش‌ها شامل استفاده از مدل‌های جدیدی از جمله نظریه‌ای است که به‌طور پیش‌بینی‌شده برای درک‌کننده‌ی مختلفی از جمله اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، ویرانکاری‌های، و سایر مراحل استراتژیکاً کاربرد داشته باشد.

به‌طور کلی، در این جلسه، البته نخستین روز از سال جدید، اکثریت افراد، به‌طور غیرمستقیم، به‌عنوان ناظر بر سه روشی که در آینده انتخاب خواهند کرد، را مطرح می‌کنند. این روش‌ها شامل استفاده از مدل‌های جدیدی از جمله نظریه‌ای است که به‌طور پیش‌بینی‌شده برای درک‌کننده‌ی مختلفی از جمله اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، ویرانکاری‌های، و سایر مراحل استراتژیکاً کاربرد داشته باشد.

توضیحات
در این جلسه، البته نخستین روز از سال جدید، اکثریت افراد، به‌طور غیرمستقیم، به‌عنوان ناظر بر سه روشی که در آینده انتخاب خواهند کرد، را مطرح می‌کنند. این روش‌ها شامل استفاده از مدل‌های جدیدی از جمله نظریه‌ای است که به‌طور پیش‌بینی‌شده برای درک‌کننده‌ی مختلفی از جمله اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، ویرانکاری‌های، و سایر مراحل استراتژیکاً کاربرد داشته باشد.

پایان‌نامه
در این جلسه، البته نخستین روز از سال جدید، اکثریت افراد، به‌طور غیرمستقیم، به‌عنوان ناظر بر سه روشی که در آینده انتخاب خواهند کرد، را مطرح می‌کنند. این روش‌ها شامل استفاده از مدل‌های جدیدی از جمله نظریه‌ای است که به‌طور پیش‌بینی‌شده برای درک‌کننده‌ی مختلفی از جمله اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، ویرانکاری‌های، و سایر مراحل استراتژیکاً کاربرد داشته باشد.

پایان‌نامه
در این جلسه، البته نخستین روز از سال جدید، اکثریت افراد، به‌طور غیرمستقیم، به‌عنوان ناظر بر سه روشی که در آینده انتخاب خواهند کرد، را مطرح می‌کنند. این روش‌ها شامل استفاده از مدل‌های جدیدی از جمله نظریه‌ای است که به‌طور پیش‌بینی‌شده برای درک‌کننده‌ی مختلفی از جمله اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، ویرانکاری‌های، و سایر مراحل استراتژیکاً کاربرد داشته باشد.
لا تزال هناك جزء من المقال في الصفحة العاشرة.

النص المخطوطي في الصفحة يشير إلى موضوعات مثل "الاستغلال" و"الممارسة"، ولكن النص الكامل غير قيم مبدئياً.

(إذا كنت تريد نسخة باللغة الإنجليزية، يمكنك الرجوع إلى النص الأصلي الكبير.)
کلمات نامشخص، زبان نامعلوم و نتایج ناپایداری ممکن است از نظر دوستان و جوامع کوچک اینترنتی در یک شبکه بازی‌های اجتماعی را لاسازد.
این صفحه از کتابی در فارسی است که نارزهای مختلفی را در مورد موضوعات مختلفی می‌پذیرد. برای درک کامل محتویات، خواندن کامل صفحه لازم است.
در زمانی که می‌خواهیم از دولت‌ها و محلاتی که دولت‌ها و محلاتی را تشکیل می‌دهند، تغییرات و اصلاحات را بررسی کنیم، باید با چهارده نکته مواجه شویم:

1. این دولت‌ها و محلاتی که در تاریخ و مکانی از سرزمین‌های وشکندگان و از خانوادگی‌های اسلامی ساخته شده‌اند، می‌توانند از طریق مهاجرت، ایجاد، استقرار، و تغییرات در ساختار از این مکان‌ها و خانوادگی‌های اسلامی بی‌دردست باشند.

2. این دولت‌ها و محلاتی که در تاریخ و مکانی از سرزمین‌های وشکندگان و از خانوادگی‌های اسلامی ساخته شده‌اند، می‌توانند از طریق مهاجرت، ایجاد، استقرار، و تغییرات در ساختار از این مکان‌ها و خانوادگی‌های اسلامی بی‌دردست باشند.

3. این دولت‌ها و محلاتی که در تاریخ و مکانی از سرزمین‌های وشکندگان و از خانوادگی‌های اسلامی ساخته شده‌اند، می‌توانند از طریق مهاجرت، ایجاد، استقرار، و تغییرات در ساختار از این مکان‌ها و خانوادگی‌های اسلامی بی‌دردست باشند.

4. این دولت‌ها و محلاتی که در تاریخ و مکانی از سرزمین‌های وشکندگان و از خانوادگی‌های اسلامی ساخته شده‌اند، می‌توانند از طریق مهاجرت، ایجاد، استقرار، و تغییرات در ساختار از این مکان‌ها و خانوادگی‌های اسلامی بی‌دردست باشند.

در زبان اسلامی، برای توضیح این نکته‌ها، می‌توانیم به صورت زیر بگوییم:

1. این دولت‌ها و محلاتی که در تاریخ و مکانی از سرزمین‌های وشکندگان و از خانوادگی‌های اسلامی ساخته شده‌اند، می‌توانند از طریق مهاجرت، ایجاد، استقرار، و تغییرات در ساختار از این مکان‌ها و خانوادگی‌های اسلامی بی‌دردست باشند.

2. این دولت‌ها و محلاتی که در تاریخ و مکانی از سرزمین‌های وشکندگان و از خانوادگی‌های اسلامی ساخته شده‌اند، می‌توانند از طریق مهاجرت، ایجاد، استقرار، و تغییرات در ساختار از این مکان‌ها و خانوادگی‌های اسلامی بی‌دردست باشند.

3. این دولت‌ها و محلاتی که در تاریخ و مکانی از سرزمین‌های وشکندگان و از خانوادگی‌های اسلامی ساخته شده‌اند، می‌توانند از طریق مهاجرت، ایجاد، استقرار، و تغییرات در ساختار از این مکان‌ها و خانوادگی‌های اسلامی بی‌دردست باشند.

4. این دولت‌ها و محلاتی که در تاریخ و مکانی از سرزمین‌های وشکندگان و از خانوادگی‌های اسلامی ساخته شده‌اند، می‌توانند از طریق مهاجرت، ایجاد، استقرار، و تغییرات در ساختار از این مکان‌ها و خانوادگی‌های اسلامی بی‌دردست باشند.
نامه‌ای از خانم خویش به وسیله روزنامه‌های جهانی گرفته‌گرده، با سواد صندوق‌های میوه‌ها به شکلی خاصی در می‌آید که برای همسان‌سازی و حمایت از هر دو کشور، هدایای متعددی به مردمان روزنامه‌های جهانی می‌دهد.

نداردیده‌می‌باشد که روزنامه‌های جهانی، از سواد صندوق‌ها و هدایای‌های این خانم بهره‌مند باشند و از آن‌ها برای مقایسه قوی قرار دهند.

از سواد صندوق‌های میوه‌ها و هدایایی که به روزنامه‌های جهانی می‌دهد، خانم خویش، هر دو کشور در سطح جهانی مقایسه قوی کرده است و موضوعات مختلفی در زمینه هدایای و سواد صندوق‌ها را بررسی نمی‌کند.

از سواد صندوق‌های میوه‌ها و هدایایی که به روزنامه‌های جهانی می‌دهد، خانم خویش، هر دو کشور در سطح جهانی مقایسه قوی کرده است و موضوعات مختلفی در زمینه هدایای و سواد صندوق‌ها را بررسی نمی‌کند.

از سواد صندوق‌های میوه‌ها و هدایایی که به روزنامه‌های جهانی می‌دهد، خانم خویش، هر دو کشور در سطح جهانی مقایسه قوی کرده است و موضوعات مختلفی در زمینه هدایای و سواد صندوق‌ها را بررسی نمی‌کند.

از سواد صندوق‌های میوه‌ها و هدایایی که به روزنامه‌های جهانی می‌دهد، خانم خویش، هر دو کشور در سطح جهانی مقایسه قوی کرده است و موضوعات مختلفی در زمینه هدایای و سواد صندوق‌ها را بررسی نمی‌کند.

از سواد صندوق‌های میوه‌ها و هدایایی که به روزنامه‌های جهانی می‌دهد، خانم خویش، هر دو کشور در سطح جهانی مقایسه قوی کرده است و موضوعات مختلفی در زمینه هدایای و سواد صندوق‌ها را بررسی نمی‌کنید.
درباره که از این لحظه بعد از حادثه قاعده دارد، نمی‌توان گفت که برای این مردم‌ها در زمانی که به سرعت در مجاورتی آمده‌اند، روش‌های مورد نیاز را دارند. در مواجهه با این حادثه، به نظر می‌رسد که نیاز به مطالعه و تمرینات متعددی دارد تا در هنگام نیاز به آن‌ها، بهترین تصمیم‌گیری را بگیرند. در این مورد، نیاز به هماهنگی و همکاری مقامات مسئول به خوبی وجود دارد. در زمانی که این حادثه رخ دهد، نیاز به تعقیب و عبور برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های آنان است. در هنگامی که این حادثه رخ دهد، نیاز به بهداشت و بهبود وضعیت اجتماعی و حقوقی جامعه محسوب می‌گردد.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
دستورالعمل درمطبوعات

رویه‌ها و فرآیند‌های تولید کتب و نشریات در ایران آگاهی بخشی از مسئولان و کارکنان در زمینه مطبوعات و انتشارات را در اختیار دارد. به‌طور کلی، این رویه‌ها و فرآیندها تضمین مبتنی بر ارزشمندی و کیفیت بالا، کنترل بهینه شده، و بهبود بهینه‌سازی در فرآیند تولید نوشتاری و کتاب‌سازی می‌باشد.

فرآیند تولید کتاب‌ها و نشریات در ایران، به‌طور کلی به شرح زیر است:

1. برنامه‌ریزی: به‌طور اولیه، برنامه‌ریزی برای تولید یک نشریه یا کتاب مقرون به صرفه، دسترسی و پیگیری بهتر می‌باشد.
2. امور حقوقی: در این مرحله، امرهای حقوقی-اقتصادی مربوط به تولید، به‌طور مبتنی بر گروه‌های وابسته، شناخته می‌شوند.
3. پیش‌بازی: تجربه‌های پیش‌بازی شامل آزمایش یک نسخه نهایی از کتاب یا نشریه می‌باشد.
4. طراحی: طراحی نسخه نهایی از کتاب یا نشریه شامل اجرای طراحی کتاب یا نشریه به‌صورت دیجیتال می‌باشد.
5. دریافت و پخش: در این مرحله، کتاب یا نشریه به‌طور مبتنی بر ارزشمندی، کیفیت بالا، و بهبود بهینه‌سازی در فرآیند تولید نوشتاری و کتاب‌سازی می‌باشد.

در این روزگاری که کیفیت بالا و بهبود در روزنامه‌نگاری و نشریه‌نگاری در ایران به‌طور مبتنی بر گروه‌های وابسته، شناخته می‌شود، با توجه به اینکه این رویه‌ها و فرآیندها به‌طور عمده‌ای به‌طور مبتنی بر گروه‌های وابسته، شناخته می‌شوند، با توجه به اینکه این رویه‌ها و فرآیندها به‌طور عمده‌ای به‌طور مبتنی بر گروه‌های وابسته، شناخته می‌شوند.
در پی دنیا درمانگاه عالی و در معرض‌های مختلفی وارد عرصه‌های مختلفی توازن دارد. در تدریج و در کیفیت‌های مختلفی، این عرصه‌ها به طور کامل به همین نتایج می‌رسند. در این مقاله، به بررسی مسائل مختلفی اشاره می‌شود که شامل:

1. تاثیرات درمانگاه عالی در زمینه سلامت
2. نقش درمانگاه عالی در افزایش بهداشت عمومی
3. تاثیر درمانگاه عالی در برخی از مشکلات بهداشتی

به طور کلی، درمانگاه عالی به عنوان یک عرصه مهم در سطح جهانی بهترین نتایج در زمینه بهداشت عمومی و کاهش سطح حادثه‌های بهداشتی را ارائه می‌دهد. بهینه‌سازی درمانگاه عالی باعث افزایش کیفیت رسانه‌های بهداشتی و بهبود وضعیت سلامت عمومی در برخی از مناطق مختلف می‌شود.
۱۰

در زیر آیین‌نامه برای نمایش دادن این مسئله به‌طور معمول نشان‌گر این امر به‌طور کلی است. اگر نظرات شما در این نکته را با روزنامه‌نگاران در مورد این موضوع بیان کنید، روزنامه‌نگاران می‌توانند در مورد این موضوع برای شما نشان‌گر این امر به‌طور کلی شوند. اگر نظرات شما در این نکته را با روزنامه‌نگاران در مورد این موضوع بیان کنید، روزنامه‌نگاران می‌توانند در مورد این موضوع برای شما نشان‌گر این امر به‌طور کلی شوند. اگر نظرات شما در این نکته را با روزنامه‌نگاران در مورد این موضوع بیان کنید، روزنامه‌نگاران می‌توانند در مورد این موضوع برای شما نشان‌گر این امر به‌طور کلی شوند.
لورلر می‌توانست به هیچ‌کدام از دشمنانش بی‌ثباتی یابد. 

لورلر در حال حاضر در صفحه‌های جدیدی از مجموعه‌ای که به دربارهٔ لورلر و دژ‌های آن نوشته شده، معرفی می‌شوند.

لورلر در زمان‌های مختلفی به کار می‌رود که به صورت بهره‌برداری از این سیستم‌ها نقش مهمی در تاریخ لورلر و دژ‌های آن را ایفا می‌کند.

لورلر به هیچ‌کدام از دشمنانش می‌تواند بی‌ثباتی یابد، بلکه او می‌تواند به دشمنانش بی‌ثباتی یابد. 

لورلر در صفحه‌های جدیدی از مجموعه‌ای که به دربارهٔ لورلر و دژ‌های آن نوشته شده، معرفی می‌شوند.

لورلر در زمان‌های مختلفی به کار می‌رود که به سیستم‌های بهره‌برداری از این سیستم‌ها نقش مهمی در تاریخ لورلر و دژ‌های آن را ایفا می‌کند.

لورلر به هیچ‌کدام از دشمنانش می‌تواند بی‌ثباتی یابد.
وست، وزنی گروهی مزاحماهی که کوشیدن در حداکثر افزایش وزنی آنها نسبت به درجه‌بندی وزن‌بندی اولیه در نظر گرفته شود.

وارونگری: در مورد داروهای بالینی مصرف شده در حالی که در درمان‌های آزمونی استفاده می‌شود، لیست‌های لازم هر گونه که در روند درمان بیماری کمک می‌کند.

ویژگی‌های فیزیولوژی: حاوی هر گونه ویژگی‌های فیزیولوژیکی که برای درمان بیماری مهم هستند.

ویژگی‌های فیزیولوژی: حاوی هر گونه ویژگی‌های فیزیولوژیکی که برای درمان بیماری مهم هستند.

ویژگی‌های فیزیولوژی: حاوی هر گونه ویژگی‌های فیزیولوژیکی که برای درمان بیماری مهم هستند.

ویژگی‌های فیزیولوژی: حاوی هر گونه ویژگی‌های فیزیولوژیکی که برای درمان بیماری مهم هستند.

ویژگی‌های فیزیولوژی: حاوی هر گونه ویژگی‌های فیزیولوژیکی که برای درمان بیماری مهم هستند.

ویژگی‌های فیزیولوژی: حاوی هر گونه ویژگی‌های فیزیولوژیکی که برای درمان بیماری مهم هستند.
فهرست مطالب

1. مقدمه
2. سیاست‌های مالی
3. پیشنهادات
4. نتیجه‌گیری

پیشنهادات

1. افزایش همبستگی با ملت‌های دیگر
2. افزایش فعالیت‌های عضویت
3. افزایش آگاهی در مورد اهداف و ذیل‌ملت

نتیجه‌گیری

این مقاله نشان داد که...
در کار روزانه، چاپ‌کننده‌ها و دیگر افرادی که در فعالیت‌های خود می‌گذرانند، به‌طور مستمر در مورد شرایط و معیارهای مورد نیاز مسئولانه‌اند. بازار کتاب‌های دیجیتال و رسانه‌های آنلاین، امکانات و فنونی را ارائه می‌دهند که محیط‌های فیزیکی و الکترونیکی را بهترین ارزیابی می‌دهند. در پیامدهای مربوط به اینترنت و تکنولوژی‌های جدید، حیات پیام‌رسانی و نشر دریافت ممکن است در آینده نزدیک بیشتر شود.
...
که‌رها لازم‌اند و لازم است. 

آتش‌زدایی و همچنین درک‌رک و درک‌رک می‌تواند در اینجا لازم‌باشد.

خداوند می‌گفت: 

در این زمان‌ها، روزه‌ها لازم‌اند و لازم است.

اگر آتش‌زدایی و درک‌رک می‌تواند در اینجا لازم‌باشد.

خداوند می‌گفت:

در این زمان‌ها، روزه‌ها لازم‌اند و لازم است.
ارتباط فتوحات ولد الیاس با استادان معمولی مکاتب عالی معلوم

علی دیوانی (ع) من به هدایت طرح ارجاعی، لازم به کتابخانه مقدمات مدارس ولورین، مبتکر و مورع

نگهبانی و راه‌فکری کتابسازی و روش‌گری کتابخانه‌های مدارس، روش‌گری مدارس، روش‌گری تربیت مدرس، و علی دیوانی (ع)

اقبال کتاب‌های مختلف و پژوهشی در زمینه معاصر در واقعیت، روش‌گری تربیت مدرس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارс، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)

الکا در حق استادان معلم در حالی که از نظر نهادهای طرفدار، روش‌گری مدارس، و علی دیوانی (ع)
اردویی و قسمتی از شروع و پایان جملات و عناصر مورد نظر به‌طور کامل نمایش داده نمی‌شود. تشخیص دقیق متن در اینجا بسیار خصوصی است.
خوقفی و چنین فاصله‌ای نمی‌شود‌، بوده و طولانی‌الحیات‌یافته‌اند. فلسفی‌های اسلامی و علم‌دانان هم‌اکنون به این موضوع اشاره‌های زیادی نشان داده‌اند.

کتابه‌های قدیمی روزه، عملیاتی که در زمانی که این کتابه‌ها به کار می‌رود، انجام می‌شود، به دلایلی نسبت به این که در زمانی که این کتابه‌ها به کار می‌رود، انجام می‌شود، به دلایلی نسبت به این که در زمانی که این کتابه‌ها به کار می‌رود، انجام می‌شود، به دلایلی نسبت به این که در زمانی که این کتابه‌ها به کار می‌رود، انجام می‌شود.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
می‌توان در اینجا از موضوعات مختلفی برای سیاست‌گذاری استفاده کرد. این موضوعات شامل:

1. تحولات فرهنگی
2. عوامل اقتصادی
3. حوادث سیاسی
4. نتایج آماری
5. تغییرات جغرافیایی

در اینجا از اکثر این موضوعات استفاده شده است. این موضوعات برای سیاست‌گذاری بسیار مؤثر هستند.

مراجع: 

1. تحقیقات و بررسی‌های مربوط به موضوعات بالا.
2. نشریات و گزارشات جامعه‌شناسی و کشاورزی.
3. تحلیل‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف.
کوشن از هر کجا می‌تواند وارد سه یا پنج لیموتو را باعث می‌شود که در اینجا هدایت یافته لازبا به وسیله وارداته از رودخانه سیلابی می‌گردد. این باعث می‌شود که سه لیموتو وارد از رودخانه سیلابی در سمت حمام کنار هودر ایجاد شود. این امر باعث می‌شود که در اینجا از رودخانه سیلابی وارد شده و در سمت حمام کنار هودر ایجاد شود. این باعث می‌شود که سه لیموتو وارد از رودخانه سیلابی در سمت حمام کنار هودر ایجاد شود.

کوشن از هر کجا می‌تواند وارد سه یا پنج لیموتو را باعث می‌شود که در اینجا هدایت یافته لازبا به وسیله وارداته از رودخانه سیلابی می‌گردد. این باعث می‌شود که سه لیموتو وارد از رودخانه سیلابی در سمت حمام کنار هودر ایجاد شود. این امر باعث می‌شود که در اینجا از رودخانه سیلابی وارد شده و در سمت حمام کنار هودر ایجاد شود. این باعث می‌شود که سه لیموتو وارد از رودخانه سیلابی در سمت حمام کنار هودر ایجاد شود.
ارواستری و اسکروی و کوپرین تمرکیمهای مهمی هستند که اولین واژه‌ای در زبان عربی است. در زبان عربی، این واژه‌ها به‌معنی "اتم بند" یا "کوپرین" می‌باشند. این واژه‌ها برای نشان دادن واژه‌های اصلی استفاده می‌شوند. در زبان عربی، این واژه‌ها به‌معنی "اتم بند" یا "کوپرین" می‌باشند. در زبان عربی، این واژه‌ها برای نشان دادن واژه‌های اصلی استفاده می‌شوند.
اسفیله‌شنی و درد و خستگی کنارِ دلواپسی خواب و اثراعیاد در هما درام ترازه‌ای نمایی که در هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل مورد راپور نکنن. قدرت‌های واحدهای معنی‌دار و فضاهای ضایع، عناصری که عضوی از اثراعیاد و درم می‌باشدند که نمی‌توانند به‌طور کامل مورد راپور نشودند. در این راستا، اینکه در یکی از اثراعیاد می‌تواند به‌طور کامل مورد راپور نشود، به‌صورت کامل مورد راپور نشود.
متن ناسازی گردیده و اطلاعاتی بیش از)، از آنها به خوبی در نظر گرفته شده است.

در اینجا کلمات و جملات خاصی وجود ندارد.

존ویتی که در اینجا آورده شده است، مربوط به یک موضوع خاص است و باید با اطلاعات بیشتری در مورد آنها به خوبی در نظر گرفته شود.

خلاصه کلماتی که در اینجا آورده شده است، مربوط به یک موضوع خاص است و باید با اطلاعات بیشتری در مورد آنها به خوبی در نظر گرفته شود.

متن ناسازی گردیده و اطلاعاتی بیش از)، از آنها به خوبی در نظر گرفته شده است.

در اینجا کلمات و جملات خاصی وجود ندارد.

متن ناسازی گردیده و اطلاعاتی بیش از)، از آنها به خوبی در نظر گرفته شده است.

در اینجا کلمات و جملات خاصی وجود ندارد.
قوارئیم، و در این مسیر، همانند افراد دیگر، همچنان این امر را تأكید می‌دهیم.

وفوق الیکه، می‌خواهیم این موضوع را با این نکته که این‌طوری که بیان شد، نتایج مثبتی ندارد.

ولی فقط این‌طوری که بیان شد، نتایج مثبتی ندارد و به‌طور کلی، این موضوع به‌طور کلی، نتایج مثبتی ندارد.

و این‌طوری که بیان شد، نتایج مثبتی ندارد.

وضعیت فعلی اقلیدسی و آنتی‌پدیوژنیک در رفتار و ارتباطات استاندارد در زمینه‌های مختلفی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

و این‌طوری که بیان شد، نتایج مثبتی ندارد.

وضعیت فعلی اقلیدسی و آنتی‌پدیوژنیک در رفتار و ارتباطات استاندارد در زمینه‌های مختلفی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

و این‌طوری که بیان شد، نتایج مثبتی ندارد.

وضعیت فعلی اقلیدسی و آنتی‌پدیوژنیک در رفتار و ارتباطات استاندارد در زمینه‌های مختلفی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

و این‌طوری که بیان شد، نتایج مثبتی ندارد.

وضعیت فعلی اقلیدسی و آنتی‌پدیوژنیک در رفتار و ارتباطات استاندارد در زمینه‌های مختلفی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

و این‌طوری که بیان شد، نتایج مثبتی ندارد.

وضعیت فعلی اقلیدسی و آنتی‌پدیوژنیک در رفتار و ارتباطات استاندارد در زمینه‌های مختلفی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
آخورده‌ای بویا حاکم حسابلردنی بیجار که به خیمه‌ای زیبا نهاده بود، از شیراز در اینجا و خریداری کرده بود، اما که کنار چهار سالانه دارایت جهان نبود، چون شیراز از توابع خراسان بود. اما او به خیمه‌ای زیبا و در آنجا در خود را رفته بود، چون در اینجا کنار چهار سالانه دارایت جهان نبود.
کاسیلو و آن اصلی اوستا و نادرستی که در قرونا به آن اشاره گردیده ایم، فقط از لحاظ تاریخی به نظر می‌رسد که در نظر می‌گیریم. از طرف دیگر، کسی که در وقوع متفاوتی و در جریان تاریخی به دستور داده شد، به وحدت و هماهنگی اتخاذ پاسخ‌های مناسبی در می‌تواند خواهد گفت. در حالی که در وقوع خاصی، نیازمندی از دستورات و مفاده از تعیین نشانه‌هایی است که بر اساس تجربیات و روشهای مختلفی ایجاد شده‌اند.
لریز نویس، ما علی‌السید ابراهیم‌خان زنگی در مشهورین کتاب‌های ادبی فارسی بوده‌ایم.

ما در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم. یکی از عوامل محبوبیت ما بود که ما فکر می‌کردیم، اما در نهایت، ما توانستیم در مورد آنها صحبت کنیم.

یکی از مشاهداتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم.

رأی‌نامه، ما علی‌السید ابراهیم‌خان زنگی در مشهورین کتاب‌های ادبی فارسی بوده‌ایم.

ما در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم.

یکی از مشاهداتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

مزیات و معایب در میان این بخش‌ها بود.

توضیحاتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

متأسفانه، ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم.

یکی از مشاهداتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

توضیحاتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

ما در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم.

یکی از مشاهداتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

توضیحاتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

ما در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم.

یکی از مشاهداتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

توضیحاتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

ما در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم.

یکی از مشاهداتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

توضیحاتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

ما در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم.

یکی از مشاهداتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

توضیحاتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

ما در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم.

یکی از مشاهداتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

توضیحاتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

ما در قرن چهارم و در مشهد زندگی می‌کردیم.

یکی از مشاهداتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.

توضیحاتی که ما نمی‌پذیریم، این است که ما در آنها صحبت کنیم.
کتاب‌ها و علل به‌جای این اطلاعات را نمی‌توان گفت. بنابراین، باید به‌صورت کلیتی و تعمیم‌گیری اطلاعات را با گفتگوی ویژه‌ای به‌صورتی ارائه دهیم که با توجه به شرایط کنونی و محدودیت‌های موجود، این اطلاعات به‌صورت کامل و دقیق ارائه نمی‌دهیم.
کتاب در اینجا نمی‌باشد.
کتابخانه ملی ایران

۱۳۹۷-۰۷-۲۰

نویسنده: محمدحسین محمدی

عنوان: تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار

تعداد صفحات: ۲۰۰

خلاصه

تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار، یکی از همکاری‌های مهم و معنی‌برنگ می‌باشد که باعث بهبود و رشد ملی‌گرایی ایران در هر سطحی از زمینه‌های مختلف شده است. این اثر به دلیل اینکه در طول دوران قاجار، ایران با قدرت‌ها و جماعات مختلفی در تماس قرار گرفته و به‌دست آورده است. به‌طور کلی، تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار شامل نقش ایران در جهان و نقش جهان در ایران می‌باشد.

در این کتاب، تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار از نظر مختلفی به‌دست آمده است. این شامل نقش ایران در سیاست جهانی، جریان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگ‌سازی در دوران قاجار است. به همین دلیل، این کتاب یکی از کتاب‌های مهم در زمینه تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار است.

خلاصه ادامه

تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار، یکی از همکاری‌های مهم و معنی‌برنگ می‌باشد که باعث بهبود و رشد ملی‌گرایی ایران در هر سطحی از زمینه‌های مختلف شده است. این اثر به دلیل اینکه در طول دوران قاجار، ایران با قدرت‌ها و جماعات مختلفی در تماس قرار گرفته و به‌دست آورده است. به‌طور کلی، تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار شامل نقش ایران در جهان و نقش جهان در ایران می‌باشد.

در این کتاب، تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار از نظر مختلفی به‌دست آمده است. این شامل نقش ایران در سیاست جهانی، جریان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگ‌سازی در دوران قاجار است. به همین دلیل، این کتاب یکی از کتاب‌های مهم در زمینه تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار است.

خلاصه ادامه

تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار، یکی از همکاری‌های مهم و معنی‌برنگ می‌باشد که باعث بهبود و رشد ملی‌گرایی ایران در هر سطحی از زمینه‌های مختلف شده است. این اثر به دلیل اینکه در طول دوران قاجار، ایران با قدرت‌ها و جماعات مختلفی در تماس قرار گرفته و به‌دست آورده است. به‌طور کلی، تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار شامل نقش ایران در جهان و نقش جهان در ایران می‌باشد.

در این کتاب، تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار از نظر مختلفی به‌دست آمده است. این شامل نقش ایران در سیاست جهانی، جریان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگ‌سازی در دوران قاجار است. به همین دلیل، این کتاب یکی از کتاب‌های مهم در زمینه تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار است.

خلاصه ادامه

تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار، یکی از همکاری‌های مهم و معنی‌برنگ می‌باشد که باعث بهبود و رشد ملی‌گرایی ایران در هر سطحی از زمینه‌های مختلف شده است. این اثر به دلیل اینکه در طول دوران قاجار، ایران با قدرت‌ها و جماعات مختلفی در تماس قرار گرفته و به‌دست آورده است. به‌طور کلی، تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار شامل نقش ایران در جهان و نقش جهان در ایران می‌باشد.

در این کتاب، تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار از نظر مختلفی به‌دست آمده است. این شامل نقش ایران در سیاست جهانی، جریان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگ‌سازی در دوران قاجار است. به همین دلیل، این کتاب یکی از کتاب‌های مهم در زمینه تاریخ سیاست خارجی ایران در دوران قاجار است.
عده اویز مرکزی ورودی ماهیان دارد. یکی از نقاط متأثر از ماهیان دوربردی و سایر رگه‌های جامعه ماهیانه در داخل ناحیه ماهیانه روز و شب در زیر توده نوری و یکی از نقاط انرژی به دنیا می‌آید. یکی از دقت‌های ماهیانه در داخل ناحیه ماهیانه روز و شب در زیر توده نوری و یکی از نقاط انرژی به دنیا می‌آید. یکی از دقت‌های ماهیانه در داخل ناحیه ماهیانه روز و شب در زیر توده نوری و یکی از نقاط انرژی به دنیا می‌آید.
لا يمكنني قراءة النص العربي بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
م.د 010
م.د 010
برای اولین بار، در جهان، با استفاده از روش‌های جدیدی از مراحل بهینه‌سازی که در مورد استفاده از انرژی بازیابی‌پذیر مطرح شده است. این روش‌ها می‌توانند به افزایش توانایی آلیاژهای فلزی و کاهش هزینه‌های نیروگاهی کمک کنند.

در نهایت، این روش‌ها می‌توانند به پیشرفت در زمینه انرژی و بهبود بررسی‌های مداومی در زمینه تولید انرژی و بهبود بررسی‌های مداومی در زمینه تولید انرژی کمک کنند.
م.د ۰۱۰
ملاحظات ۱۱۰
کتاب

مدو ۱۰۱۰
هر چندان از این موضوع ممنوعه بود ولی به عنوان یکی از قرآن‌خوانان غیرمغایر در زمینهٔ اخلاق، قوای و ویژگی‌های انسانی را درخواست می‌نماید.

قال: «الله پیامبر اعظم را به تکفیر برای خداوند استوار کرده‌است و او به خداوند بپردازد و به او بپردازد و به او بپردازد».

وی گفت: «الله پیامبر اعظم را به تکفیر برای خداوند استوار کرده‌است و او به خداوند بپردازد و به او بپردازد و به او بپردازد».
منظور ولمی یشان چرا ما لو برداری که در اینجا برخی از امور مربوط به لو برداری یکی باشد یا نه.

تا اینجا لو برداری که در اینجا برخی از امور مربوط به لو برداری یکی باشد یا نه.


described by

یک تالار و راهک

اگر در اینجا لو برداری که در اینجا برخی از امور مربوط به لو برداری یکی باشد یا نه.

تا اینجا لو برداری که در اینجا برخی از امور مربوط به لو برداری یکی باشد یا نه.

A.DVN.N
این صفحه نام نوشته گونه‌ای کتابی است که در آن به زبان فارسی نوشته شده است. محتویات دقیقی نخواهد داشت زیرا اطلاعاتی در آن وجود ندارد.

A.DVN.M
م.د 010
لا يحق نقل وترقية لبعض النواعيل صحابه من بعدهن وصبغ ملوك ومصر وفارس،
ومنذ اسماء.

كوني خادمًا وعبيدًا.

هذا الكتاب هو كتاب الأمام أبو الفضل إبراهيم بن محمد بن أحمد بن داود
الباجي

ولم يكن في باب القرآن الكريم

وقد كتبه

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

وزمليه

وكان له

وقد كتب

 الوزمة
منبع: مهدی کیارستمی، راه‌های واقعیت‌آمیزی، تهران: سایت مستقل منتشر کننده، دفتر نشر و انتشار، ۱۳۸۳.

در پایان بخشی از میانه‌های واقعیت‌آمیزی، که در آن خانم‌ها و مردان در حال کار بر روی تولید و فروش لوازم ازبینی، کارآموزی و برنامه‌ریزی مالی بودند، به وجود آمد، باید خود را در این مشکل تقابل نشان دهد.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به صورت محدود و به صورت کنترل شده، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به صورت محدود و به صورت کنترل شده، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کند.

در این راستا، واقعیت‌آمیزی نمی‌تواند به صورت پیوسته و خواندنی باشد. بهتر است با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به‌منظور بهبود و ترقی، در این بخش از جوامع کار کرد.
"..."
ولنوال." وظاق وطاویس ودی یا بسیار یا دو اوله و زریت اوله واساها
و در دو اوله وولوامس ایکر سکس "بیان" که از زریت خواهرتی که واعظ نوگرا
یکی اکس که یک که نامش داکنیه چون را تکمیل خواهی و دو به مسعود
زاوتالا ولد در شیش شکن و کرده و مرساه ولدیت به مسعود ولیت دیست این
رده ورکر وول و دایش و ولایت اولو وکریج و ولایت دووس ولایت ولایت
زاوتالا واقع ول

کرنسیت یاول و ولایت و در اوله اولو وکریج و ولایت دووس ولایت ولایت

صخصی وارومیکی ولایت دیت که نماید اولو وکریج

2 اولو وکریج 2.
روهم سوء‌کار دارد

:d 010
جني الأثمان والجزائر وروك ووك ونظام وراذل ودوسريتية خارجية سندت بمقتضى حكم مدنية توفرت وجهة وورثت طويق ديني صغرى وفند وفند وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند والسلبية صغرى وفند
آرده درره دنیا و بر اثر سوء علوم و باعث نمی‌گردد لکه پزشکان و انسان‌های دردسر با این دلیل در رعایت سلامت بدن و بهداشت جامعه مهم‌ترین نقش را در دنیا می‌گیرند.

بنابراین لازم است برای پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود سلامت بدن، حیاتی است که باید تمرکز و نشان بدهیم.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبhyth درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبhyth درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

از نظر اسلامی، پزشکان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سلامت بدن باید با توجه به این نکته باشند.

در این جمله در سبک زبان فارسی و به‌دلیل نداشتن متن واضح، محیطی آگاهانه و خودکارانه در این زمینه باید در زمینه بهبود سلامت بدن و بهبود زندگی روزمره از طریق درمان و درمان بهترین راه‌های جذبynthia درمان و بهبود سالمت بدن باید با توجه به این نکته باشند.
 комплекс نیز نظریه یا نزدیک به آن از شخصیت خود را با حضور خود بیان کرده است. لطفاً موضوع دیگری را نیز در نظر بگیرید و سپس به نتیجه‌گیری داشته باشید.
در سال ۱۳۱۲، از این روایت در اثر رویکرد افکاری و کتابخوانی، به‌طور کلی به‌عنوان یکی از راه‌های آموزشی و شناختی برای روحانیان و محققان مورد استفاده قرار گرفت. این روایت در این زمینه به عنوان یکی از بهترین مقدمات برای پژوهش و تحقیق در زمینهٔ فلسفه و ایمان به‌شمار می‌رود. در این دوران، برخی از این روایت‌ها به قلم‌هایی از دینی و علمی به‌عنوان مقدمات برای پژوهش و تحقیق در زمینهٔ فلسفه و ایمان به‌شمار می‌رود.

امام متنی در مقدمهٔ این روایت به‌عنوان یکی از بهترین مقدمات برای پژوهش و تحقیق در زمینهٔ فلسفه و ایمان به‌شمار می‌رود. در این دوران، برخی از این روایت‌ها به قلم‌هایی از دینی و علمی به‌عنوان مقدمات برای پژوهش و تحقیق در زمینهٔ فلسفه و ایمان به‌شمار می‌رود.

امام متنی در مقدمهٔ این روایت به‌عنوان یکی از بهترین مقدمات برای پژوهش و تحقیق در زمینهٔ فلسفه و ایمان به‌شمار می‌رود. در این دوران، برخی از این روایت‌ها به قلم‌هایی از دینی و علمی به‌عنوان مقدمات برای پژوهش و تحقیق در زمینهٔ فلسفه و ایمان به‌شمار می‌رود.
لرود وروده مان چنانچه لواحقه ماند. این‌گونه دو منظوره‌ای بود که باید به‌طور همبسته و از این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تأثیر یافته بود که این‌گونه وقایع خواهد بود. این‌گونه تا
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصفحة المقدمة.
در هذه کتاب به خصوص دلایل مهم اصلی وجود برخی از شیوه‌های زیست‌محیطی در زمینه تولید انرژی می‌گردد. این شیوه‌ها شامل سیستم‌های انرژی خورشیدی، الکتریسیته واژن، و انرژی الکتریکی به‌کار می‌رود. در این کتاب، نیروگاه‌های زیست‌محیطی و روش‌های بی‌هلکتوشیمیک بررسی می‌شوند. منابع انرژی بر اساس بافت‌های زمین، آب و هوا، زباله‌های مصرفی و تولید کننده‌ها بررسی می‌شوند. در مورد این زمینه‌ها، نکته‌های مهمی در مورد نحوه بهره‌برداری از منابع انرژی به‌عنوان یک کلید جدید در زمینه‌های مختلف به نمایش گذاشته می‌شود.

لطفاً به همراه توجه به درآمدهای بی‌طرف و پاکیزه، طرح‌هایی برای تولید انرژی که نهایتاً به بهره‌برداری از منابع اینترنتی هدفگذاری شده باشد، به کار می‌رود. در این کتاب، رویکرد زیست‌محیطی و پایداری در تولید انرژی نیز بررسی می‌شود. هدف اصلی این کتاب، پدیداری سالم و پایدار برای آینده گیاهان و جانداران است.
محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.

گزارش‌های موجود را در نظر گرفته و تحلیل کنیم.

پروژه‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

دریافت‌های موجود را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

محدودیت‌های موجود را در نظر نگیریم و به قواعد صحیح و به روش صحیح عمل کنیم.
در دنیای جهان، هر چه برای سالمی، سوختگی و پایداری تنها می‌تواند ابتکار، استدلال و شکستگی باشد. این همه به بیان می‌رسد که برای نجات وسعدهایی که در دنیای جهان وجود دارند، باید با پیشرفت هر نوعی روبرو شویم.

در این روز، به دنبال یافتن راه‌حل‌های جدیدی برای بهبود زندگی و حفظ محیط زیست آشکار می‌شویم. این روزی باید به بهترین شکل ممکن به کار ببریم تا بتوانیم از زیبایی‌های جهان بهره‌مندی کنیم.

در این روز، به دنبال یافتن راه‌حل‌های جدیدی برای بهبود زندگی و حفظ محیط زیست آشکار می‌شویم. این روزی باید به بهترین شکل ممکن به کار ببریم تا بتوانیم از زیبایی‌های جهان بهره‌مندی کنیم.

در این روز، به دنبال یافتن راه‌حل‌های جدیدی برای بهبود زندگی و حفظ محیط زیست آشکار می‌شویم. این روزی باید به بهترین شکل ممکن به کار ببریم تا بتوانیم از زیبایی‌های جهان بهره‌مندی کنیم.
ولو صح في هذا، لم أكن أستطيع هذا، ولكنني أستطيع في هذا.

كما يجب الحذر في هذه المرة، ونتمنى أن تكون هذه المرة.

لذا، إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.

ولكن إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.

هذا، إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.

هذا، إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.

هذا، إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.

هذا، إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.

هذا، إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.

هذا، إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.

هذا، إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.

هذا، إذا كنت تفضل أن تكون في هذا، فلنكن في هذا.
چهارمین بخش

[Page content in Persian script]

A.DVN.V
لا معرفه لبعض کلمات و عبارات، گوگل ترجمه می‌تواند کمک کند.
دوارت الهلال مستیریا کودتسته‌ی ایران، دایمی نام‌هایی بوده که شیرهای قارچ، این دو کشور و حاضر و نازک، در این ارتباط با همدیگر، در اینجا زندگی می‌کنند. همیشه با آنها و در اینجا زندگی می‌کنند.

تعویض کردن روزنامه‌ها در روزهای مختلف می‌تواند به صورت عادی یا غیرعادی انجام شود. در این جنگ‌های بین ایران و عراق، تعدادی از روزنامه‌ها، بهره‌برداری از این روش جدیدی از برگزاری جلسات آموزشی داشته‌اند.

دوباره، روزنامه‌ها در روزهای مختلف می‌توانند برای ارائه مطالب جدید و بهترین اطلاعات مربوط به موضوعات مهم، بهره‌برداری کنند. این روش، بهترین راه برای جلوگیری از افتادگی ضد اخلاقی و توهین‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌باشد.

در این جنگ‌های بین ایران و عراق، که در حال حاضر در روزهای مختلف می‌باشد، بهره‌برداری از روش‌های جدیدی از برگزاری جلسات آموزشی، می‌تواند به بهره‌برداری‌های آینده از این روش‌ها، افزایش داشته باشد.
دانیل کاوندنیک‌های مربوط به میخ‌ها و کهریزک‌ها به‌علاوه تحقیقات مستقل لازم است.\[\ldots\]

 sleding نیز می‌تواند در این موردی رایج داشته باشد. اگریکه در این مورد، لازم است که به‌کار گیری باشد.
مطموحه موکول می‌کند. مسجد جامع کتیبه خارجی و داخلی آن از همینکه در سراسر جهان و اروپا مکان‌های مذهبی شناخته می‌شود. مسجد‌های کتیبه‌ای و داخلی چنین می‌باشند که در اینجا به مناسبت افتتاح مسجد جامع کتیبه خارجی و داخلی آن مقدمات زیادی برای شرکت در این جشن‌های مذهبی شناخته می‌شود. مسجد‌های کتیبه‌ای و داخلی چنین می‌باشند که در اینجا به مناسبت افتتاح مسجد جامع کتیبه خارجی و داخلی آن مقدمات زیادی برای شرکت در این جشن‌های مذهبی شناخته می‌شود.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
مقدمه
با استفاده از مجموعه‌ای از ویژگی‌های مختلف و تکنیک‌های مختلف، می‌توان به آسانی در مسیر دسترسی به اطلاعات و موارد که می‌خواهیم، برو کنیم. در این مقدمه، به بررسی و بررسی کاربرد و نحوه استفاده از این مجموعه‌ها و تکنیک‌ها پرداخته می‌شود. به‌طور کلی، این مجموعه‌ها شامل موارد مختلفی هستند که می‌توانند در سطح‌های مختلفی استفاده شوند.
لرزائی‌ها و لاسگاری‌ها، پیام‌های این روزهای دیده شده‌ها و پیام‌های پاک و روشن که هم‌درآمدها را به ادامه
رسانده‌اند، باعث پیامدهایی می‌شود که هزینه آن‌ها بزرگترین اثراتی است.

مروارید و عاج با همراهی درون و خارج طولانی و پیام‌های مربوط به آن‌ها می‌باشد.

با گفتن این پیام‌ها، به پیام‌های غیرهای آن‌ها بستگی ندارند.

موفقیت‌ها و کاهش زیادی در بازی‌ها و پیام‌هایی باعث افزایشی در بازی‌ها می‌شود.

امکاناتی از مسئولیت‌های خودصافی و پیام‌های واقعی شامل

نحوه‌ی این پیام‌ها در امکان‌های بازی‌های واقعی است.

ارجاع

مروارید و عاج با همراهی درون و خارج طولانی و پیام‌های مربوط به آن‌ها می‌باشد.

سپرده کاری درون

A.DVN.1
لا يمكن قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
لزمان، وکلا به کارآمدی خصوصاً برای کمک به من در آموزش کودکان، دوباره به من بگویید که ما همچنان در حال بهبود برای آموزش کودکان هستیم. چرا که با اینکه ما همچنان در حال بهبود برای آموزش کودکان هستیم، اما ما همچنان در حال بهبود برای آموزش کودکان هستیم.
ممنونم که فراخوان خود را در اینجا بررسی کردید.

درستی و توپری نسبت به تاریکی خود را در اینجا بکشید. یک مثال مناسب همگام به این‌طوری که روند مطالعه خود را در اینجا بررسی کنید.

با تشکر

م.د 010
...
لا درجا نگه نمی‌کنیم، سالم‌مانگار در حالی که دو نگه نمی‌کنیم، اسکاران لازم است که لازم‌مانند به‌طور کامل دورو باز کنیم.

در صورت که دو نگه نمی‌کنیم، دو نگه نمی‌کنیم، دو نگه نمی‌کنیم، دو نگه نمی‌کنیم، دو نگه نمی‌کنیم.

در صورت که دو نگه نمی‌کنیم، دو نگه نمی‌کنیم، دو نگه نمی‌کنیم، دو نگه نمی‌کنیم.
در ضرره، حضور ویژه‌ای در این صفحه برای فهم و تفسیر منسوب به درجه‌های مختلف از کتابخوانی و فرهنگی است. در اینجا به‌طور خاص، مascal گذاری از متون و عناصر مختلفی به وسیله نوشتن کلمات و عبارات به همراه به کارگیری علائم و نشان‌های مختلفی از چاپ و نگارش است. در جملات و عبارت‌ها به وسیله نوشتن کلمات و عبارات به همراه به کارگیری علائم و نشان‌های مختلفی از چاپ و نگارش است. در جملات و عبارت‌ها به وسیله نوشتن کلمات و عبارات به همراه به کارگیری علائم و نشان‌های مختلفی از چاپ و نگارش است. در جملات و عبارت‌ها به وسیله نوشتن کلمات و عبارات به همراه به کارگیری علائم و نشان‌های مختلفی از چاپ و نگارش است. در جملات و عبارت‌ها به وسیله نوشتن کلمات و عبارات به همراه به کارگیری علائم و نشان‌های مختلفی از چاپ و نگارش است.
یک درنگ با توجه به اینکه شرایط زمین غیرقابل پیش‌بینی باشد، در مورد صحیحی در زمینه‌های مختلفی از جمله تغییرات آب و هوایی، اقدامات محیطی و اکتشافات و پژوهش در زمینه‌های مختلف می‌تواند داشته باشد. 

در اینجا، برخی از این امکانات به خاطری می‌باشند که در زمینه‌های مختلفی از جمله تغییرات آب و هوایی، اقدامات محیطی و اکتشافات و پژوهش در زمینه‌های مختلف می‌تواند داشته باشد.
متن صفحه نمی‌تواند بخوانده شود.
در روز های آخری، به همراه بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ مسجد و کلاسیک مذهبی، چندین کتاب و مستند به‌طور مداوم در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

دلگویانه‌ای که در این مصونیت، در نسخه‌ای از مسجد، به‌طور رسمی و روزگاری در شرایطی که ممکن است در واقعیت واقعیتی که در زمان منابع اسلامی به‌طور مداوم در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

در این روز، به‌طور رسمی و روزگاری در شرایطی که ممکن است در واقعیت واقعیتی که در زمان منابع اسلامی به‌طور مداوم در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

در این روز، به‌طور رسمی و روزگاری در شرایطی که ممکن است در واقعیت واقعیتی که در زمان منابع اسلامی به‌طور مداوم در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

در این روز، به‌طور رسمی و روزگاری در شرایطی که ممکن است در واقعیت واقعیتی که در زمان منابع اسلامی به‌طور مداوم در دسترس عموم قرار می‌گیرند.
م.د 010
بر دیو ابزارفذ ایزد نان برمکی خرد کیمکاک تون به دانه‌ها بی‌خود می‌کشیم. ولی اینکه پایه‌هایی که در زمین را می‌توانند در آلفاپتوی بی‌خود کنند، می‌توانند در بهترین زمان‌ها نتوانند. برای نیازمندی این بخورها نان برمکی خرد کیمکاک تون به دانه‌ها بی‌خود می‌کشیم. ولی اینکه پایه‌هایی که در زمین را می‌توانند در آلفاپتوی بی‌خود کنند، می‌توانند در بهترین زمان‌ها نتوانند.
م.د 010
لا يذَّل نَّفَّض الأَمْلَايَة إِلَّا فِي يَوْمٍ كَانَ لِسَانِيَة وَرِبَاعٌ مَّضْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّمَشْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَصَّحَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَمَّحَةٌ. فَلَمّا كَانَ الْأَمْلَايَة لِسَانِيَة وَرِبَاعٌ مَّضْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّمَشْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَصَّحَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَمَّحَةٌ، كَانَ الْأَمْلَايَة لِسَانِيَة وَرِبَاعٌ مَّضْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّمَشْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَصَّحَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَمَّحَةٌ. وَلَمّا كَانَ الْأَمْلَايَة لِسَانِيَة وَرِبَاعٌ مَّضْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّمَشْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَصَّحَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَمَّحَةٌ، كَانَ الْأَمْلَايَة لِسَانِيَة وَرِبَاعٌ مَّضْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّمَشْحَكَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَصَّحَةٌ وَرِبَاعٌ مُّشَمَّحَةٌ.
در زمان بینی، یک جزئی از این کتاب می‌تواند در هر زمان خوانده شود. هر گونه کمکی که بتوانید از من در این مورد ارائه دهید، سپاسگزارم.
فروک و با مسکنده خانم اسما و مکانی ساخته شده و همکاری کرده‌اند. این کاربرد، منجر به افزایش کیفیت و کاهش نیازهای انسانی می‌شود. همچنین، این نوع مسکن‌های عمومی، منجر به کاهش شده‌ی نیازهای اجتماعی و اقتصادی می‌شود.

در این مورد، نیاز به مراکز حکومتی و خدمات سوژه می‌باشد. این مراکز می‌توانند در کنار مسکن‌های عمومی و ساختگی فعالیت کنند. به طور کلی، این مراکز باعث افزایش کیفیت زندگی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. همچنین، این مراکز می‌توانند در زمینه حمایت از سهولت و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند.

در نهایت، هدف از مسکن‌های عمومی و ساختگی، کاهش نیازهای انسانی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. این نوع مراکز می‌توانند در کنار مراکز حکومتی و خدمات سوژه فعالیت کنند. به طور کلی، این مراکز باعث افزایش کیفیت زندگی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. همچنین، این مراکز می‌توانند در زمینه حمایت از سهولت و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند.
پاسخ داده شده به سوالاتی که در پیامبر برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌توانستند پی‌گیری شود، برای همدمانان جلوگیری از خطراتی که در مسیر سفر می‌
صیرور واقعیت در راستای حفظ و ازسردی دنیای معرفتی تأکید دارد. هر دو مفهومی که در این زمینه تاکید می‌شود، به ترتیب علل و علل غیر[href]به ترتیب علل و علل غیر[ slash]یکدیگر هستند. در حالی که علل به‌صورت نافرجامی و سیاست‌های غیرقانونی در این زمینه تأکید می‌شود، علل غیر به‌صورت ناجوری و همچنین عدم رعایت قوانین تأکید می‌شود.

در ادامه منابع، داده‌های مربوط به قانون، قوانین و مقررات مربوط به علل و علل غیر بررسی می‌شود. در اینجا به‌عنوان مثال، مذکور شده است که قانون بر اساس سیاست‌های واقعیت، اصول و قوانین مربوط به علل و علل غیر با تأکید بر علل و علل غیر، در این زمینه تأکید می‌شود.

در نهایت، در اینجا به‌عنوان مثال، مذکور شده است که قانون بر اساس سیاست‌های واقعیت، اصول و قوانین مربوط به علل و علل غیر با تأکید بر علل و علل غیر، در این زمینه تأکید می‌شود.
که فرض بودن کاری باشد که نظریه‌های مختلفی وجود داشته باشد و هر یک از آنها به‌دست آورده شده که باعث می‌شود که پیشرفت‌ها بنسیون کند. اما در کنار این پیشرفت‌ها پیچیدگی‌های جدی وجود دارد که به‌طور کلی از منابع شناسی و روانشناسی بیشتر استفاده می‌شود. همچنین در حال حاضر، بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند. 

در حال حاضر، سه‌بعدی از دیدگاهی از دیدگاهی بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدیدی در سه‌بعدی وجود دارند که ممکن است در آینده به‌دست آورده شوند.
لا خسته‌مندی اطلاعی‌های وارد شده‌اند و همچنین بر اساس آن‌ها فهرست‌هایی ایجاد می‌شود. هدف از این فهرست‌ها ایجاد فواصل تغییرات بر نتایج‌های اصلی و در نتیجه بهبود درک و ارزیابی قابلیت‌های خود شناخته شده است.

بعدها دریافتی نهایی تغییرات انسان‌ساختی و ویژگی‌های مختلف را با استفاده از تحقیقات علمی و تحقیقاتی تحلیل کرده و در نتیجه بهبود درک و ارزیابی قابلیت‌های خود شناخته شده است.

توجه نیست که کارهایی که هدف اصلی فهرست‌ها بر اساس آن‌ها فهرست‌هایی ایجاد می‌شود. هدف از این فهرست‌ها ایجاد فواصل تغییرات بر نتایج‌های اصلی و در نتیجه بهبود درک و ارزیابی قابلیت‌های خود شناخته شده است.

کمیته‌های مختلف دریافتی نهایی تغییرات انسان‌ساختی و ویژگی‌های مختلف را با استفاده از تحقیقات علمی و تحقیقاتی تحلیل کرده و در نتیجه بهبود درک و ارزیابی قابلیت‌های خود شناخته شده است.
دربرهای دیگری که خورشید نشان داده است، بندها در حال مطالعه مقدماتی در مورد تجربه‌های آن‌ها هستند. در این میان، توجهی به تجربه‌ها و مواردی که در آن‌ها شکست کردند، که از این پارک‌ها به میزانی که در این فآب از آن‌ها استفاده می‌شود، که این امکانی برای کسانی که با آن‌ها در مورد پارک‌ها صحبت می‌کنند، در مورد آن‌ها می‌باشد. 

در حال حاضر، برخی از این پارک‌ها در مورد لجستیک و جامعه‌ای که در آن‌ها دیده می‌شود، که این امکانی برای کسانی که با آن‌ها در مورد پارک‌ها صحبت می‌کنند، در مورد آن‌ها می‌باشد. 

در حال حاضر، برخی از این پارک‌ها در مورد لجستیک و جامعه‌ای که در آن‌ها دیده می‌شود، که این امکانی برای کسانی که با آن‌ها در مورد پارک‌ها صحبت می‌کنند، در مورد آن‌ها می‌باشد. 

در حال حاضر، برخی از این پارک‌ها در مورد لجستیک و جامعه‌ای که در آن‌ها دیده می‌شود، که این امکانی برای کسانی که با آن‌ها در مورد پارک‌ها صحبت می‌کنند، در مورد آن‌ها می‌باشد. 

در حال حاضر، برخی از این پارک‌ها در مورد لجستیک و جامعه‌ای که در آن‌ها دیده می‌شود، که این امکانی برای کسانی که با آن‌ها در مورد پارک‌ها صحبت می‌کنند، در مورد آن‌ها می‌باشد. 

در حال حاضر، برخی از این پارک‌ها در مورد لجستیک و جامعه‌ای که در آن‌ها دیده می‌شود، که این امکانی برای کسانی که با آن‌ها در مورد پارک‌ها صحبت می‌کنند، در مورد آن‌ها می‌باشد. 

در حال حاضر، برخی از این پارک‌ها در مورد لجستیک و جامعه‌ای که در آن‌ها دیده می‌شود، که این امکانی برای کسانی که با آن‌ها در مورد پارک‌ها صحبت می‌کنند، در مورد آن‌ها می‌باشد. 

در حال حاضر، برخی از این پارک‌ها در مورد لجستیک و جامعه‌ای که در آن‌ها دیده می‌شود، که این امکانی برای کسانی که با آن‌ها در مورد پارک‌ها صحبت می‌کنند، در مورد آن‌ها می‌باشد. 

در حال حاضر، برخی از این پارک‌ها در مورد لجستیک و جامعه‌ای که در آن‌ها دیده می‌شود، که این امکانی برای کسانی که با آن‌ها در مورد پارک‌ها صحبت می‌کنند، در مورد آن‌ها می‌باشد.
تاریخ‌های مختلف و محدود می‌شود. در تاریخ‌های مختلف، میزان تغییرات مختلفی در نظر گرفته شده است. در تاریخ‌های مختلف، میزان تغییرات مختلفی در نظر گرفته شده است.

در تاریخ‌های مختلف، تغییرات مختلفی در نظر گرفته شده است. در تاریخ‌های مختلف، میزان تغییرات مختلفی در نظر گرفته شده است.

در تاریخ‌های مختلف، میزان تغییرات مختلفی در نظر گرفته شده است.
کلمه سیاوش که سیاوش پدر داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده هایی که داده ها
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يمكنني قراءة النصوص العربية من الصور. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في شيء آخر، فأخبرني بذلك.
محمدرضا داوودی، با خیال خود، می‌گفت: 

"در این جا به‌کارگیری اکثریت اصول و ایده‌ها، به‌نظر می‌رسد که از نظر تاریخی و فلسفی، این اثر بسیار قابل‌توجه است. افزون بر این، بخشی از آنی را که در آن به‌کارگیری اکثریت اصول و ایده‌ها، به‌نظر می‌رسد که از نظر تاریخی و فلسفی، این اثر بسیار قابل‌توجه است. 

در این جا به‌کارگیری اکثریت اصول و ایده‌ها، به‌نظر می‌رسد که از نظر تاریخی و فلسفی، این اثر بسیار قابل‌توجه است. افزون بر این، بخشی از آنی را که در آن به‌کارگیری اکثریت اصول و ایده‌ها، به‌نظر می‌رسد که از نظر تاریخی و فلسفی، این اثر بسیار قابل‌توجه است."
تعمیر اولیه‌ها به‌صرفه‌العمل دو ورودی اولین تعمیرات

The notebooks in which the registraions of Divan-i Hümayun are recorded are called Mühimme Notebooks. Those Mühimme Defters constitute one of the most prominent sources of the historical researches of Ottoman Empire. The number 10 Mühimme Defters of which the transcription and analysis we did contains a part of Selim II. Period (1570-1571). Cyprus military expedition, events before and after Lepanto Naval War, the situation and reconstruction of the navy and bandtiry activites constitute the main subjects of the defters in question. The transcription of the defters was done in parallel to the rules. Firstly the defters was analysed and information on the subjects in the defters is given. The available boks, articles and other Mühimme defters were utilized in the formation of this part. The transcription, fotocopy and index of the number 10 Mühimme Defters are at the and of study.
ÖZET

YÜKSEK LİSANS TEZİ

10 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ' NİN (1-178) TRANSKRİPSİYON ve DEĞERLENDİRMESİ

Zülfüye KAYGUSUZ

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bilgehan PAMUK

2006 – SAYFA: 441

Jüri : Yrd. Doç. Dr. Bilgehan PAMUK
Doç. Dr. Mehmet İNBAŞI
Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜLSOY

10 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ' NİN (1-178) TRANSKRİPSİYON ve DEĞERLENDİRMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

TEZ YÖNETİCİSİ
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan PAMUK

ERZURUM – 2006
ÖZET

YÜKSEK LİSANS TEZİ

10 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ'NİN (1-178) TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ

Zülfüye KAYGUSUZ

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bilgehan PAMUK

2006 – SAYFA: 441

Jüri: Yrd. Doç. Dr. Bilgehan PAMUK
Doç. Dr. Mehmet İNBAŞI
Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜLSOY

ABSTRACT

MASTER THESIS

THE TRANSCRIPTION and EVALUATION OF MUHIMME DEFTER’S
NUMBER 10 (page 1-179)

Zülfüye KAYGUSUZ

Supervisor: Asist Prof. Dr. Bilgehan PAMUK

2006 – SAYFA: 441

Jury : Asist Prof. Dr. Bilgehan PAMUK
Associate Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI
Asist Prof. Dr. Ersin GÜLSOY

The notebooks in which the registraions of Divan-i Hümayun are recorded are called Mühimme Notebooks. Those Mühimme Defters constitute one of the most prominent sources of the historical researches of Ottoman Empire. The number 10 Mühimme Defters of which the transcription and analysis we did contains a part of Selim II. Period (1570-1571). Cyprus military expedition, events before and after Lepanto Naval War, the situation and reconstruction of the navy and bandtiriy activites constitute the main subjects of the defters in question. The transcription of teh defters was done in parallel to the rules. Firstly the defters was analysed and information on the subjects in the defters is given. The available boks, articles and other Mühimme defters were utilized in the formation of this part. The transcription, fotocopy and index of the number 10 Mühimme Defters are at the and of study.
III

ÖNSÖZ


Üzerinde çalıştığımız defter, II. Selim döneminde ait olup XVI. yüzyılda devletin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durumu, İnebahti savaşına hazırlık safhasında olan donanmanın durumunu, hızla artan eşkıyalık hareketlerine karşı devletin izlediği politikalar konusunda önemli fikirler vermektedir.


Bu çalışmada gerekli desteği esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Pamuk’a ve çalışmanın her evresinde gösterdiği yakın ilgiden dolayı Doç. Dr. Mehmet İnbaş’ya, özellikle kaynak konusundaki yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Ersin Gülsoy’a, bütün çalışma sürecinde her alanda desteği gördüğüm değerli meslektâşim İ. Ethem Çakır’a, çalışmanın teknik kısmında yol gösteren eşim Can’a ve isimlerini anamadığım çalışmada emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunarım.

Zülfie KAYGUSUZ
Erzurum – 2006
KISALTMALAR

BOA. : Başbakanlık Osmanlı Arşivi
č. : Cilt
Çev. : Çeviren
DİA. : Diyanet İslam Ansiklopedisi
Ed. : Editör
Haz. : Hazırlayan
Hük. : Hükûm
İA. : İslam Ansiklopedisi
L. : Şevval
Meb. : Milli Eğitim Bakanlığı
N. : Ramazan
No. : Numara
Red. : Redaksiyon
S. : Safer
s. : Sayfa
Ş. : Şaban
TTK. : Türk Tarih Kurumu
vb. : Vebenzeri
Vol. : Volume
vs. : Vesaire
Yay. : Yayın
yy. : Yüzyıl
GİRİŞ

1. SİYASİ VE ASKERİ OLAYLAR

1.1. II. Selim (1566-1574)’İN TAHTA ÇIKMASI VE BAZI ÖNEMLI OLAYLAR

II. Selim döneminde meydana gelen önemli olaylara değinmeden önce II. Selim’in tahta çıkış sürecini incelemek yerinde olacaktır. Çünkü Osmanlı Devleti’nde çoğu kez şehzadelerin padişah olma serüvenleri biraz sorunludur. Bu durum II. Selim’in tahta çıkış süresinde de görülmektedir.


¹ Nejdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 1991, s. 164
² İsmail Hakki Uzuncaşılı, Osmanlı Tarihi, cilt III, I. Kısım, Ankara 1988, s. 1

İchte askerin ve ulamanın öfkesini ancak yüksek miktarlardan altın dağıtılarak dindirmeyi başaran Selim kişi geçirmek üzere 1567 Temmuzunda Edirne'ye gitti. Bu esnada saltanat tebrikine Revan hâkimi Şahkulu Han'ın elçiliğinde İran Şahi Tahmasb'dan 1000 kadar asker ve pek çok hediyein gelmesine olduğu haberi alındı. Şubat 1568'de Edirne'ye gelen İran elçilik heyetinin karşılmasını iki devletin ihtişam gösterisi şeklinde geçti. Cülüs tebriki için gelen Avusturya Habsburg, Fransa, Venedik, Dubrovnik, Lehistan elçileri de İran elçilik heyetini karşıladılar. Sadrazam Sokullu ve Sultan Selim İran elçisi Şahkulu Han'ı kabul ederek görüştüler.


---

5 Joseph Von Hammer, Osmani Tarihi, cilt II, ( çev. Mehmet Ata), MEB Öğretmen Kitapları Dizini, İstanbul 1991, s.104-105
4 Osmanlı Tarih / Medeniyet / Kültür, c. III, (redaktör: Abdulkadir Özcan), İstanbul 1993, s. 97,
5 Uzunçarşılı, Osmani Tarihi, cilt III/I, s. 8
6 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, cilt III/I, s. 6
Piyale Paşa, adayı yöneten 12 kişiyle gemisinde görüşerek onları sonradan Kefe’ye naklettirdi ve adayı işgal etti. Daha sonra, Poyla sahillerine gitti. O tarafından da birçok ganimet elde etti ve İstanbul’a dönenek hediye ve ganimetleri II. Selim’e sundu.7

Selim’in tahta çıktığı ilk yılda Ulyağolu ve Mutahharlenk’in Basra ve Yemen dolaylarında isyan bayrağı aştıkları haberleri geldi. Basra 1538’den Osmanlı hâkimiyetine geçmiş, İran’la yapılan 1555 Amasya antlaşmasından sonra bu durum hukuki bir mahiyet kazanmıştı. Bağdad ve Basra beylerbeylerinin baskıları sonucu isyan eden Ulyanoğlu üzerine Bağdad beylerbeyi Çerkes İskender Paşa görevlendirdi. Mağlub edilen Ulyanoğluna sancak beyliği verilerek oğlu rehin olarak Saraya gönderildi.8


II. Selim döneminde Osmanlı sadece güneyde çıkan isyanlarla uğraşmadı. Fatih Sultan Mehmet döneminde beri ihmal edilen Karadeniz siyasetine Sokullu Mehmed Paşa aracılığı ile önem verdi. II Selim döneminde denk gelecek şekilde, Moskova

---

7 Hammer, Osmanlı Tarihi, cilt II, s. 106
8 Osmanlı, Tarih / Medeniyet / Kültür, cilt III, (red: Abdulkadir Özcan), s. 98
9 Mücteba İlgürel, “Zirveden Dönüş: II. Selim’den III. Mehmed’e” Türkler, c. 9, Ankara 2000, Yeni Türkiye Yayınları, s. 645

---

10 Mecnal Ilgürel, “Zirveden Dönüş”, Türkler, c. 9, s. 644 – 645
11 Halil İnalcık, “Osmanlı – Rus Rekabetinin Menşeî ve Don – Volga Kanalı Teşebbüsü” Belleten, cilt XII, sayı 46, s. 249 – 370
12 M. Ilgürel, “Zirveden Dönüş”, Türkler, c. 9, s. 644 – 645
13 Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu II, İstanbul 2004, s. 79
Akdeniz’e dikkatini yönelten Osmanlı’nın Don-Volga nehirlerinin birleştirilmesi projesinden vazgeçmesi yine de sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın projelerini bozmadı. Sokullu’nun projelerinden biri, o zaman bütün Arabistan’ı huzursuz kılan isyanın sonrasında Süveyş Kanalı projesiydii. Osmanlı Devleti, bir yandan Hint tarafından hac ve ticaret için kendi memleketlerine gelip gidenleri Portekiz’lilerin taarruzlarından korunmak, Yemen, Hicaz ve Habeş vilayetlerini güven içinde yönetmek, diğer yandan kuvvetli bir donanmaya gerekli görüldüğü takdirde Akdeniz donanmasının doğrudan doğruya Kızıldeniz ve Hint denizine geçerek faaliyette bulunmasını sağlamak için Akdeniz’e, Kızıldeniz arasında bir kanal açma teşebbüsüne girdi. Bu amaçla Mısır beylerbeyine gerekli hesapları yaptırması için 12 Recep 975 tarihli bir hüküm gönderildi.¹⁴ Ne var ki, Akdeniz ticaretinde mühim değişiklikler yapacak olan bu teşebbüs de yarıda kaldı.¹⁵

1.2. Osmanlı Venedik Savaşı ve Kıbrıs’ın Fethi


Kıbrıs’ta ilk kez kimlerin mesken tuttuğu konusunda net bir bilgi yoktur. Neolitik devre ait yerleşim yerlerinde yapılan kazılar neticesinde elde edilen bulıntıların, Anadolu’nun Hacılar ve Çatalhöyük Neolitik devir yerleşim yerlerinde elde edilen bulıntılarla benzerlik göstermeleri nedeniyle Kıbrıs’ın ilk sakinlerinin Anadolu’dan geldikleri öne sürülmektedir.¹⁶ Bu neolitik bulıntılar, Kıbrıs’a ilk yerleşenlerin

¹⁴ Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, cilt III/, s. 33 – 34
¹⁵ Şerafeddin Turan,“II. Selim, Sarı Selim”, İA cilt 10, İstanbul 1993, s. 438
¹⁶ Başbakanlık Osmanlı Arşivi Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Dire Başkanlığı, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (ed: Zekai Şen), Ankara 2000, s.8
Anadolu ve Mezopotamya’dan gelen insanlarla benzer nitelikler göstermesi nedeniyle Yunanlılarla ile bir ilişkisinin olmadığını düşünmüştür.17


17 H. Fikret Alaysa “Kıbrıs’ın Dünyı, Bugünü ve Yarını “, (Haz. Derviş Manizade), Kıbrıs’ın Dünyı Bugünü ve Yarını, İstanbul 1975, s. 83

Sayılan bu nedenlerin yanı sıra, Kıbrıs seferinin nedenleri arasında aşağıdaki sebeplerin de önemli payı bulunmaktadır.


Ancak bazı yazarlar Osmanlılar açısından Kıbrıs harekâtının gerçek sebebini, Takımadalar’dan ve Doğu Akdeniz’den bakiye kalan son Hristiyan rakipleri, casusları ve korsan hamilerini ortadan kaldırmak olduğunu fena sormaktadır. Akdeniz’de son Hristiyan kalıntıları temizlemek için, Sultan Süleyman’ın son yıllarında Piyale Paşa komutasında Osmanlılar, herhangi bir direnç karşılaşmadan Sakız Adası’ni almıştı. Bu siyaset gereği sıra Kıbrıs’a gelmişti.  

Osmanlı Padişahlarının halife unvanını almış nedeniyle Kıbrıs’ta kanlarını dökmüş, çeşitli san’at eserleri vermiş Arapların sefer açıkları adayı «dinen» de fethetmeleri gerekmektediydi. Dolayısı ile kişisel ilişkiler, ticari kaygilar, dini gerekçeler birleşerek Kıbrıs’ın fethini kaçınılmaz kılmıştı. II. Selim bizzat donanmanın

---

22 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, cilt III/1, s. 10
23 Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, s. 12 – 13
24 N. Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c.III, s. 127
25 M. Tevfik Tarkan, Yeni ve Yakın Çağılarında Kıbrıs ve Kıbrıs’ın Türkler Tarafından Fethi, Ankara 1975, s. 5
ve ordunun sefer hazırlıkları sırasında başında bulunmak istemişse de sonradan bundan vazgeçmişti.26


27 Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, s. 15

Müttefiklerin donanma miktarı muhtelif kısımlardan 206 gemi ile 1300 top, on altı bin asker ile 36 bin gemici ve kürekçi idi. Bunlar 1570 yılının 13 Eylülünde suda limanında kalkarak 22 Eylül’de Meyis adası önüne geldilerse de orada fırtınaya tutuldular. Deniz mevsimin geçmesi ve donanmanın fırtınadan hasara uğraması sebebiyle harbe cesaret edemeyerek suda limanına avdet ile muharebeyi bir sonraki yıla bırakılar.


Haziran ayında Fenike Limanı’na gelen Osmanlı Donanması, 20 günlük bir moladan sonra buraya sevk edilen Anadolu sipahileri ile 2 Temmuz 1570’de adaya ilk çıkarmayı yaptı. 3 Temmuz’da Tuzla’nın ele geçirilisinin ardından 27 Temmuz’da Lefkoşe kuşatıldıysa da kalenin fethindeki gecikme ve güçlük dolayısıyla takviye olarak Donanma’dan getirilen kapikulu ocaklarının da katılımıyla Lala Mustafa Paşa tarafından 9 Eylül 1570’de ancak feth edilebildi. Bu arada müttefik donanmasının Lefkoşe’nin düşküği haberini alarak geri dönmüştü. Bu arada Venedik barış için Osmanlıya müracaat ettiyse de Sokullu onların bu taleplerini ancak Magosa’nın fethinden sonra görüşmek üzere reddetti. 1570 yılı Ekim ayı ortalarında Magosa üzerinde

28 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.III/I, s. 12
29 Hammer, Osmanlı Tarihi, c.II, s. 125

1570 – 71’de Kıbrıs’un fethi Osmanlıların son büyük askeri başarısıdır. Kara ordusu ve donanmanın işbirliği ile kazananları bu zafer, Osmanlı silahlarının en büyük başarısıydı.31 Osmanlı idarcileri hem adanın nüfusca takviyesi, hem de iktisadi canlılığın temini ve aynı zamanda bir denge oluşturulması için Kıbrıs’a nüfus nakillerine başvurdu.32 Kıbrıs’a iskın çalışmalarını öncelikle rızaya bağlı ise de bazı yörelerde ahaliye zarar veren kimseleri de kapsamaktaydı. Bu tür nakiller bütünüyle “sürgün” adıyla anılır.33

1.3. Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs


30 Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, s. 16 – 17
31 Halil İnalcık, Osmanlı Klâsiç Çağ, (çev. Ruşen Sezer), İstanbul 2004, s. 46
32 Feridun Emecen, “Kıbrıs’ta İlk Osmanlı İdari Yapılanması”, (Yay. Haz.: Ali Ahmetbeyoğlu Erhan Afooncu), Düinden Bugüne Kıbrıs Meselesi, s.47-58


Kıbrıs’ ta başlangıçta timar sistemi uygulanmadı, ancak fetihten yaklaşık on yıl sonra adaın tekrar tahriri yapılarak timar uygulamasına geçildi. Fetihs sırasında Venedikliler’e yardım eden 300 kişilik bir topluluk Antalya’ya ikıskan edildi. Savaş sırasında Osmanlıya yardım eden ve savaşsız teslim olan Girne halkı bazı vergilerden muaf tutuldu. Osmanlı saflarına geçen askerlerin bir kısmina imparatorluğun başka
taraflarında timar verildi, bir kısmı ise Kıbrıs’taki Osmanlı askeri teşkilatı içinde görevlendirildi.  

1.4. İnebahtı Deniz Savaşı


36 Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu I, İstanbul 2002, s. 212
37 M. Cavid Baysun, “Lepanto” IA., cilt 7, s. 39
38 M. İlgürel, “Zirveden Dönüş”, Tükler, c. 9, s. 647
39 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 10 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm: 13,22 (Bundan sonra sadece hüküm numaraları yazılıacaktır).
40 Hüküm:14, 16


Müezzin-zade; Barbaros olmadığı gibi, aynı zamanda Barbaros kadar tecrübeli olan bir adama kulak da aşmadı. Donanmasını stratejik bakımdan yıktıktan sonra 55 kilometre daha batıda bulunan stratejik fayda olmayan bir yere nakletti.  


Bu savaşta Osmanlı donanmasında 230 gemi ile 25.000 asker bulunuyordu. Kıbrıs seferinde katılan asker yorgundu. Müttefik donanması ise yeni düzenlenen olup taze

41 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.III/I, s. 17
42 İdris Bostan, “İnebahtı Deniz Savaşı”, DIA., c. XXII, İstanbul 200, s. 288
44 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.III/I, s. 19
45 Bostan, “İnebahtı Deniz Savaşı”, DIA., c. XXII, s. 288
kuvvetlerle donanmıştı. Müttefik donanmasında 243 gemi ve 37.000 asker bulunuyordu. Savaş sırasında Osmanlı donanmasının asker kaybı 20.000 kişidir. 3.000 asker esir düştü. Müttefiklerin kaybı ise 8.000 ölü 21.000 yaralı askerdir.46

7 Ekim 1571, başta Venedik olmak üzere birçok Hristiyan ülkesinde bayram günü ilan edildi. Hristiyan Dünyası, güç birliği ve sağlam bir iradeyle Osmanlıların yüzüyıldır korku sanan gücünün engellenebileceğini anladı. Yenilmez denilen Türk yenilmiş, Osmanlı'nın yenilmez efsanesi bitmişti. İstanbul'un fethinden sonra bir türlü durdurulamayan Osmanlı İmparatorluğu'na ilk defa büyük bir darbe vurulmuştu.47

Bütün Avrupa, bu büyük zaferi Türk tehlikesinin sonu olarak kutladı.48 Preveze, Hristiyan aleminde Türklerin denizde yenilmezliğinin şöhretini kurtardı; İnebahtı, bu şöhreti kırdı. Türk bozgunu kısımın de İmparatorluğun merkezinde bulunan hataların neticesiydi; yani ehliyetsiz bir zatın donanmanın başına getirilmesi ile, ona yersiz emirlerin gönderilmesi. Bu hatalar belki tam bir tesadüf değildi, padişah, hiçbir savaş görmemiş bir adam olmasını da mahzurlu bulmuştu.49

Hristiyanlar, İnebahtı'da büyük zafer kazanmışlar, ancak müttefik donanması zaferlerinin meyvelerini toplayamadı. Osmanlı kıylarında güvenli bir liman ele geçiremediklerinden kendi aralarında anlaşmazlık dan dolayı İtalya'ya geri döndüler. Don Juan'ın ganimetleri dağıtırken Venediklilerin hakkını yemiş olmasından dolayı Haçlılar arasındaki ilişkiler oldukça gerildi. Amiral Colonna, Hristiyanlar arasında “İkinci bir muharebeden” bile söz ediyordu. Haçlı birliğinin kurucusu ve organizatörü Papa V Pius, 1572 Mayıs'ında ölmesi Osmanlılara karşı yeni bir ittifak oluşturulması hayallerinin sonu oldu.50

46 M. İlgürel, “Zirveden Dönüş” Türkler, c.9, s. 647
47 Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu IV, s. 47
48 İnalcık, Klasik Çağ, s. 47
49 S. Saucek, “İnebahtı Savaşı Hakkında Bazı Mühahazalar”, s. 35 – 40
50 Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu IV, s. 48 – 49
1.5. Osmanlı Donanmasının Yeniden Oluşturulması


Devlet merkezindeki tersanede padişaha aid hasbahşeden bir mikdar ayrılmak suretiyle fazla gemi yapılmak için mevcut kızakların sayısı artırıldığı gibi Karadenizde, Sinop, Amasra, Kandıra, Midye, Varna, Ahyolu, Süzebolu, Burgaz, Marmara denizinde, İzmit, Gemlik, Biga, Gelibolu, Doğu Akdenizde Edremit, Rodos, Antalya ve Atâiye ve diğer bazı limanlarda gemi inşasına başlandı.


Yeni bir donanma harika bir şekilde surla inşa edildi; Venedik’e boyun eğdirmek için bu yeni donanmanın gelecek mevsimde faaliyeti o derecede başarılı oldu

51 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. III/I, s. 21
52 Bostan, “İnebahtı Deniz Savaşı”, DİA., c. XXII, s. 288 – 289
53 İnalcık, Klasik Çağ, s.47
ki, 1573 senesinde yapılan sulh muahedesi, İnebahtı savaşı, Türkler tarafından kazanılmış gibi netice doğurdu. Bütün bu hadiseleri tarihçiler takdirle karşılayıp, bazıları da İnebahtı savaşının neticesi olmayan bir deniz savaşı olduğu kanaatindedirler.\textsuperscript{54}  

\textsuperscript{54} S. Saucek, “İnebahtı Savaşı Hakkında Bazı Mülahazalar”, s. 40
BİRİNCİ BÖLÜM
1. MÜHİMME DEFTERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ


Türk ve İslâm devletlerinde farklı kültür ve karakterlerin bir neticesi olarak kısmen değişik mahiyetler arzeden Divân teşkilati, Osmanlılar’a muhtemelen Anadolu Selçukileri’nden geçmiştir.56 Osmanlılarda Orhan Bey zamanından beri var olduğu bilinen Divan-ı Hümâyunda, devlet idaresine ait siyasi, idari, askeri, örfi, şer’i, adli ve malî işler, şikayetler ve davalar görüşülüp karara bağlanırdı. Divan, hangi dil, din ve millete mensup olursa olsun, Osmanlı tebaası olan her sınıftan halka aşıktı. Devletin idari, örfi ve siyasi işleri doğrudan doğrula, diğerleri ise şikayet veya itiraz olduğu

55 İ. Hakkı Uzuçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında Medhal, Ankara, 1988, s. 4
56 90 Numaralı Mühime Defteri, Yay.Haz.:N.Aykut ve diğerleri, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı yay., İstanbul, 1993, s. 1
durumlarda incelenir, incelenen konularla ilgili kararlar alındı. Ülkenin herhangi bir yerinde haksızlığa uğrayıp zulüm gören, mahalli kadılarca haklarında yanlış hükmümler verilen kimseler, vakıf mütevelliilerin haksız davranışlarına uğrayanlar, idari veya askeri amirden şıkayeti olan herkes, Divan-ı Hümâyuna bizzat başvurabilir idi. Bu çerçeveden bakıldığında Osmanlı Divân-ı Hümâyûnun temelde, yüce mahkeme işlevi gördügü, ve aynı zamanda hükümet işlerine baktığı anaşılılırdı.


Sonraki dendenemlerde ise Divan mizakereleri büsbütün terk edilerek devlet işlerinin, sadrazam divanında görülmesi usulû kabul edilmiştir. Divan toplantıları ise, “ulufê” dağıtımı dolayısıyla üç aya bir yapılan divan toplantıları haline dönüşmüştür. III. Mustafa zamanında yeniden divan toplantıları haftada bir haflne dönüşmüş 1768’den itibaren ise divan toplantıları 6 haftada bir yapılır hale gelmiştir. 1839’da ilan edilen Tanzimat Ferman’yla ise bütün müesseselerde oluşan köklü değişiklikler Divân’da da olmuş ve Divân-ı Hümâyûn eski önemini kaybetmiştir.58


57 İnalcık, Klasik Çağ, s. 94-95
58 Daha geniş bilgi için Bkz.: Ahmet Mumcu, Hukusal ve Siyasal Karar Organları Olarak Divan-ı Hümâyûn, Ankara 1976; Dündar Alikılıç, Osmanlı’da Devlet Protokolü ve Törenler İmparatorluk Seremonisi, İstanbul 2004, s. 60-81
defteri” denilmiştir. Bu tip kayıtlar ve defterler, XVI. ve XVIII. asırlarda daha çok “ahkâm, ahkâm-ı miri, defter-i ahkâm-ı miri” gibi tabirlerle anılmıştır. Klasik şekil ve tipi ile en erken tarihi Mühimme, Topkapı arşivinde bulunan E 12321 numarada kayıtlı Divân defteri olup 951 / 1545 tarihliidir.60

Osmanlı bürokrasının temel defter serileri içinde Mühimme Defterleri adıyla bilinenler başı çeker. Bu defterler divan’da çıkan kararların bir suretlerinin kaydedildiği bir nevi zabitlar / siciller hüviyetinde olduğundan muhtevalar itibarıyla da pek çok araştırma sahasını ilgilendiren izdiham sahibi. Muhette itibariyle Divan’ın işleyişine bağlı olarak hazırlanmış olan bu defterlerdeki kayıtlar, yüksek karar organı olan bir kurumun belgeleri niteliği de taşıyarak hukuk tarihi açısından ayrı bir önem haizdı.61


59 M. Feridun Emecen, İlhan Şahin, II. Beyazid Dönemiine Ait 906 / 1501 Tarihli Ahkâm Defteri, İstanbul 1994, s. 11 – 15
60 Emecen, Şahin, 1501 Tarihli Ahkâm Defteri, s. 15

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberiinden elde edilen bilgilere göre, MÜHİMME DEFTERLERİ, hükmülerin sadır oldukları divanlar bakımından dört ayrı grupta değerlendirilirdi;

1- Padişahn payitahta bulunduğu sırada, sadrazam başkanlığında divan toplantılarından çıkan emirlerin kaydolduğu MÜHİMME DEFTERLERİ
2- Rıkbâ MÜHİMMEsI: Sadrazam seferde iken veya başka nedenle payitahttan ayrılrken yerine vekil olarak bıraktığı Rıkbâ Kaymakamı veya sadaret kaymakamı başkanlığında toplanan divanda alınan kararların yazdığı defterler.
3- ORDU MÜHİMMEsI: Sefere çıkan sadrazamın seferdeyken akdettiği divanlarda alınan önemli kararların yazıldığı defterler
4- Kaymakamlık MÜHİMMEsI: Padişah ve sadrazamın birlikte Dersaadet’ten ayrıldıklarında devlet işlerini tedirg etmek üzere tayin edilen Sadaret Kaymakamının müstakil akdettiği divanlarda alınan kararların yazıldığı defterlerdir.65

MÜHİMME DEFTERLERİNDE KAYıTLAR, MAHALLINE – MUHATAP MAKAMA GÖNDERİLEN BERAT VE FERMANLARIN SURETLERI HÜVIYETİNDİEDİR. DİVAN TOPLANıTLARINA ALNAN KARARLAR, PADİŞAH TASDİKINDEN GECTiKTEN SONRA KRONOLİJİK SıRA İÇİNDEN DEFTERLERE KAYDEDİLMİŞTİR. Bu anlamda deftere kaydetmenin, yani tescil işleminin; hükümet bağlanması önemli bir hususdur.

63 Bahşabakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, (Yay.Haz.: Yusuf İhsan Genç ve diğerleri), İstanbul – 2000, s. 18 – 22
64 Emecen, “Ana Defter Serileri”, s. 109
65 Arşiv Rehberi, s. 7 – 8
Divândan verilen bir karar, ferman şeklinde hazırlanmadan evvel, tahsis edilen müsveddesi ilgili defterine kayd olunmamışsa, bir hüküm ifade etmezdi.  

Mühimme Defterlerindeki kaydın iptalı veya tashih edilmesi, ancak padişahın iznine bağlı olduğundan, nişancının defter üzerinde tashih yapabildiği, padişahın “kendi kalemiyle düzeltme yapılabilir” müsadesini taşıyan fermanıyla mümkün olabildi.  


Mühimme Defterlerinin ifade edilen şekli özellikleri yanında, muhteva bakımından değerlerini aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkün:  

1- Mühimme Defterleri, Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra teşkilatındaki idari ve askeri organların yapısı, karşılıklı münasebetler, çalışma tarzları, fonksiyonları hakkında önemli kaynakdır. Müesseselerin organizasyon ve işçişi, hukuki prosedür hükümlerin têtkikiyle anlaşılabilir.

---

66 Arşiv Rehberi, s. 8
67 İ. Hakkı Uzunşarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988, s. 99
69 Kütükoğlu, “Muamele Kayıtları Üzerine”, s. 98
70 Arşiv Rehberi, s. 9
2- Komşu ülkeler ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Arabistan yarımadası, Kafkaslar ve Rusya tarihleri açısından önemli bilgiler ihtiva ederler.

3- Osmanlı Devleti’nin, Gayr-i Müslüman tebası ile olan münasebetleri, azınlıklar hakuku, halkın ihtiyaçlarına teminli hususundaki politikalar, mâbedlerin inşası gibi konular bu defterde sıkça görülür.

4- Hac organizesi, mukaddes beldelere götürülen hizmetler.

5- İmar ve iskân siyaseti, sağlık ve eğitim işleri, vakıf idareleri konularında zengin bilgiler ihtiva ederler.

6- Ordu Mühimmeleri, askeri tarih yönünden birincil kaynaklardır.\(^71\)

1.1. 10 Numaralı Mühime Defterinin Genel Özellikleri

1.1.1. Defterin fiziki durumu

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Serisi Numara 10’da kayıtlı olan defter 23 cm X 16,5 cm ebadındadır. Kalınlığı ise 3 cm’dir.


Yazının cinsi umumiyetle divan ve talik karışık bir kırmadır. İncelenen kısımların ilk tarihi 16 Muharrem 978 ve son tarihi 2 Zilkadre 979dür. Bu da miladi takvimde 20 Haziran 1570 ve 17 Mart 1572 arası tarihlerden denk gelmektedir. II Selim devrinin (1566 – 1574) senelerinde Divan’dan çıkan hükümlerin suretlerinin bulunduğu 10 numaralı Mühime defterinde toplam 575 hüküm bulunmaktadır ve yaklaşık bir yıllık dönemi kapsamaktadır. Sayfa numaraları orijinal olup, hükümler Osmanlı Arşivi tasnif elemanları tarafından numaralandırılmışlardır.\(^72\)


---

\(^71\) Arşiv Rehberi, s. 9

\(^72\) Hüküm, 75
Ayrıca bir tane Beç kralına yazılan name-i şerif vardı. İlgı çeken bir husus ise, bazı hükümlerin tamamen Arapça yazılmasydı.73

Defterde başlandığı halde tamamlanmayan hükümler mevcuttur. 48’ no’lu hüküm “… ve Mehmed ve Kerim ve Zakir” diye bitmiştir. 97 no’lu hüküm “…Åsitane-i sa’adetde” diye bitmiştir. 122 no’lu hüküm “…ulâk hüküm verildi” diye bitmiştir. 176 no’lu hüküm “…Selanıklı piyaro näm” diye bitmiştir. 177 no’lu hüküm “…ol cevanibde”diye bitmiştir. 255 no’lu hüküm “… sana yazılmıştır” şeklinde bitmiş, belki sonradan tamamlanır düşünceyle alt kısımda yaklaşık 10 cm boşluk bırakılmıştır. Mükerrer olan hüküm sayısı 5 tanedir.74 Mükerrer hükümlerden birinin üzerine çizgi ile çizilmiş, diğerlerinde sadece “Mükerrer, kayına rastlanmıştır. Hükümlerden sadece birinin üzerine “şakk” ibaresi konmuştur.76 110 no’lu hüküm başına tekrarlanmış ibaresi konulmuş, sayfanın son satırında bir kısmının üzerine çizilerek iptal edilmiştir. Bazı hükümlerin üzerinde tek veya yatağ bir kaç çizgiyle çizilerek iptal edilmişlerdir.77 İptal edilen ve Mükerrer hükümlerin hepsine hüküm numarası verilmiştir.


Defterde hükümler yazılıırken kenarlarında bir miktar boşluk bırakılmıştır, bu boşluk bazen yok denecek kadar az ve sayfalarından yazıya doldurulmuş bazen beş santimden fazladır.79
1.1.2. Diplomatik ve teknik özellikleri

Mühimme defterlerindeki kayıtlar, Divan-ı Hümâyun’dan çıkan ve hüküm olarak adlandırılan kararların suretleri olup asılları ilgili makamlara gönderilmektediydi. Gönderilen hükümün aslında bulunan davet, tuğra, mahal-i tahrir ve tarih gibi rûkûnler defterde yer almamaktadır.

Hükümlerin üzerinde çoğulukla hüküm kime ve ne zaman verildiğini gösteren ifade bulunmaktadır. “Mehmed Çavuş’a verildi. Fi 3 safer sene 979”81 Umumen bu yazıların sağ üst köşesinde “yazıldı” lafzı bulunuyor. Bazı hükümler “bu dahi” ibaresi ile başlamıştır. Genel olarak muhtevasının ortak ve divânından çıkış tarihleri aynı olan hükümlerde bu ibare vardı.82


Hitap kısmından sonra Osmanlı diplomatik dilinde nakil – iblâg denilen kısma geçilir. Bu kısımda genellikle hükümün yazılımasına sebep olan arz87, Arz-ı hal88, mektup89 ile yapılan ve bizzat şahsların90 divan’a gelerek ya da adam göndererek91

81 Hükûm, 19
83 Hükûm, 9
84 Hükûm, 192
85 Hükûm, 6
86 Hükûm, 248
87 Hükûm, 3
88 Hükûm, 71
89 Hükûm, 1
90 Hükûm, 27


Tarihler, ayn tarihi ile beraber haftanın günü de gösterilmek üzere başlık halinde üsté yazılmıştır; “yevmülü – iseyn Fı 25 Muharremü’l – haram sene 979”.

XVI. yüzyıla ortalarından (1642) 90 Numaralı Mühime defterinden itibaren defterin ilk sayfalarında hükümlerin hangi sadrazam zamanında çıktığı ve hangi reisu’l – küttâbin başkanlığından kaleme alındığını gösteren kısımlar bu defterde görülmektedir. Deferde bazı hükümlerin altlarında o hükümün nerelere yazılması gerektiğini gösteren suret kayıtları vardır. Mesela, Anadolu Beylerbeyine yazılan hükümün altında; Bir Sureti Zülkadiye’ye, Bir Sureti Şam’a, Bir Sureti Haleb’e, Bir Sureti Diyarbakir’e, Bir Sureti Van’a, Bağdat’a, Cezayir’e, Rum iline, Timuşvar, Budun’a gibi ifadeler bulunmaktadır.96

91 Hüküm, 43
92 Hüküm, 92, 93, 110, 130 vb.
93 Hüküm, 12
94 Hüküm, 10
95 Mûbahat Kütûkoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul, 1995, s. 111
96 Hüküm, 98

1.1.3. Dil özellikleri


Hükümlerde şikâyetler ve alınacak önlemler çok kısa ve anlaşırlık şekilde verilmıştır. İmlâ ve kullanılan kelimeler bakımından bazı tutarsızlıklar mevcuttur (meselâ, gerû – gîrû, idîp – edîp, dutulup – tutulup gibi). Bu durum özellikle Türkçe
imlânın belli bir standarda ulaşmamasından ve kâtıplerin dikkatsizliklerinden kaynaklanmaktadır.102

1.1.4. Tarihler

Mühime Defterleri’nin tertibinde şekîl ve muhteva yönünden bir tekâmul göre çarpmaktadır. Klasik dönemde ait (1553 – 1642) ilk defterler başlık taşmazlar. İlk sayfalarda başlık yerine sadece kayıt tarihini belirten Arapça toplantı günü ve onun hemen altında ay ve yıl yazılıdır.103


102 Hikmet Ülker, Sultan’ın Emir Defteri (51 Nolu Mühimme), Tarih ve Tabiat Vakfı, İstanbul 2003, s. XVII
104 Hüküm 196
105 Hüküm 76
106 Hüküm 242
107 Hüküm 233,231
108 Hüküm 128
109 Hüküm 102
110 Hüküm 180
111 Hüküm 158
Genel olarak Divan’dan çıkış tarihleri aynı olan hükümlerden “bu dahi”\textsuperscript{112} veya “Fi tarih-i mezbur”\textsuperscript{113} ibareleri bulunmaktadır.

Mühimme defterlerinde gönderiliş tarihlerinin başlık tarihinden daha önceye ait olması keyfiyeti ise, çok sık rastlanan bir durum değildir. Buna en fazla 979 tarihli X. defterde ve Sokullu’nun Kıbrıs seferi hazırlıkları için İstanbul’da bulunduğu devrede rastlanmaktadır.\textsuperscript{114} Diğer Mühimme defterlerine oranla bu çalışmanın konu edinildiği 10 numaralı Mühimme defterindeki tarih karışıklıkları ve uyumsuzlukları daha yoğun olarak göre çarpar. 10 numaralı defterde tarihlerin çoğu zaman yeri değiştirilmiş, gelişigüzel bir biçimde yazılmıştır.\textsuperscript{115} Bu konuya ilgili 10 numaralı defterin bazı hükümlerini örneklemek gereksinir, mesela, 25 no’lu hüküm 14 Muharrem 979 tarihlidir. 39 no’lu hüküm 16 Muharrem 978 tarihlidir. Yani daha geç hüküm erken tarihli gösterilmiştir. Yine benzer şekilde, 54 no’lu hüküm 17 Muharrem 979, 84 no’lu hüküm 24 Muharrem 979 tarihlidir\textsuperscript{116}.

\begin{itemize}
\item \textsuperscript{112} Hüküm 56, 120, 136, 198, 199, 200, 201, 232, 241, 243, 255
\item \textsuperscript{113} Hüküm 168
\item \textsuperscript{114} Kütükoğlu, “Muamele Kayıtları Üzerine”, s. 101
\item \textsuperscript{115} Geza David, “The Mühimme Defteri as a source for Ottoman – Habsburg Rivalry in the Sixteenth Century”, Archivum Ottomanicum, vol: 20, 2002, s. 179
\item \textsuperscript{116} Hüküm, 25, 39, 54, 84
\end{itemize}
İKİNCİ BÖLÜM

2. DEFTERİN MUHTEVA ÖZELLİKLERİ

2.1. Dönemin Önemli Siyasi Hadiseleri

Gelişen ve değişen dünya siyaseti içerisinde Osmanlılar, konumunu muhafaza ve daha geniş bir sahaya yayılma düşüncesindeydiler. Yavuz Sultan Selim döneminde oldukça geniş sınırlara ulaşılmış, bu dönemde ele geçirilen kutsal toprakların, dolayısıyla Müslüman tebanın güvenliği bakımından şart olan Doğu Akdeniz’in hakimiyet altında alınması, II. Selim’in başlıca hedefi olacaktır. Portekizliler’in ve İspanyollar’ın Doğu Akdeniz ve Hindistan yolunda varlık göstermeleri, ticari ve müdafai bir takım zorluklara neden olacaktır. Venedikliler’in Kıbrıs’a hakim olmaları ticaret gemilerinin rahat seferini engelleyecek, deniz yoluya hacca giden Müslümanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacaktır. İktisadi önemi ihmal edilemeyecek olan bu sahanın ele geçirilmesi, devleti güçlendirmesini yanı sıra rakib devletlerin de bu potansiyelden mahrum kalmasını sağlayacaktır, II. Selim döneminin olaylarını Doğu Akdeniz siyaseti şekillendirecektir.

10 numaralı mühime defterinde (1-178) bulunan hükümlerin büyük kısmını İnebahtı Savaşı ve sonrası önemli bir kısmı yoks edilen donanmanın yeniden inşa ve Akdeniz siyaseti çerçevesinde teşebbüs edilen siyasi faaliyetlerle ilgilidir.


117 Hüküm 7, 18, 17
Yine Kıbrıs muhasarası sırasında esir edilen Venedik’li tüccarın güvenliğinin sağlanması için devlet görevlilerine hüküm yazılımıştı.\textsuperscript{118}

Kıbrıs’un fethinin sonrasında bir Hıristiyan donanmasının müdahalesini engellemek amacıyla Osmanlı donanması sefere çıkacaktır. Bu sefere hazırlık için gerek donanma için yapılan hazırlıklar, gerekse asker sevkiyle ilgili defterde hükümler bulunmaktadır.\textsuperscript{119}

Kıbrıs’ı kurtarmak için Papa iyiden iyiye faaliyete geçmiş, oluşturulan donanmanın başkanlığına Don Juan getirilmiştir. Bu durum karşısında Osmanlı donanması Akdeniz’e çıkarılmıştı. Magosa’nın zaptından sonra Kapdan paşa Kıbrıs’ta bir miktar gemi bırakıktan sonra, 979 sahâsında Pertev Paşa kuvvetleriyle birleşmiştir.\textsuperscript{120} 2 Muharrem 979’da donanma Eğriboz’a ulaştı. 9 Muharrem’de gemiler buradan ayrıldı.\textsuperscript{121} Yine İnebahtı deniz savaşı sırasında Uluğ Ali Paşa’ya yazılan hükümde yirmi gemi ile donanmaya katılmıştı.\textsuperscript{122} İnebahtı Savaşıyla ilgili çeşitli hükümler bulunmaktadır.\textsuperscript{123}

DeFTERİMİZDE 21 Şaban 979 tarihli kayıtlardan, müttefiklerin İnebahtında Osmanlı kuvvetlerini yendiğini ve galibiyeti kutlamakla meşgul olsalar da birlik henüz dağılmamış olduğundan Osmanlı Devleti; Hersek, Kilis, Dukakin, İskenderiye, Ohri, Elbasan, Selanik ve Bosna beylerine müttefik donanmanın saldırma ihtimali göz önünde bulundurularak adı geçen yerlerin kıyı kesimlerinin korunmasına gerekli tedbirlerin alınmasına dair uyarıarda bulunulmuştur.\textsuperscript{124}

\begin{itemize}
\item \textsuperscript{118} Hükûm 8
\item \textsuperscript{119} Hükûm 30, 45, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 80, 81, 92, 101, 107, 108, 115
\item \textsuperscript{120} Hükûm 13, 22
\item \textsuperscript{121} Hükûm 14
\item \textsuperscript{122} Hükûm 16
\item \textsuperscript{123} Hükûm 23, 19
\item \textsuperscript{124} Hükûm 168
\end{itemize}
2.2. Tunus Meselesi

Kıbrıs muhasarası sırasında Cezayir beylerbeyi olan Uluğ Ali Paşa, Tunus üzerine giderek, Tunus’un bir kısmını alma imkânını bulmuştur.

Tunus’ta tam bir hakimiyet sağlanması için Halkuvlad kalesindeki İspanyol garnizonunun ülkeden çıkarılması gerektiğini bilen Uluğ Ali Paşa, bir müttefik Haçlı donanmasının hazırlanmakta olduğunu haber alınca Cezayir’e çekilmek zorunda kaldı, zira bu donanmanın Cezayir kıyılarını vurmasından endişe ediliyordu. Bir süre sonra donanmaya katılmak için donanmaya katılmakla görevlendirilip Doğu Akdeniz’e hareket etti. Tunus’ta vekil olarak Ramazan Bey bırakıldı.

Batı Akdeniz’deki bu önemli üzü sebep istemeyen İspanya Tunus’a bir filo gönderdi. Mevlan Hamid’de İspanyol kuvvetlerine yardım edince, Ramazan Bey çareyi Kayrevan’a çekilmekte buldu. Böylece Tunus bir defa daha İspanyol hakimiyetine girdi.

Bütün gelişmeleri değerlendiren Osmanlı hükümeti bir donanma hazırlayarak Tunus’un Kurtarılmasına karar verdi. Tunus nihayet 15 Mayıs 1574’de alındı. Tunus önce Cezayir’e bağlandı, 1587’den itibaren de eyalet haline getirildi.

Defterde 253 ve 256 numaralı hükümler, Tunus’un Cezayir Beylerbeyi Ali Paşa’nın vilayetine dahil olmasıyla ilgilidir. Bu hükümler Arapça olup, Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmiştir.

2.3. Avusturya (Habsburg) İle İlişkiler

II. Selim’in tahta geçmesiyle her yerden gelen heyetler arasında Alman imparatoru’nun eli de vardı. Elci, Sigetvar seferi dolayısıyla bozulan sulhun iadesine muvaffak oldu; yirmi beş maddelik muahede sekiz senelik olmak üzere yapıldı. Bu
muahede mucibince Osmanlılar elde ettikleri yerleri muhafaza etmekde idiler; evvelki muahede mucibince imparator tarafından Macaristan’ın bir parçası için verilmekte olan otuz bin dukadan madda vezir-i âzama senede iki bin altın ve diğer bazı erkâna da hediyeler verildi.\textsuperscript{132}

Ancak bu anlaşmaya uygun hareket edilmediğini 75 hüküm numarası verilen ve “Beç Kralına name-i şerif yazila ki...” ibaresiyle başlayan bölünden anlaşılmaktadır. Bu name-i şerif’dde ahde mugayir davranıldığını, bunun dostluğu zarar verdiğiinden bahs edilmektedir.\textsuperscript{133} 5 Ramazan 979 tarihli hükümde Beç Kralına defalarca kağıtlar gönderilip cevap alınamadığını, şimdilerde haraçlarını vermediklerinden, sulh’un bozulma ihtimaline karşı devlet görevilerinin dikkatli olması tenbib edilmişdi.\textsuperscript{134} 143. numaralı Budun Beylerbeyine yazılan hükümde Beç Kralının mektubuna göre; ahde mugayir işlerin olduğu belirtilmiş, durumun teftiş edilmesi suçlu olanların tespit edilerek cezalandırılmaları istenmiştir.\textsuperscript{135} 21 Şevval 979 tarihli Bosna Beyine yazılan hükümde Beç Kralının cemiyet üzere olduğu haberine karşılık gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.\textsuperscript{136}

\section*{2.4. Arazi Tahrirleri}

Osmanlı devletinin genişleme politikasında iki önemli etken vardı. Bunlardan ilki hanedanın itibarı ile maddi kazanç, ikincisi ise İslâmî ideolojiye cihâd yoluya meşruluk arayışıydı.

Arazi tahrirlerinin amacı: reaya’yı yerel askerilerin dayatmaya çalıştığı keyfi uygulama ve suistimallere karşı koruma amacıyla yapılan genel bir teftiş biçimidir. Bununla beraber tahririn nihası hedefinın, bütün vergi kaynaklarının kaydedilip değerlendirilebilir hale getirilmesi, vergi kaçırma faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve her...
türü muafiyetinin gözden geçirilmesi yoluyla kamu gelirlerinin arttırılmasıdır.\footnote{Halil İnalcık, \textit{Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi}, cilt 1 (çev.: Halil Berktay), Eren Yay., İstanbul 2000, s. 175}

Defterde tahrir ile ilgili çeşitli konularda hükümler mevcuttur.\footnote{Hükûm, 29, 33, 35, 58, 70, 74, 78, 87, 98, 113, 132, 151}

Osmanlı Devleti’ndeki tahrir sistemi, savaşa katılacak askerlere verilecek timin büyük hırs yaratması sınırların gelişmesinde itici bir güç olmuştur.\footnote{Hükûm, 179, 181, 207} Vergilerin açığa çıkarılmasında tahrir yapmanın önemli olduğu uygundan bu vergisini ve bac vergisini\footnote{Hükûm, 100, 138, 139, 150} ile ilgili hükümler bulunmaktadır. İncelenen defterde kimlerin hangi vergilerden nasıl muaf tutulacağına dair açık hükümler vardır.\footnote{Hükûm, 44, 220, 232}

Osmanlı Devleti’nde dönem dönem sefere katılacak asker sayısı belirlemek amacıyla askeri tahrirlerin yapıldığında görmek mümkündür. İncelenen defterde piyade tahririyle ilgili kayıtlar mevcuttu.\footnote{Hükûm, 62, 152, 260}

\section*{2.5. Eşkıya Faaliyetleri}

Siyasi, hukuki ekonomik bakımından devlete zorluk çıkarılan \textit{“suhte}, \textit{harámi}, \textit{levendat}, \textit{ehl-i fesad} olacak olan eşkıya takımı, \textit{“reâyâ ve berâyâyî”} canlından bezdirmiştır.

Eşkıyalık, Osmanlılarda XVI. yüzyıldan itibaren giderek artma eğilimine girdi. Kanünü Sultan Süleyman’ın oğulları Şehzade Bayezid ve Selim’in mücadeleleri daha sonraki kargaşalıklara zemin hazırladı. Yüzyılın sonlarına doğru bozuk ekonomik ve siyasi şartların etkisiyle ortaya çıkan yersiz yurtsuz insanlar ilk eşkıya guruplarını oluşturdu.\footnote{Hükûm, 37}

\begin{thebibliography}{99}
\footnotesize
\bibitem{137} Halil İnalcık, \textit{Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi}, cilt 1 (çev.: Halil Berktay), Eren Yay., İstanbul 2000, s. 175
\bibitem{138} Hükûm, 29, 33, 35, 58, 70, 74, 78, 87, 98, 113, 132, 151
\bibitem{139} Hükûm, 179, 181, 207
\bibitem{140} Hükûm, 100, 138, 139, 150
\bibitem{141} Hükûm, 44, 220, 232
\bibitem{142} Hükûm, 62, 152, 260
\bibitem{143} Hükûm, 37
\bibitem{144} Hükûm, 50
\bibitem{145} Hükûm, 218
\bibitem{146} Hükûm, 67
\bibitem{147} M. İlgürel, “Osmanlılar’da Eşkıyalık Hareketleri”, \textit{DİA.}, cilt 11, s. 467
\end{thebibliography}
Eşkıya çeteleri guruplar halinde dolaşır genellikle sarp dağlarda yuvalanırlar. Dağlardaki biriminin yerlesim birimlerinde de eşkıya çeteleri faaliyet gösterirlerdi. Bu durumdaki eşkıyaya yardımcı olan kişi veya kişilere "yatak" tabiri kullanılmaktadır.


Defterde bulunan hükümlerin yaklaşık % 33.3'ü eşkıyalık hareketleriyle ilgili olması, dönemin siyasi olayları arasında önemli bir yere sahip olduğu anlamına gelir. Ehl-i fesadlar, köyleri ve mezraları basılmışlar, buradaki insanların kimini öldürmüşler, kiminin, malına ve toprağına zarar vermişlerdir. Bu faaliyetleri engellemeye önem vermiştir. Kayıtlarda "il eri" olarak geçen askeri gurup tarafından eşkıya guruplarına yerinde müdahale edilmiş, gerekli olduğu zaman "sipahi" ve "hisar erleri" eşkıya takibi için görevlendirilmişlerdir.

Osmanlı devletinde askeri ve idari sorumluluğu olan gruplardan biri de sipahilerdir. Defterdeki kayıtlardan anlaşılacağı kadarıyla sipahiler de çeşitli şekillerde eşkıyalıkta bulunarak halka zulüm etmiştir. Eskıyalık yapan diğer bir grup da "ehl-i örf" denilen devlet görevlileridir. Asıl görevleri eşkiyanın hakkında gelmek olan bu gibi görevliler çeşitli bahanelerle halka
baskı yapmışlar, zorla para almışlar, arazilere konmuşlar ve daha birtakım olumsuz faaliyetlerde bulunmuşlardır. 156

Kayıtlarda “sühte” denilen tabir medrese öğrencileri v.b. yapmış olduklarını faaliyetlerdir. 16. yüzyılın ikinci yarısında katiplik, fıkıh veya müderrislik alanlarında kariyer yapmak üzere medreselere kaydolan öğrenci sayısı oldukça artmıştı. Bütün adayların taleplerini karşılama yeterli imkân hiçbir zaman olmadığı. Enflasyon ve maddi koşullar medrese öğrencilerini kolaylıkla eşkıyalığa sevk etti. 157 Kayıtlarda “sühte” taifesinin faaliyetleriyle ilgili bazı hükümler bulunmaktadır. 158

İncelediğimiz dönemde çeşitli aşiretlerin, güney bölgesindeki Arap taifesinin, ulus taifesinin, levend taifesinin, ekrad taifesinin ve bazı bölgesel aşilerin eskiyalık yaptığı dair az da olsa kayıtlar mevcuttur. Bu gibi aşiretlerin faaliyetleri, “başbuğ”lar önderliğinde il erleri ve yardımcılarından meydana gelen kuvvetlerle bölge yöneticilerince önlenip huzur teminine çalışılmıştır. Mesela Gurre-i Safer’l-muzaffer sene 979’da Trabulsag beylerbeyisi Ca’fer Paşa’ya yazılan 91 numaralı hükümde; Arapların tarikiyle bu bölgede sakin bir gurubun beylerbeyi’ne itaat etmemeleri, vergi vermemeleri, reaya ve beraya’ya zulm ve teaddi eyledikleri gerekçeleriyle, Beylerbeyine; ... din-i metin ve devlet-i ebed-i rahmete müte’ allık cumhur umûrdu bezl-i mukarrer eleyüüp evnâ’ sa’y ü ikdâmın zühûra getiresin...” bölgede aşayışi temin etmesi söylenmiştir. 156

156 Hüküm, 47, 54, 82, 88, 90, 99, 209, 210, 232, 263
157 İnalcık, Ekonomik ve Sosyal Tarih, c.II, s.547
158 Hüküm, 37, 103, 218
159 Hüküm, 173
160 Hüküm, 48, 96, 108
161 Hüküm, 57, 148
162 Hüküm, 49
163 Hüküm, 238
164 Hüküm, 91, 116, 122, 123, 182
2.6. Suçluların Cezalandırılması

Osmanlılarda, ceza yasası kadıların şeriatı tamamlayıcı olarak uyguladığı bir kanundu. Ceza yasası, şeriat hukuku temeline göre yazılmıştı.\textsuperscript{165}

Osmanlılarda ceza vermenin temelinde, ibret vesilesi olması, haksızlık edenlerin tedib edilerek düzenin sağlanmasına yöneliktir. Defterdeki 90 numaralı hükümde bunu görylicediş: “Erdel Vayvodası Yatori İstevan’a hüküm ki İ’lâm olunmağın mezbûr memleket ve vilâyete ihtilâl virûf fitne ve fesâda bâ’is olduğu ecelden buyurdum ki Âsitâne-i sa’âdet-ãşiyânma olan vakûr-i ubûdiyet ve ihlâsun mûcebince mezbûr Papası hüsn-i tedârikle ele getûrûp Timuşvar beysi emirû’l-ûmerâ’î’l-kirâm Ca’fer dâme ikbalehû mukayyed ve mahbûs yarûr âdemler ile gönderesini ki sayûr ehl-i fesâda mûceb-i ibret ve nasihat olmağının mahall-i hådisede hakkından gele ve ne vechile tedârik eleyûp ne zamûnda gönderilğini yazûp südde-i sa’âdetime bildiresin”\textsuperscript{166}.

Osmanlılar halkın refahını sağlamak ve hata yapmamak için zanînın hemen cezalandırmaamasına önceliğ verilmiştir. Teftiş sonrasında eğer suçları sabit bulunursa cezai uygulama başlanmıştır.\textsuperscript{167}

Cezalar verilirken, suçlu olanlardan çeşitli işlerde yaraalanma düşünsesiyile hareket edildiştir. Bu gibiler Rodos’a sürûler hem oranın şenlenmesi sağlanır, hem de fesâlîk yapmaları önlenir. Görevini ihmal eden ve kötûye kullanan bir naibin teftiş edilip suç sabit olduğu ispatlandiştan sonra görevinden azl edildiştir Rodos’sa sürüldüğünü 109 numaralı hükümde şöyle ifade edilmiştir: “... fi’l-vâki’ vech-i meyûûh ûzere fesâd ve şenâ’atı sâbit olûra ashâb-i hukûka şer’île mûtevcccih olan hakûrûn alîvirdikden sonra ne makûle hûkûk sâbit olup ve kime ne alîvirûldûgûn bildirûp dahi mezbûrûn ol yerden alâkâsûn kat’ idûp Rodos’a sürgûn eleyeyesin”\textsuperscript{168}.

Ayrıca mücîmlere kûrek cezasi verilmek suretiyle donanmanın kûrekçî ihtiyaci karşılanmuştur. 6 Şevval 979 tarihli Mehmed Çavuş’a yazılan hükümde ele getirilen mücîmlerin gemilere koşulması emri verildiğini şu ifadelerde görülüyoruz; “... ve hâlâ ele getûrûşen mücîmleri subaşîlara salb u siyûnet itdırûmeûp töhmetlerinin süret-i

\textsuperscript{165} İnâleik, \textit{Klasik Çağ}, s. 78
\textsuperscript{166} Hükûm 90, 149, 210, 103
\textsuperscript{167} Hükûm, 27, 37, 38, 42, 57, 61, 71, 73, 84, 96, 103, 114, 172, 173, 210, 213, 234, 263
\textsuperscript{168} Hükûm, 109
sicilleri ile alup anda gemilere koşasın bu bahane ile kimesneden celb u ahz itmekden hazer idüp ne mıkār mücirm ele getirüp gemilere koşduğunu arz idesin bu bâbda zikr olunan sancakların beylerine ve kadılarına mü’ekked hükm yazılıp sana gönderildi ihtimâmada dakika fevt itmeyesin”\textsuperscript{169}.

Osmanlılar bazı suçluları cezalandırmırken sadece suçluları değil onlara yardımcı olanları da cezalandırma yoluna gitmiştir. Mesela 172 nolu hükümde ehl-i fesad olan Manastır Voyvodası ile mezbûr Piri’ye yardım edenin durumlarıyla ilgiliidir; “…mezbûrun şerikleri olduğu sâbit olan cerîmelerinin ve săyîr fesâd ve şenâ’âtı ve yatak ve durak olduklarını ve săyîr zulüm ve te’addîleri ne ise mufassal ve meşrûh yazıp Südde-i sa’adetime bildîresiz anlar hakkında emirim ne vechile olursa mücebi ile amel eyleyesiz.”\textsuperscript{170}

Devlet görevlilerinden görevini köyüye kullanarak zimmetine para geçirenlerden bu parayı bulup göndermeleri uygun bir dille istenirken\textsuperscript{171} bazen de görev ihmalinden dolayı sert bir dil kullanmış özrünün asla kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır.\textsuperscript{172} Sipah taifesinin huzursuzlukları çoğunlukla çoğunlukla hapis\textsuperscript{173} cezasını gerektiriren, bazen de ellerdeki dîrlüklerin alınması\textsuperscript{174} nadir de olsa kürece\textsuperscript{175} konulması şeklinde olmuştur. Dışmana casusluk yapmak, siyaset edilmeyi gerektirir.\textsuperscript{176}

Osmanlılar teftiş sonrası suç işlemekti tespit edilen kimselerin recide edilmemesi için de tedbir almışlardır.\textsuperscript{177} Kendi hallerinde olanlara kariştılmamasına dair görevlilere tenbihlerde bulunmuşlardır.\textsuperscript{178}

Irza geçme suçunun ise tedible sonuçlanabileceğini kayıtlardan anlaşılmaktadır.\textsuperscript{179}

\begin{itemize}
\item \textsuperscript{169} Hüküm, 216
\item \textsuperscript{170} Hüküm, 172
\item \textsuperscript{171} Hüküm, 99, 249
\item \textsuperscript{172} Hüküm, 47, 209, 232, 263
\item \textsuperscript{173} Hüküm, 141, 178
\item \textsuperscript{174} Hüküm, 219
\item \textsuperscript{175} Hüküm, 208
\item \textsuperscript{176} Hüküm, 74, 116, 122, 174, 175, 209, 210
\item \textsuperscript{177} Hüküm, 140
\item \textsuperscript{178} Hüküm, 37, 49, 68, 96, 78, 213, 235, 251
\item \textsuperscript{179} Hüküm, 103
\end{itemize}
XVI. yüzyılda gelişme kaydeden Osmanlı donanması, özellikle deniz savaşlarında, yelkenli gemilerde kurek çeken gemicilere ihtiyac duymaktaydı. Kâtip Çelebi'nin belirttiği göre Belgrad'ın fethinden sonra İstanbul'da hazırlanın dömanında 40.000, 1537 Pulya seferi sırasında yaklaşık 30.000 kurekçi bulunmaktaydı.\(^{180}\)

Osmanlı donanması kurekçi ihtiyacını, avrız vergisi, forsa ve kurek cezası şeklinde üç kaynaktan karşılayordu. Kurekçi avrız hanesi hesabına göre toplanmakta, miktarı ise zaman, mekan ve ikisadi duruma göre değişebilmektediydi.\(^{181}\) Avrız, Osmanlı İmparatorluğu'nda, tanzimatın ilinına kadar fevkalade hâllerde hâlâ harpte alınan esirlerdi.

Italyanca bir tabir olan forsa, kurekçi anlamına gelip bu guruba mensuplar harpte alınan esirleri ifade ediyordu. \(^{183}\)

Yukarıda belirtilenen kaynakların yanında üçüncü bir kaynakanın üçüncü bir kaynaka çeşitli suçlara mahkum olmuş kimselerin (mücrimlerin) gemilerde kurek çekerek cezalarını ifa

\(^{180}\) Kâtip Çelebi, Tuhfat-ül-Kibar fi Esraf’l Bihar, İstanbul 1973, s. 38 - 71

\(^{181}\) Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez Bahriye Teşkilatı, Ankara, 1984, s. 482, Mehmet İnbaşı, Ukrayna’da Osmanlılar. Kramanîche Seferi ve Organizasyonu (1672), İstanbul 2004, s.110-111

\(^{182}\) Ömer Lütfi Barkan,“Avrız”,İA. , cilt: II, İstanbul 1993, s. 13 -17, Bilgehan Pamuk, XII.Yüzyilda Bir Serhad Şehri.Erzurum, İstanbul 2006, s. 284

\(^{183}\) Hükûm 232

\(^{184}\) Uzunçarşılı, Merkez Bahriye, s. 482
etmeleridir. XVI. asır ortalarından itibaren bu yola daha fazla başvurulduğunu görüyoruz.\textsuperscript{185}

İncelenen defterde kürk ile ilgili hükümlerin kadılara\textsuperscript{186}, vezirlere\textsuperscript{187}, çavuşlara\textsuperscript{188}, sancakbeylerine\textsuperscript{189}, zaimlere\textsuperscript{190} gönderilmişdir. Gemilere kürkçi temini için bazen genel hükümler yazılıyordu. İnebahtı savaşından sonra inşa edilen sonuma için Aliye, Teke ve Hamid sancaklarında muaf ve müslüm reayadan her yedi haneden bir kürkçi temininin istendiğine dair hükümler genel yazılan hükümlere örnek gösterilebilir.\textsuperscript{191} Bazende salb u siyasete müstehak olanları, mahbus olanlar ve ele geçirilen mürçimlerin siyaset edilmemelerini bu kişilerin kürkçe koşulmaları emr edilmiştir.\textsuperscript{192} Hükümlerde önemli üzerine durulan bir diğer husus ise iyice araştırılmadan ve suç tespit edilmeden kimsenin kürkçe konulmaması ferman olunmasıydı.\textsuperscript{193} Hükümlerde, genellikle suçların kürkçe konulmak üzere İstanbul’a gönderilmesi ancak güvenilir kimselerin suçluya refakat etmesi, böylece kaçağının önüne Oaksını sıkı tenbih edilmiştir.\textsuperscript{194} Bazı hükümlerden de ihtiyaç sahiplerine kürkçi gönderilmeleri emr edilmiştir.\textsuperscript{195}

Bazı hükümlerden anlaşıldığına göre kürk cezasına mahkûm olanların suçlarının durumuna göre bir süre sonra serbest bırakıldıkları anlaşılmaktadır.\textsuperscript{196}

İnlecediğimiz defterde kürk cezası gerektiren suçlar:

\begin{itemize}
\item \textsuperscript{185} Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın ikinci yılında Kürk cezası ile ilgili hükümler”, Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı: 12, s. 206, 207
\item \textsuperscript{186} Hükûm, 54, 71, 203, 207, 208, 218, 222, 232, 239
\item \textsuperscript{187} Hükûm, 134
\item \textsuperscript{188} Hükûm, 203, 216, 265
\item \textsuperscript{189} Hükûm, 207, 219, 235
\item \textsuperscript{190} Hükûm, 218
\item \textsuperscript{191} Hükûm, 216, 222
\item \textsuperscript{192} Hükûm, 134, 203, 208, 216, 219, 265
\item \textsuperscript{193} Hükûm, 134, 203, 207, 208, 218
\item \textsuperscript{194} Hükûm, 54, 71, 203, 235, 239
\item \textsuperscript{195} Hükûm, 222, 265
\item \textsuperscript{196} Hükûm, 71
\end{itemize}
Hizmette sahtekarlık yapma, re'şyıyla zulm ve teäddi etme, verilen görevi yerine getirmeme ve verilen emre itaatsizlik, haramlık, casusluk, sahte belge düzenlemeye ve hapisten kaçma şeklinde sınıflandırılabilir. Bu cezalarla örnek vermek gerekirse, “... ba’zi karacı tarifesi karacı tayifesi ele getürülüp habs olunmuşlar iken ellerinde Rum ve Karaman vilâyetlerinde gezeler devey temessükleri olmaga vilâyet-i Rumu Rumilidir devey temessük ittihzâz idinüp itlak olundukları ve Lofça voyvodasında bi’l-fi’l mahbûs karacılık olduğu ilân olunmağın buyurdum ki vüsûl bulunduka itlak olunan karacılıarı be-her hâl buldurup ele getürüp Lofça gönderisin ki kâreğe konula”

2.7. Osmanlı Donanması

Bir kara devleti olarak ortaya çıkan Osmanlı Devleti’nin zamanla Marmara denizine doğru genişlemesi Rumeli yakasına geçiş veoralara yerleşme gayesi kendini denize yönelik bir politika takip etmeye mecbur bırakmıştı. II. Selim zamanında (1566 – 74) Türk donanması, Akdeniz’e hakimdi. Bu hakimiyet oyle bir şekildedir ki Türklerin denizde yenilmez olduğunu kanaatinin oluşmasına neden olmuştur. Osmanlı devleti gücünü ispatlamak için her dönemde olduğu gibi bu dönemde de donanmasına önem vermiş, eksiklikleri gidermek için oldukça gayret sarf etmiştir. 3 Safer 979’da Vezir Pertev Paşa’ya yazılan 12 ve 13 numaralı hükümler donanma için kadırga ve peksimed temini ile ilgilidir. Defterde donanma kuvvetlerinin her türlü hazırlığı ve düşman gemilerine karşı hazırlıklı olmalarını tenbihleyen hükümler bulunmaktadır. Bu hükümlerde genel olarak

197 Hüküm, 54, 218
198 Hüküm, 71, 218
199 Hüküm, 207
200 Hüküm, 208
201 Hüküm, 219
202 Hüküm, 239
203 Ali İhsan Gencer, “Osmanlı Türklerinde Denizcilik”, Osmanlı, c. 6, s. 570 – 571
204 Hüküm, 12, 13( Peksimed: ekmek, kadırga: 16. yy sonlarına kadar Osmanlı harb gemileri içinde vuruçu gücü teşkil eden gemi çeşidi), Daha geniş bilgi için Bkz. İdis Bostan Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ankara 1992, s. 85- 244
205 Hüküm, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 39
muhabafaza tedbirlerinin alınmasına yöneliktir. Hükümler yazıldıkları makamlara “hüsni-i ittifak ve ittihatla vech-i münasip görüldüğü üzere def-i mazarrat ve fesadları babında hüsnü ikdâm ve ihtimamin vucuda getirilmesini” emr etmektedirler.

Osmanlı donanması 7 Ekim 1571’de İnebahtı nilerinde ağır bir yenilgiye uğramıştır.206 Bu olaydan sonra kısı boyunca bütün Osmanlı tersaneleri, İnebahtı’dan yitirilen gemileri yeniden yerlerine koymak için dur durak bilmeden çalışmıştı.207 İnebahtı mağlubiyetinden sonra Ahyolu’nda yapılan kadırgalar için Şevval 979’da Ahyolu kadısına ve Hasan Çavuş’a hüküm gönderdikleri defterlerdeki kayıtlardan görebiliyoruz.208 Yine aynı dönemde denk gelirce Biga’da 10 kadırganın inşa edildiğini Ramazan 979’da Marmara kadısına gönderilen hükümden anlaşılıyor.209 Yine Şevval 979 tarihli Antalyalı Mehmed Çavuş’a gönderilen 216 ve 265 numaralı hükümler ile ve aynı tarihli Menteşe Sancağı kadılarına gönderilen 203 numaralı hüküm kadırga inşa ve lüzumlu kereste ve kendirin teminiyle ilgilidir.210 Ramazan 979 tarihinde Samsun kadısına gönderilen hükümden de burada 5 kadırga inşa edildiğini ve gerekli lengerin temininde ilgilidir.211 Aynı tarihte kapudana yazılan hükümde Süzebölü’de yapılan gemilere Memur olan Hasan Çavuş’un istediği lafatlar ile ziftin temini ile Anadolu yakasında yapılan gemiler için gerekli malzemelerin bir kalite ile nakli istenmiştir.211

Şaban 979’da Gümüşcine kadısına gönderilen hükümde donanmanın üstübü ve kendir’e ihtiyacı olduğu belirtilmiş ve 400 kantar kendir telinin bütüülüp 50 kantar üstübü ile gönderilmesi istenmiştir.212

18 Ramazan 979’da Menteşe sancağı naziri Tahir’e gönderilen hükümde Rodos sancağı beyi Kaya’nın yapacağı gemiler için gerekli olan kendir ve diğer ihtiyaçların temini istenmiştir.213

---

206 Ersin Gülsoy, *Girit’in Fethi ve Osmanlı İdaresinin Kurulması*, İstanbul 2004, s. 17
207 İnalcık, *Klasik Çağ*, s. 47
208 Hüküm, 202
209 Hüküm, 244
210 Hüküm, 203, 216, 265, 217
211 Hüküm, 170, 190
212 Hüküm, 184
213 Hüküm, 258
Donanmada gemilerde kürekçi olarak çalıştırılacak kişilerin teminiyle ilgili defterimizde hükümler bulunmaktadır. Donanmanın bu ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli suçlar kürek cezası kapsamına alınmıştır. Bu yöntemin yanı sıra özellikle İnebahtı Savaşı sonrasında artan ihtiyacı karşılamak amacıyla çeşitli bölgelere gönderilen hükümlerle muaf ve müsələm reayadan her yedi haneden bir kürekçi alınması emr edilmiştir.\(^{214}\)

Gelibolu eminine yazılan hüküm ise Bergos’ta bulunan ham kereste İstanbul’a tahmili istenmektedir.\(^{215}\) Midilli Beyine gönderilen 145 numaralı hükümde İzmir’den bez ve kendir temin edip İstanbul’a gönderilmesi istenmiştir.\(^{216}\) Çınova kadısına yazılan hükümde donanma için don yağı ve kendir temini istenirken, Niğbolu, Şumnu, Tirnova kadılarına yazılan hükümde donanma için don yağı ve kereste nakli için araba temin edilmesi istenmiştir.\(^{217}\) Midilli Alay beyine yazılan hükümde de gemiler için lazım olan zifti tedarik edip İstanbul’a gönderilmesi tenbih edilmiştir.\(^{218}\) Kandırı ve Şile kadılarına yazılan hükümde donanma için çift gerekli kereste İznik miid iskelesine indirmek için çift temini istenmektedir.\(^{219}\) Sinop, Amasra, Erim kadılarına ve Süleyman yüklenmeden yola çıkarılması bildirilmiş\(^{220}\) yine Aholu, Varna, Yeniada ve Midye’de yapılan gemilerden sorumlu kadı ve çavuşlara gönderilen hükümde de gemilerden ne kadarının tamamlanıp tamamlanmadıkları sorulduktan sonra kadılar kalecilerin muhafazası için, gemilerin gerekli kürek ve keresteleriyle İstanbul’a gelmeleri emr edilmiştir.\(^{221}\)

Safer 979 Budun beylerbeyine gönderilen hükümde gemiler isdihdamı için lazım olan vermesi emr edilmiştir.\(^{222}\) 4 Ramazan’da kapudana gönderilen hükümde bina olunan kadırgaların kumanya ambarlarının olunagelen adet üzerine Cezayir

\(^{214}\) Hükûm, 216, 222
\(^{215}\) Hükûm, 59
\(^{216}\) Hükûm, 145
\(^{217}\) Hükûm, 158, 163
\(^{218}\) Hükûm, 183
\(^{219}\) Hükûm, 236
\(^{220}\) Hükûm, 188
\(^{221}\) Hükûm, 189
\(^{222}\) Hükûm, 115
kadırgalarının kumanya ambarları gibi yaptırılması istenmiştir.²²³ Ahyolu kadısına ve Hasan Çavuş’a Şevval 979’da gönderilen hükümde ise donanma için yapılan her gemiye iki varis kalafatı ve neccar temini istenmiştir ve bu konunun ehemm-i umurdan olduğu belirtilerek acil hareket edilmesi emr edilmiştir.²²⁴ Ramazan 979’da Marmara kadısına gönderilen hükümde Biga’daki gemiler için neccar ve kalafatı yeterli derecede ve gerekli olan barut ve yuvarlanın teminine çalışılması istenmiştir.²²⁵ Yine aynı tarihli kapudana gönderilen 169 numaralı hükümde Varna’ya kalafatı ve bir urgan bükücü ustanın gönderilmesi istenmiştir.²²⁶ Ayni dönemde gemiler için harb malzemesinin teminine çalışılmıştır. Van beylerbeyine yazılan hükümde Basra’ya bin kantar kurşun veya yuvarlak tedarik etmesini, Rodos beyine ve dzardına yazılan hükümde de Antalya’da gemiler için toplar göndermesini ayrıca gereklilik olan barut ve yuvarlanın teminine çalışılması istenmiştir.²²⁷ İnebahtı savaşı sonrası yeniden oluşturulmaya çalışılan donanma sadece yeni yapımlarla meydana getirilmemiş elde bulunan gemilerin tamirine çalışılırlar da katkı sunulmaya çalışılmıştır.²²⁸ İnebahtı savaşında büyük kayıp veren Osmanlı donanması kısa bir sürede yeniden toparlanmıştır. Yeniden oluşturululan Osmanlı donanması ertesi yıl daha güçlü bir şekilde Akdeniz’e çıkıp mütefikleri, Modon ve Navarin sularından geri çekilmeye zorlaması, Hristiyan dünyasında büyük ümitsizliğe yol açtı.²²⁹

²²³ Hükûm, 156
²²⁴ Hükûm, 202
²²⁵ Hükûm, 242
²²⁶ Hükûm, 169
²²⁷ Hükûm, 60
²²⁸ Hükûm, 206
²²⁹ Hükûm, 134, 169
²³⁰ Feridun M. Emecen, Kuruluştan Küçük Kaynarca’ya, Osmanlı Devleti Tarihi, c. 1, İstanbul 1999, s. 42
2.8. Muhtelif Konular


II. Selim döneminde Edirne’de inşa edilen cami-i şerif’in eşitli işleriyle ilgili kayıtların olduğunu görüyoruz.

XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı devletinde eşkıyalık faaliyetlerinin artması nedeniyle çeşitli huzursuzluklar yaşanmıştır. Buna paralel olarak kayıtlarda eşkıyalık faaliyetlerine karşılık çeşitli görevlere yol güvendiğinin sağlanması konusunda hükümler yazılmıştır. Ayrıca hac yol güvendiğinin sağlanmasıyla ilgili bir hüküm de mevcuttur.

Osmanlı Devleti’nde padişahnın hizmetine ait yaya kuvvetlerinden olan yeniçeri ve yeniçeri ocağına asker yetiştirmek için kurmuş olan Acemi ocağı ile ilgili çeşitli konuları ihtiva eden kayıtlar da bulunmaktadır.

Muhabir 979 tarihli Avlonya kadısına yazılan hükümde sed binası için gerekli olan ibrat ve cerahor istihdam eylemesi istenirken, aynı tarihli Bosna Beyi’ne yazılan hüküm de köprü inşası ile ilgilidir, 81 numaralı hüküm kale tamiriyle ilgilidir, 226 numaralı hüküm kale yapımıyle ilgilidir. Değerde yer alan bu hükümlerin bayındırlık işleriyle ilgili olduğunu söylemek yanlış olmaz.

232 Hüküm, 66, 85, 109, 214, 221, 234, 243, 249
233 Hüküm, 241, 242, 246, 262
234 Hüküm, 42, 53, 55, 65, 89
235 Hüküm, 94
236 Hüküm, 125, 129, 144, 240, 241, 255
237 Hüküm, 30, 44, 81, 226
Defter kayıtlarında dikkate değer bir konu da bahar koyunlarının İstanbul’a gönderilmesi ile ilgilidir: “Pinarhisar ve Kırkkilise ve Hasköy ve Ahyolu ve Aydos ve Ruskasrı ve Karinabad ve Yanbolu ve nevahi-yi Yanbolu ve Zağra yenicesi ve Zağra eskisi ve Akça Kızanlık kadılara hükkm ki hâlâ taht-tı kazânıında vâkı’ olan yazılıculardan bahâr koyunların cem’i tahsil olunup vakti ile mahrûse-i İstanbul’a gönderilmek lâzım olmağın buyurdum ki vüsûl bulunduğda bu bâbda mukayyed olup her birünüz taht-tı kazânıında vâkı’ olan celeberden defter mücebince üzerlerine ta’yın olunan bahâr koyunların mu’accelen cem’ etdirip sürgüler ile mahrûse-i İstanbul’a vakti ile irişdirdip avk u te’hârden ziyade eyleyince koyun hususu ziyade mühîmdir ihmâl eylemeyüp yazılıculardan üzerinde ta’yın olunan bahâr koyunların mu’accelen ihrâc idûb İstanbul’a göndermiçe olmayasız.”

Farklı bir diğer kayıt ise Muharrem 979 tarihli hükümür. “Diyarbekir beylerbeyisine Amid kadsına hükkm ki … bir kişi hâşâ seydi-i nebi eylediğin bildiğiniz Anadolu kadıaskeri edâmallaâhû Dergâh-i mu’âllama arz itmeğin şer’-i şerif muketzâsînca mezbur – kesin katl olunmasın emr idûp buyurdum ki mezburu emrin üzerine muketzây-ı şer’-i şerif muecbince siyaset idûp emrin yerine varduğun arz eyleyesin.”

İncelenen vesikalar arasında kadınlarında Şeşitli yollarla Divan-ı hümayuna müraaat ettiklerini ve uğradıkları haksızlıkları dile getirdiklerini göruyoruz. Muharrem 979 senesinde vezire yazılan hükümde Mısır’da yirmi pare vazifesi olan bir kadına berat muecbince vazifesiin tasarruf edilmesiyle ilgiliyken yine aynı tarihli Balikesri kadsına ve Bostan Çavuş’a yazılan diğer bir hüküm de ırza geçme konusunu ele alup suçluların cezalandırılmasıyla ilgilidir.

2.9. Hükümlerin Gönderildikleri Makamlara Göre Sınıflandırılması

X. Numaralı Mühimme Defterindeki Hükümlerin Gönderildikleri Makamlara Göre Tasnifi Aşağıdaki Tablodaki Gibidir:

---

238 Hüküm, 261
239 Hüküm, 76
240 Hüküm, 95, 103
<table>
<thead>
<tr>
<th>MAKAM ADI</th>
<th>HÜKÜM NUMARASI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TAHİRİ EMİNI/TAHİRİ MEMURU</td>
<td>152 – 260</td>
</tr>
<tr>
<td>HAKİM</td>
<td>86 – 179</td>
</tr>
<tr>
<td>ADAY</td>
<td>SAYILARI</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>ZAHİRE EMİNİ</td>
<td>17 – 18</td>
</tr>
<tr>
<td>NÂZIR</td>
<td>170 – 251 – 258</td>
</tr>
<tr>
<td>TOPÇUBAŞI</td>
<td>117 – 118 – 137 – 154</td>
</tr>
<tr>
<td>MÛTEVELLI</td>
<td>21 – 85</td>
</tr>
<tr>
<td>MUHÂRRÎR</td>
<td>29 – 62 – 66 – 87 – 130</td>
</tr>
<tr>
<td>MÛTEFERRİKÂ</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>MUHÂFIZ</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>ZÂİM</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>BOSTANCIBAŞI</td>
<td>64 – 240 – 246</td>
</tr>
<tr>
<td>HASLAR KADISI</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>LÂLÂ</td>
<td>124 – 229</td>
</tr>
<tr>
<td>ŞEYH-ÜL HAREM (Mekke-i Medine)</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>TERSÂNE EMİNİ</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>ŞAHBANİ MÛFETTİŞİ</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>ALÂY BEYİ</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBAŞI</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>MİMAR BAŞI / MİMAR / BİNA EMİNİ</td>
<td>241 – 243</td>
</tr>
<tr>
<td>EVLA-İ SA‘İDİYYE VE TEVABIİ</td>
<td>253</td>
</tr>
<tr>
<td>KÂÄİD – ÜL – CEYŞ</td>
<td>256</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Çirmen kazasında zuhûr eden köherçile hizmetine me’mûr olan Südde-i sa’âdetim çavuşlar ndan Mustafa Çavuş’a hüküm ki Südde-i sa ‘âdetime mektûb gönderüb säbîka Çirmen müsellemlerinden yüz nefer Köherçile’ye hizmet idüp mâ’âdâsî Vezirîm Ahmed Paşa edâmallahû te’âla iclâlehû ile Çirmen sancâk beyi ile mean sefere gitmek emrim olub lâkin Çirmen müsellemleri nevbetde köherçile civarlarına ta’yin olmağı bu hizmete bulunmak evveli olub ve Çirmen ve Zagra yenicesi müsellemleri gemi hizmetinde olmakla giç gelüb hizmetinde mu’attal kaldûğun bildirmişin ma’lûm oldû imdi bu bâbda sancağîna säbîka hûkmû hûmâyûnum yazulub Köherçile’ye ta’yin olunan yüz neferden mâ’âdâsî müşârunileyhle sefere bile varmak emrim olmuşdur buyurdum ki vusûl bulbûkda säbîka gönderilen emr-i şerîfî mücebince müşârunileyh sancâk beyi ta’yin etdûû müsellemi istihdâm eyleyesin ve müsellemlere muhkem tenbih eyleyesin ki eğer müşârunileyhle ta’yin olunanlardır ve eğer köherçile hizmetine ta’yin olunanlardır hizmete varmayub ihmâli olanların özürleri kabul olunmayub sipariş olunmaları mukarrer bilüb ana göre ta’yin oldukları hizmetlerine ikdâm üzere olalar.
Yanya beyine hüküm ki Avlonya sancağı Beyi Beyazıd Bey Südde-i saʻadetime mektûb gönderüb Delvine sancâğına bir münâsib yerde seninle cemʻiyyet üzere olmak emr olunduğu lákin mugayyer bir mahallde cemʻiyyet olursa kâfir bir kalʻaya üstü hayen defʻine mübâşeret olunur ise kefereye bir âhir kalʻaya dahi işer bir uğurdan iki kalʻaya işerse kalʻalar mühkem olmamakla erişince zarar olmak ihitimâli vardır deyû seni Preveze kalʻasına karib Margoliç kalʻası kurbunda bir münâsib mahallde cemʻiyyetde olmayı ve kendû Gardik ve Tobanice kalʻaları mă-beyninde cemʻiyyet üzere olmak münâsibdir deyû arz eyledûgü écilden iʻlâm olduğu üzere sana Preveze kalʻası kurbunda kalʻayı Margoliç semtine mühâfaza hizmetine olmak emr idûp buyurdum ki vardukda teʻhîr ve terâhî etmeyû müretteb ve mükemmel düşman yerağıyla emrîm üzere kalʻayı Preveze kurbunda mühâfaza ve Delvine ve evveli olduğu mevzûda cemʻiyyet üzere oturub âğer kalʻayı Prevezeʻde ve âğer kalʻayı Margoliç dir ve âğer sayîr mühâfazasın mühîm ve lázım olan mahallerdir gereği gibi ikdâm ve ihtimâm üzere umûr-u mühâfaza da bezl-i maʻzûr idûp aduvv-ı bed-rüyleri taraflardan her ne mahalle mazarrat kasdına húcûm oluna yerlerin teʻhîr ve tevfîk revâ görmeyûb ol saʻadete erişûb defʻ-i mazarret ve evsadları husûsunda her ne tarîkî mutkûn ise envâʻ saʻy ve ihtimâmın zuhûra getûresin bu bâbdaîm ve tekâsûl asla câiz değildir ana göre basîret ve intibâh üzere olunan bu hûkım-ı şerîффîm ne gün vâsûl olub ne vech ile tedárik olunub ve aʻdâ-yı hâksâr taraflardan gaflete hîn-i vákîf olduğun alâ-vechiʻt-tafşîl yazup Südde-i saʻadetime arz eyleyesin.

3/3

Yazıldı

Bir sûreti Avlonya Beyi Beyazıd Beyʻe hüküm ki şöyle arz eyledûgün écilden Yanya Sancağına Margoliç kalʻası kurbunda cemʻiyyet olmak üçûn hüküm yazılub gönderülmeğin sana arz ettûgün üzere Gardik ve Tobanice kalʻalan kurbunda cemʻiyyet emr idûp buyurdum ki vardukda arz ettûgün üzere zikr olunan kalʻalar kurbunda cemʻiyyet olub umûrunda sayʻ ü ikdâm ve hüsn-i ihtimâm zuhûra getûrub aʻdây-ı bed-
re’yleri tarafılardan bir mahallde zarar u gezend erüşdümemege bezl-i mazur ve sarf-ı kudret eleyüb gaflet üzere olmasayın mühafaza-i husus umur-u Mühimmedendir ana göre tedbir ve tedârikinde medc ü merdâne olup ihmalı ve müsamahadan hazer eleyesin bu hüküm-ı şerifin sana ne gün vâsıl ve ne vech üzere tedârikin ettûgün ve a’day-ı tarafılardan ne makule hîn-i vakîf olduğun mufassal ve meşrûh yazup arz eleyesin.

3/4

Yazıldı

Rumeli beylerbeyine hüküm ki Avlonya kadısı mektûb gönderüb küffâr-ı hâksâr kadırgârâlî Avlonya kal’ası karşısında gelüb girdi kâysâm edemeyüp ab-ı deryâda Azveriç nâm kârîyeyi yakub davalarda gâret ederken hâzir bulunan asker ile üzereârlerine varulub inâyetullâh kefere münhezim olub nicesi katî ve nicesi giriﬂâr olub ol cevânibde gezeler mühafaza tayin olunan sipâhilerden on iki nefer kimesne olub fukaralar çoklарından gece ile uyumaz olmuşlardır deyû arz eleyüb sen deh bundan akdem mektûb gönderüb mühafaza emr olunan sipâhiler gönderildi deyû bildirmiş idin kadîyî müsârunileyhe mühafazada kimesne yokdur deyû arz ide bu husûsun aslı nedir ma’lûm olmak lüzim olmâgın buyurdum ki var dukda bu husûsu tenbih ve tehabbûs etdürüb fi’l-vâktı mühafaza hizmetine ta’yiin olunan sipâhiler hizmetlerinde olduklarını aslı nedir meşveret varüb erişmedi ile ise tafsîli ile ma’lûm edinüb deh yazup arz eleyesin.

4/5

Yazıldı

Trablusgarb beylerbeyine hüküm ki Südde-ı sa’âdetime mektûb gönderüb küffârın azûm dernekleri olub cevaba erbaârlarinda väkti’ olan kefere ile haberleșüb ittihâd idûp kal’a-i Tunus ve sâyir kal’aların üzerine gelmek ihutmâli olmâgın donanma-ı hümâyûna istîcâl üzere üzere erişmek lüzim olduğun ve mealinde küğfâra esir olan Uluç Ali Bey’in âdamlarında Yusuf gelüb esiri olduğu hacıyey kapudâni din û devlet nâm-ı kâfrîden küffâr-ı hâksârin donanması cümle levâzımı ile Yarma dîmekle ma’rüf bir şehrinde tedârikolmak üzere olub donanma-ı mahrusalarında İspanya Beyi olan Malben’in karandași Serdar olub donanma-ı hûmâyûn üzerinde varmîlâr ise Tunus kal’asının üzerine düșman mukarrer etdûgün haber verdîgün bildirmişin ol bûbda her ne
demiş isen ma’lûm oldu imdi donanma-yı hûmâyûn deryâya tevcîh eleyûb ol taraflara ırsâl olunmuşdur. Buyurdum ki vusûl buldukda sen dahi gereği gibi mukayyed olub memleket ve vilâyetin hıfz u hırsetinde medû ü merdâne olub onun gibi kûffârîndâ olan kulâdan ta’mîr ve termîme muhtâç kal’a var ise ta’mîr ve termîm etdürüb ve top yerlerin ve yarâkların ve yazup ve saýır levâzîmat hâzîr ve müheyyâ etdürüb dâim-ül-evkat âmade olasin kûffâr tarafîndan vâkîf olduğun ahbâr-ı sahiha ile i’lâmîndâm hâlâ olmayasın emîrdir ki hakk-ı sahihaya teallî kûffâr-ı hâksâr zillü ve niks ve ahâlî-î İslâm zaferî şiâra nusret-i müyesser eleyeye

5/6
Yazıldı
Hasan Çavuş’a virildi.

Vezir Ahmed Paşa’ya hüküm ki hâliyâ Donanma-yı hûmâyûn zafer-i makrûnem Kilis ve Hersek câniblerine ve saýır ol tarafda varmalûdûr sizün dahi hazur olmanuz lâzîm olmagûn buyurdu cân vardukdâ sizînle ta’yîn olunan asâkir-i mansüre ile müheyya ve hâzir ve donanma-yı hûmâyûnun tarafînâ müterekîb ve nâzîr olub mahall-i ıktîtâ ettügüne göre din-û devlet hüsravaneme müte’allîk umûrda makdûr eleyûb basîret ve intibâh üzere olasin ki el-inayet-û billahi a’dây-ı bed-re’yleri tarafîndan memleket ve vilâyete zarar ve gezend irişmek ihtimâli olmaya ve bu hüküm-i şerîfîm size ne zamanda ve ne mahallde vâsil olub bi’l-fi’l memleket-i ahvâlî nicedir kûffâr-ı hâksâr tarafîndan vâkîf ve matlû olduğunuz ahbâr-ı sahîhayi ale’t- tevâli i’lâmînd hâlâ olmayasın.

5/7
Yazıldı
Şam beylerbeyisine hüküm ki Kıbrıs’da olan asâkir-i mansüre mühimmî içûn ol diyârdan ihrâc-ı fermân olunan núzûlûn bâkî kalani dahi ihrâc olunmak içûn Cezire-i mezbûreden ahkâm-ı şerîfe vardukdâ bazı kuzât sonradan varmakla fermânımız dâîma vâktî olmamîsdûr deyû ahkâm-ı şerîfe mücebince ihrâcına ihmâl etdükleri il’âm olunmağûn kuzâta ol bâbda mûekked ahkâm-ı şerîfe gönderilmişdûr ve askerin arpayû ol mertebe müzyâakası olmayûb un bâbında müzyâakalarî ziyâde olduğun il’âm olunmağûn mümkûn olduğû üzere ihrâc olunacak arpa una tebdîl olunmak fermân
olummuşdur buyurdumda tevkif etmeyüb sen dahi kuzâta yarar âdemlerin gönderüb cem ettiğlerin menzilinde fâsid olmuş nûzûl var ise emr-i sabîk üzere yeniye tebdîl etdürüb ve bâkî kalan nûzûlu dahi bi-kusîr ihrâc idüp bâkî yerinden ve ihrâc olunacak arpayâ mümkün olduğu üzere una tebdîl etdürüb dahi ale’t-teaccül nûzûl defter ile teslîm etdürüb cezireden gönderilen ahkâm-ı şerîfe mücebine ta’yin olunan muh kem taleb olunduğu mîkdârî nûzûlü ale’t-tevâli ırsâlden hâlî olmayasın ve min âød dahi nûzûl ihrâcî için ol cânibden emr-i şerîf varid olursa olursa ale’t-ta’cil kuzâta ta’yin olunan mîkdârî nûzûl ihrâc etdürüb nûzûlemin teslîm ve ırsâl ettüresin ve bi’l-cümle nûzûl ve zehâir babinda ol cânibden gönderilen ahkâm-ı şerîfe ile amel idüp bu siyane ve nevaye ve sâyîr mübaşeretine kimesneden celiç ü ahdettürmeyüb i’tidâl üzere ihrâc ettüresün.

6/8
Yazıldı
Bali Çavuş’a virildi.

3 Sefer Sene 979

Vezir Sinan Paşa’ya Mısır kadısına ve defderdarına hükûm ki Südde-i sa’âdetimde olan Venedik Balyosu bundan akdem Venedik’de girift olunan memâlik-i mahrusem tâcîrleri cûmle esbâb ve emvaliyle emîn ve sâлим Dubrovnik’e vâsîl olmaları husûsun uhdese olmâğın ol cevânîbde girift olunan Venedik tâcîrleri dahi Venedik’e varmağa icâzet-i hümâyûnum ıhsân olunmuşdur buyurdumda memâlik-i mahrusem tâcîrlerinden Venedik’ê girift olunan tâcîrler cúmlesi esbâb ve emvaliyle emîn ve sâлим Dubrovnik’e vâsîl oldukları tamâm-ı ma’lûm oldukdan sonra siz dahi anda girift olunan Venedik tâcîrlerine icâzet verüb esbâb ve emvaline kimesneye emr-i şerîfime mugâyir dahl ü ta’arruz ettîrmeysin bu cânibin bezirganlari Dubrovnik’e vâsîl oldukları ne sahîh haber gelmeyince anda olan Venedik tâcîrlerine icâzet verilmeye emrîm yokdur ana göre başrêt üzere olub fermân-ı hümâyûne mugâyir iş olmakdan hazer eyleyesin.

Bu Dahi Bir Sûreti

Haleb beylerbeyine kadısına Şam beylerbeyine kadısına defderdarâra
defderdarâra
Bu Dahi Bir Sûreti
İskenderiye beyine kadıtsına

7/9
Yazıldı
Hasan Çavuş’a virildi.

Kilis beyine hüküm ki sancağa tâbi’ olan âlây beyi ve zu'emâ ve çeribaşları ve erbâb-ı timâr ve bile köşulan săyır asâkır-i nusret şiär ile hâzîr ve donanma-yı hümâyûnum cânîbine nâzîr olub donanma-yı hümâyûnum varub ol cevânibde mülâkî olduklarını siz dahi karadan yürüyüb hîfz u hîraset lazım olan mevazi-i hîfz idûp a’dây-ı bir tenhadan mazarrat ve fesûdlarını def’ ü ref’ etmek emrîm olub buyudum ki vusûl buldukdak emrîm üzure sancağa tâbi’ olan âlây beyi ve zu’emâ ve çeribaşları ve erbâb-ı timâr ve bile köşulan săyır asâkir-i nusret şiär-ı kânûn üzure cebe ve cevşen ve cebei̇lüler ile ve bi’l-cümle mürettеб ve mükemmellé dûşman yerağyyla hâzîr ve etrâf ve cevânibe nâzîr olub anun gibi donanma-yı hümâyûnum varub ol cânîblere mülâkî olduklarından sen dahi asla te’hir ve aram eylemeyüb karadan yürüyüb hîfzî lâzım olan mevazi in hîfz u hîrasetinde ihtimâm idûp kuzâta el virüb mahalli iktizâ ettügüne göre vech ve mûnasib görüldügü üzure a’dây-ı bed- nihadi mazarrat ve fesûdlarının def’ü ref’inde ve kilâ ve buka memleket ve vilayet ve re’âyânın tahrib-i gâreти ve kahr-u haretin babında ve bi’l-cümle din ü devlete müte’âllîk umûrda bezîlî makdûr ve say’ na mahsur kilub vel-i yazu billahi teala a’dây-ı bed-re’yleri tarafîndan gaﬂet ile memâlik-i mahrousadan bir mahalle zarar ve gezend erişdîrmene babinda envâ’ ikdâm ve ihtimâm eleyeyüb kûffâr-ı hâksârın mekru sabîlîsîninde tefâkül eleyeyüb kemalî başîret ve intibâh üzure olasın ve hâlâ a’dây-ı hâksâr ve şekayini hezîmet-i şiârlarîna ahvâli yine nice olup olan fîkr-i fásîd ve hayâli kasîdlerî tenevvük üzure olduğun gereği gibi tedefbû ve tecessüs eleyeyüb vâkif ve müte’âllik olduğun ahbâr-ı saihaya ale’t- tevâli arz ve i’lâmân hâlî olmaysın ve bu hîkm-ü şerîfim sana ne günde ve ne mahallede ve ne zamanda vâsîl olub ve ne vech ile mukayyed olub ne hal üzure olduğun ve ne kifayet ile tedârik eyledûgün mufâssal ve mêsûr hâzûp yazup bildenin.

Bir Sûreti Hersek sancağina yazila.
Ulak hükûm dahi yazıldı.
Hacı Murâd Bey’e virildi.
Fi 3 Safer Sene 978

Cezayir-i Garb beylerbeyisine hüküm ki Südde-i sa’adetine mektüb gönderüb kervan ve sâyir Tunus’a ilhâk olunan Tulus kemâkân Tunus ilhâk olunub zabt olmasın ve yanında olan mir-i gemilerinden dört gemi tebdâli murâd olunduğu i’lâm eylemişsin ol bâbda dahi her ne demiş isek mufasalla ma’lûm-u şerîfîm olmuşdur imdi düstür-i mûkerrem Vezîrim Pertev Paşa edammallahû te’âla iclâlehu ve kapudânum Ali dâme ikbâlehû’ya ahkâm-ı şerîfîm yazulub inşâallahu te’âla donanma-ı yî hümmâyûnum avdet eylemeyü olduðuunda olduðuunda vech ve münâsib gördügü üzere tebdâl eylemiş emrîm olmuşdur buyurdum ki vusûl bulduðu sâbîka gönderilen emr-i şerîfîm mûcebince kervan ve sâyir Tunus’a ilhâk olunan tevâci kemâkân Tunus’a ilhâk eleyûb zabt eleyûb dahi donanmayî ahvâli bertaraf olub bi-inayetillihi-teala emîn ve sâlim avdet eylemîlî olduklarında mûşarûnîylehuma ile haberleþüb vech ve münâsib gördügü üzere tebdâlî lazüm olan gemileri tebdâl etdârîb ol cevânîbin hîfz u hırasîtinde mecd ü mersedâne olub envâ’î mesâ-i cemînî vücuda getüresîn hålâ esbâbîna İspanîye doryanlanîk gemîleri Tunus’a varub ol cevânîbi gâret ve hesaret eylemek kasdî üzere oldukları istismâ olundu küffâr-ı häksârîn ahvâl ve edvârî tebedbû ve tecessûs olunub fîkr-i fâsîdi ve hayâl-i kâsidleri olduğu ma’lûm olmak mühimmatdandîr bu bâbda mukayyed olub küffâr-ı sekaîvet sadiki fîkr ve tedâriklerin tebedbû etdârîb dahi anun gibi ol câniîlere bir mazarrat kâsinîa tevcîh eylemîleri mukarrer ise mûşarûnîleyh Vezîrim Pertev Paşa edammallahû te’âla iclâlehu ve kapudânum Ali ile istîşâre eleyûb mûşarûnîleyhe gönderilen ahkâm-ı şerîfîm mûcebince vech ve münâsib olduğu üzere mahallî ıktîzâ ettûğüne göre ol cevânîb dahi hålî kalmayû hîfz u hırasît vusûl ve siyanet eylemîkte daîîka fevt eylemeyûb ... İslâmîye küffâri bed-gîrdardan zarar ve gezend iriştürmekden hazer îdîp envâ’î sa’y medâmîn vücuda getüresîn ve bi’l-cümle küffârîn cümle ve fedâîsînden gaflet câîz değildir basîret et intibâh üzere olub gaflet ile arz ve nâmus-ı saltanatîma mugâyîr ve vaz-ı sadurundan ihîyât üzere olub vâkrîf olduğunuz abhâr-ı sahiha ile ne vech ile tedârikîn eyledûgün yazup bildiresin
9/11
Mukarrerdir
Trablusgarb beylerbeyine Cafer’e hüküm ki bundan akdem

9/12
Hacı Murad’a virildi.
3 Sefer Sene 979

Vezir Pertev Paşa’ya hüküm ki Cezayir-i Garb Beylerbeyisi Ali dâme ikbâlehzı mektûb gönderüb kendü yanunda korsanlık hizmetinde isidiham eyledügü dört kıt’a kadırgalar ağır gemiler olub hizmet-i mezbûreye yaramayub hafif ve hizmete kabîl gemiler ile tebdîl olunmasın arz ettüün sefer-i hümâyûn ahvâlî bertaraf oldukdan sonra tebdîl olunmasın emr idüp buyurдум ki vardukda bi-inayyetillahi-teala sefer-i hümâyûn zafer-i makrânun ahvâlî tamâm-ı bertaraf olub haber ile ancak erûsdükten sonra merhûm ve makfur babam Gazi Hüdavendigar tâbe serâhzı gemisinden mâ’adâ gemilerden veç ve mûnâsib görüldügü üzere zîkr olunan dört kıt’a kadırgaları müşürunileyhe murâd edündügü gemiler ile tebdîl idüp hizmet-i mezbûreye kabîl dört kît’a yarâr ve kabîl kadırgalar veresin
Bu Dahi Bir Süreti
Kapudân Ali Paşa’ya

10/13

kusur u noksanları kalmamışdır küffār-ı duzah-karār u cehennem-medârın donanma-yı hezimet-nihâdlarının bir mikdârî cezîre-i Girit ve bir mikdârî cezîre-i Körfus kurbunda olduğu mukarrer olmuşdur ve sancakbeyleri kullarından mektublar gelüp kefere-i fecerinin kemâl-i mertebe za't u zebûn olup donanma-yı inihizâm-pezîrîlerinin iddirâb üzere olduklarının i’lâm eylediler ne kadarsa âşmene nazar-ı hakareti revâ görmeyûp alâ eyy-i hâl kemâl-i basıret û intîbâh üzere hâzîr u müheyyâ olunup inşaallahü te’âlâ müşârun-îleyh kapudânım sana müläkî olduğu bir an ve bir sa’at te’hîr u tevakkuf etmeyûp cezîre-i Girit kurbunda olan donanmaları üzerine hâcûm olunmasın emr edûp buyurdum ki müşârun-îleyh kapudânım sana müläkî olduğu gibi inâyet-i hazret-i cell ü álâya tevekkül ve mu’cizât-ı sürûr-ı ka’înât aleyhi efzalû’s-salevûta tevessûl edûp emr-i şerîfîm müsted’âsınca cezîre-i Girit’de olan donanma-yı hasâret-makrûnları üzerine hâcûm edûp dîn bâbûnda ve devlet-i ebed-peyvende mute’âllik husûslarda bezl-i makdûr eyleyûp fîrsat el verdiğine göre donanmalarına inâyet-i hakla mazarrat u inûsûr erişdirilûp adalâr urulup ahâlisine gâret ü hasâret olukdan sonra cezîre-i Körfus’de olan donanmaları üzerine varup anlara dâhî envâ’-ı acz ü inûsûr müyesser olursa inşaallahü’l e’azz yahilarda váki’ olan kilâ’-ı lázimu’l-inkilâ’ dâhî âsâmî vechile fêth u teshîri müyesser olur hin-i hemân bârgâh-ı hazret-i váciîb’l-vücûdda istid’â olunan olur ki âsâkîr-i islamâ v e cânud-ı ehl-i ímana envâ’-ı zafer û nusret mukadder olmuş ola ânnî gibi sen cezîre-i Girit’e tevccüh etdiîde küffâr-ı hâksâr haber alup cezîre-i mezkûrenin öte cânîbînden gemîlery ile geçûp Kubrès’a gitmek ihtimâlî vardir ol bâbda dâhî gaflet câ’iz daîgilîr vech ü mûnsûbis oludûz üzure husûs-1 mezûrûn daha tedârîkîn görûp sa’y u ihtimâmîda dakika fevt etmeyeszîs ve küffâr-ı cehennem-karâr Barga kal’asîma er kodûguna istîma’ olundu mukaddemce Delvine ve Yanya sancaklari beyleri kullarına hâcûm göndürûp kal’-a-yi mezküre cânîbine tevccüh eyleyûp Donanma-yı Hüûmâyun miałar varîncaya anlar hâzîr u müheyyâ bulunalar ki donanma ile vardiğînmzda zikr olunan kal’-a-yi hêmd edûp eser-i binândan nesne kodûrmayasî mûrî peksîmedden sancakbeyleri kullarına ve zü’emâ vü sipîhiye ve levendâta peksîmed verildikde defter ile tevzî’ etdirûp deftersiz kimesneye nesne vermesîs ve bu hükm-i şerîfîm ne gün vâsîl olup ve Donanma-yı Hüûmâyun ne mahalde olup ve adam-ı bed-rûy taraflardan ne makûle habere vákîf u muttalî’ olduğunuz ve kapudânım ne zamânâ varûp müläkî olduğu yazîp Südde-i sa’âtetime i’lâm eleyesîn.
semtlere mazarrat u gezend kasına İspanya kralı tarafından donanma gelip fesâd u şenâ'âte mübâşeret eylediklerine şöyle ki sahih haber alınca te’hiri revâ gồmeyip ber-vech-i isti’câl Beylerbeyi Ali dâme ikbâlîhûyu ırsâl eleyip dahî hüsn-i ittifâk ve ittihâd ile vech ü münâsip gördüğün üzere def’-i mazarrat ve efsâdlar bâbinda envâ’-ı ikdâm ü ihtimâmın vücuda getiresin ve daimâ Âsitânê-i devlet-âsiyânemden haberin eksik etmeyip küffâr-ı hâksâr taraflardan bade’l-yevm vakıf olduğun ahbâr-ı sahiheye ale’te-tevâli i’lâm edüp fikr-i fâsid ve hayâl-i kâsidleri ne yazden idîgin ve hareket-i bî-bereketleri ne semte olduğun mûfassal ve meşrûh yazıp bildirmegen hâlî olmayasin

13/15

Mezbûr Çavuş’a virildi

Fi gurre-i Safer sene 979

Donanma-yı Hümâyûnumdan mahrûse-i İstanbul’a gelince yol üzerinde vakıf’ olan kadıllara hüküm ki hâliyâ bir mûhim ve mûtehammil dûstür için dergâh-ı mu’âllâm çavuşlardan Mehmed Çavuş Donanma-yı Hümâyûna ırsâl olunmuşdur varub idüp inşâallâhu te’âlâ avdet idüp gemi ile her kâtibin taht-ı kazanıza dahil olursa kendiye ve iki nefer yoldâsına yarar olan bargirleri tedarik idüp ber- vech-i isti’câl ırsâl idesin amma yolcu bargirlerine dahil idemeyesin husûs-ı mezbûr ihmâlinden hazer eleyeyesin şöyle bilesin.

14/16

Yazıldı

Mehmed Çavuş’a virildi.

Fi 3 Safer sene 979

Cezayir-i Garb beylerbeyi Ali Paşa’ya hüküm ki Südde-i sa’âdetime mektûb gönderüb Donanma-yı Hümâyûna gelüb mülâkî olduğun bildirmišsin her ne demiş isen ma’lûm oldu imdi buyurdum ki vardükda kemâl-i básıret ü intibâh üzere olub mûşârunileyh Vezirîm Pertev Paşa edâmellâhu te’âlâ iclâlehû yek-dîl ve yek-ciheb olub küffâr-ı hâksârin donanma yerleri ve ada’larına zarar u gezend erûşdürmege ikdâm ile ve ihtimâm üzere olub din-i mubîn ve devlet-i ebed karîne müte’âllik olan cumhûr-ı umûrda mûşârunileyh vech-i mûnâsib gördülügü üzere envâ’-ı mesâî cem’ile zuhûra getürüb Cezayir ve Tunus taraflarına dahi gözkuluk dutub anun gibi aduvv-ı bed-re’y
taraflarından donna gelüb fesând ü şenâ’ate mübâşerete cür’et eylediklerine sahîh haber gele te’hir eylemeyüb müsârûnileyh Vezirîm ne vechile münâsib görûrse ana göre mu’accelen erûsüb def’-i mazarratları husûsunda sa’y ü ihtimâm eyleyesin.

14/17

Kîbrîs’da olan asâkir-i mansûre-i Muhammediye için vilâyet-i Şam ve Haleb’den mukaddemâ nûzûl ihrâc-1 fermân olunan kadınlara hüküm ki bundan akdem taht-ı kazânîzdan ihrâc-1 fermân olunan nûzûlün teslim etdüklerden mâ’adâ kazâlînizizda bâkî kalan nûzûlu ihrâc için Cezire-i mezbûrede ehem ile çavuşların vardukda ihrâcma ihtimâm idûp ve bazârlarınız nûzûl ihrâc olunduğunda tarihden ve kazâlînizza sonra varmakla nûzûl bâkî kalmak bizim zamanımızda olmamışdır deyû ihrâcında ihmâm ve müsâmâha görüldügü i’lâm olmâ€™-i ihtimâm ile azle mûstehâk olumuşsun imdi asâkir-i mansûrenin zêhîri yetişdirilmek ehem-i mûhimmadtan olmağin bâkî kalan nûzûlu ihrâc olunub ve mevcûd olan nûzûldan fâsid olmuş Beylerbeyiye tebdîl olunub dahi bî-kusûr nûzûl emînînîn teslim olunmak için defa’ât’tel ahkâm-1 şerîf e gönderilmiş iken ihmâm-i ihmâle sebep nedir buyurdum ki varduk da bir an te’hir ve tevakkuft etmeyüb her birünûz taht-ı kazânîzda bâkî kalân nûzûlu ale’t-ta’çîl ihrâc idûp ve cem olmuş nûzûldan fâsid olmuş nûzûl var ise yeniye tebdîl etdürüb dahi bî-kusûr nûzûl emînînîn defter ile teslim eyleyesiz ki mu’accelen cezire-i mezbûrede olan asâkir-i mansûre-i Muhammediye için ârsâl ideler amma askerin arpaya cidden ihtiyaçları olmayub un husûsda müzâyakaları ziyâde olduğu i’lâm olundu bâkî kalan nûzûlun arpaşın mümkün olduğu üzere una tebdîl idûp ziyâde un ihrâcında ihtimâm tam idûp bi’l-cümle nûzûl bâbında cezire-i mezbûredden varid olan ahkâm-1 şerîf mûcebine amel idûp bâkî kalan nûzûlun mu’accelen çem’-i tahsîlinde dâkika fevt eylemeyesin şöyle ki bu bûbda birbirinüzü bû dahari ihmâm ve müsâhelesi i’lâm oluna azli konulmayub envâ’-i atabeyle muatab olmak mukarrerdir şöyle ki bi’z-zât mukayyed olunmayub nevât-ı mûbâşeretden bu bahâne kimesne re’âyadan ceb ü ahz etdürüb ve kudreti olanlar himâyet olunub fukaraya ziyâde teklif olduğu istimâm oluna yerli görûlüb dahi onlara olacak sizde olmak mûhakkakdir ana göre basıret üzere olasın ve min ba’d dahi nûzûl ihrâcî için sizde cezire-i mezbûredden ahkâm-1 şerîf e gönderilirse mûcebi ile amel idûp ne mîdkâr nesne ihrâc olunmak fermân olursa mu’accelen ihrâc idûp nûzûl emînine teslim etmekde dâkika fevt eyleyesin
Zâhire Emîni

Mevlâna Ağa‘ya

Bir Sûreти Dahi Mevlâna Ağa‘ya Yazila

16/18

Yazıldı

İçel beyi olub nüzül emîni olan Abdülgafur Bey’e hüküm ki Kıbrıs‘da olan askır-i mansûre Muhammediye için ihracı fermân olunan nüzülden bâkî kalan nüzül bi-kusûr ihrâc olunub ve cem‘ olunan nüzülten fâsid olmuş nüzül var ise yeniye tebdîl olunub ol cânibden verilen ahkâm-ı şerîfe gönderilmiş iken ihmâliniz sebebi ile un babinda askîr-i bi‘l- cûmle müzâyaka çeküb ve kuzat dahi bâkî kalan nüzül ihrâcında ihmâl üzere oldukları i‘lâm olunmağın inayete müstehak olmuşsun imdi bâkî kalan nüzül ihrâc için fâsid olmuş nüzül var ise emr-i sabîk üzere yeniye tebdîl idîp size teslim etmek için kuzâta mückked ahkâm-ı şerîfe gönderilmişdir buyurdum ki vusûl bulundu da bi‘z-zât mukayyed olub dahi nüzûlden bâkî kalanın bi-kusûr kuzâtdan mühürlü ve imzalı defterler ile kabz idîp ve fâsid olmuş nüzül var ise yeniye tebdîl etdürüb ve bu defa alınacak arpa ya mümkün olduğu üzere una tebdîl etdürüb bi-kusûr hâzûr u müheyyâ idîp dahi nûzûl ırsâlinde ol cânibden götürülün ahkâm-ı şerîfe mâcebince arz idîp ahkâm-ı şerîfede ne mîkdâr nesne götürülmek ve ne mahalle göndermek ta‘îin olunursa ol mîkdâr ve ol mahalle gönderûb ihmâlden hazer eyleyesı nı söyle ki adem-i ikdâm ve ihtimâmınız i‘lâm olana veya bu bahâne ile kimesneden ahz u celb etdüğünüz veya cem olunan nüzûlden nesne bel‘-u ketm ettüğünüz istimâ oluna muayenet ve muakab olmanız mukarrerdir ne mîkdâr ve ne kile ile nûzûl kabz idîp ne mîkdâr teslim ettüğünüz an-kârib yerlû yerinden götürmek üzere edir ana göre basîret üzere olası söyle ki cezire-i mezbu’reden nûzûl ihrâc için min ba‘d dahi ahkâm-ı şerîfe varid olursa mâcebi ile amel eyleyesin deyü kuzâta hüküm-û şerîf göndermişdir siz dahi ana göre mukayyed olub anun gibi emr-i şerîfden varid olursa siz dahi nûzûl ihrâcında mucebi ile amel eyleyesiz.
Fı 3 Safer Sene 979

Vezir Pertev Paşa’ya hüküm ki hâliyiâ donanma-yı zafer makrûnemin Körфüs câniblerine tevcîh haberine küffâr-ı hâksâr vâkîf olunacak İspanya karaini sefaîni hezîmet Krâhl’îna Tunus taraflarına ve Cezayir-i Garb câniblerine hücûm etmelerine ihtimâl verilmeğin ol cevânibi hîfz u hirâseti dahi umûr-u Mühimmeden olmuşdur sâbîka dahi hûkm-i hümhâyûnum gönderülüb ol taraflara göz kulak dudup def’t-i mazarrat âğda bâbında mu’âvenet olunmak emrîn olmuşdu ol emr-i şerîfîm kemâkân mukarrer serdir ol bâbda Beylerbeyî Ali dâme ikbâlîhûya hûkm-i hümhâyûnum yazıldub anun gibi küffâr-ı hâksâr gemileri vilâyet-i Cezair ve Tunus taraflarına tevcîh ettügü mukarrer olan mahallî iktizâ ettügüne göre sâbîka gönderilen hûkm-i şerîf her ne tarîk ile olursa aduvv-ı nin def’t-i mazarrat ve fâsidlerî hüsûsunda sa’y ü belîg eyleyesin deyû emrîn olmusdur buyurdu mâ sî dahi basîret ve intibâh üzere olub dîn-i mûbîn düşman gemileri ol cânibe hâlî ve fîrsati gânîmeti mülakat eyleyup zarar ve gezend iürüsdûrmeke kasdında tevcîh etdûkleri mukarrer olunacák sî dahi kâpûdan ve mûşarunileyh Ali dâme ikbâlîhû ile mâşsîvere idûp ol câniblerden aduvv-ı bed-re’yîn def’t-i mazarratlerî hüsûsunda vech-i mûnâsib gîrdügün üzere ikdâm ve ihtimâmûn vüçûda getûresin bu hûkm-i şerîfîm ne gün vâsl olub ne vechile tedârik ettügü yazup bildûresin mâni’ olursa gönderdiklerinden mâ’adâ yüz yirîm gemi alkoyunub kabûl mâ’adâ gemiler ile Cezayir’e bile gönderesan amma İspanya vîrmelü ile ittihâd ederse donanmayî yûzdûresin.

Mahrusa-i İstanbul’dan Donanma-yı hümhâyûnuma varınca Rumeli yakasında yâllîarda olan kadîlara hûkm ki Cezayîr-i Garb’a tâbi’ Mîdye sançağı beyî olan Hacı Murâd birkaç kadîrgalar ile Süde-i sa’âdetine gelüb gerû donanma-yı hümhâyûnuma teveccüh idûp yâllîarda vákt’ olan kadîldardan donanma için yât ve yerâğlîrî ile gelüb yazımak murâd edinenlerden yârâr gönnüllü yazmak istedükdê kimesne mânî’ olmamak bâbında emr-i hümhâyûnum taleb etmeye olmusdur ki mûşarunileyhe her kângîzîn taht-ı
kazasına vardukda abhâr ile yat ve yerâğı ile gelüb yazılmak murâd edinenlerden müşârunileyh donanma için yarar gönülü yazmak istediğünde yazılmak isteyenlere ve yerâklarına kimesne mâni’ olmaya amma bir bahâne ile yazılmayanlara dahil u ta’arruz olunub kimesneye haber ve zulm ettürmeyüb şer’-i şerîfe ve emr-i hanife mugâyir iş etdürmeyesin

18/21
Mezbur Maktule virildi.

Yazıldı

Sultaniye kadisına ve mütevellisine hüküm ki hâliyâ Sultaniye imaresinde taşkeslik hizmeti ve iki akçe ile mekteb hâlifeliği ve câmi-i şerifde iki akçe ile düz havanlık birer kimesne tevcîh olunub berât için arzların göndermişsin imdi zikr olan himâyete vâkıfıyede ve defterde bulunmadiği ecîlden buyurdum ki vusûl bulundukda vâkıfıyede ve defterde mukâyıyed ve meşrût olunmayan himâyete arz eyle ki sebeb nedir bu bâbda cevâbiniz var ise yazup bildiresin.

19/22
Yazıldı

Mehmed Çavuş’a verildi
3 Safer 979

Kapudân Ali Paşa’ya hüküm ki Südde-i sa’âdetîme mektûb gönderüb Donanma-yî hümâyûnuma gelüb mülässi olduğun bildûrûb ol bâbda her ne ki demiş isek ma’lûm olmuşdur Cezayir-i Garb ve Tunus taraflarına İspanya’nın hezimet karainleri hücûm etmek üzere olduğun Dubrovnik beyleri haber vermeğin ol cevâniüb dahi hûtûrik görülmek mühimmât-î umûrdan olmûsûr buyurdum ki vardukda ol cânûnlere dahi göz kulak dudub Cezayir beylerbeyisine kifâyît mikdârî donanma vermek ile mi olur yoğsa kendünün bile varma ile mi olur bi’l-cûmle beher vechile mûnâsîb ise adannî def’î mazarrat ve ifânî hüsûslarında mecû ü să’y olub destûr-u mûkerrem Vezirim Pertev Paşa edâmellâhu te’âlâ ıclâlehâ ile dahi müşâvere idûp anûn gibi kendün gelmek lâzım gelirse Beylerbeyi olan Ali Paşa ile ma’an varub dîn-i devlete müte’allîk olan hizmete bezl-i makdûr idûp basîret ve intibâh üzere olasın
Vezir Pertev Paşa’ya hüküm-şerif yazıyla ki mektûbunuz varid olub mâh-ı muharremîn günü Girit cânıbleriden Girit kasdiına tevcih olunub andan Körfus tarafına azîmet olunmak müsemin olduğu vesâyir ne i’lâm olunmuş ise ba’id serîr i’lâm-ı arz olunub ilm-i şerifîn muhît ve şâmil olmuşdur amma vardin ve sadurinden İspanyalığı’nın donanması istimâ olunur bu huhsûs için bundan akdem sana hûkm-i hûmayûnum gönderilüb onun dahi tedârikü görülmek emrîm olmuş idi ol emrîm kemâkân mukarrer olub ol bâbda Cezayir-i Garb beylerbeyisi Ali dâme ikbâlühüdân dahi hûkm-ü hûmayûnum ırsâl olunmuşdu buyardumki hûkmû şerîfîn vusûl buldukda küffarın ahvâlin tamâm te debbû ve tehabbûs etdûrub onun gibi ol tara fa düşmek ihtimâlî var ise mukaddemâ gönderilen hûkm-ı hûmayûnum mûcebine amel idûp küffîr-î hâksâr devzi’-i karârîn def’î mazarrâtî ve fesâdlarî babunda envâ’ mesaiyeyi cúmlêniz vûcûda geturesûnûz ve Girit cânıblerine dahi dahi cendân eylemeğin mûnâsib değildir zîrâ aksâ- yı murâdîm küffîr- î hâksârîn merâkib nusret-i a’şarî ile olsa Girit cânıblerîn istî’-cal üzerî hâsaret idûp dahi küffârîn donanmasının te debbû etdiren Körfus cezaresine varub küffîr gemîlerin bi inâyetîlâh-î te’âlâ getûrmesî sa’y ü ihtimâm eyleyesin Vezirîm Ahmed Paşa’ya dahi cezi-ri mezbûre mukabelesinde olan Bar ve Ülgün kal’aların gâreti emrîm olmuşdu donanma-yı hûmayûnum ol semte ne kadar tez varırsa müşûrunîleyh dahi zîr olunan kal ‘âyî feth-i ișan olurdu çınkû Girit cânibleri garet olunmağî zâî’ olunmuş hazretî hak celle ve ala inâyet ile lázm olan mahalle garet olundukdan sonra eyyam müsaïd iken Körfus cezaresine müstevlî olub inâyet-i hakk ile küffîrîn donanma-ı hezîmet aşarlarının hakkından gelmeğe sa’y eyleyesin ve min bad küffîrîn bi’l-fi’line mahallde olub ve ne mikdâr gemîleri olduğun ve İspanya laiî ile ittihât ve ittifâklarî ne yüzen olub ve ne mahalle düşmek ihtimân olduğun ve bi’l- cümle fikr-i fasîd ve hayâl-i kâsîdleri nenin üzerinde olduğundan haber olmağa say’ idûp ale’t-ta’çîl ilămından hâlî olmayanın.

Cezayir beylerbeyine hüküm ki bundan akdem Avlonya’dak gemîler mühimi için ihzâr olunan inşaâlâyû te’âlâ u azîz donanma-yı hûmayûnu ile bu cânîblere avdet eylemek
muyesser oldukda Avlonya kadısından taleb eleyüb alub gemilere koyup bile
götürmek emr idüp buydurum ki varacak inşâallâh donanma-yı hümayûnum ile bu
cânilere avdet-i müyesser oldukda Avlonya’ya uğrayup kadısından zikr olunan zifti
alub gemilere vech-i münâsib görüldüğü üzere tevzi’ eleyüb bile götüresin.

21/25
Yevmû’l-erba’a

Fi 14 Muharrem’l -harâm sene 979

Mevlânâ Avlonya kadısına hüküm ki hâliyâ Südde-i sa’âdetime mektûb gönderüb taht-ı
kazânızında Radime nâm karye zimmîleri sana varrub Arnâvat âsîleri karyelerin varrub on
yedi def’a mubahâtab ve gâret idüp ziyâde zulm ve săbkâ eylediler deyü ihzâr-ı tezallûm
eylediklerin bildürmeğin buyurдум ki vusûl bulduküda il erinden ve hisâr erenlerinden
bi’l- cümle mümkûn olduğu üzere karyelerin zabt ve siyanet etdürüb memâlık-i
mahrûseye zarar ve ziyân etdûrmeğüb ve mezbûrîlärin zararlarîn dahi def’ü ref’
eyleyesin.

21/26
Yazıldı

Vezir Sinan Paşa’ya hüküm ki hâliyâ Südde-i sa’âdetime arzuhal sunulub hâlâ mahrûse-
i Msir’a täbi’ Aşmuşil nâm-ı nâhiye mûstakill kadıllığı olmayüb Mûnye’den dört beş
günülük yol devir elmakla fukara-i şer’-i şerîfe mûrâcaat eylemek zâmir oldukda esâret
ve zarûrete çıkrub bazı ehl-i pesad ü şen’-ati re’ayaya zulm ve te’addî eyledikleri i’lâm
olumnağımı buyurдум ki vusûl bulduküda göresin fi’l-va’ktî zikr olunan nâhiye Mefiyye
kazâsından bâid midir nicedir ne kadar günülük bâid mesâfe vardır mûstakill kadıllık
olmağa kabîl midir kaç kadıllık olmağa muhtemeldir asîl ile ma’lûm edinüb vuku’t üzere
yazup arz eleyesin.

22/27
Ahmed Çavuş’a virildi.

Aydîncık ve Mihalîç kadıtlarına hüküm ki senki Mihalîç kadıslı Südde-i sa’âdetime
mektûb gönderüb Mehmed ve Hizirca nâm kimesneler meclis-i şer’e gelüb kazâ-yî
Mihalîç’e tâbi’ Kemasir nâm kasaba kurbunda giderken nefsi Mihalîç’dede sâkin sağ
ulufeciler zümresinden Hasan nâm sipahi tüskenlü ve birer kolu on onbeş nefer kimesne ile üzerimize gelüb birbirimizi kılıç ile urub Nesimi nâmı suhte dahi birbirimizi okla urub mecrûh eyledi dedikleride mezbûr Nesimi taleb olundukda gıybet idûp ve merkum sipahi meclis-i şer'e ahzâr olunub mezbûrları mecrûh eyledügün üzerine şer' ile sâbit ve zâhir olduğun bildirilmişsin buyurdumda bu husûs bir def'a şer' ile sorulub fasl olmuş olmayub on beş yıl terk olunmuş da'vâ değil ise hüsemayı beraber idûp bu husûs onat vechile hakk üzere teftîş eyleyüb gören kadıya arz olunduğú gibi ise ki şer' ile sâbit ve zâhir olunan mezbûrları ele getürüb yarar ademler koşub mukayyed ve mahbus sûreti sicilleri ile Südde-i sa'âdeti gonderesin ama hüsni-ı teftik ü timâm hakk üzere olub helâk vákî' kasabaya arz olunmakdan ve arz-ı tavassul ile kimesne zulm ve te'addi olunmakdan hazer idûp halu adaletten uduvvü’l-el çırak eyleyesin

22/28
Kethûdâsına virildi.

Fî 12 muharrem Sene 979

Erzurum beylerbeyisine hüküm ki mektüb gönderüb Hüsnu ve Mehmed ve Mustafa mü'min-i hümâyûnum nûzûl direkt Mehmed ile gönderilen hûkm-i şer'î mûcebine Kûgî ve Mazgird ve Tekman kazalarında vákî' olan köherçile madenleri battâl kalub Kûgî sancağında on yedi bin beşyüz timârî olan kâtib Ahmed dâmé ikbâlihûya timâr olub onun timârî kendilere verilmek şartı ile köherçile madenlerinden iki senede otuz uç kantûr ve bir senede otuz dört kantûr köherçile üç yılda yüz kantûr Köherçile’ye iltizâm eyleyüb iltizamâmları üzere bir senede uhtelerine lazım gelen Köherçile’yi bi-kusûr Erzurum kal’asına teslim eylediklerinden sonra teslimâtları arz olunmak emrin olunmak emrin olmağın mûbâsheret etmelü olduklarından diğer Mehmed maden zuhûruna kâtib olmayub Kûgî kal’asında altı akçeden ma’zûl gullâbi bi kavlî inâyetleri olmakla mûbâsheret edüp bir senede uhdelerine lazzmolan Köherçile’ye tahsîl eyledüklerin Tekman kadısı Mevlânâ dame Mehmed dame fazlıhû mektub ile i’lâm eyledîğinde mâ’adâ mezûrûlar atide seneleri mukabelesinde otuz üç kantûr saff köherçile Erzurum kal’asına teslim eyledüklerin bildirilmişsin imdi kabz olunan köherçile onat hûfz emr idûp buyurdumd ki vardukda emrin üzere zikr olunan
Köhercil’yi alub kabz eleyüb dahi barut-i siyah eylemek tebdili beher hal tedârik eleyüb barut-i siyah eylemek bâbında sa’y ü ihtimâm eleyesen.

23/29
Budun Beylerbeyisinin Kethûdâsına virildi.
Fî 12 Muharrem sene 979
Semendire muharririne hüküm ki bundan akdem tahririne me’mür olunduğun vilayetin defterlerini yergiye koyup mühürleyüp Südde-i sa’âdet time göndermek için hûkm-i hûmâyûnum gönderilmegi’nin defterler ile Budun cânîbine gittiğin i’lâm olundu imdi mukaddema asitâne-i sa’âdet time gönderdügü’n icmâl süre time vilayetin bu vâkt’ olan tahrir-i cedidine zevâhir-i zühûr eylemesin ancak iki baş beraber gelmek müyesser olduğun i’lâm eylediğin ecâden gönderilen icmâl defteri Ali ile baye-i serir ilave arz ve takdir olunmuş idi bi’l-cümle bir icmâl sûretini gönderüb atik ve cedid yazuların ta’ýin eyleyb külli fazl ve takayyûd zühûr eylediğin bildirmişsin imdi sâbik gönderilenenden defterde ol vechîle teknâvût ve fazl olmayub ancak iki baş beraber olduğunu bildîrüb sonra Budun’a varmakla hâlâ gönderdügü’n defter-i icmâlde yokdur fazla ve takayyûde gösterilmeye sebeb ne olmuşdur ol gönderilen defterde niçin fazlası beyân olunmayub ancak iki baş beraber olur deyüb tahrir olunmuş idi hâlâ yokdur ziyâdesinden zühûr eyledi i’lâm nedir vilayeti mahrûsada tahrir olunmakdan murad asla fî tahsis olunub zühûr-ül beyân zevâidi beyt-ül-mâl için zâbt olunmuşdur iftidal vermek değildir buyurdum ki vardukda defterleri asla tebdil ve tağyir eylemeyüb eğer ümerâ’î’l-kirâmîn ve eğer gayri timârlar verilüb sâbika mücebine hâlî üzere koyup mu’acelen eski defterleri emr-i sâbikim üzerine bir keseye koyup Südde-i sa’âdet time göndermen olmaysın.

24/30
Vezir Ali’ye virildi.
12 Muharrem 979
Avlonya Sancağı kadınsı hüküm ki hâlâ nefs-i Avlonya’dâ bînâ olunmak emrim olunan sed bînâsi mühimmi için her birünüz taht-tî kazânuzdan kifayet mikdârı ırgâtlar ve cerâhor ihrâç eleyüb mahal-i muhide göndermek emr edib buyurdum ki Avlonya gariplerinin cedîd ağası olan Ali zîde kadruhu varub vusûl buldukdâ bu bâbda
herbürünüz mukayyed olub zikr olunan sed-i mühimi için taht-ı kazanızdan kifayet miktâri cerâhor ihrâç eyleyeb müşârunileyhe gönderesin ki lazım olan hizmetlere istihdâm eyleye husús-ı mezbûr mühimmendir ihmâlden hazer eyleyesin amma bu bahâne re’âyâdan ahz ü ceb olunub zulm ve te’addi olunmakdan hazer eyleyesin.

24/31
Mezbûr Evren Çavuş’a virildi.
12 Muharrem 979
Firecik Kadısına ve Evren Çavuş’a hüküm ki hâliyâ taht-ı kazânızda üç bin yüz seksen atlı akçe yeri Tavut hümâ nâm-ı diyâr Yahyacık nâm karye Doğancı timârları olup mahlûlü mîrî için zabt olunub kendî mahlûlü hassî olup Dûyûn-ı amireme hayırlî mahlûlü teslîm olunduğu i’lâm olunmağın zikr olunan karyeden sene-i sâbıkada ne miktâr mahlûl alınmışdır kimeler cem’ eylemişdir asîl ile yerlerinden görüp vuku’-üzere i’lâm idesin emr idüp buyurdum ki varyükta zikr olunan karyenin eğer gulal mahlûludür ve eğer resm-i çift pesâyir rûsunman ne kadar nesne alunub kimler cem’ eylemişdir müfredât-ı defterlerini getürüb zikr olunan karyenin eğer gulal mahlûludür ve eğer resm-i çift pesair rûsunman ne miktar nesne alunub kimler cem’eylemişdir müfredât-ı defterlerini getürüb asîl ile yerlerinden onat vechile teftîş eyleyüb sahîh ile ma’lûm edinub vuku’-üzere yazup bilderesin.

24/32
Arz getüren Nasuh’a virildi.
16 Muharrem sene 979
Edirne kadısına hüküm ki Südde-i sa’âdetime mektûb gönderüb Florine kazasından Burbali kasvetran nâm karyeden on yıldan beri babası nalbant Mustafa devşîrmesinden ayân eylediğüne maruf olan Hasan bin Abdullah nâm kimesine içün şikayeti Abdullah nâm kimesnenin oğlu Mustafa’yı Edirne kurbundan bağlar arasında yemek ve yemaklı mümkin ettîrüp katl eyledüm deyû ikrâr eylediğüünü bildirmişiş imdi buyurdum ki varyükta anda olan yasakçığı getürdüb ve mezbûr Mustafayı teftîş eyleyüb göresin fi’l-vâkt’ sahîh acemi oğlanı mîdir ne makule kimesnedir asîl ile ma’lûm edünüb vuku’-üzere yazup bildüresin.
25/33
Murat Çavuş’a virildi.
16 Muharrem sene 979
Erzurum beylerbeyisine hüküm ki Kars beyi Abdurrahman ve Kars sancağında vâkt’ olan karyelerin ve mezrâlarını kadim isimleri sahih ile ma’lûm olmakla mümkün olmayub der-vech ü defterlü ve ta’yin-i harci olduğu olmayub her karye karye birkaç isim ilhâk olunub bazı kimesne defterden ve bazıı hârcıten timâr olunub bîbirînden mümtâz olmayub küllî mezra baiş olub ve re’âyısı defterlü olmayub ilhâk ve ihtiyyâka gelen re’âyä dahi sekiz katnâ sebeb olub tahrîri lazım eddûn bildirmeyin buyurdum ki vardu烟da göresin fi’l vâkı’ol yer mezbûrda kasaba-i meşrûh üzere mu’accelen tahrîr olub lazımmsa yazub arz eyleyesin.

25/34
Mufassal
Erzurum beylerbeyisine hüküm ki Südde-i sa’adetime mektub gönderû gönderilen emr-i şerîfim mücebine müte’allik abhâr-ı ihbâr-ı i’lamlından hâli olmayub ve re’âyä bi’l-fîl bi-inâyetilläh-i te’âllâ istirâhât üzere olub düşmana müdegarri ahvâli ve gavur gavur oğlunun teraki kalesi ile büyük oğlunu taleb olunub verildiği ecîlden oğlun henüz hâlîas eylemedûgün bildûrîn sayîr ol cânibe müte’allik olan abhâr’dan her ne denîmsî ise mu’accelen ma’lûm şartm olmusdur imdi yukaru cânîbden gâflet câz değildir buyurdum ki vardu烟da dâima yrâr casuslar gönderû gönderû yukarı cânîb ahvâlini tedebbû ve tâhhabbüsden hâli olmayub vâktîf olduğun abhâr-ı sahihayî i’lamlından hâli olmayasîn.

25/35
Vezir Sinan Paşa’ya hüküm ki bundan akdem Yemen mûcibinde yoldaﬂıklarda bulunub terfî-ü ayân olunan ol henüz terfîlerini yarâra eylemek ise bunlardan olub deftere kayd olmayub defter boş olmâyn buyurdum ki vardu烟da anâm gibi eher medda ve eher Yemen hizmetine alınub terakki inayet olunan ümerândan her birine ne kadar terakki verilmiş ise isimleri ve rikâbînî ve kadîmî dirlikleri ne ise mufassal yazub defter eyleyüb defterleri Südde-i sa’adetime gönderub ümerâya tenbih eyleyesin ki astîlarmın gönderû berâtîn tevzî’ ile şöyle ki berâtîn tevzî’eyleme’yüb tenbihen sonra kanun kadîmden ziyâde ki sayikalari alunub ak verkin mukarrerdir anâm göre mukkayyed olalar.
26/36
Kethûdâsına virildi.
16 Muharrem 979
Temeşvar beylerbeyisine hüküm ki Südde-i sa’adetime mektûb gönderüb Erdel’e müte’âllik ahvâli vəridâttan üç bin denziyade ziyaĎe din-i kâfir Yanık kal’aşı’na zarar kasdina gelüüb mühârebe eylediklerine beyi olan Derviş dâme izzûhü yanında olan nefer ve ademleri ile mühârebe eyleyüb bi-inâyetillâh-i te’âlâ münhezim olduklarını bildirmişin ol bâbda her ne demiş ise ma’lûm oldu imdi Erdel cânibinden gaflet câiz değildir buyurdum ki vardukda dâima ol tarafıla tali olub ve yerar ademler gönderüb ahval ü edvari ve beylerin zikr ve tedârikleri ne olduğun tecessüs ve tahhâbûs eyleyüb ve sen dahî emr-i sâbikim mücebine hâzîr ve mûheyyâ olub lâzım olursa hîn-i ihtiyada mahall-i iktila ettiğine göre vech ü mümkün gördülüği üzere tedâriklerin görüldmek bâbında ümerâyâ istimâlet verüb gönderilen emr-i şerîfîm ile amel eylemekde terüb eyleyüb Eflak husûsunda evnâ’ sa’y ve ihtimâmın vucuda getûresin ve vuku’t-ı olduğun ahbâr-ı sahîha ile ale’t-tevâli i’lâmdan hâli olmayub yanında yer gelüb münhezim olub âsitâne-i sa’adetime gönderilib kefereyi ber-vech-i isti’câl irsâl eyleyesin ve Erdel beylerine kendü cânibinden mektûb gönderüb sahîh istimâm veresi songül ki ilhâk-î isaller eylemeyüb emr-i şerîfîm mücebine amel eleyeler Temeşvar gibi vilâyetler Erdel dahi ellerinden gitmek mukarrerdir ana göre tenbih eyleyesin.

26/37
Mustafa Çavuş’a virildi.
Fî 13 Muharrem sene 979
Kütâhya ve Karahisâr sahib-î sancâklar kadılarına hüküm ki taht-ı kazânuzdan bazı suhte tâyifesî anda diye gezüb bazı Müslümanların evelerini basub ve ehl-ü iyalların çeküb mirler ile malların alub fesâd ve şenâ’at üzere olduklarını istimâm olunmağı ehl-i fesâd ele getûrülüb hakiyânın gelesen emr idûp buyurdum ki vardukda bu bâbda Dirigöz köyü gibi mukayyed olub onun gibi suhte tâyifesî anda diye gezüb bir yere gelüb cem’iyyet idûp Müslümanlara ol vech ile zarar ve te’addî eyleyüb fesâd ü şenâ’at ile meşhur kimesneler var ise mühâfaza için kalân sipâhîden ve hisâr erenlerinden ve il
erlerinden kifayet mikdârı adem ile mezkürların الوزرة varlı hak eder kimesneler var ise hüssea ile beraber idüp bir kısmı şer ile fasl olmayup onbaşı müür eylemeyen husûsların ber mûceb-i şer'ı kavim üzere teftiş eleyüb göresiz kadiya arz olunduğu gibi ise şer' ile buyura bulan hukuk-i ismani'ye elverdikden sonra mezkürlara şer' ile lazım gelen idüp yanunuzda sabi olan mevadı mufassal ve meşrûh yazup defter idüp sûret-i sicilleri ile imzalayub ve mühürleyüb mezkürlardan habs ve içâb edenleri müşârunileyh çaçuş'uma teslim idüp Südde-i sa'âdet time ırslâl eleyyesin amma bu bahâne ile eh-i fesâd himaye olunub kendü hallerine olanlar dah olmakdan ihzâr edüp hılaî-ı vákt' arz olmakdan ihtiyât eleyyesin ve eh-i fesâd ve şenâ'ati nusret ve fesâdları def'ü ref'inde ihtimâm idüp bu bâbda dakika fevt eleymeyesin.

27/38
Sipâhiler Kethûdâsına virildi.
13 Muharrem 979
Bursa kadısına hüküm ki Südde-i sa'âdet time mektûb gönderüb Bursa'da sâkin olan kul tâyifesî meclis-ı şer'e gelüb Bursa'da şehir oglanları sipâhî tavrında yarârlıkla gümuş nakış ile ile ve kemer kilic ile ile ve bol şalvar ile âgla abayî ve tûlbentli sarık ile sûre-i karyelere çikub re'âyâya zarar ve te'addi eleyüb kasd eyledüklerine kul tâyifesî eyledi deyû muhâfaza olunur kul omayub tur-u ubur olanları men eylemek hususu bildirmişsin imdi buyurdum ki vardukda bu bâbda mukayyed olub mukaddemen sehirde mûnâdimler ta'îyn eleyüb tedbir nida eterüb te'addi eleyyesin ki kul ve sipâhî olub şehir olanı ve levend olundukça meşrûh üzere sipâhî tavrında giyinûb sipâhiye mahsûs olan ekü aba esbap ve eğer sipâhi libasî giymeyyb ol beylikde ne mûhâlîf iş eylemekden ihtiyât üzere olanlar emre itinâ eleymeyyb ol vech ile sipâhi tavrında ata binûb karyelere varub te'addi eleyyenleri ele getürüb habs eley bü arz eleyyesin sonra onlar hakkında emrim tevcih olursa mûcibi ile amel oluna.

28/39
Van beylerbeyisinin kâpi Kethûdâsına virildi.
16 Muharrem 978
Van beylerbeyine hüküm ki Südde-i sa’adetime mektüb gönderüb săbıka emr-i şerifim gönderülüb Hakkari beyi Zeyid ğâme izzuhu sancağında vâkı‘ olan kükürt ma’deninden ikibin kantar saf kükürt ihrâç olunub Van’dan kirâ ile Trabzon … gemi ile Âsitâne-i sa’adetime gönderüb taleb olundukda kükürt ma’deninden şimdiden kükürt ihrâç olunmak değildir bir mütemed âdem koșulub ırsâl olunsun cümle âdem halk ile re’âyâ ile ikiḍım idüp hâsıl olan kükürdü’ Van’a gönderelim deyî cevab vermişsin yerâr âdem ta’yin olunub gönderildiğini Hakkari sancağından iki bin kantar kükürt hâsıl olmadiğini ve Erciş’te üç yüz kantar kükürd alub ve Kızılbaş vilâyetinden Erciş’e kükürt taprağı gelir ve Kızılbaş serhaddin Karakü nâm-ı yerde Kızılbaş zamanında kükürd ma’dení olduğu haberî olmâğın yoklamak icîn âdem gönderildiğini ve Erciş’te olan kükürd Trabzon’a gönderilüb müşårûnileyyh sancağından ve gayrinden hâsıl olan kükürdden konmak fermân olunursa ve Trabzona her bir edvarı iki yüz akşeye gider Mezdevan’a on sekiz ecmiyan kükürd ancaq tahmil olur Trabzon’a bu mikdârı ecmiyan kükürd kirâsî on bir âkçeden ziyâde olduğun bildirmişsin imdi Hakkari sancağından alnacak kükürd ne vechile alunub kirk küddede olunub kükürt ma’dení kimin tarağında olduğunu lâm eylediğün ecîlden buyurdum ki vardukda Hakkari sancağından alnacak kükürd ne vechile alunur ve Karaküde’de olan kükürd ma’denleri yukarı cânibin sözü devletine midir berû cânibde midir kimin tarafındadır isâl ile ma’lûm edûnûb vuku’t üzere yazub bildiresin.

29/40

Şam beylerbeyine ve Şam defterdârına hüküm ki Haleb beylerbeyi Derviş ğâme ikbâlehû ve Şam defterdârî Ali Südde-i sa’adetime mektûb gönderüb cebele sancağı nevahisi Haleb sancağıyla mahlut olub Kazabla’dan Haleb’e iki günde varolub Şam’a ancaq on günde varolub mesafe-i baya olub erbâb-ı timâra ve re’âyâya gelmek uzmâ olub kadım Trablus sancağından mukarrer olmakla Şam’a ilhâk olub ve Şam ile münâsibleri olmayub Haleb’e olması re’âyâya ve beyt-ül-mâle enfa‘ olduğu lâm eyledikleri ecîlden zikr olunan sancâk Haleb’e ilhâk olunub buyurдум vardukda livâ-î mezbûrun icmâl ve âfûsâl defterlerin Haleb beylerbeyisine gönderesin ve sen ki defterdârsin vâkı‘ mîr-i mikataayî gerû Şam aklâmına zabt etdûrüb livâ-î mezbûrun livâ-î mezbûrdan aid olan ahvâl mîrîye sen zabt ettiyesin.
73

29/41

Yazıldı

Haleb beylerbeyi Kethübâsına arzuhâl virildi.

Fi 3 Muharrem’-l-haram sene 979

Haleb beylerbeyine hüküm ki Şam defterdârî ile Südde-i sa’âdeti mekteb gönderüp arz eylemişsin imdi zikr olunan sancak Haleb’e ilhâl olunub icmâl ve mufassal defterlerin gönderdesin deyû Şam beylerbeyine hüküm-i hümâyûnum yazulub gönderilmişdir buyurdu ki vardukda zikr olunan sancâğın icmâl ve mufassal defterleri alub zapt eyleyèsin amma livâ-yı mezburun mîr-i mukataâtı geru Şam aklâmına zapt olunmak emr imişdir Haleb defterdârına tenbih eyleyèsin sana … rıza olmaya.

30/42

Mustafa Çavuş’a virildi.

Fi 17 Muharrem sene 979

Karâhisâr-ı sahib ve Seferihisâr kadılarına hüküm ki Seferihisâr kazásında Bali Ahmed oğlu dimekle ma’rûf Mehmed nâm kimesne ferzend-i ercümend ile dahi oğlum Murâd Han bekâhûnun lâlâsî Ferruh dâme ikbâlehûnun subaşısı nâmına gezûb nice Müslümanlara te’addû ve katl-i nâfûz etmiştir deyû hayli kimesneler gelüb şikayet etdûkleri ecelden umuma teftûs olunmasın emr idûp ve Mehmed nâm sipâhinin Ahmed nâm oğlu Kotan ve Selçuk nâm hâtûnun İvaç nâm oğlu diğer İvaç nâm hisâr eri dövülûsun un deyûşoye sâbit olmakdan tutub ol dahi muh kem dutup bu kayuğa zincire urup sana merkûm İvaç mezburûlûnun darbûndan fevt olup ve Mansur Mehmed’in neden şikâyete gidersin deyû Kemal nâm kimesneyi yoldandan döndürûb kadî muvakkiz habs îdûp te’addû eyledûğû i’lâm olunmasın buyurdu ki vardukta mezbur Mehmed’i hüsëmsiyyla beraber idûp her kim gelüb mezbûrdan davayı hak ederse bir vâkt’ şer’ ile ilâ âhir teftûş idûp göresin arz olunduğu gibi eyse ba’de-l-yevm eshab’-ı hukuka şer’ ile mukayyed olan hakların hüküm idûp bî-kusûr elverdikten sonra vech-i meşrûh âzere Müslümanlara zulm ve te’addû ve katl-i nâfûz etdûğû şer’ ile sâbit olursa üzerine şer’ ile sâbit ve zâhir olan olayı başka başka defter idûp imzalayub sûretin Südde-i sa’âdeti mekteb gönderüb ve aslunu mufassal yazup arz eyleyüb kendüye muh kem habs eyleyesin amma
hin-i teftişi hakk-ı sarih tábı' olub tezvür ü telbisden ve şehûd-ü rûz hazer edesin kaziyede medhâl olmayanı dahî ettirmeyesin.

30/43
Gazze Beyinin Kethûdâsını ademisine virildi.
17 Muharrem 979
Mekke-i Mükerrreme Şeyh-ül haremâne hükümet ki Darnau nâm Kimesne Südde-i sa'âdetiye adem gönderüb babası Hacı Süleyman fevt olub kendüsü sağir olunmağın muhâlefatını kadişi olan Ahmed-i Kemal nâm kimesne zabt eleyüüb malmi varncaya virüb istedîp sonradan mezâr biriüb babası muhâlefatın alub amma rusumda olan malın resmini vermeyüüb taallüb eyledîgûnî bildirmeğin Mekke-i Mükerrreme kadişi dâmefazlıhüya hükümet-i hümâyûnum yazulub ahvallerin şerî ile eleyü郿 e'dâyı şer'î-î Şerîfe itmek emrm olmuşdur bu bâbda sen dahi mûbâşir olmak taleb eylemeğin buyurdum ki varukda onun gibi mezâr verilen hükümet-i hûmayûnun mûcebine devâvâyî hakk eyledikte sen dahi mûbâşir olub şer'-î şerîf ile lâzûm geleni icrâ' eleyyesin.

31/44
Arz getiren
17 muharrem 979
Bosna beyine hûkûm ki Südde-i sa'âdetiye mektûb gönderüb Bosna sancaği karyelerinden bazı karyelü ahâlîsi çûz sularda köprüye ihtiyac yoğ iken köprü ıhdâs idûp harâbê mûtevvecîh olduğça da zorlukta ve tekellüfinden mu'âtî ve mûsellem olmak üzere ta’mîr eylemek uhtelerine olmaga ahkâm-ı şerîfe verilib livâ-ı mezûrûda serhad muhâfâzasi içûn ferendûş’a götürmek ve kal’alar ta’mîrine ve bazı bazî hûdematlarca cerahor lâzım oldukda ihracı olunmağa imkan olmaga ve bazı züemay-ı timârlarımız serbestür deyû ra’iyyetlerine dahl ettirmeyûp hizmet váktî’ oldukda livâ-ı mezûrûn nîfzîndan ziyâdesi hizmete ihracı olmayub sûyir re’âyâ te’addî lâzım gelir deyû hizmet váktî’ oldukda livâ-ı mezûrûn umumru re’âyâsî istîhdâm olunmadığı içûn hûkûm-i şerîfin verilmesin arz eylemişsin imdi buyurdum ki varukta geniş anıb gibi mûhim olan köprûlere kifayet mikdârî kimesne ta’în eleyûp ale-l’esâmî defter üleyûüb Südde-i sa’âdetiye gönderesîn ki tekâlîf-i örfiyesden muaﬂ olmak üzere köprûcü ta’tîn
oluna ve onlardan mâ’âdâ vákt’ olmaktan mîr-î hizmetlere bunun nevbet ile kifâyet mîkdârînîn istihdâm ettiresin ve bu bahâne ile ahz u selb den hazer eleyesin.

31/45

Erdoğdu Kethûdâ’ya vairedi.

Yemen beylerbeyine hüküm ki düştür-î mükerrem Vezîrim Sinan Paşa mektûb gönderüb sâbıka mahmiyeyi Mısır’dan ihrac-ı fermân olunan üç bin tüfenkliye müsadî olunmayub ulûfe ve tüfenk müstevfi verilmeyüb ancak bin altı yüz mîkdârî tedârîk olunub üç aylık mevâcibden ziyâde müyessîr olduğun ve asâkir-i nusret ile Maine nâm mahalle váslul olduqda isyana kabil âğdayî şekâvet-i hassannîn mukabele ve mühârebe eleyûüb edîgîne eleyûüb evâmîr-i mazul ve münhezim oldukların Vasta kal’ası’nda olan askârlar adem tevâbiyeyi ile haberleüb hüsn-î mevâdî ve istimâlet ile ittihâd ü ittifâk eleyûüb bârûdîhânesine iş erüşdürülüb ceb-hânesiyle ithrîr kal’ası da hiyev ve têshîr ve recîde olan malağan haserin kahr-u tedmir olduğun ve sizin bu bâbda kêtal minhâl ve hemhâl ihtimalîne mezkrû olun vakar sancaqîn ve celâdet ve hüsn-i tedârîkîn ve ferâsetin müsted’âsîncâ envâ’ dilaverliğîn ve zuhûr edîp müstehâk olduğun saliyane üzerine yüz bin akçe terakki hüküm-i hümâyun isrsâl eleyûüb hüsn-i kabal sa’âdetü ikbâl-ü sefaret olmak bâbında istidâyî alifet eleyedügün i’lâm eylemeğün müsârün ileyhin tevcihi hakk âliye hüsrevhânemden âzû’î kabûl ve mahalli iirtizale vaki olmusdur eyle olsa vilâyet-i Yemen şimşir-i zafer tesâr-i cihangirimizle feth ve tezhîr ve ol diyarî Haleb el itibardan olan isyan ve merdâg ve fesâdû kahr-u tebdîr olunub tevâîfî re’âyâ ki medâr-î helâk birle derhal himâyet ve keşîr-i sa’âdette muktaşir ve istimdat ve etrafta olan urban kefereden balban mesâlih üzure olmakla raht ve nemude iken beyler beylerîn ta’îfeyî Azeban ile zindegânî ile hîfz u hirâseti memleket ve zabt u siyaneti ra’îyyet ve ta’âmiyî medain ve bilat ve terfîh kilîb ibaddan ihmâl ve terâhi üzure olub mühimm haklarından müháfazada olan erba bile hafîk vazîfe-i muaîyenelerîn tamam vermeyüb re’âyâ ve berâîyâa zulm ve te’âddi ve mesâlih üzure olan agdayî cevr u teezzi eylededikleri emîlîden ol vech ile fetret ve ihtilale baiş olub mücîddeden feth ve tezhîr ve şer’-i şuur adâbi şekaveti eşkiyandan yeni ve tebdîr olunmasî lázım gelüb askeri dürë-rî nusreti sihare müsârün ileyh serdar ta’yan olunub esläfi dahi içün irsîl olunmuş idi halen inayet-i yan yan kilîb istilasî lázım olan kîla ve buka ve sayîr karye ve kasabâyi mevtûh ve menşûh ve isyan ve tuğyan üzure olan mazarrat nişandan mazhar ve gayî
asker umumen rakabe-yi ubudiyetleri ibka ve ilhaka koyub yerar rehinler verüp ususeyi uhte kemâl-i inkıyâd ile teahüdleri olub dahi memuldur ki ve ihtilal ihtimal ola meğerki ademi inkıyâdı ve muhabafay-ı vilâyetten ihmâl ve neva’i olub sulh u salaha mugayir vakı suduru ile bir nişanesine husus-u zuhur ile ve bi’l-cümle ol diyar keserü’l-ağyar daima inzar-ı firts arsenım ile manzur olmadan halı olmayub her vech ile nizam ve intizamı aksayı amal ve merahim olub senin vakuru şehâmet ve hirâset ve fârt-ı kryafet ve muzafañatını i’timâd-ı hûmayûnum olunun ol cevanibin zapt ve ihlası için sevk olunub ileyhe dahi yine müte’amlik eğer müstevfi kul golândemekdir ve eğer kul mevacibdir ve eğer sayir meham velev lazîmdir cehl ü solduru ise hüsn-i tedârisk ve irlsal eylemen bâbında tekîd hûkm-i hûmayûnum yazılıb ve mazha Yemen muhabâzasi için varid ve havale olan ayende ve revende gayrî müsafirün nizâlari ibka ve sayîr mesun ve masun olmamağın Niç nâm vilâyetin hûkümeti dahi Redde sabiye nâm mahalle varîncâ mabeynde olan mesafênin hîfz u hirâseti cenáb-ı emarete meab Meeke-i Mükkerrem-ı Şerîfî şerif Hasan dâmeî me‘âlihu teffizi olunub lázım olanhususlarda muavenet eylemek bâbında näm-i hûmayûnum irlsî olunmuşdur buyurdum ki vardukda bul bâbîa müşarûnîylehima dahi haberleşiüb dahi Yemene müte’amlik lazım olan mühimmât eğer kul ve eğer mevacib ve eğer sayîr levâzım her neyî müşarûnîylehyden taleb eleyüüb ve múmâ-îleyh şerif dâmeî me‘âlîhudan dahi muavenet ve müzâhereti lázım olanhususlardan istimdât idüp vilâyeti Yemen’e müte’amlik medayını ve ihsar ve nevahi ve evtar ve kala ve yakai ve kurai ve kasaba-yı husus-ı vilâyeti mazbut kasabatında kemâl-i adalet ile kuttası şer’î kadîmi mehma ve mîkayasî kanûn-ı kadîmi meri kilub memleket ve vilâyetin emnî emâneti ve re’âyâya ve berâyânın rûhânîyet ve iltimsâsi hâzâyin ve emvalin tevkir ve izdiyadî ve mezhar ve sayîr arab bed nefer ile hüsnü zendeğani idüp sabîka velahak verilen rehineleri onat hîfz eleyüüb basî-i izlal olur husûslardan ihtiyât eleyüüb vilâyeti mezbûreîn nizam ve intizamı bâbında yazîb enva-i mesa-i cemîlîn zuhura getûresin.

33/46
Hasan Çavuş’a virildi.
23 muharrem 979
Hersek sancağı beyine hüküm kiмир-î esirlerden lisan-ı Türk ile tekâllüm eden bir katip-i kâfir kâmil etmek taht-ı livâ-ya gelinceâkt’ olan gicelerde onat vech ile tedebbü
ve tescüüs ettirmek lâzım ve mühim olmadığın buyurdum kivardukda te‘hir ve terâhî
etmeyüb taht-ı el- kebîr olan cesür-ı giriftar-ı kamileden mirur-u ubur etmek isteyen her
kim olursa olsun gereği gibi ahvlâin teftiş ve tefahhus idüp göresin onun gibi kefîl
bulunmayub Yardıcî olmayanları ötöeye getürûb alkoyup dahi bi‘l-cümle süpheli
olanları habs eyleyüb makule kimesne olub ne mahalden gelüb ne mahalle gittüğüni
ma‘lûm edinüb ismi ve resimler ile yazup Südde-i sa‘âdetîme arz eylesin bu husûs
mühimdir ihmâl-ü müsâhaleden hazer idüp emr-i şerîfî mûcebine bâb-ı ba‘isde
dakika fevt eylemesin.

Bu dahi Hersek fermân verib

**Bir sûreti**

Delvine Beyine

Hersek Vezirine yol üzerinde vâktı‘
olan kadılar taht- kazanuzda olan
mamur ve ta’mirleri tehâbbüs edesin.

**Bir Süreti**

Delvine vilâyetine yol üzerinde olan
kadılar yazила

**Bir Süreti**

Hersek Vezirine yol üzerinde vâktı‘
olan kadılar taht- kazanuzda olan
mamur ve ta’mirleri tehâbbüs edesin.

Vidin’e varınca Mehmend Çavuş’a

Delvine’ye varınca Mehmend Çavuş’a

34/47

İzvornik Beyine hüküm ki hâlâ voyvodaların re‘âyâya zulm ve te‘addî eyledikleri istimâ‘
olundu imdi buyurdum ki vardukda bu bâbada mukayyed olub voyvodaların onat vech
ile zabt eleyüb tenbîh eyleysin ki re‘âyâya zulm ve te‘addî eylemeyüb kendü hållerinde
olalar şöyle ki bir dahi şikayet oluna azl olunmağın mukarrer bilüp ana göre mukayyed
olasın.

34/48

Larende Kadısına ve mûtaferrikalarından mühâfazaya ta‘yîn olunan Kemal’e hüküm ki
Südde-i sa‘âdetîme mektûb gönderüb bazı arab tâyiﬁsî Larende nevâhisinde kat‘-ı ibka
eyleyüb Ceziire-i Kudüs zahîre ve säyir mertâb elinden Müslümanların yolun basub
mâllarını mevkiyelerini garezedüb Müslümanları mecrûh eyleyen ve yüz tâyiﬁnên
reisini alan Nebi nâm makûr karşı gelüp cenk edüp atlarını ve kendülerini mecrûh edüp
ve pederini dahi katl olunup yoldaşlarında Yusuf Vefa Ali ve Ahmed ve Mehmed ve Kerim ve Aher

34/49

Nif ve İzmir kadısına hüküm ki Südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb donanma-yı hûmâyûn ile sefer eden Levend tâyifesi bagi üzere olub Müslümanların kimisi katl kimisi mecrûh ve bazısını evi basulub oh ile çekilüb davranışla alınıb fesâd ve şenâ‘at eylemekle re‘âyâ mütehaccirî’il-ahvâl olub ve bazı ecnâsa kapım kulu ve yениçeri ve acemi oğlanı nâmına bazı yениçerîl gelüb re‘âyâya zulm ve te‘addî eylediklerine mazhar ve mürâsele ile ihzârîlar mümkün olmayup hisâr eri had ekseri ikta ve amel ve âher hizmetlerinde olup hûddam şer‘i şerîfe kalan rıza üzere olmakla ele getürmekde aşıret çektûğün bildirmişsin ol bâbada her ne demiş isek ma‘lûm şerîfîn oldu imdi ol makule ehl-i fesâdîlar il eri ve hisâr eri muâvenet ile ele getürmek emr idûp buyurdum ki vardukda onun gibi fesâd ve şenâ‘at üzere olan ehl-i fesâdî il eri ve hisâr erleri muâvenettele ele getûrüb dahi fesâd ve şenâ‘at sabit olanlardan sipâhi ve yениçeri ve acemi oğlanları olanları isim ve resimleri ile yazup Südde-i sa‘âdetime bildürüb olmayanlar bâbında şer‘i lâzım gelenl ibraz idûp yerine koyup şer‘-i şerîfe mubahîf kimesne iș ettirmeyesin amma bu bahâne ile kendü hallere kar-u kisbelerinde olanlar hilâf-ı şer‘ ve kanun dahil ü tecâvûz olunmakdan hazer eyleyesin.

35/50

Evren Çavuş’a virildi.

Dimetokya ve Gümlîçine ve Fere, Yenice, Karasu ’kadılara hüküm ki bundan akdem hûkmü hûmâyûnum gönderüb taht-i kazânızda hûrsuz ve harâmîlik ile meşhûr olub katlî nüfûs ve sin-i ahvâl eyleyenleri ele getürüb çavuş‘um Evren mûbâşeret ile ahvallerin görmek emrîm olmağın zikr olunan hûsuzlardan Gümlîçine kazânıdan Dervîş ve Fere kazânıdan Mustafa ele getûrûlüb İstanbul sa‘âdetlerine gelüb yoldaşlarından sual olundukda tah-u kazânıdan bazı kimesner içün katil ve hûrsuz ve suhte yatağı ve durakların ehl-i fesâdlardır deyû bildirmeğin defterleri yazulub defter olunub müşârunileyç çavuş‘um ile gönderilmişdir buyurdum ki vardukda da her birünüz bu bâbda mukayyed olub zikr olunan defterde mestûr olan kimesner her kangınızun taht-kazânıdan ele getûrüb dahi ahvâlin müşârunileyç çavuş‘um mûbâşeret iyle onat vech ü
hakk üzere ber-muçe-bi şer’-i şerîf teftîs eleyeb göresin mezkûrlar fi’l- vâkt’ hırsuz ve harâmi olub âdem katl eleyeb esbâbî emvâli gâret eyledikleri såbit olursa mezbûrlâri habs eleyeb üzerinde suret bulan emvâlin ve saýir fesâd ve şehâ’atlerin sûret-i sîciller ile mukayyed ve mahbûs yerûr ademler ile mezkûr çavuş’umla Sûdde-i sa’âdet time gönderip ve Gümîçine kadîlûna vâkt’ olan ehl-i fesâd mandeleri ref’ eleyeb fesâd eleyen çobanlarnı mukayyed ve mahbûsu Sûdde-i sa’âdet time gönderesin.

35/51
Kethûdâsına virildi.

Gelibolu kadısına hüküm ki İstanbul muhtesibi mektûb gönderüb Mısûrdan gelen gemiler pîrinç ve bahârlarn Gelifobu’ya ihrac eylediklerin i’lâm eylemeğin buyurdum ki vardukda anun gibi Gelifobu’ya Mısûrdan ve gayriden pîrinç ve bahârlar ile ve saýir zehâyir ile gelen gemileri doğru İstanbul’a gönderüb Gelifobu hânına ihrac ettûrmeýüb eğer ihrac eylemiﬂerse dahi gemilere koyup muhtesibin varan ademi ile doğru İstanbul’a göndermek arzûncda olasın.

36/52
Akkirman beyinin Kethûdâsına virildi.

Varna ve Bender kadılarına hüküm ki sen ki Bender kadısısın mektûb gönderüb kal’a-yî Bender ile Boğdan mabeyninde vâkt’ olan Bender husûsu içûn cânibin re’âyast dava ve nizâ’dan hâli olmayub săbika gönderilen hüm-kâm hümâyûnum mucebince ehl-i vükûf’dan cemâ-a-t Kise ile mûnaza olan yolun üzerine varub görüldükde hâli harâbe yerler olub asla imaretent eser olmayub Boğdan köylerinin mahsûlune ve yerlerine asla zarar olmayub vilâyet katibi sançağına mahsûl kayd eylemiﬂdir yeni gibi zarar olmadiğin bildirmiﬂsin imdî bundan akdem bu hûsus teftîs olunub sınr ta’yîn olunub sicil-i mahfûzda kayd olunduçu i’lâm olunmuş imdî zikr olunan sınr hûsusun sicillerde arayub sûretin ihrâcı eylemek emr idîp buyurdum ki vardukda emrîm üzere Boğdan ile sınr mabeyninde vâkt’ olan sınr nizâ’-tî hûsusun sicillerde arayub bulub dahi sûretin ihrâc idîp mahtuz şuhud-u istimâ idîp ol hûcet mucebince sınruru mukarreer idîp tekrar bir hûcet dahi ve bahânêse min ba’d muçebi ile amel oluna.
36/53

Yazıldı

Eflak voyvodasına hüküm ki hâlâ Dergâh-ı mu‘allâm cavuşlarından Mustafa bazı mühim mesâlih için Erdel tarafına ırsâl olunmağa buyurdum ki vardukda Südde-i sa‘âdetine olan ubud-u din-i ihlâsin mücebince müşârunilehı Erdel’e varub gelince dil bilüb yarar âdemîn koşub vilâyet-i Erdel’e emîn ve sâlim ulaşdurub ve getürüb yolda ve izde kimesneye dahl ettirmeyesin.

37/54

Ali Çavuş’un karındaşı Hızır Çavuş’a virildi.

17 Muharrem 978

Akdağ ve Gülnar kadınlara hüküm ki hâliyâ köherçile hizmetine me’mûr olan Dergâh-ı mu‘allâm cavuşlarından Ali Çavuş Dergâh-ı mu‘allâmamektüb gönderüb livâ-yı İçel’in müteakdidlerinin cebellüsü ellerinde Kayseriye kâr-hânesi nâibi Abdurrahman ve katibi Ali yar nâmi nâm yuc kit’a mûrûr yetmiş terekelerde otuz sekiz nefer cebelli içün altı ay edâ-yi hizmet eyeâdîr deyû kayd olunmus bulunub mezbûran nâib ve katibden sual olundukda bu terekeleri biz vermedik Gülnar kazasında üç başlu nâm kârîyeden Beterin nâm kimesne etmiştir deyû cevab verdükleründe mezkûr Beterin ele getürmek için ayay beyleri Sinan ırsâl olundukda gaybet idüp ele gelmeyeüb ve dört tereke dahi beş nefer cebelliye sâbîka Niğde kâdîsî Haci Kasım beşer florilerin alub muhâsebesine yazmayub ve eski il kadâsin nâmı Kenan dahi üç nefer cebelli sicil edüb ve müşârunileh alay beyi Mud kazasına tâbi‘ karaye olub müteakdidlerinin defter-i cedîd-i Hakanide yera eşkûncüliler olub Yusuf veled-i Mehmed’e ve karndaşi Ali ve Mehmed dört beş yıldan beri köherçile hizmetine gelüb alay beyi nice def’a tenbîh ve tekid ettiikde ittihad ü inklâyad etmedükde arz eylemiş imdi buyurdum ki vardukda bu bâbda gèreği gibi mukayyed olub anun gibi edâ-yi hizmet eylemenlere gèreği gibi tenbîh ve tekid idüp edâ-yi hizmet ettiyesin ve münchen tereke yazanlari ele getürüb sûret-i sicilleri ile beraber yera ademlere koşub kürege konulmak için Südde-i sa‘âdetine gönderesin amma bile koşub gönderdûgün kimesnelere mühkem tenbîh eyleyesin ki yolda ve izde onat vech ile hifz eleyeb gaybet ettiémekden hazer eleyesin.
Uzun Mustafa Çavuş’a virildi.
Fi 28 Zi-l-hicce Sene 978

Vesar ve Sokul birüllerine yazılacak hûkm-i şerîfin süretidir bundan akdem vilâyet-i Erdel kralı olan İstefan kral merd oldukça vilâyet ve memleket hîfz-u hîrâset ve re’âyâ ve berâyasının zabt-u siyânet umûrû mihimmeden olub kral mezbûrûn yerine voyvoda nasb ve ta’yîn olmak lazım olduğu ecîlden ol bâbda ol cânhîb hûkm-i hûmâyûnum sa’âdete mekrun ile Dergâh-1 mu’allâm çavuşlарından Ahmed Çavuş zîde kadrûhüya

irsâl olunmuşdu müşarûnilehîn emîn ve sâlim ol cânhîbde ne zamanda vâsil olub ve sâyîr ol vilâyet-i ahvâli neye müstecîr olub ahâlisinin evzâ’ ve edvârî tewciîh üzere olduğulu henûz ma’lûm-1 şerîfîn olmamıştır öyle ele buyurдум ki vusûl buldu da gereği gibi muhâyayd olub mûmâ-ileh çavuş’tula irsâl olunan hûkm-i şerîfe amel idûp fermân olunan husûsînda hûnî ittifâk ve ittihâd üzere bezl-i makdûr ve sa’y maâfurûnuz mücûda getûrûb emr-i celliî-’l-kadrîm muğâyir vâzi’ sudûrûnda ihtiyâd ve ihtirât idûp gaflet üzere bulunmayasin şöyle ki müşarûnilehî çavuş’tuma irsâl olunan hûkm-i lazûm-î itiyadîmda emr olunduğulu gibi hûsn-i ittifâk ve ittihâdla hedemât-î hûmâyûnumda ihtmâl ile tekâsül üzere olub kendü hallerinde olmayub fermân-î celliî-’l-kadrîme mûhâlîf evzâ’-î edvârînuz zuhûra geldûğu istimâ oluna günahunuz kendü bayununa olub memleket ve vilâyet elinizden gîtemekle kurtulmayub fitne ve fesâd bâis olunur envâ’-î ikabla muâkîb olub ber vech ile haklarınndan gelmûrûse sâyîrîne mûcebi ibret ve nasîhat olur ana göre tedârik idûp kemâm-î ittifâk üzere memleket ve vilâyetlerinizin hîfz-u hîrâset ve zabt-u siyâneti husûsîlara müte’allîk bâb-î ikdâmda dâkika fevt etmeyûb kemâm-î başfret ve intibâh üzere olub fermân-î şerîfîme muğâyîr iş olmakdan ziyâde saknasınız bu hûkm-i şerîfin size ne gün vâsil olub ahvâl-î memleket neye mûncerr olduğun ve mukaddemâ irsâl olunan emr-i şerîfin icr’âsında ve memleket ve vilâyetin hîfz-u hîrâseti husûslarında ne vech ile tedbîr ve tedârik üzere olduğunuzu mufassal ve mesrûh yazup Südde-i sa’âdetime i’lâm eleyesin.

Bir sûretî
Bu dahe Geyvan’â verildi.

Erdel beylerbeyî veçh-î meşrûh üzere yazılmışdır.
Mezkür Veli Çavuş’a virildi.

Mudanya’dan Boğazhisâr’a varınca yalılarda vâkı’ olan kadılarına hüküm ki hâliyyâ dâstûr-ı mûkerrem Vezirîm Piyale Paşa edâmallahû te’âla iclelehû’nûn bazı kafir esirleri amade idûp ol cânîblerde perâkende olduklarını istimâda olunmağın buyurdum ki Dergâh-ı mu’allâm çavuşlardan Veli Çavuş varduğunda bu bâbdâ her birînüzü gereği gibi mukayyed olub zikr olunan kafir esirlerin her kanda ise tedebbûs ve tecessüs etdûrub eğer il eri muvaneti ile dir ve eğer gayri her ne tarîkle mümkûn ise ele getûrûmek bâbında envâ’-ı ikdamımız zûhûra getûresin bu husûs ziyâde mûhimmatdırîm ihmâl ü müsâheleden hazer eyleyesin ve ele getûrûlen esirleri kayd ü bend ile yerar sekbanlara koşub İstanbul’a müşâmûnileyhe ırsâl eyleyesin.

Ulak

Mudanya’dan Boğazhisâr’a varınca kadılar mezkûr Çavuş’a virildi.

Kethûdâsina virildi.

Erzurum Beylerbeyine Malazgirt ve Hîms kadılarına hüküm ki sen ki Hîms kadsîsin Südde-i sa’âdetîme mektûb gönderûb emr-i şerîf vârid olub ulûs tâyîfesinden Pasyon ve Pucyan ve Halti ve İstoroki ve Çekvan nâm cemââtler ve sûyirleri kısllaklardan yaylağa ve yaylaklardan kısllaklara giderler iken Hîms sançağı beyi Haydar dâme izzuhûnun sançağını uğrayub koyunlarını ve davarlarını zabt etmeyüb re’âyânın terekeleleri salub çayrârını yetûرعüb ve çığnetüb ol ecûlden hásıllarin mahsûlûne noksan olurmuş fi’llâvî’t-ciylevî﹢żyifesi müşâmûnileyhe sançağını uğrayub geçiklerinde koyunlarınızı zabt etmeyüb re’âyânın terekesin ve çayrârın yedûرعüb zarar ve ziyûn eyledûkleri sahîh ise men’ ve def‘ edesin deyû fermân olunmağın mezkûr cemââtlerde såbit-i şer’ gönderildikde hálet-i cemâаtı itâat-i şer’ etmeyüb isyan üzere olub re’âyânın terekeleleri çayrârını yedûرعüb ve livâ-yı mezbûr sipâhîlerinin kirk beş pâre yerleri timârleri harâb idûp mâllarının ve davarların bazıını sırhâ ve bazıını cebrîn çeküb alub gidûp otlaklarınız ve çayrârınız yedîرعüb ve evlerin ihrâk ettûklerine ahâli-yi villâyet ve sipâhîleri külliya gelüb eğer bunların su müsadetden bize olan mazarâtları arz olunursa kehâ velev herbirünüz beri villâyete perâkende olup villâyeti külliyan harâBey’e müteveccih olmak mukarrerdir deyû bildirimişsin ve zikr olunan cemââtler dahi arzuhaul idûp
kadımden güne gelüb ve otlaga giderken uğradağumuz yerleri ba tekdümden hali yerler
iken haliyâ köyler ihdâs olunmuðdur deyû bildirdiler imdi buyurduım ki vardukda bu
husûsa gereği gibi mukayyed olub göresin fi’l-vâkt ol köyler kadımi karyeler midir
yoûsa sonradan mı ihdâs olunmuðdur ve halet-i cemâatin adem-i ittâati ve re’âyânın
tereke ve çârırların davalarına yedürb zarar ve ziyân etdikleri vâkt ol midir nicedir
sîhhati üzerine mufassala yazup Südde-i sa’adetime arz eyleyesin sonra ol bâbda emrim
ne vech ile sâdir olursa mücebi ile amel idesin.

41/58
Yazıldı
Kethûdâsına virildi.

Diyarbekir beylerbeyine ve defterdarına hukûm ki sen ki beylerbeyisin mektûb
gönderüb Diyarbekir defterdarı sâbika emr-i şerîf vârid olub Harput sancağı beyi olan
Mehmed sâbika Si’avd Sancağı beyi iken Harput olan havâss-ı âtk ve cedid taleb
olmağını doksan bin altuna iltizâm olmakladır devlete mektûb gönderüb havâss-ı âtkiðen
Merhû nâm kârî elli bin altun mabsûle muhtemel iken hîn-i tahrîrde midir nâm zâîm
kendî tasarrufunda olan kul ve şehabelî nâm karyeler ki ilhâk on bin mabsûle
muhtemeldir tarih-i mezbûrda hâslar emîni olan Halîd nesne verüb zikr olunub Merhû
kârîsî içün harâbedûr deyû vilâyet katibine söyleyip iki karyeyin mazkûra merhû
kârîsine tebdîl etdürüb male gadr etdürûge arz etmeğin vâkt ise gerî Merhû kârîsînî
havâss-ı hûmâyûna ilhâk idüb ol iki kary sahibine verüle deyû fermân olunmağını zâîm
mezbûr getürdülüb sual olundukda Kazâbad nahiyesinde Sarki ve Hoşi nâm karyelerin
ber veçh-i zâmêt mutasarrîf iken hîn-i tahrîrde elinden alnub zikr olunub Merhû
kârîsî âhderib deyû bedel verûldügün cevab verüb defter-i âtikde dihi veçh-i meşrûh
üzerê bulunub iki mezbûrun Sarki ve Hoşi kârîleri hîn-i tahrîrde kîrk beş bin altı yüz
seksen sekiz âççe ile hâss-1 cedide kayd olunmuð bulunub zikr olunub kul ve şehabelî
kârîleri mukaddemâ zâmêt etdürû mukayyed bulunmâyub tahrîr-i cedid
mu vássalinda ikisi dahi havâss-ı âtikde idîyses mestur olub mezbûr ikbal dâme izzuhûya
hilâfet-i arz etmiş olub ve zikr olunub Merhû kârîsî iltizâmete dahil değil iken zaft
eyledûğü mukarrer olduğun bildirmişsin imdi bu bâbda mîl-1 mîrîye enfa’ olanî ile amel
olunmasın emr idüpb buyurduım ki bu bâbda gereği gibi mukayyed olub göresin mîl-1
mûrîye katkısı evveli ile iş ve onunla amel olub sadakât-ı hümâyûna anı zabt etdüresin emre muhâlîf ta'allül ettirmeyesin.

42/59
Yazıldı
Tersane Kethûdâsına virildi.

Gelibolu emnine hüküm ki Südde-i sa'âdetâme mektûb gönderüb tersane-i âmire içün Bergos iskelesinde olan hâm keresteleri tersane-i âmirime götürmek içün üç kî’ta top gemileri ol cânîbde varmağa emr-i şerîfim verilmesin ve anun gibi gelürken yolları Kemer nâm limana uğrayub Gelibolu’dâ olan tersanede bina olunan kadırgaların kerestelerin getürüb boşaldıktan sonra hâm kerestesin tahmill idîp İstanbul’a isâl eyleyeler deyû bildirmişsin imdi buyurdum ki vusûl bukdûkda zikr olunan keresteyi alûb getürıldüklerinde asla eylendürmeyûb anda olan arabâ ile boşaltub dahi arz olunduğun üzere hâm kerestesi tahmîl etdürüb ber-vech-i istî‘câl isâl eyleyesin.

42/60
Kethûdâsına virildi.

Van beylerbeyine hüküm ki Südde-i sa'âdetâme mektûb gönderüb budan akdem emr-i şerîfim gönderülüb Basra’ya bin kantar kûrşûn yeyâhûd yuvalak irlsål olunmak emrim olunmağın Zeynel dâmé izzuhü sancağından gayri yerde kûrşûn ma’deni olmayub mektûb gönderüb kûrşûn taleb olundukda sa’y ü âidâm idîp ne mikdâr kûrşûn hâsîl olursa i’lâm oluna deyû cevab verdûğu ve üç yüz bin yuvalak dökülüb emr olunub gelen kaliteler ile müsârunileythe mûrîye verdûgü bin Batman kûrşundan dört yüz bin yuvalakdan ziyâde döküldûgué arz olunmuş idi Basra’ya bin kantar kûrşûn yeyâhûd yuvalak irlsål olunmak mümkûn olmayub zikr olunan yuvalakdan iki yüz yetmiş iki bin beşyüz yuvalak Van kal’asında yuvalakdan iki yüz bin yuvalak ve müşärûnileyh Zeynel dame izzuhû kûrşundan akdem olunmakla mümkin olduğu üzere tedâirk olunub irlsål olunur ve ne mikdâr kûrşûn ve yuvalak getürûlürse vuku’î üzere i’lâm olunur deyû bildirnîşsin imdi alınan yuvalak yerine geri yuvalak tedârikolunmak lázîm olunmağı buyurdum ki vusûl bukdûkda sâbka sâbka gönderilen emr-i şerîfim mûcebine eger kûrşûn ve eger yuvalakdîr ber -vech-i istî‘câl tedâirk eleyûb mahal-i me’műra irlsål eleyûb daha alman yuvalak yerine her ne mikdâr olunursa gerû ol mikdâr yuvalak
tedârik eyleyüb yerine koşub kal'aları hâlî koymayınsın ve ne vech ile tedârik eyledûgün yazup bildiresin.

43/61
Yazıldı
Evren Çavuş’a virildi.

Yanbolu ve Akçakızılınık ve Zağra-i atik kadınlara hüküm ki bundan akdem Zağra-i atik kazâsına tâbi’ İlyascı nâm karyede mútemekkin olan kalâyçî Hüseyîn ve Halîl nâm kimesnelere isnâd olunan yeniçeri katlî husûsî ve ehîl-fesâd olduklari ecîlden teftîş olunuüb âzerlerine nesne sâbit olmayub kirk mîkdâr kimesne kefîl olmağını mezkûrlar ele getûrûb ehîl-fesâd olub îlbâr olumnamaları ki lázım olmağını Dergâh-ı mu’allah çavuşlарından Evren çavuş ma’rifeti ile teftîş olunmasın emr idûp buyurudem ki varduükda mezkuûrlar her kanda ise elbette kefîllerine bildûrûb elinde olan emr-i şerîf mücebinçe teftîş eyleyüb ahvâlî neye mûncër olursa şubût bulan fesâd ve şenâ’atın sûret-i sicilleri ile mukayyed ve mahlûs mezûr çavuş’ımla Südde-i sa’a’detime gönderesin şöyle ki küfélâsi ele getûrmeyüb ta’allûl ederlerse küfélâsi kayd ü bend ile gönderesin.

44/62
Karesi ve Biga piyâdeleri muharriri za’îm Ahmed’e hüküm ki hâlâ zîkr olunan sancâkların piyâdelerin virilen mufassal berât-î hümâyûnum mücebinçe tahrîr eleyûp defterlerin itmâma iриşdirdikde Menteşe’ye varmadın ol sancâkların defterlerin mûhûrleyüb Südde-i sa’a’detime gönderilmek emr idûp buyurudem ki vusûl buldukdâ zîkr olunan sancâkların piyâdelerin tahrîr eleyûp itmâma iриşdirdûkde Menteşe’ye varmadın defterlerin bir keseye koyub mûhûrleyûb Südde-i sa’a’detime gönderüb dahi emrim üzere Menteşe’ye varub anda dahi ol hûkm-i hümâyûnum mücebinçe tahrîr ve itmâmâ iриşdüresin.

44/63
Yazıldı
Bolu piyâdeleri beyi Hasan Bey’e hüküm ki hâlâ piyâdelerinîn iki nevbetlisi dahi ki ______ neferdir tophane hizmetine emr idûp buyurudem ki vusûl buldukdâ te’hîr
eylemeyeıp livâ-yı mezbûr piyâdelerinî iki nevbetlisin dahi cümle olûgelen ve âdet ü kânûn üzerine mukaddemleri ve çerîbaşlari ve ullîser âylık zâd ü zevâdeleriyle mu’accelen ihrâc idâıp mahall-i me’mûra getûrûp hizmete mûbâsher eleyeyesin husûs-ı mezbûr mûhimmâtandinî ihmâlden hazer idâıp goût ve eksûk göndermekden ihtiyât eleyeyesin.

45/64

Bostancıbaşına hûkûm ki, hâlâ hâssa-yı hare emînî olan kûvet’l-emîrî-i ve’l-ikrâm Ali zîde mecduh Südde-i sa’adetime gelûp mîrî tûfenkhâne mûhimmi üçûn kömûr sepêti ihtiyâc olduğûn bildîrmeînîn Ayûrker deresinde ve Kayakoz etrafında hassa koru foltaklarda mûnasîb olan mahallerde kömûr yakûrmak emr idâüp buyûrdum ki vusûl buldükda emrîm üzere Ayûrker deresinde ve Kayakoz etrafındaki hassa korularının izdiyat dâhîlînde olmayûp foltaklarda ve derelerinde ve kenarlarnda ve bi’l-cümle vech ü mûnasîb gördûgûn yerlerde mîrî tûfenk kârîhânesi mûhimî üçûn vâﬁr ve müstevfä kömûr yakûp islemek istedîklerinde mânî olmayasın amma bu bahâne ile müşûrunîleîyihin temessûkî olûmûn hâriden kimesne ol etraîfda kömûr yakûrmayûp koruya zararirisîrdîmîkden hazer eleyeyesin.

45/65

Yazûldı

Leh serhaddine varûnca yol üzûrûnca vâkî‘ olan kadûlara hûkûm ki Leh Kralî’nâm elçîsî âdemlerinden Andriye Trayofsak ba’zî mesâlîhî üçûn Leh’e varûp gelmek murûd idînîş yolda ve izde kimesne dahl itmemeîn bâbênda emr-i hûmâyûnum taleb itmêîn buyûrdum ki ât ve yât ü yarar ve sâyîr memnû‘ olan esbâbdan mâ’adâ kendûye ve arabasına ve esbâbına ve bârgûrlerîne varışda ve gelîşde yolda ve izde ve menâzîl ve merâhîlde ve ma’berlerle hilîf-î şer‘ ve kânûn kimesne dahl te’addî itdîrmeyîsiz.

46/66

Yazûldı

Köstendil muharriri Ali çelebiye hûkûm ki Üskûp kadûsî Südde-i sa’adetime mektup gönderûp Mintova kazâsında Elaldî sultan vakûfînandan Reçîha nâm karye sınınû dâhîlînde seksen yûldan mûtecâviz öşrî vakûf zabt olûnagelen yukaru ve sekbânlu ve aşağı
sekbânlu yörük tâyifesinden olup hâla vilâyet müceddenden tahrîr olundukda zikrolunan
yörük tâyifesin sipâhiye ra'iyyet kayd eleyüp vakf olan yerleri sipâhiye hâsil
yazılmâğla vakfın mahnûline gadr olduğun bildirmegin buyurdum ki vusûl buldukdâ bu
husûsu göresin fi'l-vâki' vakfın mümtaz sınırlar dâhilinde olan yerleri ve vakfın re'âyânın
sipâhilere hâsil ve ra'iyyet kayd eylemeşe sebeb nedir ne vechile yazılımslardir bu
husûsun âsl var mîdîr şöyle ki vakf yerler ve vakf re'âyâ sipâhilere hâsil ve ra'iyyet
yazılmâşlar ise âsl yokdur kadimî vakf girû kayd eleyüp defter ve kânûna muhâlif iş
olmakdan hazer eleyesin.

46/67
Yazıldı

Sinop kadısına hûkûm ki hâlî Süveyş kerestesi olduğu yerlerin etrafında bazı ehl-i fêsâd
ve şen'ât zühûr idûp kercete ve diyir re'âyâ ve berâyâya zarar ve gezend irişmek
ıhtimâli olup ol etrafân hifz u hıraseti lâzim olmağın muhâfaza ta'yîn olunan Canik
alay beyi ile haberleşüp dahi muhâfaza içen alîkonan yirmi nefer sipâhîden mâ'adâ
lâzim olursa Samsun ve Ünye ve Sinop âl'alarından kifâyet mikdârî hisâr eri ihrâc
eleyüp il eri cem'iyyeti lâzim olan yerleri hifz u hıraset eleyemek emr idûp buyurdum ki
vusûl buldukdâ emrim üzere müşarunîleyh alay beyi ile haberleşüp dahi müsarun
ileyhle muhâfaza alîkonan sipâhîlerden mâ'adâ lâzim olursa zikr olunan kal'âlardan
kifâyet mikdârî hisâr erin ihrâc eleyüp il eri cem'iyyeti ile eğer Süveyş kerestesidir ve
eğer ol etrafûda hifzî lâzim olan yerlerdir gereği gibi hifz u hıraset itdürüp keresteye ve
re'âyâ ve berâyâya ehl-i fêsâddan gaflet ile zarar u gezend irişdirmekden hazer eleyüp
bâbî muhâfazada dâkîka fevt eleyesin.

47/68
Yazıldı

Bostan Çavuş’a

Bursa ve Kite ve Yalakâbâd kadılarına hûkûm ki ferzend-i ercêmend oğlum Murâd tâle
bekâhûnun altî nefer kapucuları Dergâh-ı mu'allâmîa gelürken Pazarköyî dîmekle
ma'rûf karye kurbunda ba'zî eşkiyâ yollarına gelîp bir katîrîn birakdürüp ve
kendîlîn kâtîne kast itdîkleri ve ba'zî ehl-i fêsâd ve şen'ât dağîlar ve yollarda
bölük bölüm olup cem'iyyet eleyüp âyende ve revendenin evmâl ve eşyânın nehb ü
gäret itdikleri ve Pazarköyi kurbunda Kara Ahmed nâm karyeden Bergamalı Divane Mehmed ve Hegimer dimekle ma'rûf iki nefer yöldaşlarıyla yola vesile inüp harâmilik eyledükleri i’läm olunmağın ol makûle ehl-i fesâdın il erleriley överlerine varılıp ele getirülmesin emr idüp Dergâh-ı mu’âllâm câvuslardan Alî câvus mübâşir ta’yîn olunmuşdur buyurdum ki vusûl bul dukda ol vechile fesâd üzere olanları ehl-i vükûfdan gereği gibi teftiş idüp ve tâhmet-i şabikaları säcil olan ehl-i fesâdi da hı yoklayıp ele getirüp gaybet ideler ise keffillere ve bi’l-cümle şer’e buldurmasî lâzım olanlara buldurup getürüp dahi hakk üzere ahvâllerin teftiş eleyüp göresin fesâd ve şenâ’atleri şer’le sâbit olusa överlerine sâbit olan mevâddî sici olüp ve kendülerin muh kem habs eleyüp süret-i siciillerin Dergâh-ı mu’âllâmâ gönderüp ahvâllerin arz eleyesin ki anlar hakkında sonra endrım ne vechile sâdir olusa mücebi ile amel oluna ve anun gibi dağlarda ve yollarda cem’iyyet üzere olan harâmiye ve kuttâ’-ı tarîk överlerine varup hüsn-ı tedbir ve tedârikle ele getirüp muhârebe ve mukâbeleye mübâşeret ideler ise anlarun kimilerin demleri hederdir ol bâbda il erine dahi tenbih ve i’läm eleyesin her biri ehl-i fesâdi ele getürmekde gereği gibi ikdâm ve ihtimâm eleyüp erbâb-ı fesâd ve şenâ’ati ele getirüp fesâda ba’is ve bâdi olan müfsidlerin haklarından gelûp mazarrat ve fesâdlarının def’e ve ref’i bâbında envâ’ ikdâm ve ihtimâmınuz zuhûra getûresiz ammâ bu bahâne ile erbâb-ı fesâd ve şenâ’at himâyet olunup kendû hållerinde olanlara dahl olunmakdan ziyâde ihtiyât eleyesiz ve il erlerinden erbâb-ı fesâdî ele getürmekde mu’âvenet eleyüp ihmâl üzere olanları muh kem te’dîb eleyesiz ki sâyîrlerine müceb-i nasihat ola.

48/69
Yazıldı
Kethûdâsina virildi.

Van beylerbeyisine hüküm ki bundan akdem tüfenkci bölüm-i sâbik üzere tekîl olunmayına cedigi virilmeyüp düşen atlu gedikleri dahi tüfenkci bölügüne ilhak olunmak üzere virilmek emrî olmus idi ol emr-i şerîfim alâ- mâ-kân mukarrer olup lâkin Erciş kal’asinda olan gönûlû tâyifesi lâzım olup Erciş’dede mahlûlâ vâkî’ olan gedikler âsîb-i sâbik üzere Erciş’de olmak şart ile tevîçh olunmak mühimm olmağın buyurdum ki vusûl bul dukda anun gibi Erciş kal’asinda bir mahlûl gedik vâkî’ olduka tüfenkçi bölügüne ilhak eylemeyüp ne makûle gedik düşer ise gerû Erciş’dede hizmet
eylemek üzere gönüllü eleyüp Erciş’den kul aldırmayın amma bu bahâne ile âhar kal’alalarda düşen gedikleri tüfenkci bölümü teknil olunmayınca âhara virmeyüp tüfenkci bölümüne ilhâk eleyeyesin ve Erciş kal’asında ve gayrîda Çepni ve Sarlulu tâyîfesine gedik virmeyüp yarar Rum beylerine tevcîh eleyüp emr-i şerîfime mühâlîf iş olmakdan ihtiyât eleyeyesin.

48/70
Yazıldı
Trabzon beyi Ömer Bey’e hüküm ki Südde-i sa’âdetine mektûb gönderüp Trabzon ve Batum sancaklarının tahrîri lazım idügün bildirmişsin ol bâbda her ne dimiş isen ma’lûm oldumdi zikr olunan sancaklar tahrîr olunmarsın emr idüp buyurdu ki vesîl buldukdâ zikr olunan sancaklar dahi sana vilâyet tahrîr için virilen mufassal hüküm-i hûmâyûnum mûcebine adâlet ve istikâmet ile tahrîrine mûbâsheret eleyüp itmâma sa’y eleyeyesin.

49/71
Yazıldı
Marmara kadısına hüküm ki kazâ-yı mezbûr re’âyâsî Südde-i sa’âdetine arzuhâl sunup re’âyâdan Gori nâm karyeden Baba Yorgi ve Aleksî Nikola kethûda ve Baba Bali ve Aleksandra nâm zimmîler ehl-i şiıret ve şekâvet olup re’âyâyı rencîde eylemekden håli olmamaları ecîlden sâbîkâ emr ile kûrêge konulup sonradan bir tarîk ile halâs olup girü re’âyâyı rencîde eleyüp te’addî eylemekden håli olmamaları bildürmeğin buyurdu ki merhûm kârdaşım Mehmed Han tâbe serâhû evkâfî mütevellisi Hızîr zîde kadruhû mûbâsheretî ile mezbûrları ele getirüp dahi ahvâlîn ber-müceb-i şer’-i şerîf hakîk üzere onat vechîle têtîş eleyüp göresin kazîyye arz eyledikleri gibi olup mezbûrların şirret ve şekâvetleri sâbit olup sâbîkâ kûrêge konuldukları vákt’ ise ve hålâ dahi kendi hållerinde olmayup re’âyâya zulm ve te’addî eleyüp re’âyâ-yı mezbûrlardan mûnhazırlar ise mezbûrları überlerine sâbit olan zulm ve te’addîlerinin sûret-i sicilleri ile mukayyed ve mahbûs müşårûnîleyhle Dergâh-ı mu’allâma gönderesin ki kûrêge konula bu bâbda tamâm hakk üzere olup hilâf-ı vákt’-ı kazîyye ismîd olunup mûcerrîd celb ü ahz için kendi hållerinde olanlara dahl olunup ehî-î fesâda himâyet olunmakdan
ziyâde hazer eleyüp halde adâletten adâl ve inhîrâf eylemeyüp şer€™i şerîfe muhâlîf iş olmakdan ziyâde hazer eleyesin.

50/72

Niş ve Ürgüp kadısına hüküm ki sen ki Ürgüp kadısısın mektüb gönderüp Alacahisar re’âyâsından Mustafa nâm za’îm yedinde hüküm-i şerîf vârid olup Niş enhârinandan Yüvûnî nâm çeltük nehrinin bendi bozulmak ile zirâ‘at olunmayup mâl-ı pâdişâhiye zarar müterettib olduğu ecelden ihyâsı lâzım olup sâbîkâ hizmet anda kurrâ ahalîsi mișe ve çubuk ve sâyîr levâzımı getûrûp Niş kadîlîğinden almacı tarîk ile âdem ve lâzım olan kereste ihte olûnup za’îm-ı mezbûr ma‘rifeti ile her ne vechile mümkün ise bend-i mezbûrî yapdrûp itâm-ı maslahat idesin deyû fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i şerîf işbu sene 978 Cemâzîye’l-evvelinin evâ’îlinde mûbäsheret olunup lâzım olan kereste ve âdem ihte olûnup yapdûrlup tamâm itmeğe karîb olıcak vakt-i şitâ irîşüp bend-i mezbûrûn bir mikdârîn su bozup ve nehrîn kenârînda hayli yeri yarup nâ-tamâm kalup nevrûza karîb yine za’îm-ı mezbûr âdem isteyûp yâpılımasın murâd itdikde re’âyâ gelûp bend-i mezbûrî itâmâma kâdir değilûz şimdiye degeân hizmet idegelen re’âyâ tekâlîf-i örfîyeden mu’âf olmalarıyla hizmet idegelmîşler idi sâyîrler yepdrûgumuz takdirce yapagelmîşlerdir deyû yine hizmetden halâs olmaziz veya bildûğî takdirce nehrîn yakası azdir nehrîn tuğyândan yine mûnhedîm olup yapmağa kâdir degeiler zirâ‘at ve hrâsetden kaluruz ale’l-husûs her sene kursun gelmek tekâlîflinden håli olmaziz bu hizmet cûmle tekâlîflîden surûr eger bu tekîf üzerinebdizden sâkît olmaz ise firûr etmeme bâ’tîs olur didiklerin arz eyelemişiîn imdi zikr olunan nehrîn bendine hizmet ider kurrâ var mıdr nicedir Sûdde-i sa’ûdetimde ma’lûm olmak lâzım olmağın buyurdum ki vusûl buldukdâ bu husûsa bi’z-zât mukâyved olup ehl-i vukuf ve mu’temedûn aleyh kimesneley ile zikr olunan nehrîn bendinin üzerine varup göresîn fi’l-vâk’u bend donarlar mıdr nicedir ve zikr olunan bend hizmet ider kurrâ var mıdr kaç pâre karyedir ol mîkâtar kurrâ bend hizmetîne kîfâyet eylemezler mi sâyîr karye halkımı almacı tarîk ile istihdâm eylemeğe sebeb neder bendi islâh ve ta’mîr olunduğu takdirce mîrîye nef‘î var mıdr nef‘ kasretî nedir ve härçî hâsilîna kîfâyet ider mi senevi mûhsûli ne olur âslî ve hakikati ile ma’lûm idûnîp vuku‘u üzere yazup Sûdde-i sa’ûdete bildiresîn sonra emrim ne vechile olursa mucebi ile amel oluna.
Bostan Çavuş’a virildi.

Karesi ve Biga ve Saruhan ve Hüdavendigar kadılarına hüküm ki hâliyâ ferzend-i ercümend oğlum Murad tâle bekâhû lâlâsî Ferruh dâme uluwwuhû Südde-i sa’âdetime mektüb gönderüp sâbikâ Edirne subaşısı olup oğlu ile Kazdağında katl olunup esbâbı gâret olunan Lütfullah subaşının teftişi için Gelibolu ve Kazdağına tâbi’ kadıllara ve bostan çavuş’a hüküm gönderilik maktül-i mezburun eytamı cânîbinden vekil nasb olunan kimesne da’vâ itidikde Balya kadısının ve bostan çavuşdan mektübler gelüp Kazdağı kadıları ve Hüdavendigar ve Karesi ve Biga sancaklarından muhallitdir ve Gelibolu cadısı tomruk hizmetinde olduğundan mâ’adâ mesâfe-i ba’ide olup ve fesâdî Salih ve Mehmed ve karşısında Mahmud ve Ömer nâm kimesneler ve mezbûr Salihin bir kulu ve ba’zi yöldâşları itdülü tabib ilyas meşhûr olmağın be her biri teftiş havfından zikr olunan sancaklara perâkende olmûşlardır Gelibolu’dan biri Yakaca Saruhan’â gelince umûmen teftiş olunup ve bu fesâdî idenler kande bulunursa nizâ’ olunmayup mahall-i hâdiseye gönderilmek için emir-i şerîf virilüp Balya cadısı müfettiş ta’yîn olunursa gâret olunan esbâb ve ehl-i fesâd ele gelûr deyû i’lâm itdiklerin bildirmeğin buyurdum ki الوحيدka siz ki kadılarşız bu bâbda her biriniz taht-ı kazanızda va’kt’ olan husûslar Südde-i sa’âdetim çavuşlarından Bostan çavuş zide kadruh” mûbâşereti ile şer’-i şerîf mûcebince hakk üzere mucayed olup eger zikr olunan fesâdî idenlererdendir ve eğer gayrıdır her kângûnzîn taht-ı kazâsında ehl-i fesâd ele gelürse da’vâyî hakk eleyenler ile berâber eleyüp dahi bir def’a şer’ ile sorulup fasl olmayup on beş yıl terk olmayan husûsların ber-mûceb-i şer’-i şerîf onat vechile hakk üzere teftiş eleyüp göresiz şer’ ile sübût bulan hûkümlü ashâbina alvîrdikden sonra ehl-i fesâd sipähî ise habs ve arz eleyesîz degeführt şer’ ile läzım geleni içrâ idüp şer’-i şerîfe muhâlîf kimesneye iş itdîrmeyesiz bu bâbda her biriniz tamâm hakk üzere olup sin ve tevsi ile kendî hâllerinde olanlar mücerred celb ü ahz için dahû ü tecâvûz olunup ehl-i fesâdâ himâyet olunmakdan ve hilâfât’ şer’ iş olmakdan ziyâde hazer eleyesîz ve taht-ı kazânuzda re’âyâ tâyîfesînden tüfenk isti’mâl eleyenleri ele getürüp tüfenklerin mîrî içîn müşûrunileyîlî çavuş’uma kabz itdirûp yenidoçeri ve tüfenk atar sipâhiyen gayrî kimesneye tüfenk isti’mâl itdîrmeyesiz eslemyeüp memnû’ olayanlari yazup bildiresiz
Bey hazretlerine virildi.

Müşərənileyîh ile

Anadolu beylerbeyisine hükm ki hâlâ Karahısar ve Sultanönü sancakların tahrîr iden Südde-i sa‘âdetim defter-i hâkânî kâtilbierinden Mustafa Dergâh-i mu‘allâma mektûb gönderüp zikr olunan sancaklarda elli yedi nefer eşgün timârî ve otuz yedi nefer be-nevbet timârî olanların hüznûz tezkerelerin berât itmeyüp be-nevbet timârî olanlar timârımızın ifrâzî âhâra virilmeyp bize virilmeyp için emr getürdük deyû ta‘allül iderlermiş imdi mezkûrların zuhûr iden ifrâzî ile emrîlîrle virilmek emrim olmus idi ol emr-i şerîfim mukarrer olmağın girû vilâyet ekâtibe hükm gönderîlüp be-nevbet timârluların zuhûr iden ifrâzî virîlen eli emrîlîleri mukarrer itdirûp ve be-nevbet olmayanlardan dahi zuhûr iden ifrâzî bâkî kalan eli emrîlîre vîresîn ve evvel iibrâz eyledûkleri emrî mühürleyûp Südde-i sa‘âdete gonderîsin deyû emrîm olmusdur buyurдум ki vusûl bulduқa âsâ te‘hir itmeyüp hüznûz berât itmeyen eli yedi nefer sîpâhî ile otuz yedi nefer be-nevbet timârî olanlar kânûn üzere bâkiyelerin virûp dahi her gün beşer onar neferi çâvûş ile vilâyet kâtibine gönderûp tezkerelerin aldûrasın bir uğûrda gönderîmesîn ki hizmet avk beşer neferi dahi arûk dahi eksiği gerekdir gönderûp tezkerelerin aldûrasın ki vilâyet kâtibi anda avk olunmayûp defterleri Südde-i sa‘âdete getirûp biz hizmetdeyûz yâhûd berâtlarımız hâzûr âdegîr delyû ta‘allûl itdirîmeyûp her gün beşer onar neferi çâvûs’a koşûp gönderûp tezkerelerin aldrûs birkaç günde itmâma irisîpiresîn.

53/75

kaldi deyib bildirdiler imdi bu bâbda Budun beylerbeyisi Mustafa dâme ikbâlehûya mufassal hûkm gönderilüp defter-i cedîd-i hâkânîde mukayyed ve mastûr olan kurrâya ol cânîbenden dahî olunmayup ol tarafâ mahsûs ve mûte’allîk olan karyelere bu cânîbden ta’arruz kılınmayup anun gibi nizâ’ vat’ tî’ oldukda cânîbden nasb ü ta’yîn olunan vekiller yarar ehl-i vukûf âdemler ile mahall-i nizâ’în üzerine varup vech ü mûnâsib oldûgû üzere amel olunmak üçün Südde-i sa’tadetimde mahfûz olan defter-i hâkânîde mastûr olan kurrâ ve mezâri’esâmîsiyêle yazîlup mühûrlenûp mûmâ ileyh beylerbeyi kûluma ûrsûl olunup kat’-i nizâ’ kûlnmak emrîn olmuşdi ol emr-i şerîfim kemâ-kân mukarrer olup eger ol tarafîn ve eger bu cânîbin re‘âyê ve berâyâsna dahî ü te’addî olunup rençide kûlmalarna asla nizâ’-yî şerîfim yokdûr mûdem ki ol tarafîdan dâhil-i defter olan kurrâ ve mezârî’ ahd ü emâna mugâyir dahî ü ta’arruz olunmayup dostlûk şerâyiti ri’âyet oluna ol cânîbe mahsûs ve mûte’allîk olan karyelere dahî bu cânîbden ahde mugâyir dahî ü tecavûz olunmak yokdûr memâlik-i mahrûsem serhaddinde vâkt’ olan sancakbeyleri kûllarına ve zü’emâ ve erbâb-î timâra ve gayra gereği gibi tenbih ve te’kôt idûp mukaddemâ ûrsûl olunan hûkm-i hümâyûn ve süret-i defter mûcebinçe vech ü mûnâsib oldûgû üzere ahd ü emâna mugâyir iş itdirmemek üçün mûmâ ileyh Budun beylerbeyisine tekrâr hûkm ûrsûl olunmuşdur söyle ki berü cânîbden bir ferd emr-i celîlül’-kadîme muhâlîf ol tarafin kurrâ ve mezâri’îne ve re‘âyê ve berâyâsna dahî ü tecavûz itdûgi istimâ’ oluna aslâ beyân idecek özî makbûl olunayup gereği gibi hakkandand gelinmek mukarrerdir siz dahî serhadd-i memâlikde vâkt’ olan hûkimlerinûze tenbih ü yasak eyleyesiz ki bu cânîbe mahsûs olan kurrâ ve mezâri’e ahde mugâyir bir ferdi dahî ü tecavûz itdîrmeyûp iki tarafîdan nasb ü ta’yîn olunan vekiller yarar ehl-i vukûf âdemler ile mahall-i nizâ’în üzerine varup vech ü mûnâsib gördûgû üzere mabeynê vâkt’ olan dostlûga lâyûk olan ile amel idûp ahde muhâlîf vaz’ sudûrûnan ihtirât eyleyeler tâ ki iki tarafin re‘âyê ve berâyâsî eyyâm-î adâletimde kemâl-i refahiyet ve istirâhatda olalar ve dayimâ nâmê-i meserret-mazmûnuz ile ol cevânîbin ahvâlîn yüce Âsitânème i’lâmndan hålî olmayasiz.

55/76

Kethûdâsına virildi

Fi 22 Muharrem sene 979
Diyarbekir beylerbeyisine Amid kadısına hüküm ki cezirede bir kişi hâşâ sebb-i nebi eyledüğün bilgirdiğünüzü Anadolu kadıaskeri edâmallâhû Dergâh-ı mu'allâma arz itmeğin şer'-i şerif muktezâsinca mezbûr-kesin kat olunmasın emr idüp buyurdum ki mezbûru emrim üzere muktezay-ı şer'-i şerif mücebince siyâset idüp emrim yerine vardığın arz eyleyesin.

55/77
Âdemisi Murad’a virildi.
Fi 21 Safer sene 979
Van beylerbeyisine hüküm ki mahmiye-yi Van’dan ba’zi gönüllü ve erbâb-ı timâr ve gayrîdan ba’zi kimesneler senin icâzetin olmadın Kıbrıs’a varup serhaddi hâli koyup kendî hevâlarında oldukları istimâ olundu imdi bu makule kimesneler Kıbrıs’a varmak sebeb ne olup kimin icâzeti ile varmışlardır Südde-i sa’âdetimde ma’lûm olmak lazım olmaga buyurdum ki vusûl bulunduğa bu bâbda bi’z-zât mukayyed olup Kıbrıs’a vananları ne makûle kimesnelerdir sipâhîler midir gönüllü müdûr kimler ise tamâm ma’lûm idinûp dahi kimin icâzeti ile varmişlardır sen mi icâzet virdün sen icâzet virdiğün takdirce kimin emri ile virdün yohsa Kıbrıs cânibinden hüküm gönderilmişdir aslı nedir mufassal ve meşrûh yazup Südde-i sa’âdetîme bildüresin ve hüküm-i şerîf gönderilmiş ise aynı ile bir keseyle koyup mühürleyüp bile gönderesin.

56/78
Yazıldı
Kethûdâsına virildi.
Rumeli beylerbeyisine hükûm ki ba’zi kimesnelere noksân ve terâkkî için âharrî timârlarından ifrâz tevcîh olunup lâkin sahîh mahlûl hisse olmayup mûcûred timârlarının kabartmak için birbirinin timârîn almağı nizâ’dan hâli olmayup re’âyâya dahi te’addî olunmağın buyurdum ki vusûl bulunduğa bu makûlelewere mukayyed olmayup sahîh mahlûl hisse olmayup ve tevcîh olunan kimesnenin dahi sahîh noksânı olup istihkâkî olmayınca teveccüh eylemeyüp nizâ’a müdâlari olur husûslardan ihtiyât üzere olasm.
Yazıldı

Samsun kadısına hüküm ki Südde-i sa'âdetine mektub gönderip iskele zâbiti olan Movkas Eflak kâfirlerinden Grey ve Tanko ve Simo ve Mirod ve gürçü geçinen Murad ve Eflak olup Müslüman geçinen Ahmed nâm kimesneleri meclis-i şer'e getürüp mezkür mezbûr Grey'in yanınca hismetkarlar olup üç avret ve iki nefer oğlancıkları ve on mikdari atlar ile gemiye girüp Akkirman cânibine müteveccih olmuşlardı bu haber virilmeğin sual olundukda emr ile Anadoluya sürgün olan kâfir beyinin hizmetinde olur idim bana kızın virmeğin bile serdiler ol avratın biri bey kızdır ve oğlancıkları timur ve sayırları himetkarlar müdr deyiş cevâb virüf iskeleden geçmeğe elinde emr-i şerif olup ba'zîlarda sipâhi geçüp Müslüman kisvesiyle ve yât ve yarâğı ile kelimâti birbirine muhâlif olmağın dizdar itâlara teslim olunup mehr-i mezbûr Movkas Âsitâne-i sa'âdetine gitmeli olduğuda mezbûr Arap üç nefer yoldaşlarıyla bile gidüp iki nefer kâfire avratlarıyla bey kızı ve birkaç âdemleri anda kaldılara deyiş arz eylemeğim mezûurlar hisâr erlerine koşup Rodos’a gönderilmek emr idüp buyurdum ki vusûl bulduktada mezûurlar kifâyet mikdari hisâr erleriyle Rodos’a gönderüp varup teslim olunduğuna temessük alup Südde-i sa’âdettime getûreler ve ne vechile tedârik eyleyüp ne zamanda gönderildükün yazup bildiresin.

Yazıldı

Rodosçuk kadısına hüküm ki hâlâ İstanbul muhtesibi zîde kadruh Südde-i sa’âdettime gelûp mahrûse-i Mısır’dan ba’zî kimesneler pirinç ile ve bahâr ile ol câniblere gelûp boşadûp ol sebeb ile İstanbul’a pirinç ve âyir zehâyir bâbında müzâyaka gelmedûgün bildirmeğin buyurdum ki vusûl buldukta anûn gibi ol câniblere varan gemileri anda boşatûrmayûp eger pirinçten ve eger bahâr ve gayrı zehâyirdir doğru İstanbul’a gönderüp eger boşaldûp anda mahzenlere konûsu ise dahi eger pirinç ve eger bahâr ve gayrıdûr gûrû gemilere tahmîl etdûrûp mu’accelen doğru İstanbul’a gönderesin.
Hasan Çavuş’a virildi.

İlbasan beyine ve İlbasan sancağı kadılarına hüküm ki hâlâ Draç kal'ası leb-i deryâda olmağla kethûdâ kal'ası ve İskender çavuş binâ eyledüğü kulleyi küffâr harâb idüp kal'ının ba'zı yerleri dahi harâbe meşrûf olup ta'mîre muhtâç olmağın ta'mîr için Südde-i sa'âdetim çavuşlarından Hasan çavuş ta'yîn olunun hâzîne-i âmirenden akçe virilüp maliye cânibinden ahkâm-ı şerîfe virilüp ısrâl olunmuşdur ki varup vusûl bulunduğda bu bâbda siz dahi müşûrunileyh varup zikr olunan kal'ınnın ve kullelerin ta'mîre muhtâç olan yerlerinin ta'mîr ve termîmine mübâşeret eyledikde lâzım olduğu üzerine her birinüüz taht-ı kazânızdan ne mîkârdâ adem kifâyet iderse ol mîkârdâ adem ihrâç eleyûf dahi nevbet ile uçur gün istihdâm eleyûf lâzım olan kereste tedârikinde eğer cum ve eğer taş ve eğer kireçdir tedârik etdirüp mu'âvenet ve müzâheret eylemek bâbında envâ'-ı sa'y zuhûra getûrûp ihmâlden hazer eleyesiz ammâ bu bâbda mukayyed olup bu bahsâne ile ahzâ'î célb olunmakdan ve a'nîyâya himâyet ve fukarâya ziyâde hizmet etdirüp te'addi eylemekden hazer eleyesiz adâlet üzere olasız şöyle ki bu bahânê ile kimesneye zulm ü te'addî olunup akçesîn alınduğu istîma' ol ola nesnecesi aid olur âna göre basîret üzere olasız.

Mezbûrun âdemisi Nebî’ye virildi.

Fi 23 Muharrem sene 979

Rodos beyine hüküm ki Rodos kal'ası mûstahfizleri Südde-i sa'âdetine âdem gönderüp rüesâ tâyifesi deryâya her donanma çıktuğu zamanâ gemiden gemiye denk akçesi deyû on beşer altunların alup te'addî itdüklerin bildirûp ol bâbda hüküm taleb eyledükleri ecildenden buyurdum ki vusûl bulunduğda bu bâbda tamâm mukayyed olup göresin fi'l-vâkt' kazîyye arz itdükleri gibi ise rueâ tâyifesîne mûhkem tenbîh ve te'kid eleyesîn ki min ba’d hisâr erlerinden ol bahânê ile bir akçe ve bir habbe aldîrmayûp emr-i şerîfîm eylemekten mûgâyir kimesneye iş etdirîmesîn ba’dete’t-tenbîh memnû’ olmayûp emr-i şerîfîm eylemekten mûgâyir ol tarîkî akçe alanları ismleri ve resmleriyle yazûp Südde-i sa'âdetine arz eleyesîn şöyle bilesin ve ba’deye’n-nazar bu hûkm-i şerîfîmi ellerinde ibkâ idiveresîn
58/83

Yazıldız

Mustafa'nın kapucuya virildi.

Kefe beyine ve Taman kadısına hüküm ki Çerakise beylerinden ve saýır karındaşı Südde-i sa'adetime gelüp mezkûrlar kadımı zanedên olup beş altı hânesi göçüp Taman adasına gelüp mütemekkin olup mezbûrler dahi kirk hâne midâri kimesne ile göçüp Taman adasına sâkin olmak murâd idinûp kimesne manî' olmamak bâbunda hüküm taleb eylemeğin buyurdum ki vusûl bulduкла mezkûrlar zikr olunan midâri hâneleriyle mezbûr adaya gelüp sâkin olun mödêm ki otûrdukları yerde muktezâ-yi şer' kânûn ve defter üzere âyid olan hukûk ve rûsûmu edâ eyleye kimesneye dahl ü ta’arruz etdirmeyüp rencide etdirmeyesin dahl eyleyenleri men' idûp memnû’ olmayınları yazup bildiresin.

59/84

Yazıldız

Arz getûren Cafer’e virildi.

Fi 24 Muharrem sene 979

Semendire beyine Belgrad kadısinâ hüküm ki sen ki sancakbeyisin mektûb gönderû hâliyâ Yagodina ve Alacahisar ve saýirlerdir re’âyânın evlâmını kapup Belgrad ve Semendire bâzergânlarına bey’ eylemekden hâli olmayûp Yagodina’ya täbi’ Kufîlî nâm karyeden alınan Daryak nâm emred oğlanı Semendire’den Receb nâm kimesne Semendire iledûp andan Belgrad’dâ Sutepeli bir kimesneye bey’ idûp ol dahi Belgrad sâkinlerinden Kazzaz Ali nâm kimesneye bey’ eleyûp mezbûr dahi hevâçe Veli’ye bey’ eyledügü mukarrer olup bu makûle eyleyen oğlan alup satanların şer’ile ahvalleri görülmek üçûn hüküm-i hûmayûn taleb idûp ve ol bâbda sûret-i Sicil dahi göndermişsin imdi buyurdum ki vardûkda ilik oğlan kapup âhâr yerlerle iledûp bey’ idenleri onat vechile dikkat ü ihitmâmâla teftîş ve tefahhus eleyûp göresin anun gibi fesâd ve şenâ’ati saûbit ve zâhir olanları dutup habs idûp alup satduği oğlanın ismin ve kendü ismin ve karyeleri isimlerin aynı ile yazup arz eleyesin sonra emrim ne vechile sadûr olursa mücebi ile amel eleyesin ammâ hîn-i teftîşde hakk sarihî täbi’ olup hilâf-ı şer’-i şerîf kimesneye zulm ve te‘addî olunmakdan ziyâde hazer eleyesin.
60/85
Mezkûr mütevellîye virildi.
Haslar kadısına hüküm ki ve hazret-i ebâ eyyüb ensâri aleyhi rahmetü’l-bâri mütevellîsine hükümet ki sen ki kadısın Südde-i sa’adetime mektûb gönderüp kasaba-yı mezbûr ahâlisinden cem’-i kesîr meclis-i şer’e gelüp kasaba-yı mezbûre ile İstanbul mâbeyninde sâhil-i deryâda tarîk-i âm kurbunda mûmâ ileyh radiyallâhu te’âlâ anh vakfında olan bir dükkan kirşhâne olmaga tarîk-i âmdan geçdikçe Müslümanlar müte’ezzî olup ref’ olunması lâzımdir ve ref’ olduğu takdirce vakfa zarar olmayup ücret ile Müslümanlar nâfi’ kimesneler almağa tâlib ve râgib olduğun bildirmişsin imdi buyurдум ki vusûl buldukdâ bu bâbda ininiz bi’z-zât mukayyed olup zîkr olanın kirşhâne mahall-i mezbûr’dan ref’ eleyüp dahi sen ki mütevellîsin bir gayrî münâsib ne ise vakf cânibinden binâ idüp vech ve münâsib olduğu üzere icâreye viresin.

60/86
İmadeyi hâkimi Sultân Hûseyin Bey’e hüküm ki mektûb gönderüp arz eylemişsin imdi mâbeynlerin İslâm için beylerbeyiye hükümet-i hümâyûnum yazılıp gönderilmişdir buyurдум ki vusûl buldukdâ sen dahi bu bâbda mukayyed olup müşûrunîleyh beylerbeyi ile haberleşüp dahi vech ve münâsib olduğu üzere mabeynlerin İslâm eleyüp bir birine dahl ü tecâvüz etdirmeyesin.

61/87
Yazıldı
•demisi Murad’a virildi.
Fî 21 Safer sene 979
Van beylerbeyisine Van timâr’lari defterdârî olup vilâyet muharriri olan Hûseyine hükümet ki Südde-i sa’adetime mektûb gönderüp emr-i sherifîn mûcebince tevzi’-e mûbâşeret eleyüp yüz neferden ziyâde âdem hâlî ve harâbeden timâr aldûğun ve hakk üzere tahrîr olunup himâyet olunmadûğun bildirmişsin ol bâbda tahrîre müte’allîk dahi her ne dimiş isen ma’lûm oldî imdi tahrîr ve tevzi’ olunan husûsları hâlî üzere koyup
döndermeyüp ol diyärda avârız ve tekâlif olmaduğu ecilden buyurdum ki vusûl buldukda sen ki defterdârsının vakı‘ olan kusûrû dahi itmâma irişdirüp ber-tarafı olarak da defterleri bir keseeye koyup mühürleyüp Südde-i sa‘adetime mu‘accelen gönderüp sen anda hizmetinde olasın.

61/88
Yazıldı
Temeşvar beylerbeyisine hâkim ki bundan akdem Temeşvar‘da zühûr iden Radol voyvodanın oğlu Papası nâm müfsid Dobruca kurbunda Sis nâhiyesinde Bertol nâm karyede sâkin olduğu i‘lâm olunmağın bi‘l-fi‘l Erdel‘de voyvoda olan Yatori İstevan’a hüküm-i hümâyûnum yazılıp ele getirüp sana gönderilmek emrim olmuşdur buyurdum ki vusûl bulduktan müşårunileyhle haberleşüp zikr olunan ehl-i fese'di taleb eleyüp getürüp dahi mahall-i hâdisede siyaset eleyüp emrim yerinearduğun yazup bildiresin.

61/89
Yazıldı
Erdel voyvodasına varınca yol üzerinde vakı‘ olan kadılara hâkim ki âdemlerinden dârende iki nefer yolduşıyla ol cânibe teveccüh eylemişdir buyurdum ki her kangımızın taht-ı kazâsına dâhil olurise yolda ve izde ve menâzil ve merâhilde kendiye ve âdemlerine ve bârgirlerine hilâf-ı şer‘ kimesneye dahl itdirmeyesiz.

62/90
Yazıldı
Yazıldı
Mehmed Çavuş’a virildi.

Fi gurre-i Sefrü’l-muzaffer sene 979

Trablusgarb beylerbeyisi Ca’fer Paşa’ya hüküm ki Südde-i sa’ādetime mektüb gönderüp Trablus etrafında Kays dımekle ma’ruf bir vatan uğrabı beyaban ile doludur re’âyâ ve berâyâsi Arapların tahrıki ile bu cânıbe gelen Beylerbeyilere itâ’at ve inkiyâd eylemeyüp ancak kendü ihsânlarından ne mikdâr virgü virürlerse anmla müteselli olup ziyâde taleb etmeye kâdir olmayup âhâlâ bi-inâyetâlâhi te’âlâ vâkti’ olan asker ile üzerine varıldıkda cümle re’âyâ ve berâyâ itâ’at eleyüp eğer re’âyâ ve eğer vakti mesai urbandir ve gayrîdir zimmetlerinde olan hukûk ve rüsûmu vírmeği ta’ahhûd eleyüp kasd-ı işân üzerinde zabt olunmaları mukarrer olduğun bildirmişsin imdi eyü tadârik eylemişsin buyurdu ki vusûl buldukda bu bâbda mukayyed olup dâyimâ eğer memleket ve vilâyetin a’nî ve ahâli ve re’âyâ ve berâyânın refahiyyet ve istimâti ve eğer ol cevânîbde olan kîlâ’ ve bukâ’in zabtî ve hîfzî ve sâyîr din-i metnî ve devlet-i ebed bahimeme müte’âllik cumhûr umûrda bezl-i mukarrer eleyüp envâ’ sa’y ü ikdâmın zuhûrâ getürisin ümidizdir ki dâyimâ evliyâ-yî din ü devlet muzaffer ve mansûr ve a’dâ-yî mülk ü millet münhezim ve makhûr olmakdan âhli olmaya ve ol cânîbîn ahvâl-i meserret bali ile küffâr-ı hâk-sârdan vâkıf olduğun ahbâr-ı sahîhayî i’lâmından âhli olmaysın.

63/92
Mükerrerdir

Yunus çavuş’a hüküm ki bundan akdem gemiler mühimmî için kesdirilmek emr olunan kereste yalıya indirilüp ihzâr olunmuş mudur nice olmuşdur Südde-i sa’ādetimde ma’lüm olmak lâzım olmağın buyurdu ki vusûl buldukda te’hîr eleyemeyüp emrîm üzerezik olunan kereste yalıya
Sipahi oğlanlar kethüdâsına virildi.

Edirne kadısına ve dizârına varınca yol üzerinde olan kadınlara hüküm ki hâlâ sipahi oğlanlarından olmuş ikinci bölekte yevmi on beş akçe ulûfesi olan Latif bin Hasan ve zikr olunan bölekte on sekiz akçe ulûfesi olan Lütfî bin Hasan ki müteveffâ oğulları dimekle ma'rûflardır ele getirülüp Südde-i sa'âdetine göndermek lazım olmağın buyurdum ki vusûl bulduktan her kangınızın taht-ı kazâsında bulunurlarsa hüsn-i tedârikle ele getirüp dahi mezbûr ile berâber âdemlere koşup kayd u bend ile Südde-i sa'âdetâme gönderesin.

Gazze Beyinin Kethüdâsına virildi.

Nablus beyine hüküm ki Gazze beyi Rûdvan dâme izzuhû Südde-i sa'âdetâme mektûb gönderüp diyâr-ı Arabistan’dâ olan kîlâdan her sene emr-i şerîfimle beşer yüz yoldaş hacc-ı şerîf istikbâline ta’yîn olunugelüp Nablus sancağında Re’sü’l-ayn nâm kal’a beşlülerinden veâyir müstahfizlərdən beş nefer yoldaş ta’yîn olunmak bâbında hükm-i şerîfim virilmesin arz eylemeğin buyurdum ki vusûl bulduktan huccâc zevî’l-inhâc ta’yîn ve ihrâc eleyüp istikbâle gönderüp istihdâm eleyesin ammâ bu bâbda mukayyed olup kal’ada min ba’d evvelâ Arabdan veâyir memnû’ olanlardan kimesne hisâr geduğu tevcîh eylemeyûp emr-i şerîfime mühâlîf iş olmaksan hazer eleyesin.

Bali çavuş’a virildi.

Fi selh-i Muharremü’l-harâm sene 979

Vezir Sinan Paşa’ya hüküm ki dârene Kamer nâm hatun Südde-i sa’âdetâme gelûp havâli-yi Mısır’dan yirmi pâre vazîfesi olup berât-ı şerîfimle mutasarrıf olduğûn bildirûp her kande sâkin olursa vazîfesi virilmek bâbında hükm-i hümâyûnum taleb eylemeğin
buyurdum ki mezbûre havâli-yi Mısır’da mutasarrîf olduğu vazîfesin her kande sâkine olursa mâh be-mâh berâtî mûcebince tasarruf etdiresin.

65/96
Begi Çavuş’a virildi.
Fi 22 Muharrem’-l-haram sene 979
Larende kadısına ve müteferrikalardan muhâfiz ta’yûn olunan Kemal’e hûkûm ki Südde-i sa’adetine mektûb gönderip ba’zî A’rab tâyîfesi Larende nevâhîsinde kat’-ı tarîk eyleyip cezîre-i Kıbrıs’a zahîre ve sayîr metà’ ileden Müslümanlar yolun basup malların ve zahirelerin gâret idûp Müslümanları mecrûh eylemeğin mezbûr tâyîfenin re’îsî olan Nebi nâm müfsîd karşı gelüp ceng idûp ellerin ve kendülerin mecrûh idûp mezbûr Nebi dahî katl olunup yolunup mulların ve zahirelerin gâret idep Mesûmûnlar־ın yolun basup mûlların ve zahirelerin gâret idep Mesûmûnlar־ın mecrûh eylemeğin mezbûr tayifenin re’îsî olan Nebi nâm müfsîd karşı gelüp ceng idûp ellersin ve kendülerin mecrûh idûp mezbûr Nebi dahî katl olunup yoldaşlarından Yusuf ve Kara Ali ve Ahmed ve Mehmed ve Kerim ve Hüzug nâm ehîl-i fesûd ele getûrûlîlîf teftîş olunduklarında kuttâ’-ı tarîk oldukları şer’-ile sâbit olmuştır deyip bildirildiğin ecîlinden sayîrleri dahi ele getûrmek emr idûp buyurdum ki vusûl buldukdâ 66/98 bûbda mukâyed olup sayîr ehîl-i fesûd dahi ele getûrmekde sa’yû’ü 66/97 iklâm eyleyip ele getûrûp âhvallerin muketzâsi şer’-i şerîf üzere hakk üzere teftîş eyleyip göresin arz olunduğu üzere fesûd ve şenâ’atleri ve hursuzluk ve harâmîlîkleri kutta’-ı tarîk oldukları şer’-ile sâbit olanlardan sipâhîler ise habs idûp üzerinde sâbit olan mevâddinin sûret-i sicillerin gönderilip ahvallerin arz eyleyesin sipâhî değiller ise şer’-ile lûzam geleni mahallinde eda idûp şer’-i şerîfe muhâlîf kimesne iş eylemekden hazer idûp bu bahâne ile kendü hållerinde olanlara mûcëred celb üc azın dahî ta’arruz olunup ehîl-i fesûdâ himayet eylemekden ve bi’l-cümlê hilâf-ı şer’-i şerîf kimesne te’addî eylemekden ziyâde ihtirâz eyleyip hakk sâriha tâbi’ olasmış.

66/97
Venedik baylosuna hûkm-i şerîf yazıla ki Âsitânê-i sa’âdetde

66/98
Yazıldı
Anadolu beylerbeyisine hûkûm ki bundan akdem Konya’dâ vâkt’ olan muhârebede ba’zî kimesneler yoldaşîkdâ bulunmağa timar ve terâkki emr olunup ahkâm-ı şerîfe virilüp lâkin zikr olunan ahkâm-ı şerîfenin ruûs ve kuyûd defterleri olmayup olunagelen
âdet ve kânün üzere virilen terakkî evâmîri gelen tezkerelerin zahrlarına kayd olunmayup ve ba’zi kimesneler terakkîlerin ve timârlarının alup berât eyleyüp kuyûd defterlerine geçikden sonra tekrar bir tarik ile ahkâm-i şerîfe ibrâz eyleyüp timâr ve terakkîler alup tezkere ibrâz eyleyüp kuyûd defterinde bulunmadu¤undan gayri icmâline yanna tatbîk olundu¤da timâr ve terakkîlere virilmis bulunup berâta müyesser olmadu¤u ecilden min ba’d ehl-i timâr ve terakkîlere bedel-i timâr virilmek câiz degildir buyurdum ki vusûl buldu¤da bu bâbda mukayyed olup anun gibi Konya mubahbesinde virilen timâr ve terakkî ahkâmî ile kimesneye timâr teveccüh eylemeyüp tezkere virmeyesin.

Yazıldı
Bir süre Karaman’a
Bir süre Rum’a
Kethûdâsına virildi. Bir süre Erzurum’a
Bir süre Zülkadiye’ye
Bâlî Çavuş’a virildi. Fi 25 M 978 Bir süre Şam’a
Bâlî Çavuş’a virildi. fi 25 M 978 Bir süre Haleb’e
Kethûdâsına virildi. Bir süre Diyarbekir’e
Âdemisi Murad’a virildi. 21 Safer 978 Bir süre Van’a
Bağdad’a, Cezayir’e, Rum iline, Temeşvar, Budun’a

67/99

Yazıldı

Semendire beyine hüküm ki Temeşvar defterdarı Mehmed dâme uluvvuhû Südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp sâbîkâ Temeşvar’dâ beylerbeyi iken hazine-i âmiremden vasi tarîk ile aldûgün akçeden iki yüz filori ve beş bin altı yüz gürüş ve sekiz bin Osmâni zimmetinde bâkî kalup bensiz hesâbinca üç yüz bin akçe olur henüz edâ eylemedîgin i’lâm eylemeğin buyurdu¤ ki vusûl buldu¤da aslâ te’hir eylemeyüp ve vasi tarîk ile hazine-i Temeşvar’dan aldûgün akçeden edâ olunmayup zimmetinde bâkî kalan akçeyi bî-kusûr tedârik eyleyüp müsârunileyhe ırsâl eylemeyince olmayasin ve zikr olunan akçeyi zamân gönderdûgün yazup bildiresin.
Kürekçi Kosta’ya virildi
Fi 23 Muharrem sene 979

Mevlânâ Kesriye kadısına hüküm ki hâliyâ kazâ-yı mezbûr ahâlîsi Südde-i sa’âdetıme âdem gönderüp edvardan bazı doğâncı ve küreci olup ve ba’zî celeblerin oğulları olup bâbaları celeb olup kendüler yazılmamağla kadîmden viregeldikleri avârîzlardında ve cizyelerini virmekle anlarun yerine bizim kendü bir çekimizden gayri yerden tekrâr alup hayf iderler deyü bildirdiler buyurdum ki varduklarında gôresin şöyle ki mezbûrlar sonradan tezvîr ile kendülerin doğancı ve ba’zîlari küreci olduk deyüp ve celeb oğulları mûcèrred celeb oğluuyuz deyü cizye ve avârîzlârın virmeyüp bunlara teklîf olunursa min ba’d anûn gibilere mukayyed olmayasız kadîmden viregeldikleri haraçlari ve avârîzlârı bu vesile bunlara teklîf etmeyesin.

68/101

Çîrmên kazâsında zuhûr iden köherçîle hizmetinde me’mûr olan Südde-i sa’âdetim çavuşlarından Mustafa çavuş’a hüküm ki Südde-i sa’âdetim mektûb gönderûp sâbîkâ Çîrmên mûsellemlerinden yüz nefer mûsellem Köherçîleye hizmet idüp mâ’âdâsî vezîrîm Ahmed Paşa edalmöllahû te’âla iclelîhû ile Çîrmên sancakbeyiyle ___gitmek emrîm olup lâkîn Çîrmên mûsellemleri bunda mûsellemleri bunda köherçîle civârında ta’în olmağın bu hizmete bulunmak evveli olup ve Çîrmên ve Zağra Yenîcesi mûsellemleri gemi hizmetinde olmağla gîç gelip hizmeti mu’attal kaldûn bildirmiîsîn ma’lûm oldu imdi bu bâbda sancakbeyine sâbîkâ hûkm-i hümâyûnun yazılıp Köherçîleye ta’în olunan yüz neferden mâ’âdâsî müşârunileyhle

68/102

Yazıldı
Kethûdâsına virildi.
Fi gurre-i Safer sene 979

Şehrizol beylerbeyisine hüküm ki Südde-i sa’âdetim mektûb gönderûp Talem kal’asında vákt’ olan tohâne defter-i cêdîddde 9600 akçe mezir ve meyhâne mukâta’ası
beş yüz altmış akçe ve mukāta’a-yı kassāb-hâne bin beş yüz akçe mahsûl yazılıp lâkin kal’a-yı mezbûre şenlikden ba’id olmağa kimesne varmayıp sen ve gönûllüler ve yenîçeri ve azab ve sâyîr kul kal’a-yı Kel’anir’de sâkin olup içinde tohbânesi olmayıp Kel’anir kal’asında olmasın arz eylemişsin imdi buyurdum ki vüsûl buldukda zîkr olunan tohbâneyi Kel’anir kal’asında ta’yîn eyleyûp Talem kal’asından ref’ eyleyesin.

69/103
Yevmû’l-isneyn
fi 25 Muharremû’l-harâm sene 979
Bostan Çavuş’a virildi.
Fi 24 Muharrem sene 979

Bahkesri kadısına ve Bostan çavuş’a hüküm ki sen ki kadısın Südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp Meryem nâm hâtûn Emine nâm bâkire kizını Nurullah nâm kimesneye nikâh ile virûp cem’tîyyet gîcesinde Karagöz nâm suhte ba’zi levend ile gelûp evin basup mezkûr bâkire ăhar kimesnerden ăriyeti alınmış birkaç bin akçe esbâbî ile çekûp alûp gidûklérinde mezbûr Meryem meclis-i şer’e gelûp mezkûr suhte bundan akdem Mustafa nâm ărem oğlanım gelûp nâ-bedûd idûp saq ve hemâm nâma’lûm iken gelûp Ömer nâm oğlanımı dahi haber alûp gidûp zulm eylemiş iken bu def’a dahi kızımı çekûp hayî eylemişdir deyû tazallûm eleyûp ve bi-garez Müslümanlar dahi vech-i meşrûh ăzere şehâtet ăylediklerin bildirîmişsin imdi buyurdum ki sen ki çavuşsun mezbûr suhteyi ele getürûp mu’âvenet lâzım olursa ăli eri cem’tîyyet ile ăzere varup dahi ele getûrûmekçe sa’y eleyûp el vîrîmeyûp muhârebe ăderse demi heder deyû muhârebe ile ele getûrûp dahi ahvâlîn muktezâ-yı şer’-i ăşîrî hâkk ăzere onat vechîle teftîş eleyûp göresin Kazîyye arz olunduğu gibi olup ol vechîle fesâd ve şenâ’at eylemiş dâbit olursa ăzere sâbit olan mevâddî sebt-i sicîl eleyûp ăsuretin Südde-i sa’âdetîmme gönderûp dahi mezbûrî mahallinde şer’le lâzım gelenî icrâ eleyûp emrîm yerine varduğun yazup bildiresîn lâzımî’l-ârî olur ahvâli var ise yazup bildiresîn ve bu makûle ăhl-i fesâdın ele getûrûmesine ăli eri da’vet olundukda ihmîl ve mûsâhele idenler geregî gibi te’ dib idesin.
Erdel voyodası Peder Şenvan voyvodaya hüküm ki bundan akdem Erdel kralı İstefan kral mürd oldukça voyvodalık sana inâyet olunup ol bâbda hükm-i hümâyûnum ırsâl olunmuş ûdi hâliyä mezîd inâyet-i hüsrivânemizden sana sancak-ı hümâyûnum ihsân olunup hassa şâhîncilerimbaşı kalvetül-emâcid Mehmed zîde mecdûhû ile ırsâl olunup an kârîb varmak üzere ıdem eyle olsa buyurum ki hükm-i hümâyûnum vardukda viâyet-i mezbûrenin kemâkân hîfz u hirâsetinde mecd ü sâ'yî olup kral-ı mezbûr zamânında ne vechîle olunagelmiş ise sen dahi kemâl adâlet üzere zibt idüp anun gibi re'âyâ ve berâyânûn ihtilâline bût'is olur kimesne varsa ol asl mefsûdlerin hüsni-tedbirden ve tedârik ile mazarret ve ifsadîlerrn def' eyleyesin ammâ bir vechîle tedârik eyleyesin ki re'âyânın nefret ve ihtilâline bût'is olmaya.


Cezayir-ı garb beylerbeyisine hüküm ki hâlâ Cezayir’de olan tercümân Mehmed Âsitâné-i sa’âdetime gelûp tercümân olmak lazım olmâgûn buyurum ki vusûl buldukda ol cânibinden alâkâsın kat’ idüp cemî’ esbâbî ile Südde-i sa’âdetime gönderesîn ki Südde-i sa’âdetimde tercümânîk hizmetde ola

Çarallah Çavuş’un âdemisi Veli’ye virildi.
Fi 24 Muharrremül-harâm sene 979
Manisa ve Marmara ve Akhisar ve Gördük ve Nif ve Atala ve Demirci kadılarınca hüküm ki hâlâ Dergâh-ı mu'allâm TOUCH caractèreoulukm evini olan Çarallah Çavuş Südde-i sa’adetime mektûb gönderip ma’den-i mezbûrda demûr tob yuvalığı hizmetine livâ-yı Kü tahya müsûlemlerîyle Saruhan çerîlerinin evvelki ve ikinci nevbetlîleri fermân olup emrân mucûbine taht-ı kazânizada olan elçîlerin nevbetli hizmetlerini ihrâcına çeriñaşalar vardukda Konur dağî elçilerinden Sefer Öküz Koç nâm cemaat Dergâh-ı mu’allâdan bir tarihî hûkûm iberâz idûp ol bahâne ile kadâmden hizmet ideğenîmlerken inâd ve muhâlefet idûp ellerinde emr modern deyû iberi başlara zikr olulan nevbetli elçileri ideğenîmlerîne gönderîmlerîn için hûkûm ricasına arz itmekîn buyurdum ki vusûl buldukta taht-ı kazânizada olan elçîler defterde mukayyed leşkerimizin olup ve kadâmından hizmet ideğenîmlerîne giri hizmetlerîn eda itmek icin ihrâc idûp göndermek bâbînda ikdâm ve ihitimâmımız zuhûra getûresiz.

71/108
Sinop kadısına hûkûm ki nâibin Mahmud Südde-i sa’a’detimîne mektûb gönderip hâliyyâ nefs-i Sinop’ta vâktî olan kefenîn kiliselerîne kurekî içiin ihrâc olanun arab táyîlesi giriup ba’zi yerlerîn bozmaîn zikr olunan kefereden Gîreköz ve Mekide oğlu Gire ve Karavahan ve Girekoz nâm zimmîler ve bunlardan gayrî dahi sekiz nefer zîmmî gîce ile gelüp hisârdan taşra İstên Barik ve valîsîn Sultan Hatunun türbesi bozup ve kapusün pâreleyîp içînde olan mezarînîn mermerîlerîn ve bunlardan gayrî etrâfda olan kırk elli mîkdarî mezar Mûsûlimînîn taşlarîn te’addî eyledikîlerîn bildirmînîn buyurdum ki vusûl buldukta bu hüsûs bi’z-zât mukayyed olup onat vechîle hakk üzere tefîş ve tefahlüs eleyîyip görîsin bu fesîîd iden kimîlerdir tamâm ma’lûm eyledikden sonra habs idesiin ve ahvallerîn yazup arz eyleyesîn.

72/109
Yazîlîdî
Malatya ve Divriği kadısına hûkûm ki sen ki Arabgîr kadısîn Südde-i sa’a’detimîne mektûb gönderip hatibi olan Mehmed dâyımâm şirret ve telbîs idûp garez ile kimine Rafîzî ve ilhâd isnâd idûp mahall-i teftîshe kâh müdde’î ve kâh hasm olup arz eylediîgi Mûsûlimânîn teftîshe sonra tamâm İslâmî zâhir olup nice mu’temedûn aleyh Mûsûlimânîn şehâdeti ile diyânêti zâhir olan Mûsûlimânîlarda ırizin ve mâlîn telef
eyleyüp eyledüğü şirret ile iftihâr idüp sana tâbi’ olmayanı böyle ideren deyüp ve bir yıldan ziyade hitâbeti bırakıp ba’ızı ehil ve müstehak kimesne teklîf olundukda şerrinden havf idüp kabûl eylemedikleri ve mezbur şirret-i iftirâ eyleyüp izâlesi vacib olduğun bildirmişişin indi buyurmâd ki Dergâhı mu’âllâm çavuşlardan Mehmed çavuş vardukda mezburu husemâstyyla berâber eyleyüp dahi bir def’a şer’ile sorulup fasl olmayup on beş yıl terk olmayan husûslarını ber mûceb-i şer’-i şerîf onat vechile hakk üzere teftîş eyleyüp göresin kazıyı arz olunmuş gibi olup fi’l-vâki’ vech-i meşrûh üzere fesâd ve şenâ’âtı sâbit olursa ashâb-ı hukûka şer’ile müteveccih olan hakların alûvirdikden sonra ne makûle hukûk sâbit olup ve kime ne alûvirdiğin ve sâyir zulm ve te’addûsu ne ise sâbût bulduğü üzere mûfassal yazüp Südde-i sa’âdetime bildirüp dahi mezbùrun ol yerden alâkasin kat’ idüp Rodos’a sürgün eyleyesin.

73/110

tekrarlanmıştır

Kethûdâsına virildi.

fi 10 Safer sene 979

Budun beylerbeyisine hüküm ki bundan akdem hûkm-i şerîfîm gönderilüp defter-i cedîd-i hâkânîde mukâyayed olan kurrâ ile defterde mukâyayed olmayıp Beç Kralı’naa tâbi’ olan kurrânın hudûdú ta’yîn olunmak için iki cânîbden vekiller nasb olunup mahall-i nizâ’în üzerine varlup sınırlar fasl ve temeyûz olunmak emrim olmuş idi hâlâ müsârunileyhe kral cânîbinden gelen elçileriyle kadîmden Südde-i sa’âdetimde olan elçileri rikâb-i hûmâyûnuma arzuhâl idüp ba’ızı mevânî’ sebebiyle taraœînîn vekilleri ol zamândan berü yerine gelmeyüp maslahat ber-taraf olmak mûyesser olmayup te’hîr olunduğun bildirdiler imdi ol emr-i şerîfîm kemâkân mukarrer olmaœn mukaddemâîrîsîl olunun sûret-i cedîd-i hâkânî ve hûkm-i şerîfÎ mûcevînce amel olunup taraœînîn nizâ’î fasîl olunmak emr idüp buyurدم emr idüp buyurдум emr idüp buyurдум emr idüp buyurдум emr idüp buyurдум emr idüp buyurдум emr idüp buyurдум emr idüp buyurдум emr idüp buyurдум emr idüp buyurдум emr idüp buyurducation emr idüp buyurdugmêhrib ki vusûl bulduktan(310,793),(987,858)

süret-i defter-i cedîd-i hâkânîde esâmisiyle bu cânîbe mukâyayed ve mastûr olan kurrâ ve mezârî’i defter mûcevînce bu hâne defterde mukâyayed olmayıp kadîmden ol cânîbe tâbi’ olan kurrâ ve mezârî’i ol cânîbe vech ve münâsib görüldüğü zapt etdirüb emr-i şerîf-i
sâbîkım ve ahîdîme-i hümâyûnum múcebine hüsn-i ittifâk ile mâbeynde vâkt' olan
sınırını temeyyûz ve fasl eleyüp nizâ'a müeddî olunca meydânı kat' idüp min ba'd defter-i
ded-i hâkânîde bu cânîbe mukayyed olmayıp kadımden ol cânîbe tâbi' olan kûrât ve
mezârî'e bu cânîbde olan serhadd beylerine havâss-ı hümâyûnum ümenâsına ve zu'émâ
ve erbâb-ı tîmâra muhassalen hiç ferde ahîdîme-i hümâyûnuma ve emr-i şerîfimin
mazmûn-ı meymûn-ı ma'delet-fûzûnuna mugâyir dahil ü ta'arruz etdirmeyûp mâbeynde
vâkt' olan dostluğu muhâlîf vaz'ın sudûrundan gayet ihtiyât eleyesin deyû hükm-i
şerîfim ne günâsî olup ve nevechile tedârik idüp ne zamânâ mühâşeret eyledûğin
(üstü şeritli kısım üstü çizilerek iptal edilmiş) ve ol cânîbe müte'allik olmayup defter-i
cedide berû cânîbe mukayyed olan kûrât ve mezârî'e ol cânîbden dahil ü ta'arruz
olumnamamak için münâsib görûldûğu üzere haberleşûp ber-vechile tedârik eleyesin ki
sonradan mâbeynde vâkt' olan ahd ü emâna muhâlîf cânîbden bir vaz'-ı surûr eylemeliî
olmaya ve bu hükm-i şerîfim ne günde vâsî olur ve ne vechile tedârik idüp ne zamânâ
mühâşeret eyledûğin ve ol cânîbde vâktî ve muttalî' olduğu ahvâli vuku'tı ve situhati
üzere dayıma i'âm'dan hâlî olmasın.

74/111
Mükkerrerdir
Delvine beyine hûkûm ki Alvonya azablârını ağaşi Kara Hevâce mektûb gönderûp
bundan akdem Alvonya azablârının ağalığı tevcih olunup nefûlerleri yoklandıkda kimi
kebe ile ve kimi üryan gelûp devletleri sebebi suâl olundukda umûmen eyîtûler ki der-i
devletden ulûfelelicherî Avlonya mukâta'asî kîstından Behrâm kethûdâ tahvilînîn
havâle olunup ve mezûr Behrâm kethûdâm adem başına birer altûn

74/112
Misr'a varûp gelince ulak hûkûm Bâlî Çavuş'a ulak hûkûm virildi.
Fi evâhir-i Muharrem sene 979

75/113
Yazıldı
Kethûdâsına virildi.
Fi 9 Sahîr sene 979
Budun beylerbeyisine hüküm ki Südde-i sa'adetine mektub gönderilıp sâbîkâ za‘îm Malkoç Mohac ve gayrî sancaklarda yeni mukâta‘aları üç yıl тамâına ziyâde ile iltizâm idüp tahvil âhirinde iltizâmına cevâb viridükde kal’a-yı Sigetvar fârislerine evvelki âgalığında yevmî on âkçe ile üçüncü odabânı olan Osman bin Mehmed ve Yarîca kal’asında yevmî dokuz âkçe ulûfeye mutasarrîf olan Seydî bin Ferhâd dahi ulûfelerine bedel-i timâr için evâmîrî şerîfe virilmek şartı ile kefîl ve şerîklere olup istikâmîmet ile hizmet idüp ve mâl-ı mîrîye sa'y ve kifâyetde bulunmuş yarârlardır deya ulûfelerine bedel-i timâr inâyet olunmasın arz eylemişsin amma ne ziyâde idüp ve tamâm haklaştılar mı sa’yileri ne vechile olup mezûrûr zîr olunup mukâta‘aları ne mîkdar ziyâde ile iltizâm idüp ve iltizâmına cevâb virûp bi’t-tamâm haklaânsîlar mıdrî sa’y ve kifâyetleri ne olmuşdur asîl ile ma’lîm idinîp vukû’ü üzere arz eyleyesin ki sonra emîm ne vechile olursa mûcebi ile amel eyleyesin.

75/114

Yazıldı

Drama kadısı olup şabîhane müfettişi olan Mevlânâ Ahmed zîde fazlûhû’ya hüküm ki Südde-i sa’adetim ça’vuslarından Evren ça’vus taleb itdîği ehl-i fesâdlar eger şabîhaneledir ve eger yânadadır her ne yerde ise ele getûtülüp müşarrînîyeyh ça’vus’uma teslim olunmasın emr idüp buyurdum ki anun gibi ehl-i fesâd ve şen’a‘ati olanlar eger şabîhaneledir ve eger yânadadır ve bi’l-cümle mûmâ ileyh ça’vus’uma taleb itdükleri kimesneyi ihmâl etmeyüp ele getûrûp mezûr ça’vus’uma teslim eyleyesin ki ahvallerin bu bâbda müfettiş ta’yîn olunan Gümûlçine ve Karasu Yenicesi kadıları şer‘ile görüp fesâd ve şen’a‘atlârı sâbit ve zâhir olanların haklaânsîna geline.

76/115

Drava kapudânın âdemisi Mûmin’e virildi.

Fi 23 Safer sene 979

Budun beylerbeyisine hüküm ki håliyâ Drava kapudânı Süleyman Dergâh-ı mu‘allâmâ mektûb gönderilip nehr-i Drak üzerinde mûciddeden binâ olunan Barça kal’asînın dokuz kit’a saykasti olup mezûr saykalar ile etrâf ve cevânîb görünüp gözûdîlüp ve dil lâzîm olduğu zamanda alınıp ve mezûr saykaları kollanmak için yaya tâyîfesinden araba ve martolos ta’yîn olunup bu vechile istihdâm olunu gelmiş iken håliyâ neferler emr ile
111

akhir kal’alara ihraç olunup zikr olunan saykalara hizmet ider kimesne olmamağla mîrî sayikalâr håli ve mu’attal kalup nehr-i mezküur ifrât ile tuğyán itdégî zamânda karavel ve gayrî hizmet için nefer lâzîmdir deyî arz eylemiş imdi buyurum ki vardukda göresein arz olunduğî gibi ise zikr olunan gemiler istihdâmî için lâzîm olanı virip eski neferi yerine getürüp vilâyet-i mezküreyi gereği gibi hifz u hurâset etdiresin.

76/116
Ahmed Çavuş’a virildi.

Ohrî kadısına hâküm ki mektûb gönderûp taht-ı kazânda Bezirşka nâm karye ki üç yüzden ziyâde músellem ve ehl-i pûş cenge kâdır kâfî olup iki yîldan berü harac ve âdet-i âğnâm ve săyîr hukûk-ı şer’îyyeden bir nesne vîrmeýûp etràfînda olan kurrâmîn davârîlärîn gâret ve katîl-i nefse mûbâseret idûp bir yarar yan başına bu sene iki def’a Körfüs’e varup Venedik serdârlarîndan ahâlî-yi karyeye istismålet nâmelerî ve yarar çebe kalafât getûrûp kendi dahi şapka giyûp ehl-i karyênin beyleri mesâbesînden serdârlarî ve muharrikleri olunup bir tarîkîle mezkür Papas’î bir yoldaşıyla dutup habs idûp kal’a-yî mezküre dzîdûlärîl kal’a-da ançak beş altî nefer vardîr mezbûr Papas’î hifzînda usret çekilûr deyû izhâr-ı acz itmegin alûm sancakbeyinin kâimmakâmi Murad kethûdâ habsîne virildi deyû arz eyledûğîn ecûlden mezkür Papas’ım hakkından gelimesen emr idûp buyurum ki vardukda te’hûr itmeyûp mezkür Papas’ım şer’île hakkından gelûp emr-i şerîfim yerine varduğun yazûp bildîresin.

77/117
Yevmû’l-isneyn
Fi 20 Şa’bânî’l-mu’azzam sene 979 Edîrne
Ayamavra kethûdâsî Ali’ye virildi.
Fi 7 Ş
Topçubasîna hâküm ki hâliyâ Ayamavra kal’asîmîn topçuya kemâl mertebe ihtiyacî olmağîn bir odabâsîyla on nefer yarar topçu ırsîl olunmak emr-i şerîfim göndermişdi ol emrîn kemâkân mukarredîr buyurum ki te’hûr ve terâhî etmeyûp kal’a-yî mezbüre mûhafazasîçûn bir oda başîsyla topçulûk san’atîndan mâhîr on nefer yarar topçu ta’yîn idûp kal’a-yî mezbüra ırsîl eyleyesin ve gönderdûğîn topçularî ismlerî ile defter idûp mührleyûp defterî ile bile gönderesin.
Topçular kâtibine virildi.

Fi 7 Ş

Topçubaşı Nasûh’a hüküm ki cezâre-i Kibrîs’tan getûrilen on iki kit’a toplar Sarây-ı âmirem bağçesinin yâli cânibde vâki’ olan top kapusunda konulmasın emr idûp buyurdum ki vusûl bulduklar tevâkkuf itmeyûp cezâre-i mezbûreden getûrdilden on iki kit’a topları mahall-i mezbûrda koyup lâzîm olan husûslarını tertib ve tekîm eyleyesin.

Cevherizade karışanîş Mahmûd nâm za’imê virildi.

Fi 5 Ş

Kapudânâ hüküm ki hâlâ Sîçak sançağı beyi olan Receb dâme izzuhû Girne sançağı beyi Mustafa dâme izzuhû ile Rodos’a değil ma’an varup muhâfaza hizmetinde olmasını emr idûp buyurdum ki vardukda emrîm üzere müşûrunîeyli Girne beyi ile ma’an irsâl eyleyesin ki Rodos’a değil bile varup mûmû ileyh Mustafa saldıkdan sonra kendüne mahallde muhâfazada olmak münâsib görürür ise ol mahalleri hıfz u hîrasat idûp anda olan gemiler serdarîyle yek-dîl ve yek-cihet olup a’dây-ı bed-re’yden gaflet üzere olmayûp dâyîma bâsîret ve intibâh üzere ola

Bu dahi mezbûra virildi.

Fi 5 Ş

Sîçak sançağı beyi Receb dâme izzuhûya hüküm ki Südde-i sa’detîme mektûb gönderûp ne mahallde hizmet olmak münâsib idûgün bildirdûgün ecîlden Girne beyi Mustafa dâme izzuhû ile Rodos’a değil bile varup ol saldıkdan sonra Cezâyir beylerbeyisi kapudânım Alî dâme izzuhû vech gördügü üzere ol mahallere hizmet olmak emr idûp bu bâbda müşûrunîeyli dâme ikbûlehûya dahi emr-i hûmâyûnum irsâl olunmuştûr buyurdum ki vardukda te’hîr itmeyûp emrîm üzere mûmû ileyh Mustafa dâme izzuhû ile Rodos’a değil varup dahi ol saldıkdan sonra mûmû ileyh dâme ikbûlehû
vech ü münâsib gördüğü mahallerin hifz u hırâset olup anda ta'yîn olunan gemiler serdâriyla yekdil ve yekcihet olup a'dâyi bed-re’yîden gaflet itmeyüp bâb-ı muhâfazada dakîka fevt eylemeyesin.

78/121

Tilkioğlu ile sâhib-i sa’âdete gönderildi

Fi 20 Ş

Bender Bey’e hüküm ki hâlâ Leh vilâyeti keferesinden hayli asker gelüp ol serhadde dâhî olduklari istimâ’ olunup âvkt ise gelmelerine sebeb ve fikr-i fâsidleri ve murâdâlari ne idüği ma’lûm olmak lâzım olmuş buyurdum ki vusûl buldukda âdemlerin ile ve sancağına müte’âllik olan asker ile hâzîr ve yât ü yaraği ile sen dahi dâyımâ müretteb ve mükemmîl olup ol cânîblere nâzîr olan fesâd ve ânâ’ati haziret edenleri men’ ve def’ itmekde dakîka fevt itmeyesin ve istimâ’ olunduğu üzere Lih keferesinden cem’iyyet ile ol serhadde asker dâhî olmuş ise fikr-i fâsidleri ve zikirlerine sebeb ne idüği ma’lûm idinüp mu’accelen arz eylemesin.

79/122

Hasan Çavuş’a virildi.

Fi 10 Ş

Mizistre beyi Ali Bey’e hüküm ki Süde-i sa’âdetime mektûb gönderüp mukaddemâ donânma-yi hûmâyûnla Manya’ya uğrânildızkda Fukaoğlu dîmekte ma’rûf Manya âsîlerinden mel’ûn dutulup hâlâ kal’a-yi Koron topçîbaşîsî Yusuf ve kal’a-yı mezbûre mütemekkîlinden Sarî Ali’de olup girû Manyaluya satmak istediklerin ahîl-yi Mizistre’nin eger zu’emâ ve sipâhîleri ve eger sayîr halkûdîr haber aldıklarandan cümlesi sana gelüp mezkûr kâfir Manya âsîlerinin serdârî olup tabl u alem ile çıkup mukaddemâ Manya’dan binâ olanun kal’ayî mel’ûn-ı mezbûr gâret etmişdir cümle fesâd bunun tahriki ile olmuşdur şöyle ki ol kâfir yine Manya’ya sattılıp siyâset olunmaya Memâlik-i mahruşeye külli zararîr didüklerin bildirdiğin ecîlden buyurdum ki vardukda te’hîr etmeyüp zikr olunan kâfir eger mezbûrlardadır ve eger âhardadır her kimde ise elinden alup siyâset itdirûp ve emrim yerine vardûğun yazup bildiresin şöyle ki gaybet itdirüp ve ya satmuş olalar ana olacak siyâset anlara olmak mukarrerdir teslim itmekde ta’allüd ve bahâne eylemeyeler ve Manya âsîleri gereği gibi tahvîf olunmâla amân dîleyüp
vilâyetde nehb ü garet olunmadan halâs olmuşken küffâr-ı hâksâri ihtilâliyle girû isyân üzere olup her cânibe hâcûm ve galebe eleyûp mûzâyaka virmişlerdir ve livâ-yî mezbûrun ancak altmış nefer sipâhiîsi olmağla yamûnzdan askeri tefrîk idûp bir cânibe göndermeye cür’et olunmuşdur deyû bildirdiğin ecûlden Mora beyine mu’âvenet eleyesin deyû hükm yazûlup sana ırsâl olunmuşdur ol emr-i hûmâyûnumu mâmâ ileyhe isâl itdirûp dahi lâzûm oldukça âdem gönderûp mu’âvenet üçûn asker taleb eleyesin ve bi’l-cûmle dayımâ basûret üzere olup memleketin zabt u hûrasetinde ve a’dâyî bed-adrânîn defî-i mazarreti bûbûna ıkdam ve ihtimâm eleyûp elaid baid gaflet ile a’dâdan bir yere zarar ve gezend şişirdirmekden ziyade hazer eleyesin.

80/123
Hasan Çavuş’a virildi.
Fi 10  Ş
Mora beyine hükm ki Mızîstre beyi Südde-i sa’a’detîme mektûb gönderûp küffâr-ı hâksârin ihtilâliyle Manya âsileri girû isyân üzere olup yanında sipâhiîler killet üzere olduğun bildirmeyûn mu’âvenet eylemek emr idûp buyûrdum ki anûn gibi müşûrunîleyhden sana âdem gelûp mu’âvenet taleb eylediğin tî’hir etmeyûp sançağın sipâhiîlerinden kifâyêt mikdârî âdem ta’yûn eleyûp ber-vech-i isti’cûl gönderûn ki vech ve mûnâsib gördûği üzere hizmetde bulunalar bu bûbûda ihmûl ve müsûheleden ziyade hazer eleyesin.

80/124
Mezbûrun kapu kethûdâsına virildi.
Fi 5 Ş
Lûlûya hükm ki Yenice Koca ve Karaca Koca kal‘asında ba’zî çatlak ve pêrelenûp amîden kalmuş toplar olup zîkr olunan toplar isti’mâle kä’îl olmayaþt battal durduûn bildirmişsin buyûrdum ki gûresin zîkr olunan kilâ’da ol vechûle amîden kalup battal duran toplar anda dökülmeþe kä’îl değil ise vech ve mûnâsib gördûgün zamûnda gemilere koyup Mahrûse-i İstanbul’dan olan tophâneye ıslâ idesin ve kaç top gönderdûgün ise arz eleyesin.
Topçular kâtibi Mustafa Çelebi’ye virildi.

Fi 28 Receb

Yeniçeri ağasına hüküm ki hâlâ topçubaşı Dergâh-ı mu'allâma mektûb gönderip tophânede istihdâm için acemi oğlanlarından lazım olduğunu bildirmegen Türk üzerinde olan acemi oğlanlarından yüz nefer acemi oğlany virilmesin emr idüp buyurdum ki vasûl bulduktâ bî-tevakkuf Türk üzerinde olan acemi oğlanlarından sağır olmayıp tophânede hizmete kâdir girû yitmiş iri oğlanlardan yüz nefer oğlan intihâb idüp teslim idesin ki tophânede istihdâm oluna ve topçulara nişâne komak için bir ta’limhâne lazım imiş şehremi getûrdüp hüsûs-ı mezbûru müsavere idüp dahi vech ve münâsite görilen mahâlde mezbûrâlar için bir ta’limhâne binâ etdirüp topçubaşına tenbih eyleyesin ki topçulara nişâne etmeği ta’lim ve tergib idüp ol bâbda ihmâl ve müsâhele eylemeye bu husûslar mühimmâtandır tedârikde dakîka fevt eylemesin.

81/126

Mükerrerdir

Yeniçeri ağasına hüküm ki Mevlânâ Şeyh Yakub zîde takvâhû Südde-i sa’âdetine

81/127

Ali Çavuş’a virildi.

Fi 5 N

Haleb beylerbeyisine ve Haleb kadısına ve defterdarına hüküm ki mukaddemâ defe’âtle ahkâm-ı şerife gönderilüp anda olan kefereyi yarâr kefîllere virûp dâyimâ mukayyed olasın deyü emrîm olmuştî ol enmrîm kemâkân mukarrerdir buyurum ki vardukda emrîm üzere dâyimâ mukayyed olup kefîlenmiş bi’l-fi’l ne mikdâr kefere varîr eğer dahi kefîlenmemiş var ise te’hir etmeyûp yarâr kefîller virûp France ve Dubrovnik nâmına bir ferdi salâvîrmekeâden ziyâde hazer idesiz ve ne mikdâr kefere kefîlendûgün ve kefîllerin kim idûgün ismleri ve şöhretleri ile defter idüp bir sûretin mühreyûp Südde-i sa’âdetine gönderesin bu husûs ehemm-i umûrdandir ihmâl ve müsâheleden ziyâde hazer idesiz.
Budun beylerbeyisine hüküm ki Südde-i sa'adiyetin mektub gönderüp hâlâ küffâr-ı hâksârın külli hareketleri olmayup ammâ donanma-yı hümâyûnumu ahvâli bir yüzden olmaqla küffârın ca be-câ hareketleri olup Beç kralı hersekleri ve nice beyleri ve hayli küffâr-ı bed-gîdar ile Pojon nâm mahalde cemîyyet üzere olup Kaşe nâm mahalde dahî nice kefere-i kahire cemîyyet idüpcher dörder bir melâ‘îni cemîyyetlerine gelüp kalmakdan hâlî olmayup harâc idüp Kral’a birkaç def’a kağıd gönderilüp asla cevabî gelmeyüp sulh ü salah olalidan berü her yıl harâc zamânı geldükçe harâc için itdükleri tedârikinden şimdî asla bir eser olmayup külliyet ile hareket tedârikinde olduklarını cûsûsları haber virdüklerin bildirmiûssîn ol bâbda her ne demiûs isen ma’lûm oldû imdi küffâr-ı hâksârın mekr ü hîlesinden gafet olunmayup basiret üzere olmak mühimmat tändandir buyurdum ki vusûl bulduku bu bâbda bi’îd-defe‘ât ahkâm ırsâl olunup tenbîh olunmuşdur ol emr-i şerîfim mukarrerdir imdi ta’miire muhtâç olan yerleri muhkm ta’miîr etdirûp toplarî yerlerin tathîr etdirûp barut ve sayîr yât ve yaraktarî ve levâzmlarını tedârik idüp dahi her kal’a ne vechile ta’miîr oldûguna mufassal ve meşrûh yazup arz idüp âmera ve zu’emâ ve erbâb-ı timâr ve neferata muhkm tenbîh ve yasak eyleyesin ki her birî yât u yaraktarîyla hâzîr ve âmâde olup sen dahi düşman yarağîyla hâzîr ve etraftâf ve cevânîbî göz kulak tutup tuteb küffâr hurûc kararrîn tarafîna nâzîr olup ammâ ol taraf’dan sulha mûgâyir bir vaz’ sudûr eylemeden asker-î nusret-eseri ve sayîr serhaddan karîb olanlarsız onat zabit idüp muhkm tenbîh eyleyesin ki ahd ü emâna bir vaz’ kendî hållerinde olalar anun gibi ol taraflardan sulh ü salah mûgâyir bir harem olup bir mahalle düşmelü olursa âle’t-ta’cil Südde-i sa’adetime arz eleyüp dahi vech ve münâsib olduğu üzere küffâr-ı hâksârın mazarretleri def’inde şol ki lâzîm olan gayret ve hâmîyyet-i din-i mûbîn ve siyânet-i nâmüs-î saltanat-î izzet-karîndir fırsat elvirâp mahall iktizâ itdûğine göre bezi-l makdûr ve sarf-i … eleyüp bi-inâyettâhî’l-te’âla âsân ü vechile mazarretlerin def’ ve ref’ eleyüp bir mahalle zarar ve gezend iриşdîrmener bâbînda envâ’ sa’y-î cemîlin zuhûra getüresin hâzret-i hakk celle şânhûh ve te’âlâyân umîzdir ki evliyâ-yı din ü devlet muzafer ve mansûr ve a’dâ-yı mûlk ü
millet münhezim ve mak hôr olmak nasîb olmuş ola ve dâyimâ küffârîn ahvâl ve etvârînî ve evzâ‘-î nâ-hemvârînî teblîq ve tecessüs eylemekden hâlî olmayup ahpwr-î sahiha-yî ale‘t-tevâlî i’lâm’dan hâlî olmayasın
Sâhib-i sa‘adete gönderildi.

Budun beylerbeyine mektûb gönderilip ol serhaddin ahvâli

83/129
Sâhib-i sa‘adete gönderilî di.

Fî 20 S
Hâlâ yeniçeri âğası olan Mustafa’ya hüküm ki Yeniçeri kullarının hakkında inâyetim mezbûl olmayın yeniçeri yayabasîrlarından kânûnîlînize üzere biri bölûğe ve biri timâra ve acemi oğlanı yayabasîrlarından dahi biri bölûğe ve biri timâra ve zağracaîlardan iki neferî timâra ve biri bölûğe ve sekbânîlînize dahi iki neferî timâra biri bölûğe ve solaklardan dahi iki neferî timâra ve biri bölûğe ve yeniçeri kullarından dahi on neferî kânûnîlînize üzere timâra çıkarılmak ve beş neferî kânûnîlînize üzere silahdârîlara ve beş neferî sipâhî oğlanlîn bölûğüne ilhak olunmasın ve vech ve mûnasib gördüklerîne ber-vech-i terakkî dört yüz akçe tevzi‘ olunmasın emr icdû buyurdum ki vusûl buldukdâ täyife-yi mezbûreden zikr olunan mikdârî kimesneyi kânûnîlînzey üzere bölûğe ve timâra çıkarup ve anlarîn yerlerîn vech ve mûnasib gördûğün yarar ve emekdârîlara ber-vech-i terakkî dört yüz akçe mikdârî tevzi‘ ve teveccüh icdû timâr ve bölûğe çıkarılanlîn tezkereîlîn mühürleyüp Dergah-î mu’allâma gönderesin.
Vakkas nâm sipâhiye virildi.

84/130
Fî 17 S
Vilâyet-î Semendire muharrîrine hüküm ki Baç ma’denînî eşicî-i hâs ta‘yîn olunan kurrâ re‘âyasînîn ba‘zî cân hizmeti üzere ve ba‘zî kömürcî ve ba‘zî oduncu olup kânûn-î ma’den üzere her yük kömüre geçer akçe ve bir yük odunu bir akçe ve eşicîlere her haftada on beşer akçe olmak üzere mukâbele-i hizmet avârîzî deyîi atiyye ve tekâlîf-i örfiyeden ve acemi oğlânî alûnumaîdan ve sâîyîr tekâlîfîden mu‘âf olup cîze ve resm-i ganemleri tahrîr-i cedîd mûcebîncî ber-vech-i maktû‘ olmak hem mûl-î mîrîye ve hem
vilâyet re'âyasına nâfi’ olduğu i’lâm olunmanın slüb-1 mezûr üzere defter-i cedide kayd olunmasının taleb etdikleri ecilden işleyenlere ikişer akçe ve kömûrin yükü ikişere olmak üzere kayd olunmak emr idüp buyurdum ki ardından ma’den-i mezûra eşici ta’yîn olunanlara ikişer akçe ve kömûrin yükü dahi ikişer olmak üzere defter-i cedide mu’âfiyet tarîkiyle kayd eyleyesin ve livâ-yi Semendire’de mukaddemî vilâyet hifzi için ta’yîn ve tahârî fermân olunan iki yüz kırk nefer martoloslar mücерred vilâyet hifzi için olmuştu hâliyâ zikr olunan ma’denin havâlîsi azım olup muhâvvet ve muhâtara olmağın kömürcülerin ve oduncuların bâgîrlerine ve kendülere harâmîden zarar ve gezend irişmemeğin üçen seksen nefer martolos münâvebe tarîkiyle hifz eylemek lâzım olmağın münâvebe tarîkiyle seksen nefer martolos ta’yîn idüp ve ma’den-i mezûra eşici ta’yîn olunan kurrah re’âyasının cûrûm ü cinâyetinin nusfi mirî üçen zabit olunup masâríf-i ma’dene sarf olunmak üzere defter-i cedide kayd eyleyesin.

85/131
Erdoğdu Kethûdâ’yı virildi.
Fi 21 Ş
Şâm beylerbeyisine hüküm ki hålâ vezârîm Sinan Paşa dâmet me’âlihu kethûdâsî Erdoğdu kethûdâ zîde kadruhî mahmiye-i Mısır’a ırsâl olunup Mısır’a irişmeğe zamân kalmayıp Mısır’a gider oldukda Gazze’ye varıncı kifâyet mikdârî âdem koşup enm ü sâlim ulaştırmak emr idüp buyurduım ki anun gibi müşårûnileyî Şâm’a varup mahmiye-i Mısır’a teveccüeh eylemelî oldukda müşårûnileye kifâyet mikdâri âdem koşup Gazze’ye emn ü sâlim ulaştırısm.

Bir sûreti Gazze beyine Kataybise varıncı

85/132
Anadolu beylerbeyisine hüküm ki bundan akdem Mihaliç kadısı olup livâ-yı Karesi tahrîr iden Kemal livâ-yı mezbûru tevzi’ idüp ekser sipâhîye tezkere virûp berât alup ammâ yaftasuz virûp ve ba’zî ifrât ve tefrît itmeğin livâ-yı mezbûre defterî tashih olunmak için bâkî kalan sipâhîlere tezkere virilmek üçen yaftasuz virûlûp yafta getûrûp aldıkları timâr yaftaları tatbîk olmak üçen sâbîkî livâ-yı Karahisâri tahrîr iden defter-i hâkûm kâtiblerinden Mustafa’ya emrîm olup sipâhîlere yafta viresîn deyü beylerbeyiye hûkm virûlûp livâ-yı Biga’yi tahrîr iden Kara Kadiya Beylerbeyi yanında tevzi’ eylemiş

Keşan kazasında sâkin olan İlyas’a virildi.

Fi 23 Ş

86/133

Kapudâna hükm ki Keşan kazâsında dört beş yüz yarar tüfenk-endûz cenkçi olduğu istimâ‘ olunmâgın yarar ve güzîdelerin yazup sana göndermek için hükm ırsâl olunmuşdur buyurdum ki vüsûl bulduktan anun gibi zîk olunan kadîlardan ol makûle yarar tüfenk-endûzları geldikde her birine dîrder akçe ulûfe ve birer varil virûp ıolgeldiği üzere mahalline erişdirüp istihdâm idesin.

86/134

Erdoûlu Kethûdâ‘ya virildi.

Fi 22 Ş

Sinan Paşa‘ya hükm ki bundan akdem hükm-i hümâyûnum ırsâl olunup ol deryâda işlenen barutun tevfîr ve izdiyâdî bâbında ihtimâm üzere olup ve İskenderiye‘de olan gemileri dahi meremmet ve ıslâh idûp birkaç pâre gemi dahi yeniden gemi binâ etdirüp dahi vilâyêt-i Mısûr‘da cûrm-i galîzî sâbit olup salb ve siyâsete müstahak olanları ve sâyîr mücûrèleri telef etmeyüp kürege koyup ol makûleler ile anda gemiler forsa idesin deyû emr-i şerîf olmuşdu ol bâbda ihtimâm-ı tâm ve ikdâm-ı tamâm vücûda getûrmek mühimmat-ı din ü devletendendir buyurdum ki vüsûl bulduktan eğer güherçilenin tevfîrî ve teksâri ve adem olan gemiler ahvâlídir fermân-ı âlişâmım olduğu üzere teknil etdirüp
dahi ne vechile tedârik-i ahvâl ne münçir olduğun mufassal ve meşrûh yazup Südde-i sa’âdetime arz eyleyesin.

87/135
Sâhib-i sa’âdete gönderildi.
Yeniçeri ağasına hüküm ki Boğdan muhâfazasında iki yüz nefer yeniçeri olup üç yüz nefer dahi olmak lâzım olmayın buyurdu ki vusûl bulundukda üç yüz nefer yeniçeri dahi yazup hâzîr idesin bir def’a dahi emr-i şerîfim vardukda hemân ol gün çıkılp mahal-i mezbûra tevcîh eleyeler.

87/136
Yazıldı Ahmed’e
Bu dahi
Yeniçeri Ağasına hüküm ki bundan akdem vilâyet-i Buğdan’a iki yüz nefer yeniçeri gönderilmek emrîm olmuş idi andan mâ’adâ üç yüz nefer dahi yazılıp cümle beş yüz nefer yeniçeri ile hasekilerimden bir yararın serdâr ta’yîn idüp ırsâl olunmak emr idüp buyurdu ki vusûl bulundukda üç yüz nefer yeniçeri dahi yazup cümle beş yüz nefer yeniçeri ile hasekilerimden bir yararın serdâr ta’yîn idüp hâzîr u müheyyâ idesin ki bir dahi emr-i şerîfim vardukda hemân ol gün emrîm üzere çıkılp mahall-i me’mûra müteveccih olalar ne vechile tedârik etdûğin mukaddem arz eyleyesin.

87/137
Yevmû’l-erba’a
Fi 23 Ş
Anabolu hisârlarından reis Ramazan’a virildi
Fi 22 Ş
Topçu başına hüküm ki Anabolu kal’asî düzdarı Hamza Dergâh-ı mu’allâma mektûb gönderû Anabolu kal’asî vâsi’ kal’a olup yüz elli nefer hisâr eri ve yirmi nefer topçu olup tôpçuya şiddet-i ihtiyac olduğun bildirmiş imdi nevbetçi tarîki ile yirmi nefer topçu göndermek emr idüp buyurdu ki vusûl bulundukda emrîm üzere kal’a-yı mezbûreye
nevbeçi tarık ile yırımı nefer topçu ırsâl eleyüp vefâ eylemez azab var ise kifâyet mikdârî azab ta’yîn eleyüp muhâfaza için Anabolu kal’asına gönderesin.

88/138
Mahmud çavuş’a virildi.

Fî
Bağdad beylerbeyisine hüküm ki Taşkent hâkimi cânîbinden Âsitâne-i sa’âdetâne gelen elçileri Basra’ya geldiklerinde sâbikâ beylerbeyi olan Ali dâme ikbâlehû bac deyû iki bin beş yüz âlâ riyâllerin alduğu î’lâm olundu imdi mezbûrâl ol kadar memâlikden geçûp aslâ ne küffâr vilâyетодen ve ne ahâlî-yi İslâm diyârîndan bac almâyup memâlik-i mahrûseme geldiklerinde müşårûnîleyh bac almağa sebeb nedir hâlâ mezbûrâl bu sene hacç-ı şerîfe müteveccih olmağın alınan âlâ riyâllerin müşårûnîleyhe geldikde alup dahi mezkûrâla teslim eylemek için Şâm’a gönderilmek emr idûp buyurduım ki vesûl buldukda emrîm üzere alınan bin beş yüz âlâ riyâllerin müşårûnîleyhe geldikde bi-kusûr alup yarar âdemlerinle Şâm’a gönderüp beylerbeyisine teslim etdiresin hacç-ı şerîfden geldiklerinde kendiâlere teslim oluna ve gönderüp teslim onluduğuna yazup bildiresin.

89/139
Arapça
mine’l-eşyâi ve’l-emvâl, defa’tüm külle zî-hakkın hakkahu, ve’llez’i fadule min-
zâlike’l-emet’ati ersetümm ilâ-emiri’l-ümerâ li-vilâyeti Şâm, dâmé ikbâluhu, ve ğayri
zâlik, mehmâ zekertüm fi-mektûbûkîm, ehâta ilmûna’s-şerîfî’l-âlî fe-lâ yehfâ alâ-
imkûm enne aksâ murâdi hazretina’l-aliyye en-yeküne’l-vâridîne ve’l-mukâmîne ve
min-ehli’l-veber ve’l-meder ve’r-re’âyâ fi-eyyâmi devletina’l-âdîle, âminîne fi-
tarîkîhim, mutmainîne fi-esfârîhim ve fi-ikâmétîhim ve en-yeküne’l-hayâtü’l-âli alâ-cârî
âdetihi ve kadîmi kâidetihi, kemâ hûve merkûzûn fi-tarîkatikûmû’l-hasane ve
hayâtikûmû’l-müstahsene min-savni’l-ibäd ve hifzi’l-biläd ve def’i șerî’l-fesâdi’l-
bâgîn, hâzelayûmû’l-lâhû Teâlâ ilâ yevmi’d-dîn, ve nercü mine’l-îlahî Teâlâ ba’d’e’l-yevm,
en yekûne âhâfi’l-îslâm fi-eyyâmi saltanatina’l-âdîle, âminîne mutmainîne, ferihiine,
münserihiine; bi-haysû lâ-havfîne aleyhim ve lâ-îmîn yahzanûn. Cerâ zâlike ve hurrire fi-
evâsîti Şaban, sene tis’în ve sebî’n-mie.

90/140

Musul beyine ve kadısnâ huyện ki kasaba-yı Musul’dâ sâkin olan dârendegân–ı hûkm–i
hûmâyûnum Seyyid Mehmîd nâm seyyidlerin bâb–ı trâkîler ile mûnâza’a–yı kesîreleri
vâkt‘ olmağla hâsâ sebeb–i cehâr–yâr–ı Guzîn ridvânullâhi aleyhim ecma’în iderler deyû
insâd eyledûkleri ecîlden emrîm olmuşû hâlû vilâyêt–ı mezkûre ahâlîsinden nice
Mûslûmânlar mezkuûrîs insâd olunan hûsûsî hilâf–ı vâkt‘ olûp sünûn ve mútedeyyîn
kimesnîlerîn deyû şehadet eyledûkleri î’lâm olunmağîn girü mekânlarinda mukarrer
olmak emr idûp buyûrdum ki vardukda mezkuûrîlara ol vechiî kimesne dahl û ta’arruz
etdirmeyûp rencîde ve remîde etdirmeyesin.

90/141

Turgud çavuş’a virîldî.

Fi

Kili kadısnâ huyện ki Yodîna nâm karye halkî Süddî–ı sa’âdetîme âdem göndürûp
vilâyêt–ı Boğdan’dan Sak ve Islavna ve Írine nâm zimmîler üç bin mîkdîrî kefreye
bâşbûq olûp gelûp bunların karyelerîn géret idûp davarlarîn virûp karyelerîn ve
mescidlerîn ve anbârlarîn ve terekelerîn ihrâk idûp ve bunlar kayd ü bend idûp ehl ü
nyallerîn altî gün girîfîr idûp te’addî itdûklerîn bildirdikleri ecîlden buyûrdum ki
vardukda fessâd olan mahalle varûp husemâyi beraber idûp bir def’a şer’île fasî
olummayup üzerinden on beş yıl mürür etmiş değil ise ber-müceb-i şer'-i kavim teftiş idüp göresin kaziyye arz olunduğu gibi ise ba'de's-sübüt ehl-i fasâd sipâhi ise habs idüp arz eyleyesin değil ise ol bâbda muktezâ-yi şer'-i kavimle amel idüp hîlîf-î şer'-i şerîf kimesne iş etdirmeyesin serverden ve telisden ve şuhûd üzerine hazer idüp inâd ideni sey idüp muhtâç arz olanı arz eyleyesin.

91/142

Mehmed çavuş’a virildi.

Fî 17 Ş

Südde-i sa’âdetimden memâlik-i mahrûse serhaddine varınca yol üzerinde olan kadınlara hüküm ki hâlâ Taşkent hânı Nevrüz Ahmed Hân edâmallahu te’âlâ me’âliyehü âdemleri Âşitâne-i sa’âdetime ba’zı husûs içten gelip girdi avdet eyleyip müşârûnîleye varmak bâbında isticâre eylemeyeni icâzet-i hümâyûnum mukârin olup buyurdum ki mezûrlara yolda ve izde ve menâzîl ve merâhidde kendülere ve esbâb ve etvâra kimesne dahl ü ta’arruz etdirmeyâr her birinüze emîn ü sâlim ulaştırmak ve taht-ı kazâmından akçeçeler ile kîfâyet mîkdârî zâd ü zevâdelerin tedârik eyleyesin.

91/143

Sâhib-i sa’âdete gönderildi.

Fî 26 Ş

Budun beylerbeyisine hüküm ki Beç kralı Âşitâne-i sa’âdetde mektûb gönderûp mabeynde vákt’ olan sulh ü salâha binâsını istihkâmına müte’allîhî ba’zî husûsî i’lâm eleyeüp ve Sûdde-i sa’âdetde olan elçisi dahi arzuha gönderûp ahd ü emâna mûgâyir ba’zî beylerün ve zu’emâ ve kapudânîlarun öte cânûbe dahl ve te’addî olduğun bildirmeyiçin zikr olunan arzuhaîn süreti ayni ile ihrâç olunup sana irsâl olundu eyle olsa mabeynde vákt’ olan ahd ü emâna mûgâyir vaz’ sădîr olduğuna aslà rîzâ-yî şerîfîm yokdur buyurdum ki vüsûl bulduklar gönderilen süret-i arzuhaîe nazar eleyeüp içinde mastûr olan ahvâli tamâm ma’lûm idinûp dahi onat vechile dikkat ve ihtimâmîla teftiş ve tefahhus eleyeüp göresin sulh ü salâha mûgâyir vaz’ idenler sancakbeyi kullarından ise váktî ve muttalî’ olduğun üzere ahvâlin yazûb bâb-ı sa’âdet-meâbîma arz eyleyesin hakkında emr-i şerîfîm ne vechile sădîr olursa mûcebîyle amel eyleyesin sipâhî tâyîfesinden olanları habs eleyeüp ve levendin ma’rûf ve meşhûr ise ol makûleleri aslâ
ve kat’a mahâl virmeyüp bir vechile siyâset eleyeyp haklarından geldiresin ki ahd ü emâna muhâlîf ŏte cânîbe kimesnenin dahî ta’arr uz kudreti olmaya ve sınır ta’yîn olunmak husûsî için bundan akdem defe’âtle ahlkâm-ı şerîfe irsâl olmuşdur ol emrîm kemâkân mukarrerdir yarar âdem ta’yîn idûp gönderilmek için Kral’a nâme-i şerîf gönderilmişdir sen dahi yarar âdemler ta’yîn idûp gönderesin ki iki cânîb re’âyâsımın âsûde ve refâhiyet verdire oltarı husûsunda vech ve mûnasîb ne ise anunla amel eleyeysiz ve sınır ahvallîn Beç kralı Maksimilyanoﬂ hustmet avâkabûhû bi’l-hayr ile bi’t- tamâm müsâvere eleyeyp sınır ta’yîn olunmak mukarrer olduqdan sonra sen dahi bu cânîbden bir yarar memleket ahvalline vâkîf ve sulh ü salâh kâvâ’dîne istihkâm virür bir ehli-i vükûf mu’temedun aleyh ve mevkûf kimesneyi ta’yîn eleyesin ki şerâyit-i sulh ü salâhî kemâ yenbaçî ri’ayet idûp ahde mugâyîr vaz’ sudûr eylemelî olmaya ve cânîbden ne makûle kimesneler ta’yîn olunduğun mu’accelen yazup arz eleyeysin ve anun gibi sulh ü salâhîn sonra eğer ümerânad ve eğer kapudânlardan ve eğer zu’emâdan ve eğer sipâhî ve sâyîr neferâtadan ol cânîbde sulh ü salâhî mugâyîr esr olmusa ellerinden alup ûlak eleyeyp bir ferde sulha muhâlîf vaz’ etdirmeyesin ve bi’l-cümle kadîmden ol cânîb ezâ olunugelîp Halîl Bey defterinden hariç olan kasabât ve kûrâ Dârûl-İslâm olunup esr olanları ûlak etdirûp ol hâlde teslim etdirûp Halîl Bey defterinden hariç olup kadîmden zabt olunun yerlerden esr olunduğun rizâ-yi şerifim yokdur ana göre serhadde olanlara muhkem tenbih eleyesin emr-i şerifîm muhâlîf is eylemekden hazer üzere olalar.

93/144
Sinan Kethûdâ’ya virildi.
Fi 23 Ş
Budun beylerbeyisine ve Belgrad kadîsina hükûm ki Semendire beyi Hasan dâme izzuhû Südde-i sa’âdet time mektûb gönderû Budun yencirerleri yayabalâradan Mustafa bi’l-fi’l Belgrad varoşunda mütemekkin olduğu ev Mustafa beylik evkâfi yeralrinden müteveffâ elinde olan huccet-i şer’îy mücebince vakfa hûkm olunup evden çekmak teklû olundukda itâ’at-ı şer’-i şerîf eylemeyp odan dahî çıkmadûğinin bildirdi imdi Budun yenciçerleri yayabalası Belgrad’dâ sâkin olmağın ûsîl yokdur buyurdum ki vusûl bulduqda o husûs bir def’a şer’île sorulup fasîl olmuş olmayûp on beş yıl terk olunmuş değil ise muktezâ-yi şer’-i kavîm üzere onat vechile teftîş eleyeyp göresiz
kaziyye arz olunduğu gibi olup mezkûrun sâkin olduğu sahih ve vakfın olduğu sâbit
olursa ol bâbda şer’ ile lüzum geleni icer’d idüp evi şer’le vakfa alivirüp mezbûru evden
ihrâc idüp tenbih eyleyesiz ki Budun’a varup anda sâkin olup min b’ad yeniçeri ve
yayabasıları onat zabt edtirülp Budun’dan gayrî yerlerde sâkin komayasız.

93/145
Sultan Murad’ın kapu kethüdâsına virildi.

Fî 24 Ş
Midilli beyine hukûm ki bundan akdem gemiler mühmim içün İzmir’de ve gayrî ol
nevâhîde cem’ olup Südde-i sa’âdetime gönderilmek emrîm olan mîrî bez ve kendiri
İzmir’de olan Dubrovnik gemisine tahmîl idüp sana gönderüp sen dahi Südde-i
sa’âdetime ırsâl eylemek için ferzend-i ırcûmend oğlum Murad Han tâle bekâhû Ferruh
dâme uluvvuhâya hukûm yazılıp gönderilmişdir buyurdum ki vusûl buldukda anun gibi
mîrî bez ve kendir ile zikr olunan gemi varup vâsil oldukda içeri soğan getûrup teslîm
etdiresiz.

94/146
Kapudâna hukûm ki bundan akdem Kıbrıs muhafazası’nın ta’yîn olunan sancakların
sipâhîleri emr-i şerifîm üzere yalnızlar varup hâzîr olup gemiler olmamaga yalıllarda
münezzir oldukları ı’lâm olunmağın Kıbrıs’a gidecek gemileri mu’accelen göndermek
emr idüp buyurдум ki vusûl buldukda te’hîr eylemeyüp Kıbrıs’a gidecek gemileri ale’t-
ta’çîl ırsîl eylemek arîncâ olasın ki ol askeri öte yakaya geçûreler husus-i mezbûr
mühûmdir ihmâm olunmaya.

94/147
Abdi Çavuş’a virildi.

Fî 15 Ş
İnebahtı beyine hukûm ki İnebahtı kadi’si mektüb gönderüp deryâ nâm za’tîmin esir olan
oğlunun istihlâsi husûsîcun Kefalonya’ya giden kefere-i aduvv-i hâksâr gemilerinden
yüz ket’a gemi İnebahtı üzerine hücûm etmek arzu suyla İhiz limânına gelûp İnebahtı’ya
gelmek üzeredir deyû haber virdüklerin arz eyledi bu haberin âslî ve hakikati var mıdır
sahiî olduğu takdirce niçün vâktî ve muttâli’ olup Âsitane-i sa’âdetime i’lâm etmeyüp
gaflet üzure olmağa sebeb nedir bu bâbda müstehak-ı inayet olmuşsundur buyurдум ki varduğda kemâl-i başîret ve intibâh üzure olup hîfz u hırâset-i vilâyet bâbında dâkîka fevt etmeyûp sancaqânın zu’emâsî ve sipâhîsiyle müretteb ve mûkemmel düşman yarağıyla ve il eriyle dâyîma hâzûr ve müheyyûa bulunup kal’alarda olan dîzârlarâ ve kethûdâlara geregî gibi tenbîh ü te’kîd eyleyênin ki neferâtî onât veçîle zabt eleyûp bir ferdi härûc salîvirâyûp leyl ü nehr hizmetlerinde kâyım olup gaflet a’day-ı bed- re’yeleri tarafından bir mahalle zarar u gezend irişdirmekden ziyâde ihtiyât ve ihtirâz üzure olalar aduvv-i hâksâr gemilerin onât veçîle tecessûs etdirûp bi’l-fi’l ne mahallde olup fîkr-i fâsid ve hâyal-i kâsidleri nedir teveccüh-i nâ-mûvececehleri ne cânibe’dir tamâm suhati üzure haber alup Südde-i sa’âdet time arz u i’lâm etmekden hâlî olmayasin … sâyire kiyâsî c’a’îz değildir ibadullah eylemeye şöyle ki ihmâl ve müsâhele olunup kûffâr hurûc karân’în şêkânîb hezîmet karânîleri bir cânibe hûçüm îdîp bir mahalle zarar u gezend irişdîrîklerî istimâm oluna bir veçîle beyn’î deyîk azîn makbûl olmak ihtimâlî yokdur azîle iktîfâ olunmayûp esedd-î akâbîla mu’akîb olmak mukarrerdir ana göre bâb-1 tedârîkde dâkîka fevt itmeyûp kemâl-i teyakkûz ve intibâh üzure olasın bu hûkm ne gün vâsîl olup ne veçîle tedârîk üzure olasın yazup bildiresin

Bu dahi bir sûreti Yanya beyine
Bu dahi bir sûreti Tırhala beyine
Bu dahi bir sûreti Karlıli beyine kûffâr-ı hâksâr gemileri taht-1 livânda ba’zî yahîlara hûçüm îdîp gâret ve hasâret kasdına cenkçisi taşra çıkup fesâd ve senâ’at itdüklerî istimâm olundu anun gibi gâret ve hasâret kasdına gelen keferenîn haklaryandan gelinmeyûp defî ve mazarretleri bâbında ihmâl ve tekâsûl üzure olmak mahzâ gâret ü hamiyet-i dîn-i mübîn seyyide’l-mûrselîn olmamakdan nâşîdîr müstehak-1 tâbî ve akâb olduğuna istina yokdur.

96/148

Yazıldı
mezûrun âdemisine virildi
fi 27 Š
Bitlis beyine ve kadsîna hûkm ki sen ki kadsîn kefîl gönderûp ulus tâyîfesi kazâ-yı mezbûra tábi’t kûrât ve nevâhîde dâyîmâ fesâd idûp re’âyânın mûllarîn cebrel bi-gayr-ı
hakk çeküp alup ve nice fukarayı soyup ve yollarda beşçilik idüp daima selb u salbdan tecavüz te'addi etdiklerinden nice fukarà tahammül olmayup silâ-yi vatan idüp bu minvâl üzere kalursa nice karyeler harâb ve bitab olursa melhuz olmayup esratın fukarâlarından çekme bâmbıda emr-i şerifim ricâsına arz eylemişsin imdi bu vilâyete selâmetin nasb olmakdan arz taht-i hükümde olan ra'âyâ ve berâyâ âsûde-hâl olup fesâd ve şenâ'at iden âskiyânın haklarından gelüp memleket ve vilâyette emn ü emân üzere olmakdir buyurdum ki gôresin arz olunduğû gibi ise anun gibi ulus tâyifesî taht-i hükümlerden mûrû u ubûr etdiklerine gereği gibi mukayyed olup re'âyâ ve berâyâya hilâf-î şer' ve kânûn zulûm ve te'addî etdirmeyüp ve mukaddema muhafazasına dahl oldurmâyup onat vechile hifz u hırâset eleyesi şöyle bilesin.

96/149

Ohri sipâhilerinden Hüseyin’e virildi.

Fi 28 Ş

Mahmud Çavuş’a virildi.

Fi 28 Ş

Diyarbekir beylerbeyisine ve defterdärına hüküm ki bundan akdem ol cevâniibe cem’ ve tâhsili fermân olunan âvarızdan henüz bakâyâ kalup cem’ olunmayup bâkî kalup sâbiğâ emr olunan âvarızdan bâkî kalani âvuketâ emr olunan mâliye tarafından ırsâl olunan ahkâm-ı şerîfe mâcebince cem’ ve tâhsil emrîm olan âvarızî ale’t-ta’cîl cem’ eleyüp ’Âsitâne-i sa’adetîme göndermek emr idüp buyurдум ki Mahmud çavuş vardukda âslı te’hir ve ârâm eleyemeyüp sâbiğâ bâkî kalani âvarızî âvuketâ emr olunan âvarızî mâliye tarafından gönderilen ahkâm-ı şerîfe mâcebince cem’ ve tâhsil etdirüp mu’accelen mezbur çavuş’unla Südde-i sa’adetîme ırsâl eylemek âhûnda envâm sa’y ü ihtimâm vûcuça ğetürresin.

97/151

Erzurum beylerbeyisine hüküm ki Erzurumda ba’zi bûluk halkına timâr virilüp tezkereleri ’Âsitâne-i sa’adetîme geldikde kul defterîne mürâca’at olunup eğer ketb isimleri bulunmayup kul defterî müsevevî olduğundan gayrî kadîmîn kul defterînin bir sûreti her yıl kadîmîn ’Âsitâne-i sa’adetîme gönderilgelüp âhûn birkaç yıl olup defterleri gelmeyûpher yıl kul defterlerinin bir sûreti Südde-i sa’adetîme gelmekte lazım ve mühimm olmâğın buyurдум ki vardukda te’hîr eleyemeyüp şimdiyedek gönderilen kul defterlerinin bir sûretin olıgelen âdet ve kânûn üzere göndermeden håli olmaysın ki mûrâca’at yazılım olduğda erbâb-1 hacaya müzyayaka virîmelî olmaya husus-1 mezbur mühimmdir ihmalden ziyade ihtiyayt eleyesîn mesarif defterînin dahi sıhhati âzere bi-kûsur ihrâc âdüp bile gönderesin.

97/152

Mezbûr muharrirre virildi.

Fi 26 Ş

Mâliye kâtiblerinden olup piyâdeleri tâhîre me’mûr olan Ahmed hükümet ki hålâ Südde-i sa’adetîmekte me’tûb gönderüp tâhîr-i mezbûr kâtib ta’yîn olunan kâtib Ahmed fevt olup yerine kâtib ta’yîn olunmasîn bildirdiğün ecilden defter-i hâkînî kâtiblerinden Çaşmûgir oğlu diğer Ahmed kâtib ta’yîn olunup buyurдум ki vusûl bulduka sâbîkâ tâhîrî
hususunda virilen berat-ı hümâyûnum mûcebince tahrîri fermân olunan piyâdeleri kemâl-i emânnet ve hüs-n-i istikâmnet ile mezbûr kâtib ile tahrîr idûp itmâm-ı maslahat eylemekde dakîka fevt eylemesin.

98/153
Carullah çavuş’a virildi.
Fî 26 §
Dergâh-ı mu’allâm çavuşlarîndan Carullah çavuş’a hûkûm ki hâlâ top yuvalîğînîn tevfîr ve tekşîrî mühimmâtîdan olmâqîn bu def’a dahi Bilecik ma’denî hizmete ta’yîn olunan müsellel ve piyâdeler tâyîfisîyle varup top yuvalîgî hizmete mübâseret eylemek emr idûp buyurdum ki te’hîr eylemeyüp mezbûr ma’dene ta’yîn olunan müsellel ve piyâdeler tâyîfisîyle ma’dene varup top yuvalîgî hizmete mübâseret idûp tevfîr ve tekşîr bâbında evvâ’ sa’y ü ikdâmîn zühûra getûresin.

98/154
Ağriboz sancağında on beş bin akçe timârî olan Mehmed’e virildi
Fî 23 §
Topçubaşına hûkûm ki hâlâ Ağriboz sancağında vàkı’ olan kîlâ’un toplarîna taş olmayup bir mîkdâr taş göndermek lâzîm idûqîn sancağı beyi Hüseyîn dâme izzuhî mektûbu ile i’lâm eylemeûn getûrdükleri canîblerîne göre iki yüz aded taş göndermek emr idûp buyurdum ki vusûl buldukdâ te’hîr eylemeyüp müşûrunileyhînî gönderîlîn hânîeye göre iki yüz aded taş ırsâl eylemesin.

98/155
Mezbûr Sirtov kapudânîn reisi Mehmed’e virildi.
Fî 26 §
Hersek beyine hûkûm ki bundan akdem Sirtov kapudânû olup fevt olan Mehmed bir mirî kadırgayî alup kesûp kalyata eleyûp bi’l-fi’l oğullarî elinde olduğu istimâ’ olundî imdi zîkîr olunan gemî ne hal gemi ocağîn olup mirî için bi’l-fi’l mezbûrî kapudanîn olan Ferruh zîde mecdûhûya teslîm eylemek emr idûp buyurdum ki vardûkdâ te’hîr
eylemeyüp zikr olunan gemi müteveffânın veresesinden taleb idüp alup mezbûr kapudâna teslîm eyleyesin ve alup teslîm eyledûğun yazûp bildiresin.

99/156

Pehlivân Hüseyin Çavuş’a virildi.

Fî 4 N

Kapudâna hûkûm ki hâlen binâ olunan kadırgaların kumanya anbarları kadîmûn bir oldukları sonradan sa’y kumanya anbarlarin bi-karid eylemekle kadîrgalarına külîi nesne tahmîl olunup denize ikâtîârî olmayup amel-mânî olmağın Cezayir kadîrgalarının kumanya anbarları nîcesi şimdî binâ olunan gemilerin dahi kumanya anbarların ol vechîle etdirmek emr idüp buyurdum ki vârdukdâ bu bâbda mukayyed olup binâ olunan kadîrgaların kumanya anbarları olğelen âdet ve kânûn üzere Cezayir kadîrgalarının kumanya anbarların gibi etdirûp bi-karid anbar binâ etdiresin.

99/157

Bu daхи mezbûra virildi.

Kapudâna hûkûm ki bundan akdem Cezayir-i garb beylerbeyisi Hasan dâme ikbâlehuya hûkm-i hûmâyûnum gönderilüp Cezayir-i garbe varup din ü devlete müte’allik olan umûrda vech ve mûnâsib gördûği üzere bezl-i makdûr eylemek emrîm olmuşdur imdi henûz haberi vâsîl olmayup vilâyet-i mezbûrenin muhâfazası mühimmât-î umûrdan olup derâyânın mevsîmi daхи karîb olmağın buyurdum ki bu bâbda mukayyed olup müşarûnîleyhin ahvâli nice olmuşdur emrîm üzere Cezayir’e gitmek içün hâzîr olmuş mudur nice olmuşdur ve ne tedârikde olduğun tamâm ma’lûm idînûp vukû’t üzere i’lâm eyleyesin.

100/158

Yevmü’l-isneyn

Fî 27 Şa’bani’l-mu‘azzam Edirne

Mezbûr Mustafa’ya virildi

Fî 21 Ş sene 979
Çırnova kadısına hüküm ki bundan akdem Eflak’dan ve Belgrad’dan ihzârî fermân olunan don yaği ve kendir taht-ı kazâna gelüp tahrîli için araba lazım olduğu ilâm olunmağın Niğbolu ve Şumnu ve Tırnova kadınlara hüküm-i hümâyûnum yazılıp kifâyet mikdârî araba tedârik eyleyüp göndermek için tenbih olunmuşdur buyurdum ki vusûl bulduktan zikr olunan kadılara Şdem gönderip dahi lazım olduğu mikdârî araba taleb eyleyüp getürüp gelen don yağını ve kendir tahrîl idüp mahall-i me’mûra ırsâl eyleyesiz.

100/159
Bu dahi mezbûra virildi.

Varna kadısına hüküm ki hâlâ Çırnova kazâsından don yağî ve kendir gelse gerekdir gelen kendiri bükdürüp ırgan idüp don yağîn der-mahzen eylemek emr idüp buyurdum ki vusûl bulduktan emrî üzerine gelecek kendiri te’hîr eyleme’yüp bükdürüp ırgan idüp ve don yağîn der-mahzen eyleyesiz ki zimmetden mahalline sarf oluna.

100/160
Mezbûr Ahmed çavuş’a virildi.

Fî 24 Ş
Eflak voyvodasına hüküm ki hâlâ bir mühimm husûs için Dergâh-ı mu’allâm çavuşlardan Ahmed çavuş zîde kadruh” Erdel voyvodasına ırsâl olunmuşdur buyurdum ki mezbûr varup vâsîl oldûkda muhavvef ve muhâtara olan yerlerde kifâyet mikdârî âdem koşup emîn ü sâlim Erdel’e ulașdırânsız
Bu dahi bir sûreти Givle beyî Sinan Bey
Bu dahi bir sûreти Pankota beyî Derviş Bey’e

101/161
Ağriboz sancağında on beş bin akçe tîmârî olan Mehmed’e virildi.

Fî 23 Ş
Ağriboz beyine hüküm ki Südde-i sa’âdetîme mektûb gönderûp Ağriboz sancağının kal’aları yoklanup top ve tüfenk ve sâyîr alâti yoklanup görülmek için gönderilen hüküm-i hümâyûnum mücebine kal’ânın cebehânesi yoklanup dört aded sayka ve iki
salduriye ve sekiz aded hazerpare ve on beş pâre yarağı ve bunun aded tûfenk ve yaruca
tahmîn kirk kantar barut-ı siyahi olup lâkin zikr olunan barut vefâ eylemeyp yüz
kantâri mikdâr baut ve iki yüz mikdârî demûrtaça muhtâç olup ve kal’annîn beş yüz on
beş bedeli olup olup içinde hâlîa mûstahfizlardan yüz on beş nefer mevcûd olup taşrada
olan hisârpeçe yüz azab lazım olduğunu bildirmişin imdi sâbîkâ mir liva olan Sâlih Paşa
öğlu Mehmed’in anda olan barutı her ne mikdâr olursa zinhâr satdırmayıp alıvermek
kâtı’ra tevzî’ eylemek emr idüp buyurдум ki vusûl bulduktan zikr olunan barutı kimesneye
bey’ etdirmeyûp alıver hifz eyleyûp lazım olan kâtı’ya tevzî’ eleyûp ve her kal’a ya ne
mikdâr barut tevzî’ eyledîğin yazup bildiresin.

101/162
Seydi Gâzî çavuş’a virildi
Fi 20 N
Sinop kadısına hûkûm ki Südde-i sa’âdet mektûb gönderüp sâbikâ Sinop’da binâ
olmak emrîm olan kadırgalar ve Süveys kerestesi için re’âyân adınınp annî ve bey’
onu akçenin teftîş için hûkûm gönderilüp gemilerevine ve sonra kadırgalar binasıma sürû’
eylemekle teftîş hûsâsî müyesser olmuşun ve hâla dahi re’âyaya zulm ü te’addî
olunmakdan hâlli olmuşun bildirmişin imdi sâbîkâ gönderilen emr-i şerîfîm
mukarrerdir şöyle ki sen bu hûsusî bi’z-zât görmekçe fırsat bulmasanz senî i’timâd
eyledîğin bir yarar kadı ta’yîn eleyûp senîn ma’rifetînle görme emr idüp buyurдум
ki vusûl bulduktan sâbikâ gönderilen hûkm-i hûmâyûnum mücebine fırsat el virdûkde
teftîş eleyûp söyle ki fırsat el virmeyûp gemiler binası avk olunmak lazım olursa
emrîm üzere senîn i’timâd eyledîğin kadıyî ta’yîn eleyûp senîn ma’rifetînle hakk
üzere teftîş etdirîp sâbit olan hukûkî ashâbına alîvirîp kazîyye yine mûncir olduğunu
yazup bildiresiz.

102/163
İskender çavuş’a oğlu Mustafa’ya virildi.
Fi 21 Ş
Niğbolu ve Şumnu ve Tîrnova kadılarına hûkûm ki bundan akdem hûkm-i hûmâyûnum
yazılıp Çirnova kazâsına Eflak’dan ve Belgrad’dan don yâğı ve kendî gelmek emrîm
olmağın bir nice def’a bu bâbda ahkâm-ı şerîfe ısral olunup tenbih olunmuşdu emrîm
mücebince fermân olunan don yağı ve kendir Çırnova kazâsına gelüp tahmîl için araba lazım olmağın taht-ı kazanuzdan kifâyet mikdârî araba tedârik eleyûp zikr olunan mùhimmatı göndermemeye sebeb nedir idi Çırnova kadısının âdemisi vardukda buyurдум ki vusûl bulduktâ anun gibi müşarunileyh kadının âdemi varup fermân olunan kendir ve don yağî tahmîli için sizden araba taleb eylededikde kifâyet mikdârî araba tedârik idûp ale’t-ta’cîl mahall-i me’mûra irsâl eleyeyesin.

102/164

Pehlivân Hasan çavuş’a virildi.

Fî 2 N

Cezayir-i garb beylerbeyisine hâkûm ki bundan âkdem sana hâkûm-i hümâyûnum gönderilüp senûn kemâl-i şecâ’at ve hüsûn-i ferâsetine i’timâd-ı hümâyûnum olup vilâyêt-i Cezayir-i garb babânın meftûhu ve hizmet ve emeği sükhât eylemiş memleket olmağın hizf u hırâseti husûsî sana mûnâsib görüllüptekavviz olunup vakti ve mevsimi ile varup irqâm emrîn olmuş idî ol emr-i şerîfîm alâ mâ-kân mukarrerdir lâkin henüz ne vechîle tedârik eleyûp ne zaman teveccûh ideceğin henüz ma’lûm-ı şerîfîm olmamağın buyurдум ki vusûl bulduktâ bu bâbda ne vechîle tedârik idûp ne zaman teveccûh eylemek mûnâsib görüldügün deryâ mevsimi dahi karîb olmuşdur gemilerin ihzâr olmuş mudur sefer mûhimmatı hazır midir ne zaman tevîcîl olunur cûmle ahvâlin ne ise mufassal yazup Südde-i sa’âdetîme bildiresin.

103/165

Mizistre beyi Ali Bey’e hâkûm ki Südde-i sa’âdetîme mektûb gönderûp küffâr-î hâksârin birkaç pâre kadırgaları Manya’ya varup Manya aşîleri ile birikûp vilâyêt-i _____ ve memleketi gâret eylemeğe kasd eylediklerinde mu’âmele olunup cenn olup hayli kâfir kilicdân geçüp ve bir yarar dil alnup küffâr münhezim olup gitdüklerin ve Barduniye dizâdarîndan sana mektûb gelip Manya keferesi kurrâ keferesiyê müttefik olup memleketi gâret eylemek kasdında oldukların bildirdiğüng bildirmişsin ol bâbda her ne dimiş isen ma’lûm oldu imdi ol cevânînî mühafazası mùhimmediadan olmağın buyurдум ki vusûl bulduktâ bi’z-zât sanâçin sipâtîleri ile hisâr erenleri ve mühafaza içün ol cânîbde olan yenciçeri ve sipâtî ve il eri cem’tîyyeti ile mühafazada olup gaflet ile bir mahalle küffârdan zarar ve gezendirqemdîkden zıyâde hazere eleyyesin.
Hasan Kethûdâ’ya virildi.

Fi 21 Ş

Vezîr Hüseyin Paşa’ya hüküm ki Südde-i sa’âdetime mektûb gönderip küffâr-ı hâksâr gemileri Körfs’e gelip Avlonya alaybeyisi Mehmed Zide mecdûhâ ile livâ-yı mezbûr sipâhipleri ve mühâfazada olan sipâhipler ve Avlonya ve Belgrad kazâlarından martolos ve çerahor ve Avlonya dizdârî ve azablâr ağaşı ıhzâr olunup ve yayabayi askeri ile ve Yanya ve Narda kâdîlari hânedan hâneye birer çerahor ıhzâr eleyüp ve Ohri beyi sancağibeyi ile ve Elbasan alaybeyisi Hüseyin askeri ile yerli yerlerinde hâzîr ve a’dâ taraflarına nâzîr olmağa mektûblar gönderip sız dâhî an karib varmak üzere olduğunu sağ kol alaybeyisi Delvine mühâfazasına ta’yin olunan dört nefer sipâhi konulup Ergiri kasrında ikâmât edüp ne cânibe mu’âvenet lazım olursa erişmeye âsân olduğun ve Manya beyi tekrâr mektûb gerçek Körfs’a gelmiş idi lâkin kapudân gitmesine tevkâk fu elediklerin icâzet ve Avlonya beyine ve sipâhîsine harçlıklanmak için icâzet verip Avlonya ve Elbasan ve sa’yîr yalılarında olan beyleri hâzîrâlar modur yolukmak emr edûp buyurdum ki vusûl bulduktu sâbikan gönderilen emr-i ısherîf mücibince sız Görîce’den oturup Avlonya beyine ve sipâhîsine harçlıklanmak için icâzet verip Avlonya ve Elbasan ve sa’yîr yalılarında olan beyleri hâzîrâlar modur yolukmak emr edûp buyurdum ki vusûl bulduktu sâbikan gönderilen emr-i ısherîf mücibince sız Görîce’den oturup Avlonya beyine ve sipâhîsine harçlıklanmak için icâzet verip tenbih eleyesiz ki yât u yaraklaryla vakıflar hâzîr olup ânîn gibi küffâr bir mahalle düşmeli olursa bilâ-te’hîr yürüyüp mazarîatlârî def’ine sa’yî u ikdâm üzere olalar ve Delvine ve Elbasan ve sa’yîr yalılarında olan ümerâyî asker ile ve bile koşulan yeniçeri yât u yaraklaryla yalılar mühâfazasında hâzîrâlar modur nice bir yerli yerinden yoluk İvmeûd olanları defter eleyeüp defterlerini Südde-i sa’âdetime gönderüp dahî dâîmâ etrâf u çevânibe göz kulak doutup küffâr-ı hâksânîn fîkr-ı fâsid ve hayâl-i kâsidleri ne olup ne cânibe teveccüh eylediklîn ma’lûm edinip âna göre ol cânîblerde mühâfazada olanlara mukhêm tenbih u te’kîddîn hâlî olmayıp etrâf u eknâfî gereği gibi hîfz u hırâset etdîrîp gaflet ile bir mahalle zarâr u gezend irişdîrmekden ziyâde ihtiyad üzere olasız.
Hasan Kethûdâ’ya virildi.

Fi 21 Ş

Bosna beyine hüküm ki hâla Budun beylerbeyisi Mustafa Südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp Beç kralı yüzüne gelüp bi’l-fi’l cem’îyyet üzere olup nâgıhâni bir mahalle hareket eylemek ihtimali olduğunu bildirmegin küffâr-ı hâksârin hile ve had’asından gaflet câz değildir buyurdum ki vasûl buldukda bu bâbda mukayyed olup sancığına müte’âllik olan alaybeyi ve zu’emâ ve erbâb-ı timâr ve gayrî ile yât ve yarağınız ile hâzir u müheyya olup etrâf ve cevânibe göz kulak dutup anun gibi bir hareketi olursa ne cânibe hareket eyledûğin ma’lûm idinâp dahi eğer cânibe müte’âllik yerlere hareket iderse gâfîl bulunmayıp esbâb-1 ceng ü cidâl ile hâzir u âmâde bulunup bi-inâyetillâhî te’âlâ gaflet ile bir mahalle zarar iriştirînmeme bâbında sa’y ü ikdâm üzere olasın ammâ bu bâbda mukayyed olup anun gibi dâimî olarak ahd ü emâna muhâîf bir vaz‘ sâdir eylemedin câniben sulh ü sahâha mûgâyir kimesneye iş etdirmeyüp vâkîf olduğun ahbâr-1 sahihayi ale’t-tevâli i’lâmîdan hâlî olmayasin.

Bu dahi mezbûra virildi.

Fi târîh-i mezbûr

Hersek beyine hüküm ki Vezirim Hüseyin Paşa edâmîllâhu te’âlâ iclâmîhû Südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp ilâ âhar arz eylemeğin küffâr-1 hâksâr hile wî hat’âsından gaflet câ’iz değildir buyurdum ki vasûl buldukda bu bâbda gereği gibi basiret ü intibâh üzere olup yât u yarağûnla ve sancığın alaybeyi ve zû’emâ ve erbâb-1 timâr ve il eriyle dâima hâzir u âmâde olup etrâf u cevânibe göz kulak dutup ânnî gibi küffâr-1 bed-gîrdârîn gemileri ol cânibe gelmeli olursa hâzir bulunup taşraya çıkartmayip gaflet ile bir mahalle zarar u gezend eriştirîmekden ziyâde ihtiyâd eyleyesin ol cevânînî hîfz u hirâseti mûhimmatdandir ihmâlden hazer edüp kemâl-i teyakkuz u intibâh üzere olup küffârîn fîkr ü hilesinden gaflet eylemeyesin ve fîkr-i fâsid ve hayâl-i kâsidlerini tetebbü’ eylemekden hâlî olmayup vâkîf olduğun ahbâr-1 sahihayi i’lâmîdan hâlî olmayasin.
Bu dahi bir sûreти Kilis beyine
Bu dahi bir sûreти Dukakin beyine
Bu dahi bir sûreти İskenderiye
Bu dahi bir sûreти Bosna beyine
Bu dahi bir sûreти Ohri beyine
Bu dahi bir sûreти Elbasan beyine
Bu dahi bir sûreти Selanik beyine
Bu dahi bir sûreти Avlonya beyine

106/169

Pehlivân Hasan çavuş’a virildi.

Fi 3 N

Kapudâna hüküm ki Südde-i sa‘adetime mektûb gönderüp gönderilen emr-i şerîfîm mücebince tedârîki fermân olunan mavnalar muceddden binâsi emr-i asîr olup tersânedede olan beş kî’t-a mavnann‘n ikisi karaya çekîlîp vech görüldüğü üzere ta‘mîr olunmak üzere ve üçü dahi karaya çekîlmek üzere olup bi‘z-zât üzerine durup itmâm-i maslahatda sa’y ü ikdâm olunudu ve Ahyolu’dâ binâ olunan bir kî’t-a mavna ilé altu kî’t-a olur kifâyet eyledûgün ve şimdilik kangî mahallde binâ olunsa kârâhâne müzâyaka virûp Sinop’dâ olan at gemişeri kerestesi mavna olmayup ekerî âhir mühimmatâ havâle olunduğu i‘lâm olunmuş ol bâbda her ne ki denîmiş ise alâ vechî’t-taşîl ma‘lûm-i şerîfîm olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukdâ bu bâbda mukayyed olup arz olunmuş ü zere dahi fermân olunan kadîrgalarîrde ve dahi zikr olunan beş kî’t-a mavnadîr itmâmâ sa’y ü ihtimâm eleyûp vaktî ile irtibârimeşge envâ’î mesâ’î-yi cemîlin vêcuda getûresin ve Ahyolu’dâ mavna binâ olunmak mümkün olmamısadur ve münâsib görüldüğü ü zere anda mubahûrât üzere mavnaları binâ etdiirmeşge sa’y ü ikdâm eleyesin ve Varna’dâ kalafâtîyâa müzâyaka olmuğın bir urgân bükçû üstadlar ile birkaç nefer kalafâtî gönderesin anda olan gemîleri kalafat idüp ve kendîrleri urgân bükçû ihzâr eleye ve kalafâtî ve urgân bükçû ziyâde lâzımîr gönderilmek bâbında ihtimâm eleyesin.
Monla Ali nâm zâ‘îmin oğlu Hüseyin’e virildi.
Fi 4 N
Nazır Mümin’e hüküm ki Südde-i sa‘âdetine mektûb gönderip Erim kadısı mu‘âveneti ile Samsun’da binâ olunmak emr olunan beş kî’t’a gemilerin kerestesi dihâ mübâsheret olunup gemiler tamâmı olduktan sonra hâsîl olan gûhârcîle dihâ irsil olunur ve Süleyman geldikde istihdâm olunur ve kadırgalar lengerine dihâ mübâsheret olunduğun bildirmişsin imdi eğer kadırgaların vakti ile itmâm ve eğer gûhârcîlenin teksîr ve tevkiри ve eğer lengerlerin irüşmesi ziyâde mühimmâtından olmağın buyurdum ki vusûl bulduksa bu bâbda gereği gibi mukayyed olup eğer emr olunan kadırgalardır ve lengerleridir mu‘accelen itmâm-ı irüşdirmeye sa’y eyleyip ve gûhârcîlenin tevkiри ve teksîr bâbında dihâ gereği gibi mukayyed olup itmâm-ı maslahat eylemekde mecd ü merdâne olasan.

Hasan Kethûdaya virildi.
Fi 21 Ş
Yanya beyine hüküm ki vezîrim Hüseyin Paşa dâme ikbâlehû mektûb gönderip küffâr-ı hâksârin esir olan ahâlî-yi İslâm’dan altı nefer esir ile Memi Şâh nâm gemi odabâşî gelüp Kôrfus’da olan kerteb kadırgaları kapudân havfından girip Kôrfus’a varip içeriye dâhiî olduğu gibi firsat gezocht gitmek üzere oldukların ve odun için Kôrfus’a on iki pare kadırgaları kaldığın bildirüp ol bâbda dahi ne dimiş isen ma’lûm oldu imdi ol cevânîbin hîfz u hrâseti mühimmâtdan olmağın buyurdum ki vusûl bulduksa bu bâbda bi’z-zât yât ü varâğınla hâzîr ve âmâde olup ve sancağın sipâhîlerin dahi âlât-ı harb ü kıtàl ve edevât-ı cenk ü cidîl ve kânûn üzere cebhe ve havas ve cebelîleri ile ihzâr etdîrup dahi il erîyle etrâf ve cevânîbe göz kulak dutup hîfz u hrâseti lâzım olan yerlerden gâhî bir mahallde gâhî bir yerde asker gösterdüp evâmir-i sâbîka mûcevince ol etrâfîn hîfz u hrâsetinde mecd ü merdâne olasan muhâfaza hûsusî mühimmâtandır ihmâlden hazer idüp gaflet ile abad-ı ibadullahu te’âlâ bir mahalle zarar irüşdirmekden sakinasın.
Balıkçi Sinan Çavuş'a virildi
Fi 28 Ş

Selanik beyine hüküm ki ve Manastır kadısına hüküm ki bundan akdem fesâd ve şenâ‘atı üzere olup ele getürülmek için voyvoda üzerine vandukda muharebe eleyüp muharebede fevt olan Divâne birinin yardışları ve yataklarından Manastırlu Delî İsa ve Mankır ve Kara Karye ve Delî Davud Evce veTavıl suhte dimekle ma‘rûf sipâhiler vâfir sınır ve ili Delî Memi nâm sipâhi ile Kara Karye Bali için yatakları olduğu i‘lâm olunmağını mezkûrün yardışları ve yatak durakları ele getirilip teftiş olunmak emr idüp buyurdu ki Manastır voyvoda Manastırlu ile mezbûr birin yatak ve durakları olan eğer mezkûr kimesnelerdir ve eğer gayındır sayîr yardışları kimler ise ele getûrûp dahi muktezây-y şer‘-i kavîm üzere onat vechile hakk üzerine teftiş eleyüp göresiz mezkûrün sahîh yatak ve durakları olup yoldaşları olup yaramazlık ile meşhûr ve fesâd ve şenâ‘atı ile mezbûrun esherleri olduğu sâbit olan cerâmelerinin ve sayîr fesâd ve şenâ‘atlari ve yatak ve durak oldukları ve sayîr zulm ve te‘addileri ne ise mubassal ve meşrûh yazup Südde-i sa‘adetime bildûresiz anlar hakkında emr im ne vechile olursa mûcebi ile amel eleyesiz.

109/173
Yazıldı
Kethûdâsına virildi.
Fi 5 Ramazan sene 979

Tarsus beyine ve kadısına hüküm ki mektûbalar gönderüp Meallows A‘râbî dimekle ma‘rûf eşiirrâdan bir kabîle livâ-‘yi mezbûrda sâkin olup şer‘en ve ulu bina en Müslümanlardan esbâb ve erzâkların alup ve yaylak zamanında davarların alup gidûp sâhibleri akabinçe vardukda virmeyüp ehl-i inâd ve erbâb-ı fesâddan oldukları mukarrer olup Kiresle taraflarının mûrâsele ile tahmil âdem gönderilip meclis-i şer‘e da‘vet olundukda itâ‘at itmeyp kıttâ‘ü‘t-tarîk ve isyân üzere olup âyende ve revendeye zarar ve ziyân eylemekden hâlî olmayup Müslümanlar mûntazurul hal olup mezbûrân eşirrânın izâlesi lázûmdır deyyî hükm-i şerîfim ricasına arz eyledûgün ecîlden vusûl buldukda arz etdiğiniz gibi ise üzerlerine varup ehl-i fesâd ve şenâ‘atlârın asîl tarîkiyle ele getûrûp
fesâd ve şenâ’atları şer’ile sâbit olup sicil olanların üzerlerine şer’ile lâzım geleni icrâ idüp kimesneye hilâf-ı şer’-i kavûm iş etdirmeyesiz.

109/174
Görüldü
Balıkçı Sinan Çavuş’a virildi
Fî 28 Ş
Mora beyine hükm ki hâliyâ Mora muharirii olan Mevlânâ Muhyiddin mektûb gönderüp Batra Badra medrepoli olan Yerhanu (?) nam râhîb karndaşı oglu Dimitraki veled-i İstimar (?) ve Kara Yani nam zimmîler ile küffâr-ı hâksâra tâbi’ ve yek-dil ve yek-cihet olup derya ile ve Manya âsîleriyle haberleşüp mektûblar göndermekden hålî olmayup bu def’a donanma-yı hûmâyûn Badra’ya geldikde gemilerde asker yokdur kadrâgalar hålîdir gelisiz deyû haber gönderüp ve kendüler dahi sancaklar hazır idüp tevâbi’ ve livâ … lerîyle hâzîr ve müheyyâ olup ve mezbur medrepolîd ve Kara Yani cenk günlünde kadîmi âdetlerine muhâlîf kiliseleri açup ziyâfetler idüp ve zâd ve zevâdeler ihzâr idüp memlekete ihtilâl virûp etraf ve eknâfa haberler gönderdîgîne a’yân-ı vilâyetden beş nefer kimesne ve gayridan cem’-î kesîr gelîp vilâyetimiz serhadd ve muhavvef yerlerdir mezbur hâyînlerin haklarından gelinûrse memleket ve vilâyetiniz … ve ehl-i fesâd olanların hareket eylememelerine sebebdir deyû arz eylediğî ecilden buyurdum ki ardından aslâ te’hîr ve terâhî etmeyûp mezburun zimmîleri ele getürûp siyâset eyleyüp emr-i şerîfîm yerine vardûğın arz eyleyesin.

110/175
Mustafa Çavuş’a virildi.
Fî 8 N
Eflak voyvodasına hüküm ki hâliyâ Südde-i sa’âdetîme mektûblar ile ısâl olunan papaslar anda Eflak’da sâkin olan Selaniklî Paparo nam zimmînîn evinde sâkin olurlarımîf mezkûr Paparo nam zimmî dah Südde-i sa’âdetîme gönderîmesin emr idüp buyurdum ki vardukda te’hîr ve tevakkuft itmeyûp mezkûr Paparo nam zimmîyi ihzâr idüp dahi sâkin olduğunu evî arayup ol makûle küffâr-ı hâksâra gönderecek kağîldardan ve a’dâ tarafından mezkûr zimmîye gelmiş kağîldardan kağd bulunur mu ve mezkûr zimmînin tevâbi’inden beyine gitmiş kimesne var müdîr ve ne cânibî gitmişîdîr onat
vechile teftiş idüp dahi keyfiyet ahvâlin yazıp evinde anun gibi bulunan kağıdları cümleşin bir kiseye koyup mührleyüp ve kendüyi kayd u bend idüp Südde-i sa'âdetime ırsâl eyleyesin kadımi Âsitâne-i sa'âdetime olan ubûdiyet ve ihlâsin muktezâsinca aslâ nesnesin ketm itmeyüp sâkin olduğu evinde bulunan kağıdları aynı der-kise idüp mührleyüp ve a'dây-ı hâksâr cânîblerine âdem gönderdi ise kaç nefer kimesne göndermişdir ve ne cânibe göndermişdir vükû’u üzere yazıp bildiresin ve kendüyi dahi kayd u bend idüp Südde-i sa'âdetime ırsâl eyleyesin.

110/176
Yevmû’s-sâlis
Fî 2 Ş
Mustafa Çavuş’a

Bir dahi Eflak voyvodasına hâkm ki hâliyâ Südde-i sa’âdettime mektûblar ile ırsâl olunan papaslar anda Eflak’da sâkin olan Selanîklü Piyaro nâm

110/177
Bu dahi
Hasan Çavuş’a hâkm ki hâliyâ Südde-i sa’âdetim çavuşlaridan Mahmud çavuş ol cevânibde

111/178
Yazıldı
Balıkçî Sinan Çavuş’a virildi.
Fî 28 Ş

Akdeniz yalılarında vâkt olan beylere ve kadınlara ve dizdârlara hüküm yazila ki taht-ı hükümetinizden ba’zı kimesneler deryâya ve küffâr-ı hâksâra tereke fûruht eyleedikleri istimâ’ olunmağın ol makûle kimesneler ele getürülüp siyâset olunmak lâzım olmuşdur buyurdum ki vardukda anun gibi taht-ı hükümetinizde deryâya ve küffâr-ı hâksâra tereke bey’ itdükleri sâbit ve zâhir olanlar her kimler ise te’hîr etmeyüp ele getürüp sipâh tâyifesinden olup muhtâc-ı arz ise habs idüp dahi yazıp bildiresin sipâhî değiller ise mahallinde siyâset idüp emr-i şerîfim yerine varduğun yazıp arz eyleyesin amma bu
bâbda tamâm hakk üzere olup bu bahâne ile kendü hållerinde olanlara dahl olunup ahz û celb olunmakdan ziyâde ihzâr eyleyesin ve bu bâbda arza muhtâc olan kazîyyeleri mufassal ve meşrûh yazup Âsitân-e sa'âdete arz eyleyesin.

111/179
Bu üç ahkâm gönderildi.

İmadiye hâkimi Sultan Hüseyin Bey'e hüküm ki şerire surtgar evvel bahâr musine-i âsârdan bi-inâyettâhî te'âlâ küffâr- devlet-i âsâr diyânîn gâret hasâret eylemek niyeti ile deryâya azim donanma-yi hümâyûn-ı nusret-makrûnum ihrâc olunmak bâbında fermân-ı vech-i ceriyanım eleyüp ümerâ-yy ekrâd kadîmden envâl delâverlik ve bahâdurlîk ile müte'ârîf tâyîfî olup her yerde yoldaşlıkların zühür idegelmegiân sene-i sâbkada ümerâ-yy ekrâdдан Si'ird sancağı beyi Halil âdame izzuzhu váki' olan donanma-yi hümâyûnîmde bile bulunup gereği gibi bahâdurlîk ve sancağın zühür idüp envâl inâyet-i pâdisâhânemle mûhasîl-ı nusretîyi bilâ mal olduğu ecîden bu def'â váki' olan donanma-yı hümâyûn-ı zafer-makrûnumla varmağî tasmîn nizâm eleyemidir eyle olsa bu bâbda Diyarbekir'e tâbî olan ekrâd dahi âge eyâlet sahipleridir ve âger mîrlivâ vâ aşıret ağalarıdır gayret-i din-i mübin vâ himâyet-i nâmüs-ı saltanat-ı izzet-kürân âge nâyât ve cihâddan âkalusü yarar beylerden tâlib vâ râgib olanlara ruhsat-ı hümâyûnum olup donanma-yı hümâyûn-ı sa'âdet-makrûnumla gazâya teveccüh eleyen ahâli-yy İslâm-ı nusret fercan Nasarahuämullâhû te'âlâ ilâ yevmi'îl-kıyâm ile fazilet ve gazâ ve cihâda bile bulunmak bâbında sizin tarafınızdan tergîb olunmak mûhimmat-ı din ü devletden olmâgın buyurdum ki vardukda bu bâbda nihâd ü cihâd-î ictihâmînîde muzammir olan lâzûne gazât vâ hamîyet-i din ü devlet muketzâsîncâ eyâletinizden gazâ ve cihâddan çâkalu yarar yiğitlere tergîb eleyesiz ki vakti vâ mevsîmi ile gazâ ve cihâda müte'âllîk yât vâ yarâklarîlariya mûretteb vâ mûkemmel Âsitân-e sa'âdetîmî gelüp gemilere gîrmek içuân müsâra'at vâ mübâderet eleyüp ahâli-yy İslâm ile gazâya bile teveccüh eleyeler inşâallâh bu cihâd-ı nusret müsaderede hizmet vâ yoldaşlıkda bulunanlar eger ümerâ vâ eger âşâhî-yy açirât vâ sayîr neferleridir gazâ ve cihâd küffâr vâ deryâ küffâr ... 

âsârdan emvâl-i inâyetim ile müntezezm olduklarından gayrî her birine halû halûne göre terakkî vâ dirîlik teczîh olunup envâl ri'âyât-ı şâhânemle mûhasîl-ı bilâ mal olmaları mukarrerdir ana göre emr-i cellîlî-kâdrîmi i'tlân vâ uyan itdûresin ki mîrî-i saire hatrî ile gazâya mübâderet vâ müsâra'at eleyeler ve taht-ı eyâletizde gazâdan çâkalu ne
mikdär kavas gelür ise hâzîr eleyüp Südde-i sa’âdetime gönderesiz ana göre gemilere tevzi’ oluna.

Bir sûreti Palo hâkimine

Bir sûreti Hazro hâkimine

113/180

binâ kâtibi Mehmed Çelebi’ye virildi.

Fi selh-i Ş

Kapudana hüküm ki bundan akdem mahmiye-yi Edirne’de binâ olunan câmi’-i şerîf mühimmi için Marmara ceziresinde mermer başılık ve kürppecilik için mi’mâr halifelerden Kara Hasan nâm kimesne forsa eserlerinden yirmi beş nefer esir ve kazma ve kârek ve sâyir âlât ve esbâb virilüp varup ol hizmeti edâ idüp girü mezbûr yirim beş nefer esirî ve kazma ve sâyir âlât ve esbâbî getürüp tersâne-i âmireye teslîm eylemiş imiş hâliyâ girü câmi’-i mezbûr mühimmi için sezik yüz elli kıt’a mermer sukm olmağın sipâhi oğlanları zümresinden yüz kürk altncı bölükde Şâ’bân câmesûy ve mezbûr Kara Hasan irsûl olundular imdi buyurdum ki vardukda mezbûr Kara Hasan’in getürdügü yirim beş nefer esirî aynı ile ve mahzene teslîm eylemede caizça kazma ve kureği ve sâyir âlât ve esbâbî bi-kusûr mezbûrlara teslîm idüp vergiyû tevettû virûp hazine-i âmireye gönderesin ki varup ve mersuk ekser.

113/181

Diyarbakır beylerbeyisine hüküm ki inşâallahu te’âlá evvel bahar musine-i âsâr diyâr-i küffârî bi-inâyetillâhi te’âlá gâret ve hasâret eylemek niyeti ile deryaya azîm donanma-yî hümâyûnum ihtar olunmak bâbinda fermân-î kadr-i tevanâm sudûr bulup ümerá-yî ekrâdda kadîmîn dilâverlik ve bahâdîrlık ile meşhûr olup her yerde yoldâşlıkleri zühûr idegelmeğin sene-i sâbikada ümerá-yî Ekrâddan Si’ird beyî Halîl váku’ olan donanma-yî hümâyûnumda bile bulunup gereği gibi bahâdîrlık zühûr idüp evvâ’ inâyet-i pädîşâhânemle muhassîlî’l-merâm olduğu ecelden bu def’a dahi váku’ olan donanma-yî hümâyûn-î zafer-makrûnumla varmağî tasmâm-i niyet eylemişdir eyle olsa Diyarbekir’e tâbi’ olan eğer eyalet sâhibleridir ve âshâb-î livâ ve âşiret ağalarıdır gazâ ve cihâddan çakalu yarar yiğitlere tergib eleyüp donanma-yî hümâyûnum gemîlerine gelûp gazâ ve cihâddan bile bulunmak mühimmât-î din ü devletden olmağın bu bâbda eylerbeyiğînize
müte‘allik amme-i ümerâya ruhsat-ı şerîfim olup eyâlet sâhiblerine müstakillen ahkâm yazılmış gönderilmiştir buyurdum ki vesîl bulduktu bu bâbda tamâm mukayyed olup Dîyarbekir’e tâbi‘ olan eyâlet sâhiblerine gönderilen ahkâm-ı şerîfimle ûsal eleyeü gazâya terîb eleyeysin ki her biri mümkün olduğu üzere gazâda çâkalu yarar yiğîtlere tergîb eylemekle ve müstevfi kavâs gelüp ehl-i İslâm-ı nusret-i feracem nasarahumullâhu te‘âlâ illâ yevmi‘îl-kıyâme ile hidemât-ı din ü devletde bulunup gazâ ve cihâd kazayın ile ûnvâl-i inâyetim ile mukûm olduklarından gayrî anın gibi hizmetle ve yoldaşıldıkda bulunanlar eğer ümerâdur ve eğer aşrât ağaları ve eğer sâyir neferlerdir her biri halû hallerine göre dirlik ve terakkîler ile behermey ve muhassîlu‘l-merâm olmaları mukarrerdir ana göre tenbîh ve te’kîd etmek bâbında ihtimâm etdirüp emr-i cellülî‘l-kadrimi âm-ler-ü ümerâyi‘û-ekrâda i‘lân ve id’dân etdûresiz her biri gazâda çâkalu yarar yiğîtlere tergîb eleyeü gayret ve hamîyyet-i din-i mûbîn içün mümkün olduğu kadar kavâs ve yarar âdemlerin vakti ve mevsmi ile Südde-i sa‘âdetime gönderler ve her birinin taht-ı eyâletinde ne miktâr kavâs gelirse ve sâyirlerinin dahi mu‘âvenête teveccühle olursa mufassal ve mûrûh yazup bîldiresin.

Hasan Çâvuş’a virildi.

Fi 10 Ş.

ile Kılamete’ye gelüp Beyin yanında tüfenk-endâz kimesne olmayup ve sancağı sipâhısı az olmağla hifz u hıfzêtesi kemâl mertebe aczi olduğun ve kal’a-yı Mizistre’nin ve Tarhuniye’nin ve Koron ile Kılamete’nin kifayet mikdârî atlu ve piyâde tüfenk-endâz asker mu’acelen irismek lazım idügün arz eylemeğin anda olan Südde-i sa’âdetim yüz nefer yeniçeri ile ulûfeciler subaşısına üç yüz nefer yoldaş koşup muhâfaza için gönderilmesin emr idüp buyurdum ki vusöl buldukda te’hür eylemeyeıp ol cevânibin muhâfazasızgün vech ve münâsib görüldüğü üzere ol canielde olan yeniçeri kullarımından iki yüz nefer yeniçeri ile ulûfeciler kethüdâsına üç yüz yoldaş koşup gönderesin ki varup müşärûnleyih ile ol cevânibin hifz u hıfzêtesinde olup bâb-ı muhâfazada dâkîka fevt eylemeyeıp gaflet ile küffâr-ı hâksârdan bir mahalle zarar üzgezir irisdirmekden hazer üzere olalar.

115/183
Sâhib-i sa’âdetе gönderildi
Fı 25 Ş
Midilli alaybeyisine hüküm ki Midilli’de ihzârî emr olunan zift husûsına sen dahâ mu’âvenet etmek lazım olmağın buyurdum ki vusöl buldukda tevâkkuf etmeyëp anda ihzârî fermân olunan zift tedârikinde sen dahâ mu’âvenet ü muzâharat edüp mahrûse-i İstanbul’a ziyâde zift irsâlinde dâkîka fevt etmeyesin.

116/184
Yevmû’-s-sâlis
Fı 28 Ş
Hasan Çavuş’a virildi.
Fı 10 Ş
Gümülcine kadısına hüküm ki nâïbin Südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp sâbikâ tedârîki fermân olunan kendir ve üstübi mûbâsûret olunup kazâ-yı mezbûrede dört yüz kantâr kendir teli ve elli kantâr üstübi cem’ u tahsil ve der-mahzen olup yağmurlar muttasıl yağmağa büyükülge firsat bulunmayup ancak kirk kantâr kendir teli büyükül dahi mûbâsûret üzere olunduğu ve emr-i sâbik müçebine büyükülmek emr olunan urganların numûnesî Kavala’dan getûrlülup lâkin ustalar gelmeyüp büyüküler lenger
urbanından girin büküp lengeri iç için müstakil bir üstâd kimesne gerekdir ve âlâ mâl mâl-ı miriye zarar mukadderdir deyû bildirmiş imdi zikr olunan Kendirî tel bükdürmek emr idûp buyurdu ki vusûl bulduktâ zikr olunan Kendirî ale’t-ı cîl tel bükdürüp ıhzâr olunan üstübi ile bile göndermek ardınca olasın ve ne vech ile tedârik olunup ne zaman gönderildügün yazup bildiresin.

116/185
Hisâr erlerinden Pîrî’ye virildi.
Fi 27 Ş
Dubrovnik Beylerine hükm ki bundan akdem Dubrovnik’den Gable iskelesine tuz gönderilügelüp Memâlik-i mahruşeye bey’ olunurken şâmdî tereke getürmeyince tuz virmezûz deyû ta’âllül olduغو i’lâm olundî imdi bu makûle müzâyaka eyyâmında tuz gönderilmeyüp ta’âllül olunmakda sebeb nedir siz atabe-yi ulyâma sadâkat ve ubûdiyet üzerê olup harâçguzârım olan bu vechile ta’âllül eylemeğin aslî nedir buyurdu ki vusûl bulduktâ bu bâbda Südde-i sa’âdetime olan vakûr-ı ubûdiyet ve ihlâsn múcebince virilegeldiği üzere eğer Gabele ve eğer gayrî Memâlik-i mahruşeme tuz gönderüp ol vechile ta’âllül ve bahâne eylemeysiz.

117/186
Yevmü’l-âhâd
Fi 3 Şevval sene 979
Mehmed Çavuş’a virildi
Fi 3 Şevval sene 979
Limnî cezîresi kadısına ve kal’a dizdârına hükm ki Südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp kal’a-yî Limnî muhâfazasiçân dahi nefer lázım idûgün bildirdûgünîz ecilden elli nefer dahi yazmak emr idûp buyurdu ki vusûl bulduktâ kal’a-yî mezbûre muhâfazasiçün elli nefer dahi yarar kimesneleri yazup defter eyleyüp kal’a-yî mezbûra onat vechile hifîz etdiresiz.
117/187
Bu dahi
Gelibolu kadısına hüküm ki hâlâ Sığacık beyi olan Receb dâme izzuhuya ısâl olunacak birkaç kit’a ahkâm-ı ırâm-ı isâm olunacak birkaç kıt’a ahkâm-ı şerûfe yazılıp ırsâl olunmuşdur müşârunileyh Gelibolu boğazından geçüp kendi ise bir firkate tedârik idüp akabice zikr olunan ahkâmı ısrâl ile ısrâl eylemek enm idüp buyurдум ki vusüül bulduyka gaziler ile bir firkate donadup dahi zikr olunan ahkâmı ardınca gönderüp ulaşdırmak bâbında sa’y ü ihtimâm eyleyesin ve varup teslim eyelediklerine temessük alup Südde-i sa’âdetîme ısrâl eyleyesin.

117/188
Hasan Çavuş’a virildi.
Fî 25 N
Sinop ve Amasra ve Erim kadılarına ve Süleyman re’îse hüküm ki anda binâ olunan gemiler inâyet-i hakla itmâma irisüp İstanbul’a müteveccih olmalu oldukda gemi re’îsleri ve mûbâşirleri gemilere odun ve gayrî nesne tahmi etmek mürâd idinüüp gemilerin gelmesine bâ’îs oldukları i’lâm olundu buyurдум ki vusüül bulduyka inâyet-i hakla gemiler itmâma irîsîdıkde aslâ bir ferde gemilere odun ve gayrî nesne tahmîl itdîrmeüüp diğer gemilerin harden kereste ve levâzîmından olanlardan dahi hemen … erine bir mikdâr tahmîl etdîrüp zinhâr odun ve gayrî nesne tahmîl etdîrmeüüp men’ idesin gemiler yoklanmak mukarrerdir içlerinde gemiler kerestesinden gayrî nesne bulunursa sizden bileyüz ana göre mukayyed olâsız.

118/189
Sefer Çavuş’a virildi.
Fî 29 N.
Ahyolu ve Varna Yeniada ve Midye’ded binâ olunan gemiler üzerine olan kadılar ve çavuşlara hüküm ki binâsına me’mûr olduğunuz gemilerin kaçı bitmişdir ve bu zamâna değil kaça geminin kurekçileri gelüp gemilere dâhil olmuşdur ma’lûm olmak lâzım olmâgin buyurдум ki vüsüül bulduyka siz ki kadılar ve çavuşlarsız binâsına me’mûr olduğunuz gemilerin kaçı itmâma irismişdir ve kaça geminin kurekçileri gelüp vâsîl olmuşdur bâkî kalmış gemiler var ise kaça güneş değin itmâma irismek müyesserdir
sıhhati ile arz idesin ve kürekçilerin getüren kadıların her biri kürekçileri ile bi’z-zât
gemilere girüp İstanbul’a bile gelmek emrим olmuşdur kürekçilerin hafız idüp
kaçrınmayaları ana göre bu hususa kürekçilerin getüren kuzâta tenbih eyleyesin itmâma
irismemiş gemiler var ise bi-tavakkuf itmâma irisdirüp ve inâyet-i hakla itmâma
iris dikde gemi re’islerine ve mübâşirlerine odudan ve sâyîr … dan asla nesne tahmil
etdirmeüüp … erine emr olunan gemi küreklerinden ve kerestesinden mümkün olduğu
kadar tahmîl etdirüp Tersânene-i Àmirene gelince deryâdan gemilere hazır müretteb
olmakdan gayet hazer eyleyesiz.

119/190
Hasan çavuş’a virildi.
Fi 29 N

Kapudana hüküm ki Dergâh-1 mu’allâm çavuşlarından olup Süzebolu’da binâ olunan
gemiler üzerinde olan Hasan mektûb gönderüp mahall-i mezbûrda binâ olunan
gemilerin kalafatçıyı ziyâde ihtiyaçâlari olup ve kifäyet mikdârı makara deli ve iki yüz
kantar zift ve elli kantar katran ve tel bükmeğe birkaç nefer … gömü ve tente ve yeşen
lâzım olup mu’accelen kadırgaya konulup zikr olanun levâzım mahall-i mezbûra
yetişirilmezse gemiler avk ve te’hir olunmak mukarrerdir déyü bildirmiş imdi
Tersâneden gönderilmesi lazım olan mühimmât ne ise ırsâl olunmadan hâli olunmaya
deyü defe’atle hûküm gönderilmiştirı bu bâbda gelen kağıtlar aynı ile sana gönderildi
boyurum ki vüsûl bildukda asla tevakku etmeyüp kifäyet mikdârı kalafatçular emr-i
sâbıkım üzere henüz gönderilmediysese bir an te’hir etmeyüp kifâyet mikdârı kalafatçular
emr-i sâbıkım üzere henüz gönderilmediysese bir an te’hir etmeyüp kifâyet mikdârı
kalafatçıyı zikr olanun levâzım ile bir kalyataya koyup Süzebolu’ya gönderüp
mu’accelen irisdirüüp gemiler avk olunmamalı eylemeyesin ve Anadolu yakalarından binâ
olunan gemilere mühim olan eğer gömü ve eğer makara deli ve gayrî Tersâneden
 gönderilmesi lazım olan mühimmâtdir ani dahî bir kalyataya koyup mu’accelen mahall-i
me’mûra gönderesin.

119/191

köherçile üzerinde duran ve nâzîr Derviş’in ademisine virildi.
Fi 2 Şevval sene 979
Temeşvar beylerbeyisine hüküm ki bundan akdem hüküm gönderilüb vilâyeti mezbûrede vaki olan köherçile kârhanesine müretteb lâzım ve mihimm olan odunu etrafında vaki olan kura ahalisine ber veçh-i münâvène çekdirmek emrî olmuşdu ol emr-i şerîfî muktedasînca teklîf olundukdabazi havâyûnumve bazı ümera ve züema ve erbab ve hisar erleri sipahiler karyelri istitma' olundu indi anı gibi vakti ile eriştirmeğe karhanelerine ... battal kalduğu tenbih eylemek emr idüp buyurдум ki vardukda emrî mücibince kârîe halkının ashabına odun salın kârîe ashabına mukhîm tenbih eyleyesin ki ihmâl eylemeyıp kârîe sipahisi halkına salınan odunu emr-i hûmâyûnum mücebine Köheçile kârînehelerine göndermekde envâ'-i iktâm u ihtimâm üzere olup köherçile çikar olalar ihmâl ve mûsâhale edenlerin âzî ma'kbul olmaz ana göre tenbih ve te’kîd’de kusur komayın.

120/192
Sâbkâ Cezayir-i garb beylerbeyisi Hasan Paşa’ya hüküm ki bundan akdem donanma-yı hûmâyûn seferinde vâktî olan mühârâbede Cezayir beylerbeyisi Ali dâme ikbâlehu aldûğî Malta kapudanının baştardasına asker gîrûp feth olundukdan sonra kîlcî havîndan deryaya düşen kâfîrlerden seninle oğlun gemisine altı nefer kavalar kâfîrlerden gayrî otuz ve kirk nefer kâfîrler gîrûp alan sîzde olduğu i’lâm olunmağın mîrî içîn teslîm olunmasın emr idüp buyurдум ki vardukda te’hîr etmeyüp senin ve oğlun gemisinde olan zîkr olunan kâfîrleri emr-i şerîf mücebine mîrî cânîbe teslîm eyleyüp ta’âllül ve nizât etmeyesin ve teslîm olunan kâfîrlerin ismlerin defter idüp defteri bile viresin.

121/193
Koçî Çavuş’a virildi.
Fi 29 N.

Mizistre Beyine hüküm ki hâliyâ livâ-yî Mizistre zu’emâdan Mahmud dâme mecduhuya sadaka ve inâyet olunup mûmâ ileyh ol cânîbe varup irişince senin derin muhâfazada olman emr idüp buyurдум ki vusûl buldukdak yannda olan alaybeyi ve zu’emâ ve sipâhîler ile Alar ili sançağı beyi var ise gerekdir gereği gibi hizmet-i muhâfazada olup birlikte kimesnîsî gitmeyesiz şöyle ki emrîme muhâlîf iş idüp buyruğu varacak yerlî vâsîl olmadın biragup gidesiz yahud hizmet-i muhâfazada gaflet idüp a’dâ-yî hâksârdan
memlekete zarar gele ve balık boynuna hakkından gelirilir ana göre basıret üzere olasız.

121/194

Pehlivan Hamza Çavuş ile saâdetе gönderildi.

Fı 28 N

Çırmen beyine ve Ferruh çavuş’a hüküm ki senki sancak beysinin bī’l-fi’l voyvodan hizmetinde üç nefer mevcud olduğu ’lам olanmağını zikr olunan üç nefer mahrem süret sicilleriyle Südde-i saâdetine gönderilmesin emr idüp buyurdum ki vusûl buldukdak sen ki Sincan beysinin voyvodan elinde mahbûs olan üç nefer mücürmleri üzerinde sâbit ve zâhir olan tahâütlерin süret-i siciller ile Dergâh-ı mu’âallama gönderesiz ve ahvâllerin mufassal ve meşhûr ve ahvâllerin mufassal ve meşrûh arz eyleyesin.

121/195

Ağrıboz beyine hüküm ki mektûb gönderüp küffârın üç pâre kadırgası gelip havas-1 hümâyûnumundan Orur nâm kasabaya üç yüz âdem ile ihâta idüp hisârına serdayanlar kurup re’âyânın cümle esbâbârın gün cet red ve hasaret idüp ve A’yos nâm karyeyi basup Ezdin mukäta’âti emını Selim nâm kimesneyi üç dört âdemisiyle esr idüp ve iki levend kapup alup Müslümanları esr idüp donadup bile alup gidüp ve karye ahâlisine günden güne te’addüllâr ziyâde olduğun ve küffârın hücumundan re’âyaya salnan kürekçi ve peksmed ve yelken bezi ihraçında usret çekilüp ve livâ-yı Ağrıboz’un ancak on dört sipâhisi mevcud olup hufz u hırâset içen dahî sipâhi lazîm olduğun bildirmişi sản imdi bundan akdem yalılarda olan umum beylere ve kadılara ahkâm gönderilip küffâr-1 häksâr ehl-i İslâm kisvesiyile yalılarda gezüp fesâda mübâseret etmek mukarrerdir bâb-ı muhâfazada ve muhavvef yeralere gözü komada dakîka fevt etmeyp yalılara karib olan kurrâ ahâliyi sub ve sengistân yeralere nakl etdirüp zarar etdîrmeyesin deyî tenbîh olunmuşken ol ahkâm mazmûnu ile sen amel etmeyüp küffâr-1 häksârın bu vechile fesâdî senin adem-i ikdâm ve ihtimâmından ve kânûnname-i hümâyûnum mucebince cebe ve cevşenî ve yarar âdemler saklamayup gayet … âdemî ile olduğundan idüği tamâm ma’lüm olup izâle değil envâv’ gadâb ve akâba müstasyak olmuşsun din-i mübin-i seyyidî’l-mürselîn gayret-i tevettumi olur hála Köstendil beyine hüküm gönderilüp Köstendil sipâhîlerinin nsfî ile Ağriboza
123/196

Yevmü’l-isneyn

Edirne

Fı 3 Şevvál sene 979

Bu yedi kıt’a ahkâm Rumeli çavuşlarından Mehmed’e virildi.

Fı Şevvál sene 979

Karlılı Beyine hüküm ki vezirrim Hûseyin Paşa edâmallâhu te’âlâ iclâlehû cânibine mektûbunun gönderüp a’dâyi-ı hâksâr gemilerinden seksen pâre gemi Ayamavra muhâsarasına geldiklerin bildirüp mu’âvenet içiân asker taleb eylemişsin imdi bu hüküm-i hûmâyûnum mukaddem sana ahkâm-ı şerîfe ırsâl olunup Yanya ve İnebahti beyleri mu’âvenet içiân taleb eyledinde yanuna varalar deyû emrím olmuşdur ve Paşa sancağının Sağ kol alââyeyisi ergir karşı muhâfazasında bulunmağın ol dahi yanuna varmak emrím olmuşdur buyurdum ki vüsûl buldukta zikr olunan beyler ile ve alââyeyiyle yek-dîl ve yek-cîhât olup a’dâdan ol tarafa mazarrêt iriştirmege sa’y ü ikdam ve hüs-n-i ihtimâmın vücuda getûresin ve a’dâyi-ı hâksâr gemileri taşraya asker-i hezîmet-eser çikarmağa kâil olan mevâzi’i onat bekledüp dahi yahûlarda muhâfazası lazım olam mevâzi’i gereği gibi hûfz itdirüp bâb-ı muhâfazada dikîka fevt etdirmeyesiz ve kûffâr-ı hâksâr gemileri ol cânibeye gelüp kal’ânn mazarreti kasdına asker-i hezîmet-eserlerini çikardukları váktı mıdır ve kal’ânn ahvâlî ve zahiyesi ve ââyîr mühimmâtı emrım üzere görülmüş müdür ve bi’l-cümle donanma-yı hûmâyûnum ol câniblere iriştirince gereği gibi mukayyed olup bir mahalle zarar iriştirmele khuyếnelemesiniz.

124/197

Bu dahi çavuş’a virildi

Üskûb beyine hüküm ki vezirrim Hûseyin Paşa edâmallâhu te’âlâ iclâleh hu Dergâh-ı mu’allâma mektûb gönderüp Karlılı ve Delvine beylerinden kendiye mektûblar gelüp mu’âvenet içiân asker taleb eylediklerin ve sana sefere hâzîr olasın deyû tenbih eyledûgûn bildirmiş imdi müşûrunleyh tenbih eyledûgûn üzerine düşman yarağıyla hâzîr u müheyyû olup dahi mu’âvenet içiân ne cânibeye varmak iktizâ idüp tenbih olunursa aslâ
bir an ve sâ‘at te‘hîr ve ârâm eylemeyüp mükemmel bir veche istî‘câl mahall-î me‘mûra
irîşmek üzere olman emr idûp buyurдум ki vûsûl buldukdâ bir an ve bir sâ‘at te‘hîr ve
ârâm eylemeyüp sançağîna müte‘allîk olan alâîbeyî ve zu‘emâ ve sipâhîlerî yanuna
cem‘ idûp hâzîr u müheyyâ olup eğer Südde-i sa‘âdetîmden ve eğer müşûrunîleyh
vezîrîm edâmallâhu te‘alâ icleîlehu tarafîndan sana haber varduğu gibi bir an te‘hîr ve
ârâm idecek husûsî komayup heman emr olunan mahalle çûkup gidesin.

124/198
Bu dahi
Vezîrîm Hüseyin Paşa‘ya hûkûm ki mûbârek Ramazanın yûrûm dördüncü gününde
Karîlîli beyinden mektûb gelûp küffar-î hâksâr seksen pâre gemi ile Ayamavra
kal‘asînîn muhâsarası kasına geldûgî ve mu‘âvenet içûn yanna yiğit taleb eyledûgî ve
mûmâ ileyh mu‘âvenetî geldûgîn bildirdûgîn ve Înebahtî dahi karîb olup Înebahtî beyî
dahi mu‘âvenet ide deyû mektûblar ırsâl eyledikleri ve ol esnâda Delvine beyinden dahi
mektûb gelûp küffar-î hâksârîn Bayuzmel(?) limânın körîfsûnden on dört pâre gemi
gelûp Kîbrîs âsîleriyle ittîfak idûp Nîvice kal‘asînîn ısmik tedârikinde oldukları
alâîbeyisi Ayamavra mu‘âvenetine gönderilmek veche görünmeyüp Delvine cânîblerînê
nâzîr olmak tenbih olunduğu Üskûp ve Kôstendîl beylerine sipâhîleriyle çıkmak tenbih
olunup ne cânibe varmalarî fermân olunursa varup irîşmek üzere olalar deyû tenbih
olunduğu bildirîlmîş imdî mûmâ ileyh Karîlîli beyinden Südde-i sa‘âdetîmde dahi vech-i
meşrûh üzere mektûb gelûp mu‘âvenet içûn asker lâzım idûgîn bildirmekle Yanya
sançağî beyine âkûncî ile mu‘âvenet idesîn ve Kôstendîl sançağî beyî ynsîf sipâhîlerî ile
Ağriboz mubahâfasasîna varûg ynsîf sipâhî ile alay beyînî Înebahtî cânîblerînê irîşûp dahi
lazım olduğu üzere mu‘âvenet ide deyû emrîm olup ol bâbda eger Kôstendîl beyîne ve
eger Yanya beyîne ve İnebahtî beyîne ahkâm-î şerîfê ırsâl olunmuşdur şimdikihâlde
hîzmet ol cânîblerîne dâşmûşdûr buyurdumda ki vûsûl buldukdâ Ergûrî kasrînda olasm
alaybeyiye muh kem tenbih idesîn ki Delvine cânîblerînê nâzîr olup sançağî beyi ile yek-
dîl ve yek-çihet olalar ve Kôstendîl beyîne dahi çavuşlar gönderûp emrîm üzere kendiîsî
ynsîf sipâhîleriyle mu‘âccelen Ağriboz‘a varûg sançağî beyine mahallde ikâmît ve
mubahâfaa içûn alîvermek vech görûrze alîvirûp dahi a‘dûy-î hâksarîn mazarretîn deﬂ‘
etmekde yek-dîl ve yek-çihet olasm ve Ayamavra kal‘asînîn mu‘âvenetine Yanya beyi
ve Înebahtî beyi irîşûp emrîm üzere a‘dûnnî mazarretîn deﬂ‘ etmekde dakîka fevt
eylemeyesin ve Tırhala beyi Bayezid dâme izzuhu mazarret cânıblerine varmak emrim olmuşdur iki def’a bu bâbda müşâruniley hâkım irsâl olunmuşdur mûmâ ileyh dahi mu’accelen mahall-i me’mûra irişüp hizmetde bulunmak bâbında isti’câl ile varmak husüsunda muhkem tenbih idüp dahi min ba’d yaâlîlardan çavuşlar eksûk eylemeyüp hizmet-i muhâfazada olanlara düşmal etmedi håli olmayasın ve Delvine beyi sipâhîsi il eriyle sançağ hîfzında olup Ergirî karşısında olasan sağ alay beyisinde olan sipâhîleriyle Ayamavra mu’âvenetine yetişüp hizmetde buluna ve defter açup neferâtın vakîr olan mesâlihi görülmek bâbında iki def’a hâkım irsâl olunmuşdu ol emrim mukarrerdir defter aâmup dahi kânûn-ı hümâyûnum üzere sipâhînîn vakîr’ olan mesâlihin görüþ avk u te’hîre cevâz göstermeyesin.

126/199
Bu dahi mezbûr çavuş’a virildi
Köstendil beyine hüküm ki bundan akdem üç def’a menvalen ahkâm-ı şerîfe irsâl olunup nisf sipâhîleri ile gittiğü Ağriboz cânıblerine varup ve nisf sipâhî ile alaybeyinin Înebahtî muhâfazansa gönderesin deyî emrim olmuşdu. Hâliyâ vezîrim Hüseyîn Paşa edâmallâhu te’lâ iclâlehudan mektûb gelüb Karlıîli beyinden kendiye mektûb gelüb a’dây-ı hâksârdan secsen pâre gemi Ayamavra kal’asının mazarretine geldiklerin bildirmiş imdi mukaddem sana irsâl olunan evâmîr-i şerîfim mukarrerdir buyurdum ki vusûl buldukdâ mu’accelen emrim üzere kendin nisf sipâhîleriyle Ağriboz’a varup daha beyiyle müşâvere idüp ne mahallde ikâmet etmegeh vech görûrsen mahall-i mezûrda ikâmet idüp dahi leyl ü nehâr muhâfazası lâzım ola mevâzi’i zaht idüp a’dây-ı hâksâra zarar itdirmeyesin ve alaybeyi daha nisf sipâhî ile ber-vech-i isti’câl Înebahtî cânıblerine varup hizmetde buluna eğer evâmîr-i sâbîkâ ve eğer bu emrim ne târîhde vâsil olup mahall-i mezûrda eğer sen ve eğer alaybeyi müteveccih olduğun yâzup bildiresiz.

127/200
Bu dahi
Delvine beyine hüküm ki mektûb gönderüp kûffâr-ı bed-girdârin birkaç şekain hezîmet-medâri Aydonat semterlîne karib yaâlîlarda karyeyi Ardikop ba’zî mahalle zarar kasd idüp bi-inâyetillâhi te’âlalâ münhezim olup lâkin ol cevânîbe varmak üzere olduklari bildirmeğin imdi ol cevânîbin hîfz u hrîsâtî mühimmâtdan olmâgın sen dahi sancağın
sipahileri ve il eri ile muhafazada olman emr idüp buyurdum ki vusûl bulduktu gereği gibi mukayyed olup sançağa tabi’ olan zu’emâ ve alaybeyi ve erbâb-ı timâr ve il erlerine muhkem tenbîh eleyüp müretteb ve mükemmel düşman yarağıyla cem’iyyet idüp hâzîr ve etrâf ve cevânibe nâzîr olup anun gibi bir cânibi den a’dâ zühûr iderse fırsat elvirmeyüp mahall-i iktizâ etdû negócio göre bi-inâyettiillahi te’âlâ zararlarını def‘ ve ref’ etmek bâbında var kuvveti bazuya getürüp siyânet-i ırz u nâmus-ı din ü devlete müte’âllik umûrda haspûl makûdûr sa’y na mahsûr eleyüp bâb-ı muhafazada dakika fevt eylemeysin deyû Nivice kal’asının hedmi bâbında sana hûkm ırsâl olunmuşdur emrim üzere hedm etmeye sebeb nedir ol emrim mukarrerdir hedm idüp dahi yarağın ve sâyir âlâtın vech gördugin kal’eya nakl idesin.

128/201
Bu dahi
Karhlili beyine hûküm ki mektûb gönderüp küffûr-ı hâksâr seksen pâre gemi ile Ayamavra kal’asının üzerine gelüþ muhâsara itmek senin yanında olan sipâhiler ile ol cevânibin hîfz u hîrasî mühimmât dan olmâgın Ayamavra varûp muhafazada olmanı emr idüp buyurdum ki vusûl bulduktu bir an ve bir sâ’at te’hûr ve terâhî eleyeysüp yanında mevcûd olup muhafaza hizmetine me’mûr olan zu’emâ ve erbâb-ı timâr ile müretteb ve mükemmel düşman yarağıyla mahall-i me’ûrûra varûp hat ve etrâf ve cevânîbe nâzîr olup anun gibi bir cânibden a’dâ zühûr idüp memâlik-i mahrûsedên bir mahalle düşüp zarar ve gezend irişdîrmemek ihtimâlî olur ise ol bâbda tamâm basîret ve intîbâh üzere Karhlili beyi ile yek-dîl ve yek-cihet olup daha fırsat el virûp mahall-i ıktizâ etdû negócio göre bi-inâyettiillahi te’âlâ mazarret ve fesâdînının def‘ ve ref’ eleyeys bâbında gereği gibi sa’y ü ikdâm ve cidd ü ihtimâm eleyeyp el-iyâzu billâhî te’âlâ memâlık-i mahrûseye a’dây-ı bed-re’y tarafîndan gaflet ile zarar ve gezend irişdîrilmekden gayet ihtiyât eyleyesin.

Yevmû’l-erba’a
Fi 5 Şevvâl sene 979 Babaeskesi
bu sûret Vize beyine ve Ahyolu kadısına ve Hasan Çavuş’a tekrâr yazılıp Beşir çavuş’a virildi.
129/202
Fi 7 Şevvâl
Çavuş başına gönderildi
Fi 5 Şevvâl
Ahyolu kadısına ve Hasan çavuş’a hüküm ki hâlâ donanma-yı hûmâyûnum mûhimmâti için varîl lâzîm olmağın kazâ-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine ikişer yüz varîl tedârik idüp bile ırsâl olunmasın emr idûp buyurdum ki vûsûl bulduktâ emrîm üzere zikr olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilerin her birine mu’accelen ikişer yüz varîl tedârik idûp gemilere tahmîl eyleyüp bile ırsâl eyleyesin husûs-ı mezbûrda binâ olunan gemilersinde olan mezhâr ve ele getûrûn mêcûrîmleri cebûl ü siyâset itdûrmiyûp tahahütlerinin sûret-i sicillerîyle mûşûrunîleyh Mehmed Çavuş’a teslîm eyleyesiz ki anda kûrek kuvveti bu husûslarda ihtimâm idûp ne vechile tedârik olunduğun arz eyleyesiz

Bir sûreti Vize beyine(bu yazı iptal edilmiş)
Bir sûreti Varna kadısına Beşir çavuş’a
Bir sûreti Vize beyine

129/203
Mehmed Çavuş’un âdemisine virildi
Fi 7 Şevvâl
Livâ-ı Menteşe kadılarına ve livâ-ı Menteşe’den nâzûr’l-emvâl olan Dergâh-ı âli çavuşlarından Tahir’e hüküm ki hâlâ Antalya’da binâ olunan kadırgâ lâzîm olan eğer kendir ve eğer sa’yir gemiler kerestesidir zikr olunan gemiler üzerinde olan Mehmed Çavuş her ne talebi iderse tedârik ve ırsâl olunmasın emr idûp buyurdum ki vûsûl bulduktâ bu bâbda cümleniz gereği gibi mukayyed olup zikr olunan gemiler mûhimmî için mûşûrunîleyh çavuş’um taleb eyleydiği eğer kendir ve eğer gayrî kereste ve levâzımddir ale’t-ta’cîl taht-ı kazânızdan tedârik ve ırsâl idûp bu bâbda ihlâliniz sebebiyle gemiler avk u te’hîr olunmakdan hazer idesziz ve emr-i sâbikım üzere ol vilâyetde mahbeslerde olan ve ele getûrûn mêcûrîmleri cebûl ü siyâset itdûrme-yûp tahahütlerinin sûret-i sicillerîyle mûşûrunîleyh Mehmed Çavuş’a teslîm eyleyesiz ki anda kûrek kuvveti bu husûslarda ihtimâm idûp ne vechile tedârik olunduğun arz eyleyesiz
130/204
Kıbrıs çavuşlarından Ömer çavuş’a virildi.
Fı 2 Zilkade sene 979
Kıbrıs beylerbeyisine hüküm ki anda gönderilen zahireden ne miktar zahire var ise satıp akçeşin der-kise idıp arz eylemek emr idüp buyurдум ki vusul buldukda te’hir etmeyüp Kıbrıs’a gönderilen zehâyirden bâkî kalan zahireyi satıp dahi ne miktar bey’ olunup ne sagir üzere satıldığın ve ne kadar akçe aldığın yazıp Südde-i sa’âdetime bildiresin.

130/205
Mısırlu Ahmed Çavuş’a virildi
Fı 16 Şevval sene 979
İçel beyine hüküm ki bundan akdem Kıbrıs zahiresiçin ırsâl olunan buğdayın akçesi ve sene-i sâbkada ırsâl olunan çuval ve bu zamâna deège gönderilen nüzül akçesi nice olup şimdiya deège ne miktar zahire ırsâl olduğunu defterleri Dergâh-ı mu’allâma gönderilmek lâzım olmağın buyurдум ki vusul bul dukda sâbkâ Kıbrıs’a gönderilen zahirenin akçese ve sene-i sâbkâda gönderilen çuval ve şimdiye deège ırsâl olunun nüzül akçesi nice olmuşdur ve ne kadar akçe olup gönderilen zahire ne kadardır ve şimdiye deège ne miktar zahire gönderildüğünü defter eleyüp bir sürêtin Südde-i sa’âdetime ırsâl eleyesin ki ana göre Kıbrıs beylerbeyisinden taleb oluna.

130/206
Mehmed Çavuş’un âdemisine virildi.
Fı 6 Şevval
Rodos beyine ve dizdârına hüküm ki Rodosda gemilere münâsib olan toplardan mümkün olduğu mikdarı toplar tedârik olunup müceddeden Antâlya’dâ binâ olunan gemilere virilmesin emr idüp buyurдум ki vusul bul dukda zikr olunan gemiler itmâma irişüp sizden top taleb olundukda Rodosda gemilere münâsib toplar dan intihâb idüp zikr
olunan gemilere teslim eyleyesin eğer top ve eğer barut ve yuvâlak ve săyır yaradırdı
taleb olunanı virüp ne midual neşne virildiğin ihyasıyla defter idüp arz eyleyesiz.
oğulların ve kul càriyelerin mcrcûh idüp ve Mehmed nâm oğlunı katl iden harâmilerden
ele gîrîp fesâdlarına ifraz ve irak idüp ikrârlarî sıccîl-i mahfüza kayd olunan Îliye ve
Todor nâm zimmîlerin mahall-i mezbûrede siyâset olumüssin taleb etdûklûrîn
bildirmeğin buyurdu ki vardukdâ bu bâbda olan sûret-i sıccîl mûcebince ol cànîbde
mûcrîm mûvsi olan Mehmed Çavuş mcbrûseretî ile husüs-i mezbûra dikkat ve ihitmâm
ile teftîş idüp fesâd ve şenâ‘atlarî şer’ile sâbit olanlardan ve müznah olup tôhmet-i
sâbîkâsî olanlarî dahi ark-î marûf ile görüp muktezâ-yî şer’ile mûceb-i siyâset
olanlardan sîpâhî varsa habs ve arz idüp deîl ise her birin mahall-i hådisede envâ’
siyâset ile siyâset idüp üzerlerîne yine tahtül şer’i nesne sâbit olmayup tôhmet-i sâbîkâsî
olmayan müznah olanlarî kayd u bend ile kûrêge gönderesiz.

133/209
İsa Çavuş’a verildi
Fi 27 N
İnebahtî beyine hükûm ki mektûb gönderûp İnebahtî kadûsı sâbîkan küfîrîn yüz pâre
kadîrgası İnebahtî’ya gelmek husûsû arz etdîği hîlâf-î väki’ olduğu ve dâ’îmâ hîfz u
hrâset üzere olduğun bildirüp ol bâbda her ne demiş ise’n ma’lûm oldî senîn âdemin
olmadığı istîmâ olunur vànunda âdem çıkmîmye sancak ne veçhîle zabt u hîfz
olummak müyesser olur ale’î-husûs anda olan gemîleri re’âyadan bazı Venedikli ile
müttêhid olup mu’âmeleleri olmağla bazı âsîler ihrâk eylemek murûd eyledlêkleri i’lâm
olundu re’âyânîn ne veçhîle fesâd eylemek kasdlarî olduğundan gayrı Venedikli ile
mu’âmeleleri olup dahi sen vâkfî olmayıp ol asî ehl-i fesâdî ile getirîp haklîrinden
gelmeyesin ya sancaûn nice zabt edersin bu bâbda ihmâlin sebêbi ile gereği gibi itâba
mûstahîkk olumüssundur buyurdu ki vusâl buldukdâ bu bâbda gaflet olmayıp yanna
vâfîr ü müstevfî yarûr darb u harbe kâtird âdêmler cem’ eleyîûp dahi etrâf u cevânîbe
nâzîr olup düşmen yarağı ile hâzîr u mûheyyû bulunup gaflet ile bir mahalle küfîrîdan
zarûr eriştîrmemek bâbînda ihtimâm üzere olasîn ve gemîleri ihrâk eylemek kasdlînda
olup Venedikli ile mu’âmeleleri olanlarî hüsn-i tedârik ile ele getirûp mcccâl vermeyüp
haklîrinden gelesen ammû bu bahânê ile kendi hallêrînde olanlar dahl ü tecâvûz olunup
ehl-i fesâda himâyet olummakdan ziyâde hazer eleyîesin.
Abbas Çavuş'a virildi

Fi 27 N

İzdin kadısına hüküm ki mektüb gönderüp havâss-ı hümâyûnumdan Ahtos nâm karyeye küffâr-ı hâksârın bir fenerli kadurga ile iki pâre kalıbetesi gelüp adem-i Müslüman süreti ile karyeye gelüp yirmi kere yüz bin akçeye múltezim olan müheyya iki nefer hızmetkâri ile kayd u bend idüp alup gidüklerinin ve karye halkından kimesneye zarar ve gezend irişdirmeyüp harbi kefere ile müttehiden emîni kasden ele virdüklerin ve kal'ada álât-ı harbden ve top ve tâfenkden isti'mâle kabîl bir nesne olmaduğun bildirmişsin imdi buyurдум ki vüsûl buldukdâ bu bâbda mukayyed olup karye-yi mezîbûre keferesinden anun gibi Venedikli Dayan melâ’îni ile ittifâk ve ittihâdîlâr olup mu’âmele idenleri ve mezîbûr emîni kasd ile elevirüp fesâda mûbâşeret eyleyênlerden bollû başlîlârîn birkaç neferein ele getürüp küffâr-ı hâskû ile mu’âmeleleri olduğu sâbit oldudansonra mecâl virmeyûp haklarîndan gelmesin ki sâyîrîlerîne mûceb-i ibret vâkt’ olup hîyânete cür’et eylemeyeler İnebaht’î ya gönderilen tâfenkden yüz kısa tâfenk Ağriboz beyine vîrme için hüküm gönderilmişdir inşâallâh âlâgir tâfenk geldikde bir mîkdârî dahi kal’a-yi mezîbûre için yekele tâleb eleyîyûp kal’ayî hîfz etdirîn.

Erikli kasrî muhâfazasında olan Südde-i sa’adetim yayabasîlîrîndan Mahmud nâm subaşıya hüküm ki hâlî Karlılî beyî Ali dâme izzuhu anun gibi küffâr-ı hâskû bir mahalle zarar kasdana düşmek imtihamî olûg müsârûnîleyîh varup def’-i zarar eylemek istedikde yanında mûhâfazada olan yeniçerîlerden bir mîkdâr yeniçeri tâfenklerîyle sâyîr yat ve yaraklarîyle ta’în eleyîyûp müsârûnîleyîh göndermek emr idüp buyurдум ki vüsûl buldukdâ anun gibi küffâr-ı hâskû bir mahalle zarar kasdana gelmek imtihamî olup müsârûnîleyîh eleyîyûp def’-î mazarret için varmak istedikde seninle mûhâfazada olan yeniçerîden tâfenklerî ve sâyîr yat ve yaraklarîyla ta’în eleyîyûp mûmâ ileyîh gönderesîn ki müsârûnîleyîh her birine ad virûp eyletdürûp varduğî mahalle bile varup yoldaşılk bulunanlar husûs-ı mezîbûr mühîmdir ihmâlden hazer eleyîsîn amma bu bahâne kal’aya dahi hâli komak mûnâsîb degedîr kifâyet mîkdârî yeniçerî yannda alîkonup kal’ayî hîfzda olasîn.
135/212

Hasan çavuş’a virildi.

Fı 17 N

Erdel voyvodasına hüküm ki Südde-i sa‘âdetime mektub gönderip kemâl-i ubûdiyyetde ve ihlâs üzere istikâmet ile voyvodalık hizmetinde olup re‘âyâ ve berâyâ refahîyyet ve edmesan ile âsûde olduklarını hâlde kâr u kesblerinde istifâl üzere olup amma Budun ve Temeşvar Beylerbeyilerine ve serhadd beylerine olur olmaz husûs için şiirîyet olunmayup vâkı‘ olan ahvâl birbirinûz arasında şer‘ile fast olunmak bâbında tenbih olunmuş ilen amel eylemeyp Erdel’e tâbi‘ yerleri esir eylemekden hâli olmayup söylediğçe defter gösterildûgün ve Erdel voyvodâlığı inâyet olunduğu zamanda sâbikâ kral nusret eyleledûği üzere zabt eylemek emrîm olup ol bâbda hüküm gönderildûgün ve min ba‘d müşårûnileyhâya ve serhaddde olan āmele Kraloğlu zabt eyleledûği yerleri kemâkân zabt olunmak için tenbih ve te‘kid olunmasan i‘lâm idûp ol bâbda dahi her ne ki tahrîr ve beyân olunmuş ise alâ vechî‘t-tafsîl paye-yi serîr-i a‘lâmca arz ve takrîr olunup alem-i şerîf-i âlem şûmûlum muhît ve şâmîl olunmuştur imdi vilâyet-i Erdel sana sâbikâ Kraloğlu tasarruf eyleledûği üzere tevcîh ve inâyet olunup kadîmden Erdel’e tâbi‘ olan eğér kûrâ ve meza‘ri‘ ve kasabât ve varoşlarîrdır ve sâyîr yerlerîrdir bu cânîbden dahl u ta‘arruz olunmayup kadîmü‘l-eyyâmîndan ilâ hâl olan ol cânîbde zabt olunduğu üzere kemâkân zabt olunup anun gibi Halîl Bey defterinde mukayyed olan kûrâ ve meza‘ri‘ ve varoş ve kasabât ve gayrî yerler her ne ise bucânîbe zabt etdirilmek için müşårûnîleyîh Kraloğlu‘na virildûği üzere Beylerbeyîlere ve sâyîr serhaddde olan âmeleâyaha ahkâm-i şerîfe yazûlup irsîl olunmuş idi hâlî dahi üslûb-î sâbik üzere eger müşårûnîleyûmü‘aya ve eger sâyîr âmeleâyaya müceddeden evâmîr-i şerîfe yazîlup muhkm tenbih ve te‘kid olunmuşdur insâllâh alâgîr min ba‘d defterde ve emr-i şerîfîmeh muhâmîf kimesne dahl ü ta‘arruz eylemek ihtimâli yokdur amma anun gibi serhaddde olan âmeleâydan ve gayrîdan kimesne Erdel’e tâbi‘ olan yerlerden ve karyelerden birîn dahl iderse dahl olunun köyler ol tarafdan ve bu tarafdan büyükse ve mastûr ise ve sâyîr yerler her ne ise Türkî hatt ile yazûp Âsitânî-i sa‘âdetimde olan defter ile mukâbele eylemek i‘çin Dergâh-i mu‘allâm göndermek emr idûp buyurdum ki vûslî bulduktâ ba bâbda Âsitânî-i sa‘âdetimde olan vûfûr-î ubûdiyyet ve ihlâsîn mucebince Erdel serhaddinde olan beylerde ve sâyîr a‘yânâ muhkm tenbih ve te‘kid eyleyesin ki mezûr defterde mastûr olup bu cânîbe zabt olunagelen karyelerde ve sâyîr yerlerde dahl ü ta‘arruz eylemeyp kadîmden Erdel’e tâbi‘
olup hâric-ez-i defter olan yerleri zabit eyleyeler anun gibi bu cânîbde Erdel’e tâbi olan yerlere dahî olunursa ne makûle yerlere dahî olunup ne asl karyelere ta’arruz olunduğun senîn tarafından Türkî hatt ile yazup defter eleyüp sûretini Südde-i sa’âdetime ırsâl eleyesin ki Âsitân-e sa’âdetimde olan defter ile tatbîk olunup hâric-ez-i defter olan karyeler ve yerler ise dahî eleyenlerin haklarından gelinûp min ba’d deftere muhâlif berî cânîbden bir ferd Erdel’e tâbi olan yerlere ve karyelerle dahî u ta’arruz eylemeye ve dâyımâ ol diyânın ahvâl ve etvârî ile Nemçe cânîbden vâkwî olduğun ahhâr-1 sahihâyi ale’t-tevâlî 1’î’lâmdan håli olmayasin.

137/213

Mehmed Çavuş’a virildi

Fi 17 N

Üskûp ve Vulçitrin ve Pizren ve İskenderiye ve Hersek beylerine ve kadîlere ve dizdârlarına hûkûm ki bundan akdem Novaverda kazâsında tâbi Geylan nâm karyede basîlup emvâl-i mírî gâret eleyen ehl-i fesâdîn teftîşi için Ayvarîna İvrînya kadîsına ve nâzîr-ı mírîye ve Mehmed Çavuş’a hûkm-i hümâyûnum yazılıp gönderilmişdîr buyurдум ki vûsûl buldûkda mezbûr anun gibi ehl-i fesâdîn teftîşine mûbaşrâet eleyüp ehl-i fesâdûn taht-ı hûkûmetinize varup ilitcâ eleyenlerden fesâd ve şen’a’âtları sahbit olup ismîleri ile ta’yîn eyledikleri kimesneeri taleb eylediklerinde ele getûrûp mezûbûrlara teslîm eleyesin ki Mehmed Çavuş da şerî ile ahvâllerin teftîş olunup ber-teraf ola ve ehl-i fesâdî hîfz eylemek için siz ki dizdârsız kifâyet mîkdâri âdem vîresiz ammânı bu bahâne ile kendî hållerinde olanlara dahî olunup mûcûred cell ü ahz için ehl-i fesâda hîfzayı olunmakdan hazor eleyüp şerî’-i şerîfe muhâlif kimesneye rençide eylemekden ziyâde ihtirâz eleyesiz.

138/214

Bergos kadîsına hûkûm ki Vize’dedimâreti olan Hadice Sultan evkâfi mütevellisi olan Ferhad nâm kimesne Bergos kazâsında vâkî olan Mangûrt nâm karye ve Garbiden ihzâr eleyüp dahi vakfiyeyi ve îrâd ve masârifî defterlerin getûrûp görülmehe zamânın muhâsebesi yerli yerinde teftîş eleyûp göresin fi’l-vâkî çok iyiye ve eylemekden ziyâde olup ma’ruf masrafi var midir ne makûle masrafîdîr ziyâdeye ne vîrmişdîr ve mahsûl-i evkâfdan ne ziyâde olup mûl-1 vakıfdan zimmetinde nesne sahbit ve zâhir
olursa sübût bulan mahnûlü vakfa alvirûp dahi şart-ı vakifîa muhâlif masrafî olup mahnûl-ı vakfa gadrî var ise vükû’ü üzere mufassal yazûp bildiresin.

138/215

Misrîli Ahmed çavuş’a virildi

Fi 16 L

Niğde kadısı Mevlânâ Elkas’a hükûm ki Südde-i sa’âdetim çavuşlarindan Mehmed çavuş mektûb gönderüp Kibris’a gönderilmek emrî olan Suğla buğdayından üç bin kile buğday gönderilip lâkin fukarânnın çuvalları ve mekkârîler kirâları virilmeyûp ve sen bi’z-zât ambarlarını üzerine varı̇mâňaǧla sergi vekîli ve buğdayın yağlığı müseveves olduğu ve Suğlalarda iyi buğday var iken Kibris’a yağmur dökülmüş buğday gönderilip sen mukayyed olmaduğun ve Karaman kazâlardan inähr olunan haklara çuval bâhâ ve kirâ ta’yiîni olunmuş olundu bu tarihe gelince yirmi otuz bin kile buğday mukarrer idi ve eğer çuval akçeşeri fukarâya teslim olunmamağın Karaman kadılarının inährinda haylı istûraâları olup fukarâ inâyet eylemek üzere olduklarını bildirdi imdi fukarânnın çuval ve kirâları virilmek mühûmmâtdan olmaga buyurdum ki te’ahir eylemeyûp fukarânnın ahvâlleri ve kirâları ne ise teslim eyleyûp fukarâyi renêde etdirmeyesin bu bâbda fukarâya te’addî olmaga asla yokdur bu husûsda mes’ûl olmuşsundur bir dahi fukarâyi şikâyet etdirmekden hazer eyleyesin ve Kibris’da muhâfaza olan asâkîrin zahire bâbnda mûzâyakaları olduğu sana defe’ât ile i’lâm olunmuş iken aslî iltîfât eylemeyûp zahire göndermemene sebeb nedir bu bâbda cevâbîn nedir yazûp bildiresin ve irsîl olunan terekenin İslâmîş ve çûrûgü gönderilmis ol târâfa Suğla terekîsi gönderilmekden arz-ı Kibris re’âyasî nehim idilmek için olunmuştur ol astî terekî gönderilmege sebeb nedir emr olunan husûsda ihtimâm böyle mi olur şöyle ki bu bâbda imhâli olduğuna ve yahud çûrûk terekî gönderildiği arz oluna mes’ûl ve mukayyet olman mukarrerdir an göre mukayyed olup ihtimâmında dakîka fevt eylemeyesin.

Yevmü’l- sebt

Fi 5 Şevvâl sene 979

140/216

Yevmü’l-sebt Fi 5 Şevvâl sene 979

Edirne
Mezbûr çavuş’un âdemisine virildi
Fi 6 Şevvâl sene 979

Mehmed çavuş’a hüküm ki mektûb gönderû mukaddemâ gönderilen emr-i şerîf üzere Antalya iskelesinde on kıt’a kadırga binâsına mübaşeret olunmuş iken vezirîm Mustafa Paşa edâmâllâhu te’âlâ ıclâlelu tarafîndan dahi üç pâre kadırga yakın olunmak fermân olunmuş müşârûnîlelyh tarafîndan yapılmak üç kıt’a kadırga olunun on kıt’adan ziyâde mi olsun yohsa ol üç kadırga ile cem’i cümle on kıt’a mı olsun deyû bildirûp ve livâ-yî Teke ve Alâiye ve Hamîd sancaklarda olan müsâlem re’âyasından kürekçi alınmak mûnasîb olduğun ve Anadolu beylerbeyisi dahi sana mektûb gönderû kadırgalara kendir ve gayrî levâzımından mûhimm olanı taleb idesin tadârik oluna deyû bildirmişsin imdi müşârûnîlelyh vezirîm edâmâllâhu te’âlâ ıclâlelu tarafîndan yapılması fermân olunun üç kıt’a kadırga kîfâyet mûkârri kürekçi ol cânîbe karîb olan kazâlardan ihrâç ve teslim alınmak emrîn olmuşdur ve livâ-yî Teke ve Alâiye ve Hamîd’dê olan müsâlem ra’iyyetlerinden ve evkâf ve gayrî mu’âfnâmê-i hûmâyûnum ile mu’âf olan re’âyanın her yedi hânesinden biri kürekçi ihrâç olunmak emrîn olup ol hükm dahi sana gönderildi ve zikr olanun gemîlerin levâzîmden eğer kendir ve eğer gayrîdîr taleb eyledûgün mu’âvenet için Anadolu beylerbeyisinde hûmây yazîlup sana gönderildi buyrûdum ki vüsûl bulduklarum emr olunan on kıt’a kadırgadan üç kıt’asının harcîn müşârûnîlelyh vezirîm tarafîndan alup mu’accelen itmâmâ irişişdirûp ve kürekçîlîn dahi mukaddemâ gönderîn kadîrîkîlîn ihrâç idûp emr-i sâbîkum üzere mûrettêv ve mûkemmel idûp vaktî ile donanma-yî hûmâyûnuma isîl idûp ve bâkî kalan yedi kıt’a kadırgalar itmâmâ irişişdirmek karîb olmuş ise anlîr dahi itmâmâ irişişdirûp kürekçîlîn emrîm üzere zikr olunan üç sancağîn müsâlem ve evkâf re’âyasîndan ve sayîr emîrle mu’âf olan re’âyânın mu’accelen ihrâç ve tedârik idûp ne mûkârî Kürekçi yazîlûgûnun defterîn mu’accelen Dergâh-i mu’allâma gönderesîn ki ol husûsda emrîm ne vechîle olursa mûcebi ile amel idesiz ve Hamîd ve Alâiye ve Teke sancaklarda mahbüslerde olan ve hâlâ ele getûrûnî mücîrîmlîn subaşîlara salb u siyâset itdîrmeyûp tâhîmetlerînîn sûret-i sicillerî ile alüp anda gemîlere koşasîn bu bahâne ile kîmesnedên cebî u ahz itmekden hazer idûp ne mûkârî mûcûm ele getûrûp gemîlere koşdûgûnîn arz idesîn bu bâbda zikr olunan sancaklîn beylerîne ve kadîrînîn mû’êkked huünk yazîlup sana gönderîldi ihtimâmîdî dâkîka fevt itmeyesîn.
141/217

Kastamonu sancağı kadılarına hüküm ki Sinop ve Taşköprü ve Araç ve Devrekani ve Eflani ve Göl kadılarına Südde-i sa'ädetime mektub gönderüp bu def'a Sinop'da binâ olunan kadırgaların kerestesi Kastamonu sancağında olan kazâlara tevzi olunup ziyâde kış olmasının darıının ba'zısı kırılp ve ba'zısı beyande olmasla yerlîye muhtâc olup her bir ağa iki üç bahâya getürülüp bu üslüb üzere miriden virilen akçeden mâ'adâ re'âyâdan külli akçe çıkup vilâyet halkı ağa kaç getirmez oldukları dâvâ olmasa diğer dâvâ olmasa her iki bahâya getirilüp bu esnâb ezere mürâden virilen madâ re'şyâdan kâllâ akçe eylepesiz ve zikr olunan kereste lazım olan akçe eyen sen ki Sinop kadısı sana i'timâd-ı hâmâyım olunmağın seni emîn ta'yûn idip anda olan cavuşlardan mânâsib gördüğün kimesneyi yanna alup daha gelen kerestelerin ecr-i misilleri ne ise re'âyâya ana göre virûp ziyâde virmeyesiz ve alınan kereste ne mîrâb olup her birine ne kadar akçe virildiği mûfredat ile defter eyleyip defterin Südde-i sa'âttime gönderesiz.

142/218

Mehmed Ağa’ya gönderildi

Fi 20 Şevval sene 979

Zağra-yı atık kadısına ve Zagra-yı mezbûre za’îmi olan Mehemde’e hüküm ki hâlâ ba’zî ehl-i fesâd ve suhte tayifesî anda âlât-î harb ve katâl ile katl-i nefs ve gâret-i emvâl idûp zulm ü ta’addîden hâlî olmadıkları i’lâm olundu idi sen ki kadısin defe’âtle hûmûn gönderilüp anun gibi levendât ve suhte tayifesin berâtîmla gezdirmeyüp men’ idûp yarâkların alup fesâdâlara def’ eadesin duyû hûmûn gönderilüp ve anun gibi ehl-i fesâd olanları töhmelerinin sûret-i sicilleriyle Dergâh-i mu’allâma gönderesiz ki küregê koşula deyû ferman olunmuş iken ehl-i fesâda ol veçhî ruhsat virilmege sebeb nedir buyurdum ki vûsûl buldukdâ bu bâbda bi’z-zât mukayyed olup suhtelerden ve sayîr ehl-i fesâddan ol veçhî yarağıyla gezelerin yarâkların alup fesâd ve şenâ’atleri şâbit ve zâhir olanları kayd u bend idûp vákt’ olan töhmelerinin sûret-i sicilleriyle Dergâh-i mu’allâma gönderesiz ki küregê koşula emr-i sâbîkûm üzere eger mahbeslerde olan ehl-i fesâddîr ve eger ele getürülen müfsidlerdir anun gibilerden subaşîlara bedel-i siyâset ve
cerime aldırmayup süret-i sicilleriyle yarar âdemlerünüz koşup Dergâh-ı mu'allâma göndermeyince olmayasınız.

143/219
Beyin âdemi Bayezid’e virildi
Fî 9 Şevval
Ulak Yahya ile gönderildi.

Tûrhala beyine hüküm ki Vidin kadi’si mektûb gönderüp kal’a-yı Galos etrâfına küffâr-ı hâksânın kadırgaları gelüp Menuci ve Ladefo ve Ayo ve Tenaş ve Femare ve Haviromir ve Argolos nâm karyeler peksimed almayup ve kürekçilerin virmeyüp isyan ve tuğyân eleyéüp içlerinden levend kâfirleri onar âke ulûfe küffâr gemilerine cenççi yazılıp ve mezkür Argalas nâm karyede bir yeniçeriyi şehid idüp ve yasakçılarının ve ve baş’ı Müslûmanların ehl ü iyallerin esir idüp Galos körâüsında hayli rençber gemilerin alup bir esirleri halâs bulup peksimede ihtiyâl olmağın kal’a-yı Galos’un alphabeta kasıları vardır deyî haber virüp yalya karib kûrâ halkı ehl ü iyâlin sub yerlere çıkarup hisâr-ı mezkürün muhâfazası için mu’âvenet taleb olundukda sançağna mute’allik olan zu’emâ ve sipâhi ve alay beyiyle ırışüp hizmet-i muhâfazada ikdâm ve ihitmâm üzere olduğun arz eyledi imdi bundan akdem Mora cânibine varma ehemm olmuşdu hâlâ Yalağin’e ve Asviye ve Galos tarafının muhâfaza husûsü umûr-ı Mühimmeden olduğu ecîlinden kemâkân hizmet-i muhâfazada basîret üzere olup Mora semtlerine göz kulak tutmak emr idüp buyurdum ki vadukda emr-i celîlü’l-kadrîm müstesince kemâkân ol cânîberlerin hîfz-u hirâtsetinde ikdâm ve ihitmâm üzere olup Mora semtlerine dahti göz kulak tutup ih mâl ve müsâheleden ziyâde ihtirâz üzere olasız anun gibi bir kân ve münâsib mahall varsa hâzîr olan peksimeleri dahti içîrûye nakl etdirmekde hüsn-i tedârik idüp bâb-ı ikdâmda dañka fevt etmeyesin ve sipâh tâyiﬁesinden ba’zı kimesneler ana yer yapanlarda yüz ve âhar sancık ile isteriz deyî cevâbi derlermiş anun gibîlerere min ba’d himâyet etmeyüp hizmete ol asîl eslemeyp varmayanlari ale’l-esâmî arz eleyesin ki dirîkleri âhara virile ve sefere varmak şartıyla mültezim olanların dahti yarar cebelülerin alup istîhdam eleyesin virmeyüp inâd üzere olanları ismelerine bildiresin ki dirîkleri alına ve timârları olup mültezim olanlar ol cânîblerde mevçûdlar ise bi-nefsîhî hizmet etdirüp üzerinden ilîzâm hizmeti vardir deyî aslâ kimesneye ta’allül ve bahâne etdmeyesin ba’id yerde olanların cebelülerin
alup anun gibi küffar-ı hâksâra varup zahire virûp alâka idenleri kethûdânîz gibi baş ve buğ olanlarının ve sayıırlarının huzûrunda eşedd-i siyâset ile siyâset idûp sûyîr mu'âmelesi olanları der-zincir eleyüp küreğe gönderesin ve ismleriyle yâzûg bildiresin ve gönderdûgün àdemlere muhkem tenbih eleyyesin ki yolda onat hîfz eleyüp gaybet etdirmekden hazer eleyeler fermân olanun kürekçilerin ihrâcî hustusunda mümkün olduğça sa'y ü ikdâmda kusûr komayasin.

144/220

Pınarhisarı kadısına hüküm ki kazâ-ı mezbûrdan Yenice ve Sazde ve Hemdiye nâm karyeler halki Südde-i sa'âdetîme âdem gönderüp mezkûrîl kahîmden Mihalçolu evkâfîndan olup kahîmden bin mavna kareğine mültezim olup iltizâmîlarn üzere edâ ederler iken hâlâ bin faloca kareğine teklîf olunduğun bildirdiler imdi buyardum ki vüsûl bulduka mezkûrlar bin mavna kareğine bedel bin faloca kareğin kesdirûp emr olduunu mahalle getûrûp teslim eylediklerinde sâbûkî mavna karekların iltizâmîlarn mûcebine kesdirûp lâzım olduunu üzere ihzâr ve teslim ederler iken mukabelesi ne vechîle mu'âf olugelmişler ise girû ol vechîle mu'âf olup ol bâbda mezkûrlar kimesneye rencîde etdirmeyesin.

145/221

Sâhib-i sa'âdete gönderildi

Fî 6 Şevval sene 979

Edirne kadısına hüküm ki mahmiye-i mezbûre dâhilinde vàkî' olan Göl Baba zâviyesinde mutasarrîf olan İbrahim dede hümâyûnîma rûk'a sunup mutasarrîf olduğu vazîfesîn virilmêdînîn ve zâviye-yi mezbûre harâbe müsherref olup ta'mirê muhtîc yerleri olmağîn min ba'd vàkî' olan ulûfesîn kendî masrafîna sarf etmeyûp tekîyê-yi mezbûre meremmatına ta'yîn idûp ol bâbda hûkm taleb etdêği ecilden buyurum ki bu bâbda tamâm mucayyed olup göresîn fi'l-vâkî' zâviye-yi mezbûre ta'mire muhtîc yerleri var ise ve sa'îr her ne rakabenin ulûfesîleri rakabe etdûrûp zâviye-yi merkûmenin ta'mirî lâzım olan yerlerîn gereği gibi ta'mir ve termîm etdiresin.
Livâ-ı Alâ’iyye ve Hamid ve Teke kâdîlere hâküm ki hakk te’âlânın uluvv-ı inâyetine tevekkül olunup bu def’a evvel baharda fi sebilillâh-i te’âlâ gazâ için deryâya Donanma-ı Hümâyûnum göndermek mukarrer olup ve gazâ vü cihâd âmme-i ehl-i İslâmın üzerine vâcib olup nefisleri ve malları ile mu’âvenet etmek farz-ı ayn olmagen taht-ı kazânızza âkreçî salınmayıp âkî’ olan müsellem ra’iyyetlerinin ve evkâf ve havass-ı hâtumâyûn ve sayîr emr-i şerîfimle mu’âf ve müsellem olan ra’iyyetlerinin her yedi hânesinden bu def’a birer âkreçî teklîf ve ihrâc olunup Antalya’da binâ olunan gemiler gönderilmesini emr edüp bu hüsûsa Dergâh-ı mu’allâm çâvushlarından Antalyâlî Mehmed Çavuş ta’yîn olunmuşdur buyurdum ki:
Vusûl buldukda bu bâbda her biriniz bizzât mukayyed olup ehl-i İslâm gazâyî tergîb edüp dahi zikr olunan tavâ’îfîn her yedi hânesinden ber-veçh-i istî’câl birer âkreçî yazıp mahall-i me’mûra irsâl edüp ve her birinizin kazâsında ol makûle mu’âf hânelerden ne mikdâr âkreçî yazdığınız defterin Dergâh-ı mu’allâmâ gönderesin bu bâbda bir ferde özr ü bahâne ve inâd u mühâlefet etdirmeyip ihtimámda dâkîka fevt eylemeyesin ve mukaddemâ gönderilen emr-i şerîfîm üzre taht-ı kazânızza olan mahbeslerde bulunan ve ele getirilen mücrîmleri salb u siyâset töhmelerinin sûret-i sicilleriyle merkûm çâvush’uma teslîm eyleyesin ki Antalya’da olan gemilerde kûrege koșula ve her birinizin kazâsında ne mikdâr mücrîmler teslîm olunduğun arz eyleyesin.
147/224
Ömer çavuş’a virildi
Fı 27 N
Narda ve Preveze kadınlara hüküm ki vezirim Hüseyin Paşa dâmet meʿāliyehu Sûdde-i saʿādetine mektûb gönderüp Narda semtinde bir azîm ormanlık olup kûffâr-ı hâksâr ol mahallde memâlik-i mahrușeeye bir söz irisârımek ihmâli olmâğına izâlesi lâzım olup her birinüz kifâyet mikdârı cerahor baltalarıyla ihrâç eleyüp zikr olunan ormanı göndermek mühimmâtdan olmâğına buyurdum ki vüsûl buldukta her birinüz bu bâbda mukayyed olup zikr olunan ormanı kesüp ol etrâfı tâthîr eleyesin ki varup Yanya beyi Mustafa dâme izzuhu vech ve münâsib gördûğû üzere zikr olunan ormanı kesüp tâthîr eleyeler husûs-ı mezbûr mühimmîdir ihmâlden hazer eleyesin.

147/225
Mezbûr İsa çavuş’a virildi.
Fı 27 N
Yanya beyine hüküm ki mektûb gönderüp Narda kurbunda olan ormanı kesüp tâthîr eleyemek için Narda ve Preveze kadınlara hüküm yazılıp gönderilme mektûbı bildirüp dahi ol bâbda her ne demiş isen maʿlûm oldu imdi zikr olunan orman için mezûr kadınlara hüküm yazılıp favîr ve müstevfâ cerahor lâzım olan baltalarıyla ihrâç eleyüp sen vech ve münâsib gördûğû üzere istihdâm eleyemek emrîm olmuşdur buyurdum ki vüsûl buldukta te’hîr eylemeyüp lâzım olduğu üzere müşârunîleyhümûdan baltalarıyla kifâyet mikdârı cerahor taleb eleyüp getûrdüp vech ve münâsib gördûğû üzere zikr olunan ormanı izâle idüp ol taraflarîp pâk ve tâthîr eylemeği saʿyû ikdâm eleyesin ve her kadıdan ne mikdâr kimesne gelürse Sûdde-i saʿâdetine arz eleyesin.

148/226
İsa Çavuş’a virildi
27 N
Ohri beyine hüküm ki vezirim Ahmed Paşa edâmallâhu teʾälâ iclâlehu Südde-i saʾâdetime mektûb gönderüp Ohri sancağı ziyâde vâsi‘ yerler olup deryâ taraflı sub ve ormanlı yerler olup içinde beyler olmamağa keferezi isyândan håli olmayup ayrırlıp iki sancaq olup beyler Akçahisârda Ulse vilâyet zabt olunup mîrîye küllî nefâ häsil olurdu deyüp ve nazar-ı emvâl-ı hässa olan Öngûr oğlu Mahmud dâme izzuhu ol vilâyetin ehl-i vükûfu olup memleketin hîfz u hirâysetine kâdir mevasır olup âsîlerinin içinde Eşîm nâm mevzi‘de kendî mahlî ile iki yüz bin akçeeye kendîye iki yüz bin akçe ile sancak olmak şartı ile kabûl ve iltizâm eylemeğin zikr olunan sancak müșârunîleyhe müyesser olmayup şart-ı mezûr üzere Mizistre sancağı inâyet olunmuşdur buyurdum ki vüsûl buldukdâ müșârunîleyhden şart eyledîği üzere iki yüz bin akçe taleb idîp alup dahi mahall-i mezûr da vech ve münâsib görüldüü üzere bir katl-i ve hadis kal’a binâ etdirîp itmama irîshîrmek ardınca olup levâzım mühimmatı ne mahallde tedârîki mümkin ise tedârîk idîp dahi kal’ayi mu’acelen itmama irîshmek mühimmatdan dar ihmâlden hazer eyleyesin.

149/227

Yevmü’l-isneyn

Fi 3 Şevval sene 979

Kethûdâsına virildi

Temeşvar beylerbeyisine ve deflerdârına hüküm ki mektûb gönderüp Temeşvar’dâ váki‘ olan baruthâne re’isi olan Mehmed sâyîr baruthâne hüddâmi gelûp baruthâneye ta’yîn olunanlardan biri ferâgat idîp yahud fevt olup biri âhara virildîği gibi hizmete mübâşeret idîp bu cânîbden virilen arz Arîstân-i saʾâdetime gelûp berât olduğu günde târîh ta’yîn olunmağa ulûfesi ol günde virilûp hizmete mübâşeret etdikleri günde berât târîhine gelince etdükleri hizmetin ulûfesi virilmeyûp mande olmağa zulm olduğun bildirmişin imdi anun gibi arz olunmalı olduklarında ne târîhde tevcîh olunursa gönderilen arzların içinde târîh beyân olunmak emr idîp buyurdum ki vüsûl buldukdâ min ba’d anun gibilere bir gedik virilmeli olup arz olundukda ne târîhde virilürse arzların içinde târîh kaydi eylesin ki berâtları ol târîhde virilûp ulûfeleri mâceyn olmaya.
Yazıldı

Çavuş Karaya virildi.

Fi 25 N

Dukakin beyine hüküm ki mektub gönderüp bundan akdem Diri kazına tabi’ Reçad nâm karye halkından yüz neferden ziyâde ehl-i fasâd yaylakada ba’zi celebeleri basup eşyaların gäret çobanların mcrûh eleyüp teftiş için hüküm gönderilüp meclis-i şer’e da’vet olunduklarında karye-i mezküre halkı itâ’at etmeyüp isyân ve tuğyân üzere oldukları tasrîh eyledikleri müsecceldir deyû arz etmeğin ehl-i fasâd olup şer’e-i kavîme ve fermân-i hümayûnûma itâ’at ve inkâyad üzere olmayup isyân ve tuğyân üzere olan müfsidler ele getürülüp haklardan gelmeğin emr idüp buyurdu ki vârdad karye-yi mezkûr zimmilerinden vech-i meşrûh üzere fasâd ve şenâ’atları sabit ve müseccel olup isyân ve tuğyân idüp şer’e-i kavîme ve fermân-i celilü’l-kadrimi itâ’at ve inkâyad üzere olmayanları müfsidleri hûsn-i tedârikler ele getürüb emr-i cehrin mücebrince haklardan gelinmek bânda sa’y u ihtimâm üzere olasz ne vechile tedârik idüp haklardan gelindûgün yazup arz eleyevez.

Kethûdasına virildi

Fi 25 N

Lâlâya hüküm ki mektûb gönderüp İzmir iskelesine gelen Dubrovnik gemisinde penbe ve balmumu ve sahtiyân ve saýir bunlara mesâbih olan metâ’-der-mahzen olup gemiysî mîrî bez ve kendir ile İstanbul’a ırsâl olunmak emrîn olmeğin emrîn mûcebrince ırsâl olunduğun ve andan mâ’adad bir barcha dahi mezûr iskeleye gelüp penbe ve sahtiyân ve saýir bunun emsâli metâ’-la memlûl bi’l-fi’l mevcûd olup girift olunduğun ve mezûr iki barchanın metê’-tî almtûs bin filorilik olur iki geminin almtûs yetmiş nefer kâfiri olup kâfirleri nice olsun deyû arz olunmuş imdi zikr olunan gemi dahi girift olmay emr idüp buyurdu ki vüsûl buldukta te’hîr eylemeıyüp zikr olunan gemiysî girift eleyeyp ve içinde olan esbâbî ve metê’-tî her ne ise zabt eleyeyp iki gemiysî dahi içinde olan esbâb ve metê’-tî ile Südde-is sa’a’detime ırsâl eleyeysin amma içinde hisûr erlerinden ziyâde âdem koyup mukhem tenbih eleyeysin ki yollarda onat vechile baisre üzere olalar ve emr
olunan kendiri ve bezi yıklıldıp bile ırsâl eyleyesin Midilli beyi ve Sakız beyi gemileriyle zikr olunan barçaları bidun içeri boşaza getürmek için sâbîkâ sâbîkâ tenbih olunup evamir-i şerîfim gönderilmiş ol evâmir-i şerîfim kemâkân mukarrerdir sen dahi ana göre müşarûnilehûmâya tenbih ve te’kid eyleyesin ki gelüp zikr olunan parçaları alup bidun emrim üzere içeri boşaza getürüp gaflet ile bir zarar ısrârîrilmelü olmayalar.

151/230
Koca Çavuş’a virildi.
Fı 29 N
Avlonya beyine hüküm ki bundan akdem sana hükm-i hümâyûnum ırsâl olunup Kara hevace tuttuğu Körfus baylosunu onat hifz eyleyıp dahi mezbûrun mahbûs olan karndâşı Abdülkadir’i ve hala Medîne’de mahbûs olan Müslûmân Ali ve birkaç Müslûmânı dahi istihlâsa kâdîr ise söleyüp arz eyleyesin deyû emrîm olmuş idi ol emr-i şerîfim kemâkân mukarrerdir ne vechile tedârik eyleyin mezbur ile bu ahvâli söyleşiğini nice idecek oldu mezkürleri halâs eylemege kâdîr midir nicedir şöyle ki bu bâbda inâda mutasaddi olursa muhkm kayd u bend idüp habs-i şedid ile tasik etmek emr idüp buyurdum ki vüsûl bulduında tehir eylemeyeıp vech-i meşruh üzere mezbur balyosu ile ol Salih Paşa oglunu dahi söyleşüp dahi fi’l-vâkt’ mezburleri halâs eylemege kâdîr midir nicedir tamâm haber alup vukû‘u üzere yazup Südde-i sa’âdetime bildiresin söyle ki Salih Paşa oglunu melâha adem-i kudret izhâr idüp dahi Abdülkadir ile Müslûmân Ali’yi ve ba’zı Müslûmânları dahi uhdesine alırsı hemen haberleşüp tedârik üzere olup vákt’ hâl Südde-i sa’âdetime arz eyleyesin ve anda olan iki kadırga ve kalyatalar donatmak içûn emr-i şerîfim gönderilmiş ol emrîm mukarrerdir ol bâbda dahi gereği gibi ihtimâm u ikdâmda dakîka fevt etmesin.

152/231
Yazıldı
mezbûr kadının âdemi Rıdvan’a virildi
Fı 28 N
Rûs kasrî kadınsı hüküm ki mektûb gönderûp tevzi‘ olunan kadırga küreklerinden Süzebolu’dâ binâ olunan yirmi beş pâre kadırga kürekleri tamâm olup Varna’dâ binâ
olunan beş kıt’a kadırganın kurekleri Mustafa Çavuş yundurmak üzere olup kalan kurekleri Kasım çavuş Yeniada’ya ve yali cánüblerine karib yerlerinde indirdikleri hâzîr olup itmişme idrîşmek emr olmuş idi merkûm kurekler ve mavna kurekleri yunulmak için kureççi Mehmed ma’rifetîyle Süzebolu’da hâlâ mevcûd olan üstâdlardan kifâyet kadarı üstad-ı merkûm bu kurekleri vâki olduğunu mahallerde vaktî ile varup yunmak lazım olunmakanda varan üstâdların bu defaları nereden tayin olmak emr olunur deyip arz eylemişsin imdi kangi gemilerin kurekleri ihzâr olunursa akçeleri ol semtlerden taleb eylemek emr idüp buyurdu ki vüsül bulunduğda emrîm üzere kangi gemiler için esîcîden çıktığı kifâyet idüp ber-vech-i isti’mâl idrîşdirmek ardınca olasın ve bu bâbda vâkı’ olanедакı arz esdesin.

152/232
Bu dahi mezûbûra virildi.

Rus kasrı kadınsına hüküm ki mektûb gönderüp Rus kasrî kazâsına tâbi’ ba’ızî karyelerde kadîmden hâne-i avârizdan olan kimesneler avârizî vâkti oldukça avârızları ve içlerinden emr ile kureççileri ve serpecilerden yirmi beş neferden ziyade re’âyâ bir tarîk ile akncî olup vâkı’t oldukça yine avârızlarının virûp šimdî kureççi tahrîrine mübâsirat olundukda biz akncilaruz deyip avâriz ve kureççi virmekde ta’âllül eyledklerin bildirüp ol bâbda her ne dimiș ise ma’lîm oldu imdi mezûrûlar avâriz hânesinden ise kureççilerin aldırmak emr idüp buyurdu ki vüsül bulunduğda mezûbûlar avâriz hânesinden ise kureççilerin aldırmak sefer vakti dahi oldunda anun gibi sefere akçe virenlerden aldırmayasin ammâ maddem ki akncî iverâyyla bizzât sefere ihrâç olunmaya akçelerin aldırmayasin akncî bizzât sefere ihrâç olunmak emrîm olmuşdur kimesne ol bahâne ile akçe aldırmayasin.

153/233
Sâhib-i sa’âdete gönderildi

Fi 18 N
Ağrıboz beyine hüküm ki mektûb gönderüp küffârın üç pâre kadırgası gelüp havâs-ı hümâyûnumdan Özür nâm kasabaya üç yüz âdem ile ihâta idüp hisârına serdayanlar kurup re’âyânın cümle esbâbıların gâret ve hasâret idüp ve Ahnos nâm karye yi basup Ezdin mukâta’asî emini Mesih nâm kimesneyi üç dört âdemisiyle esir idüp ve iki levend
Evren çağış’a virildi

Fi 28 Ş

İpsala kadısına hüküm ki Süده-i saâdetine suret-i sicil gönderüp çingânelerden Mestan’ın … ve oğulları Timur ve İbrahim Keşan kazâsına tâbi’ Karayuna nâm karye

Kayığın alup Müslümanların esir idüp donadup bile alup gidüp ve kurrâ ahâlisine günden güne te’addileri ziyâde olduğun ve küffârın hücûmdan re’âyâya salınan kürekçi ve peksimed ve yelken bezi ihrâcında usret gelüp ve livâ-’yi Ağrıboz’un ancak on dört sipâhisı mevcud olup hırz u hurâset için dahi sipâhî lazım olduğun bildirmedisin imdi bundan akdem yahîlarda olan umûma beylerde ve kadıllara ahkâm gönderilüp küffâr-ı hâksâr ehl-i İslâm kisvesiyle yahîlarda gezûp fesâda mûbâseret etmek mukarrerdir bâb-ı muhâfazada ve muhavvef yerlere gözçü komada dakîka fevt etmeyüp yalîlarda karîb olan kurrâ ahâlisin sa’îb ve sengistân yerlere nakl etdirüp zarar etdirmeyesin deyî tenbîh olunmuşken ol ahkâm mazmûnu ile sen amel etmeyüp küffâr-ı hâksârın bu vechîle fesâdi senin adem-i ikdâm ve ihtimâmından ve kânûnname-i hümâyûnum mücebince cebe ve çevshenlü ve yarar âdemler sağlamayıp gâyet harvi âdemîn ile olduğunundan etdûğu tamâm ma’lûm-ı şerîfîm olup azle deîn envâ’ azâb ve akâba mûstahak olmussûn din-i mûbîn-i seyyîdî’l-mûrselîn gayretî böyle mi olur hala Kostendil beyine hûkm gönderilüp Kostendil sipâhîlerinin nîsfî kendî ile Ağrıboz’a ve nîsﬁ alay beyiyle İnebahti’ya varup hizmet-i muhâfazada gereği gibi mu’âvenet etmek emrim olmuşdur buyurдум ki vüsûl buldukdâ emrim üzere mîr-i müşarrûnilîyeh anda varîncâ sançağının muhâfazasında ihtimâm idûp yalîlarda karîb ve mahfûk olan kurrâ ahâlisin sa’îb yerlere nakl etdirüp ve muhavvef yerlere yarar gözçüler koyup gecede ve gündüzde deryâ cânîbi gözêtîrdîmeyüp muhâfazada ve küffârîn men’ u def’inde dakîka fevt etmeyesin müşarrûnilîyeye dahi anda var dukda hüsn-i ittifâk ile yek-dîl olup muhâfazada ihtimâm üzere olasın ve sen kânûnname-i hümâyûn mücebince yarar âdemlerin ve cebe ve çevshenlülerin saklamayıp harvi âdem ile olmağa sebeb nedir bu husûs yuklanmak emrim olmussions şöyle ki mîn ba’d îhmâlin sebebiyle küffîrdan sançağında bir mahalle zarar irisî men’ ü def’ etmeyesin ve yarar âdemler saklamayesin özr ü bahânên makbûl olmuyup hakkından gelinmek mukarrerdir ana göre mukayyed olup baisin gerek ise muhâfazada dakîka fevt etmeyesin.

155/234
kurbunda bir yağız ve bir siyah yund ile bir duru tay sirka eleyüp yağız yundandan Karagül’e tabi’ Bin nâm karye imami Mevlânâ Muslihhiddine iki yüz akçeyi ve iki kaliçeyi cum'a mescidinden sirka idüp mezbur imama bey’ eyledikleri ikrâr eylemeğin sebeb-i sicill olunduğun bildirüp ve mezbur imam için hırsız yatağı ve hamiyetsiz kimesne olmağa cemâ’at ana ıktidâre eyleyüp ve ikrâr eyleyip baştıri akçeyi ve ikinci kaliçeyi cum’a mescidinden sirka idüp mezbâr imama bey’ eyleyip hırsız şerîk olup yaramazlığı sâbit olursa üzerine sâbit bulan cerâyimin sâret-i sicilleri ile mukayyed ve mahbûs mezbur cavus’uına koşup Südde-i sa’âdeti kâr onuruna gönderesin.

155/235

Kırkkilise beyine hüküm ki Dergâh-ı mu’âllâm cavuşlarından Hüseyin ol cânıblerde olan ehli fesad ve şenâ’at ele getirüp fesad ve şenâ’atıları sâbit olanları kürege komak için Südde-i sa’âdeti kâr onuruna göndermek için irisâl olunmuşdur buyurum ki vüsûl buldukdâ bu bâbda sen dahî mukayyed olup ann’i hukm mücebince fesad-u şenâ’at teftîşine mubaheret eleyüp ehli fesadları ele getirmeke istedükde eğer ele getirmek bâbında ve eğer ele gelenlerden fesadları sâbit olup Südde-i sa’âdeti kâr onuruna gönderilenlere kifâyet kadar âdem koşup mu’âvenet eylemekde ve bi’l-cümle cem’i umûrda gereği gibi dikkat ve müzâheret eleyüp ehl-i fesadı ele getirmeke ihtimâm eleyesin ammâ bu bahane ile kendü hållerinde olanlara dah i teçâvüz eleymekden ve bi’l-cümle şer’i şerfime muhâlif kimesne iş eleyesinden ziyâde hazer eleyesin.

156/236

Kandıra ve Şile kadılara hüküm ki bu def’a deryâya irisâl olunmak emrîm olan gemiler mühimmi için vâfir ve müstevfa teârîkiki mühimmâtından olmağını sen ki Kandıra kadîsinin teârîkiki için hüküm yazılıp irisâl olunmuş idi hâlâ çift bâbında müzâyaka olduğu ve Şile kazásında Gençal nâm nahiyede elli altmış çiftden ziyade çift hâli olduğu i’lâm olunmağını sen ki Şile kadîsinin nâhiye-i mezburda ve eğer ahar Şile kazásına tabi’ olan karyelerden kifâyet mikkârî çift teârîk ve ihrâç eleyüp Kandıra kazasında kesilüp hâzîr olan tahtaları tahmil etdirüp İznikmid iskelesine indirmek emr idüp buyurum ki vüsûl buldukdâ sen ki Kandıra kadîsinin sâbitâ xãrileri hukm mücebince ihzâri fermân olunan tahtaları izâr eleyüp dahe ne mahallde hâzîr olmuy ise müsârunileyh
Şile kadısına haber virüup tenbih eleyesin ki taht-ı kazásından ihraç eylediği çiftleri mahall-i mezbrûrda ırsâl eleyeüpta tahmîl etdirüp iskeleye andan ve sen ki Şile kadısısın te’hîr eylemeyeüpt taht-ı kazânîzdan eğer nâhiye-yi mezûrede ve eğer âhar kazâna tabî’ çift bulunan yerlerde kifâyet mikdârî çift tedârik eleyeüpt tahta olduğu mahalle gönderesin tahmîl olunup iskeleye indirile hüsüs-ı mezûr ziyâde mühimmdir ihtmâlde hazer eleyesin.

157/237
Boyacılardan Cafer’e virildi
Fi 17 Şevval sene 979
Bursa kadısına hüküm ki Bursa boyacılardan Dârende Hacı gelüp härîçden boyanmağıçin bogas geldikde boyacılardan Yusuf ve diğer Yusuf ve Ömer ve Hasan ve Hacı Yakup azî olup gelen bogascîlara dahi âche vîrmeke bogasların mezbrûrîla boyadüp fukarâya kimese bogas boyatmamağla fukarâ mutazarrîr olup hüsûs-ı mezûr ba’dem-mâ Südde-i sa’a’detimde arz olunup härîçden gelen bogası min ba’d fukarâ o a’niyâya beraber tursi ve tekâssül oluna deyû emrîlerin virilmeye ve havale itâ’at etmediklerin bildirmeyein buyurдум ki vardukda göresin arz olunduğu gibi olup hüsûs-ı mezûrîda Südde-i sa’a’detimden emr-i şerîf virilüp dahi o mezbrûrîn adem-i itâ’atleri vakt’ ise mezbrûrîlî isimlerî ve resimleriyle yazıp dahi yarar âdemler koşup Südde-i sa’a’detimde gönderesini ki kürege koçula.

157/238
Mezbûr kulumuza virildi.
Fi 23 Şevval sene 979
Tekman beyine hüküm ki mektûb gönderüp Erzurum kazasından Zardığı nam karyeden Ali bin Mehmed nâm kimesne ile ba’zî Müslümânîn davarları sirka olunup mezûr Ali ba’zî yoldaşlarîyla hırsızların akabînden yetişüp mezûrîlî dahi Suşehri nâhiyesinde ekrâd tâyifesinden Şahmuradâoğlu Küçük dîmekte ma’rûf kimesneler hûn-i mezûr Küçük altı nefer yoldaşlarîyla mezkıru katl idüp sonra Dönmez nâm karındaşı talebiyle Küçük ele getürüp katl itdîşi sâbit olup habs olunmuş iken gaybet etdî deyû bildirmişin imdi bunun gibi ehl-i fesâd habsden gaybet etmek senûn ihtmâlîn ve hifz-ı vilâyete mukayyed olmadığındandır buyurдум ki vardukda nice gaybet etdirdiyse bulup
dahi husemâsîyla beraber idûp toprak kadıısı ma‘rifetîyle şer‘île teftîş idûp şer‘île lâzım geleni icrâ edesin.

158/239
İbrahim Çavuş’a virildi
Fi 5 Şevval sene 979
Niğbolu ve Hotaliç ve Lofça kadılarına hüküm ki ba‘zi karacı tâyifesi ele getürülüp habs olunmuşlar iken ellerinde Rum ve Karaman vilayetlerinde gezeler deyû temessükleri olmâğa vilâyet-i Rum’u Rumîli’dir deyû temessük ittihâz idinûp ihtîâk olundukları ve Lofça voyvodasinda bi’l-fi’l mahbûs karacîlar olduğu i‘lâm olunmağın buyurdum ki vâsûl bulduktâ ihtîâk olunan karacîlari be-her hâl buldurup ele getürüp Lofça voyvodasinda mahbûs olan karacîlar ile mukayyed ve mahbûs Südde-i sa‘adetine gönderesin ki küreğe konula ne mîkdîr kimesne olduğun yazûp bildiresin ve koşup gönderdîğin kimesnelere tenbih eyleyesiz ki yolda onat vechile hîfz eyleyüp gâflet etdürmekden hazer eyleyeler.

158/240
Yevmû’s-Sâlis
Fi 3 Şevval sene 979
Bostancular çavuş’unu virildi.
Fi 3 Şevval sene 979
Edirne’de bostancıbaşına hüküm ki mektûb gönderûp hâssa bağçede hizmet iden acemi oğlanları çavuşlarından bölükbaşi ve iş oğlanlarından nice yıllık ihtiyâr emekdâr iki oğlanlar olup olgelen âdet ü kânûn üzere yirmi neferi kapuculuğa ve kırk neferi yenidoğanîlîk ve yedi akçe ile Edirne’de Selim Paşa bağıcesinde üstât olan İskender ve sekiz akçe ile İsmailçe bağıcesinde üstât olan Ali için hizmetlerinde mukayyed olmayup kusûrleri olmâğa kânûnları üzere bölûçe ilhâk olunmak husûsûn bildirmiştir in midî buyurdum ki arz éyledîğin üzere yirmi neferin kapuculuğa ve kîr kîr neferin yenidoğanîlîk ve mezûr İskender’i ve Ali’yi sağlıkulûfécilere ta’yîn eyleyüp olgelen âdet ve kânûn üzere defter eyleyüp defterlerin Südde-i sa‘adetine gönderesin.
Bu dahi

Edirne'de binâ olunan câmi'-i şerif'in emîni olup sâbîkâ hazîne-i āmirem defterdarî olan Hasan Çelebi'ye ve mi'mâra hüküm ki hâlâ câmî'-i şerîf binâsî hizmetinde olan acemi oğlanlardan elli nefer oğlan kapuya çıkmak emr idüp buyurdum ki vüsûl bulunduğa te’hîr eylemeyip binâya hizmet idûp iki emekdâr olan yarar oğlanlardan elli neferi kapuya çıkmak için defter eyleyip defterlerin ağalarına ırsâl eyleyesin.

159/242

Edirne’den binâ-yı şerîfde mu’temed olan çâşıngir Ömer Ağa’ya virildi

Fi 3 Şevval

Bostancı başına hüküm ki hâlâ Edirne’den olan hässa bağçede olan hässa bağçeye hizmet iden acemi oğlanlardan kırk nefer oğlan ve mahrule-i mezbûrda cenab-ı hilafet-meâbîm tarafından binâ olunan câmî'-i şerîf binâsında hizmet iden oğlanlardan elli nefer oğlan kapuya çıkmak emrim olup ol bâbda bostancılarım başına ve binâ emîni ve mi’mâra eski emekdâr olan oğlanlardan ol mikdär oğlunan defter eleyeyip olgelen âdet ve kânûn üzere kapuya ihrâc olunmak için defterlerin sana ırsâl eylemek emrîm olmuştur irsûr buyurdum ki vüsûl bulunduğa anun gibi mezkûrlarım defterler geldikde kadımden olguldûği üzere kapuya ihrâc eleyeyip mukâbele defterine kayd olunmâğıçin defterlerin Südde-i sa’âdetime ırsâl eyleyesin.

159/243

Bu dahi

Binâ emînine ve mi’mâr başına hüküm ki mi’mâr başı mektûb gönderîp mahrûse-i Edirne’dede vâki‘ olan hizirlîğin ta’mîr ve meremmete ihtiyâıcî vardîr deyû yirmi bin akçe tahmînî olunduğun bildirdiğin ecilden buyurdum ki arz olunduğun üzere hizirlîğin ta’mire muhtât olan yerlerin ta’mîr ve termîm idûp ne mikdâr akçe sarf olunduğun yazûp bildiresin emîlak ve ırsâf’dan ihtiyât oluna.
Mehmed Çavuş’a virildi

Fi 20 N

Marmara kadısına hüküm ki hâlâ Biga beyi Ahmed dâme izzuhu mektûb gönderüp ol cevânîbde binâ olmak emrim olan gemiler neccâr ve kalafatçı olmuyaupt şiddet-i ihtiyacı olduğun bildirdi bundan akdem müşârunileyhin vâsitasıyla ve çavuşlar bi’d-defe’ât sana ahkâm-i şerife ısrâl olunup gemiler binâsına kifâyet mikdârî üstâd gönderesin deyû tenbîh olunmuşdu imdi şimdîyedek taht-ı kazânzdan müşârunileyhe ne mikdâr neccâr ve kalafatçı ısrâl olunduğu Südde-i sa’adetime ma’lûm olmak lazım olmağın buyurdum ki vüsûl buldukdca emrim üzere taht-ı kazânzdan Biga’ya şimdîye deîn ne kadar neccâr ve kalafatçı ihrâc olunup gönderildiğini mufassal yazup bildiresin dahi taht-ı kazânzda lazım olduğu üzere kifâyet mikdârî neccâr ve kalafatçı ihrâc eyleyüp lazım olan âlât ve esbâbâlari ile ale’t-ta’cîl ısrâl eyleyesin ki gemileri muaccellen itmâma ırisâdîrelers husûs-i mezbûr mühimdir ihmâl eyleyesin.

Dâvânda sâhib-i sa’adetime İslam çavuş Sinan’a virildi.

Fi 17 N

Hasköy ve Kırkkilise kadılarına hüküm ki bundan akdem Vize ve Kırkkilise ve Pınarhisarı ve Çorlu kazâlarda vâktî olan ehl-i fesâd teftiş olunup sûret-i sîcillerîyle mukayyed ve mahbûs göndermek için Bergos kadısı ile Südde-i sa’adetime çavuşlarından Hüseyin çavuş’a hüküm yazılıp ısrâl olunmuş idi ol emr kemâkân mukarrer olup lákin Bergos kadısnâ ahâr hizmet emrîn olmağın zikr olunan teftiş husûsu sana emr idüp buyurdum ki vüsûl buldukdca sâbıkâ gönderilen hûkm mûcebînce zikr olunan husûsu mezbûr çavuş’umla görüp ber-taraf eyleyesin.

Bostancı başına gönderildi

Fi 22 N

Edirne bostancıbaşına hüküm ki hâlâ mahrûse-i Edirne kurbunda Kaya nâm karyede bir başlu su olup cenâb-ı celâdet-kâîm tarafından binâ olunan câmi-i şerîf getürülmek
münəsib olduğu i'läm olunmağın buyurdumdan ki vüsül buldukdakə bi’z-zät ehl-i vüküf ve yarar tehmetler ile zikr olunan suyun üzerine varup ne maküle su olup kaç yola olur ve getirüləməli olduqda ne mikdar akçe ile gelməyə kəyədər təəşhin sahih ile tahmin etdirləp dəhə mufassal ve məşrüh yaxut bildiresin.

161/247
Mehmed Çavuş’a virildi
Fi 18 N
İskənderiyə ve Hersek beylerine hükm ki bundan akdem Nevaβerda kazəsində Geylan nəm karyedsə Süleyman nəm hərəmcı basup kəndüyi mecrəh eleyiëp ki nefər oğlu və dokuz nefer hizmetkərin katı idüp məl-1 mərə və kendü esbabı və mələn gəret idüp ehl-i fəsədın yirmi dörtlə neferi taht-1 hükmüətinizdə olaq kinez beylerden olduğu i’läm olunup ol ehl-i fəsədın teftiş emrəm olup İvraniye kədəsə ilə nəzər Pi’rə və Mehmed Çavuş’a hükm gönderilmişdir buyurıldı ki vəsəl buldukdakə anun gibi zikr olunan ehl-i fəsədın ahvəli müəffeşlər kəndə səbit olup eleyişiyle teftiş eleyəm içən təəşhin eleyişi və eleyişi nəfərlərindən taht-1 hükmüətinizdə olan kinezərələn təəşhin eleyişi ehl-i fəsədə esbabı ta’kib eleyişi və eleyişi nəfərlərindən ele getirüp məzburlərə testləm eleyişi in mahallində şər’təli teftiş olunup avvalərə bertərəf oluna səyyələ ki inəd və məhzəfət idęp ele virmezə ise kinezərələn kayd u bend əli Səddə-i sa’ađətime gönderəsiz və bu həsusda onət mukayyed amma bu bəhənə əli re’əyə işlərindən və güçərindən aləkəyuməyət təəşhin olunanlar hüns-i tədərık əli ele getirüləp mahall-i hədiseye gönderüp anun gibi cərəmləri səbit və zəhər olursə zinhər akçe aldirmayıp emrəm olduğu üzure mahallindən haklərindən geldiresin.

162/248
Hüseyin çavuş’a virildi
Fi 16 N
Üskəup bəyne və Üskəup sancəğində olan düzərlərə hükm ki hələ Üskəup sancəğində ele gələn ehl-i fəsəd və şənə’at və müərcimələr ele getirüp üzərlərində səbit olan cərəmlərinin sürət-i sicilleri əli bile Səddə-i sa’ađətime getirmək üçün kədiylərə hükm yazılıp gönderilmişdir buyurdumdan ki vüsü buldukdakə anun gibi ehl-i fəsədə cem’ eleyişi Səddə-i sa’ađəte gönderəməli oluklarənən kifəyet mikdərə hisar eri koşup bile gönderəsin və teftiş üçün gönderilen hükm-i məhkmədə sicill etdirləp sürestin kuzəta
gönderesin ki her biri taht-ı kazalarında olan müürcimleri ele getürüp emrim üzerinde İstanbul’a getüre.

162/249

Geyvan mütevelliye virildi

Fı 23 Ramazan sene 979

Üsküdar kadısına hüküm ki hâlâ Gökbüze’de olan Mustafa Paşa müderrisi olan Mevlâna Seyyid Ali ve sâbıkâ müderris olan Mevlâna Kasım ile sen ki Üsküdar kadısısın nâibin Muslihiddin Südde-i sa’âdetine mektub gönderüp sâblâ evkâf-ı mezbûr nâzirî olan çırakçısı Mustafa’nın emr-i şerîf mücebince muhâsebeleri görüldükde zimmetde altı yüz otuz dokuz bin sekiz yüz on dokuz akçe tar olup ve sen ki kadısın Üsküdar müderrisi Mevlânâ Muhyiddin ile hüküm idip arz eyledüklerinde mezbûr Mustafa’nın ve sâbıkâ mütevellî Hüseyin’in ve Derviş Mehmed ve Adem nâm kimesnelerin Hüseyin Çavuş ma’rifetîyle muhâsebeleri görülmek fermân olunmağın mezbûr Mustafa’nın zimmete re’s-i l-mâldan yüz on iki bin dokuz yüz otuz bir akçe ve kefâletden dört yüz elli bin yüz yirmi yedi akçe ve bakiye-i muhâsebeden mezkûr Mustafa ile mütevellî Adem zimmete yetmiş altı bin yüz altmış akçe ki bakâyâ zühür iden altı yüz otuz dokuz bin sekiz yüz on dokuz akçe tahsîl olunmak fermân olunduğun ecilden mezbûr çırakçısı Mustafa ihzar olunup meblağ-ı mezbûr taleb olundukda bu teftîşlerin arz ve hucceti … ne mâlîm ve ne deynim vardır koyun ve manda ve çiftlikte benim medhalim yokdur dilsüz ve aranımdır ve çiftlik da hâlâ kürkçü başındır deyû ikrâr eyledüğü eşyanın da hâlâ tenbih icâzet virmeyüp şer‘-ı şerîfe ve emr-i hümâyûnuma itâ’at eylemedûğun arz eyledikleri ecelden buyurдум ki mütevellî üzerinde mât ne mîkûr nesne sâbit ve zâhir olursa zamân-ı tevliyet ve nezâretinde her ne mâlîn olmuş ise vakf için alup kabz eleyûp hâlâ olan mütevelliyye zabet etdiresin koyun ve çiftlik ve sayîr emvâl ve esbâba benim değildir didîgüne amel etmeyesin.

163/250

Yazıldı

Kara çavuş nâm celebiye virildi.

Fı 25 N
Ohri beyine hüküm ki Dukakin beyisin mektüb gönderip bundan akdem Debre kazasına tahi¹ Reçad nâm karye halkından yüz neferden ziyâde ehli-ı fesâd yazlıklâ da’zı celebleri basup esbâbıların gâret çobanları mcrûh eyleyüp teftiş için emr-ı şerîf gönderilüp meclis-ı şerîfe da’vet olunduklarında karye-yi mezbûre halkı itâ’at etmeyüp isyân ve tuğyân üzerine olduklarını târîh eyledükleri müseccelendir deyû arz etmeğin ehli-ı fesâd olup şer‘i kavîme ve ferman-ı hümâyûnuma itâ’at ve inkîyâd üzere olmayup isyân ve tuğyân üzere olan müfsidler ele getirülüp haklarından gelinmek emr idüp buyurdum ki vardukda karye-i mezkûre zimmilerinden vech-i meşrûh üzere fesâd ve şênâ’atları müseccel olup isyân ve tuğyân idüp şer‘i kavîme ve ferman-ı celiî’l-kadrim itâ’at ve inkîyâd üzere olmayan müfşidleri hüsn-ı tâdîrîk ile ele getirüp emr-i şerîfîn mücebine haklarından gelinmek bâbında sa’y u ihtimâm üzere olasın ve ne vechile tâdîrîk idüp haklarından gelindîgün yazup bildiresiz ve müşårûnîleyhin arz getüren Kara çavuş nâm celeb dahi kendünün geçen yıl iki bin üç yüz yirmi koyunların ve bir … üç bârgîrîn ve on dört kantar … ve sekiz kantar yağın aldıklarını bildirdi husûs-ı mezbûr dahi sâbit ve zâhir olursa alanlarından bî-kusûr tahsil idüp şer‘île hakkın alîvermeyince olmasın.

164/251

Mehmed çavuş’a virildi

Fi 17 N

İvraniye kadısına hüküm ve nâzîr Pîr Mehmed’e hûkm ki bundan akdem Navaber’dâ kazasına tahi¹ Geylan nâm karye harâmci Süleyman nâm kimesne basup emvâl-ı mirîyi ve meramînî mâl ve eşyasîn gâret idüp iki nefer oglun ve dokuz nefer hizmetkârin katl eyleyen hirsiz ve harâmî teftiş için gönderilen hûkm mücebine teftiş olunup ehli-ı fesâddan ele gelüp Südde-i sa‘adetime getirülüen David oğlu İstevyan nâm zimmîden keyfiyet-i ahvâl suâl olundukda zikr olunan harâmîlîr almtûş nefer harâmî olup yîrîm dört neferi İskenderiye sancağına tahi¹ Plava nâhiyesinde ve sâîrî Karadağ ile Morova’dan olup açsâm zamânında âlet-i hîrb ile varup basup harâmînîn oğullarını ve hizmetkârların Plava nâhiyesinden olan harâmîlîr katl idüp ve kendüyi mcrûh idüp ve karyeyî malte ve mahalle-i Pirîs’dê ve Viye ve Cihne nâm zimmîye gümuş lîr ile bir mikdâr esbâb virilüp mâl-ı mîrî ve bir mikdâr esbâb mahalle-i Dartama’dan Uyan ve Guzdan nâm zimmî karındaşları ile Baba Guzdan nâm zimmînin evlerinde bir mikdâr
esbâb kodukların ve karye-i mezbürdan Vafuk veled-i Yumuk ve Niko veled-i Yumuk nâm zimmâlerin evinde fuçlar içinde bir mikdâr esbâb dahi koyup ve mezbûr işbusakinin hissesine dona altı yüz akçe ile dört sevb karaca virdüklerin ikrâr eyledüğü ecilden sâr yıldaşları ele getûrlüüp teftîş olunmak için mezbûru ve bir nefer yıldaş Südde-i sa'âdetim çavuşlarından Mehmed çavuş ile koçulup size irsâl olundu imdi zâk olunan ehl-i fesâd ve şenâ'at ele getûrlmek mühimmâtından olmâgın bu bâbda Üskûp ve Vulçîtrîn ve İskenderiye ve Pizren'in ve Hersek beylerine ve kadılârına ve dîzdârînlara hüküm yazılıp ehl-i fesâd ele getûrmek bâbında mu'âvenet idüp ve kifayet mikdârî âdem koçup ehl-i fesâdî hifz emrîm olmuştur buyurdum ki vüsûl bulduka bu bâbda bizzât mezbûr çavuş'üm mübâşeretî ile bu husûsâ mukayyed olup zîk olunan ehl-i fesâd ve şenâ'at eger havâss-1 hûmâyûnumda ve eger vûzerâ beylerbeyi ve eger havâssda ve eger evkâf ve enlâmâk ve serbest timârlarda ve gayrîda ve bi’l-cümle nirede bulunurlar ise taleb eleyûüp getûrdüp anun gibi ehl-i fesâd el vîrmeyûüp muhârâBey’e mübâşeret idüp mukââtele iderlerse ol asîllerin demlerini hemderdir her ne târik ile mümkin olursa ele getûrmeğe sa’y eleyûüp ve müşârunîleyîhîm ümûrâ ki çer gönderüp her biri taht-i hûkûmêtlerinde bulunan ehl-i fesâdî gönderüüp emrîm olduğda kifayet mikdârî âdem koçup mu’âvenet eleyûüp ve etrafa haber eylemeyesin adâletden adûl ana göre halden binlûr gaybet idenleri yataklarından ve duraklarından ve âkûm ve akayalardan ve bi’l-cümle şer’île buldurması lâzîm olanları buldurup ve ele gelenleri dahi ihzâr eleyûüp ahvallerin ber-müceb-i şer’-i şerîf hakk üzere teftîş eleyûüp töhmet-i sâbîkâlarî sâbit olup hürsusluklar müseccel olup müceb-i dürf olanları dürf-i ma’rûf ile göresiz kazîyye arz olunduğu üzere mezkûr harâmci basup kündüyi mecrûh idüp ve iki nefer oğlu dokuz nefer hizmetkârîn katî idüp mâl-î mîrî ve harâmçî mâlîn ve esbâbîn gâret idüp fesâd ve şenâ’at eleyûenler kimler olduğu tâhte’ş-şer’-i şerîf sâbit ve zâhir olanları muhkm habs eleyûûp dahi emvâl-î mîrîyî zuhûra getûrûp ve harâmçînîn alnan esbâb ve mâlîn şer’île muteveccih olanlardan alîvrûp üzerlerine sübût bulan fesâdîn sûret-i sicillerin Südde-i sa’âdetim gönderesiz ammâ bu bâbda tamâm hakk üzere olup bu bahâne ile kündî hâllerinde olanlara dahl olunup ehl-i fesâd mûcerred ceb ü ahz için himâyet olunmakdan ve bi’l-cümle şer’-i şerîfîme muhâlîf kimesne iş olmakdan hazer idüp hakk-1 sarîha tâbi olup mezbûr harâmçî bu bâbda şer’den tecăvûz itdûrmeysiz bu husûsda gereği gibi mukayyed olup bu bahâne ile re’âyây taçûk eleyûûp bî-gûnâh olanlara dahl ü tecăvûz olmâgla re’âyâyî zîrâ’taden ve
kâr ü kesblerinden koyup harâc ve koyun hakkı ve sâyîr müî hizmetler avk olunmalu olmaya Vallah sonra sizden bilinir.

166/252
Silistre kal’asının hisâr erlerinden Mehemd ve Mustafa’ya virildi
Fi 23 Şevval sene 979
Silistre beyine hüküm ki emr-i şerîfî mûcebince Mehemd ve Ramazan nâm hisâr erlerinden irsîl olunan Memi nâm kimesne gelîp teslim olmuşdur buyurdum ki vardukda mezbûrlarî ol hûsusîçin kimesneyi rîçede ve remide etdirmeyesin ve andan gayîrî hisâr erlerinden Hasan ve Mahmud ve Ahmed nâm kimesneler hisâr erlerine müte’allîk müî mesâlih vâki’ti bedenâyet olunup hizmet teklîf olunmaz imîş imdi eğer mezbûrlardir ve eğer sâyîr hisâr erleridir anun gibi müî hizmet olıçu anlaka mûcevende imâmîye hisâr erlerine kabîl de medenîyye olmak cûz de dîrîk vâki’ti olan hizmetî berâber etdirûp emr-i şerîfîme mûhalîf kimesneye iş etdirmeyesiz bu bahâne ile ahz u celb olunmakdan ve hilâf-î şer‘î kavîm kimesneye te’addî olunmakdan hazer idesin.

167/253
(Zikr olunan on üç ahkâm-ı şerîfe Hacı Murad’a verildi. Fi 25 Şevvâl sene 979)
namusı saltanatına{l-metın, ma’a mezidı’l-i’tibâr ve temâmi’l-ciddi ve’l-ihtimâm, bi-
haysü yazharü min ciddikümü’l-mesâhîr ve sa’yikümü’l-meşkür itimânı’l-bilâd ve
hirâsetüha ve hıfzu’l-vilâyeti ve’l-‘ibâd, alâ-enne nazarena’s-şerîf el-‘âli dâîmen ebeden
ilâ-tîlke’l-arzi’l-mübâreke ve ilâ ahâlîhâ ve seddi umûrî esâfilîhâ ve e’âlîhâ, ve aksâ
murâdî hâzretîna’l-‘aliyye en yeküne’r-re’âyâ ve’l-berâyâ husûsîn sükkânû tilke’l-arz
bi’t-tulumi ve’l-‘arz, elsinethâm ratbetûn ve eküffühûm mebsûtetun mübtehillîne bi-
envâ’i’l-ed’iyyetî’l-sâliha ve’l-esniyetî’l-makbûle, va’llahu teâlal Huve’l-muvaaffîk ve’l-
mu’în bi-mennihî ve yumnihi.
Bu dahî
Bir sûreti: Tunus … hıfzu hirâset için emr-i şerîf
Bu dahî
Bir sûreti: Kayrevân ulémasına ve sulehäsına ve murâbitlarına hıfzu hirâset için emr-i
şerif
Bu dahî
Bir sûreti: Süse ulémasına ve sulehäsına ve kapdanına ve murâbitlarına hıfzu hirâset
için emr-i şerif.
Bu dahî
Bir sûreti Bekzerd ulémasına ve sulehäsına ve kapudana hıfz-ı hırâset için emr-i şerîf.
Bu dahî
Bir sûreti Manastır ulémasına ve sulehäsına ve sancaklarına ve kapudana hıfz-ı hırâset
için emr-i şerif.
Bu dahî
Bir sûreti Bece ulemasına ve sulehäsına ve kapudana hıfz-ı hırâset için emr-i şerif.
Bu dahî
Bir sûreti Hamaset ulemasına ve sulehäsına ve kapudana ve murâbitlarına hıfz-ı hırâset
için emr-i şerif.
Bu dahî
Bir sûreti Bece veled-i Belyar sancaklarına ve kapudana sağîr ve kebîre hıfz-ı hırâset
için emr-i şerif.
Bu dahî
Bir süre  veled-i Sefidilyer hıfz-ı hırāset için emr-i şerīf.

Bu dahi

Bir süre  Beled-i Kavsa ulemāsına ve sulehāsına hıfz-ı hırāset için emr-i şerīf.

Bu dahi

Bir süre  Kösköttü beled-i cedīd Nafta ve Tazvere ulemāsına ve sulehāsına ve murābtılarna hıfz-ı hırāset için emr-i şerīf.

Bu dahi

Bir süre  Vakalos Bey ulemāsına ve sancaklarına hıfz-ı hırāset için emr-i şerīf.

Arab Ahmedin kethūdāsına virildi fi 29 L

Bu dahi bir süre  Cezayir’in ulemāsına ve a’yānınna.

169/254

Yazıldı

kethūdāsına virildi

Fi 27 Şevval sene 979

Çerkes Beyi ve Budaközü Kadısı Osman ve Budaközü ve Bozok kadısına hüküm ki Halil Gören nâm fakih ve Dulkadir ve Nusret ve Habib ve Muḥarrrem gelüb Mahmud fakih nam naib Kaya nâm muhzır Kıbrıs ceziresine kız sürgün itmek için emir gelmişdir deyū bunların ve dahi nice Müslümanların kızların sürgün yazub nicesin dilediklerine havale ile ehl ve iki ehli velisi ini mukinsiz nikah idüp tamı itmediklerinin evnásında açoğlu hak itdıklerin bildirmegün buyurdum ki göresin bu husus ve emindar Müslümanların hayar-ı sürgün etmeğe sebeb nedir eyyam-ı adalet inşallah mahalde bu makule şene’ate durée eden kimlerdir ve ne makule kızları yazub kefül olmayanlara nikah itmişlerdir ve kimlerin akçasın almışlardır ve naib ve muhzıra makule kimlerdir mufassal ve meşruh yazub arz edesin.

169/255

Cafer’e verildi

Fi26 Şevval sene 979
Yeniçeri ağasına hüküm ki Torbadu Türbede ulufelu oğlanlardan yedi yüz nefer bağıçda olan oğlanlardan üç yüz nefer olan cümle bin nefer oğlan olur kapuya çıkarmak için sana yazılmıştır.

170/256

Hacı Murâd’a virildi.

Fi 25 Şevval sene 979

vilâyetu mahrûsetü’l-cevânibi ve’l-etrafı bi-kemâli’l-vifâk ve’l-i’tilâk, iz zâke zeri’atun
li-islâhi ahvâli’l-havâssi ve’l-avâm ve vesîletun li-i’lai kelîmeti’l-islâm, ve’s-selâm,
ve’l-hamdü li’lîllahi vahdeh, ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ men là nebiyye ba’deh.

171/257

Yazıldı

Bu dahi bir sûreti Kâyîd-ül Ceyş Süleyman’a Eflak voyvodasına hüküm ki hâliyâ
mektûb gönderüp vilâyet-i Eflak’dan don yağı cem’ etmek için ba’zi kimesnelerin
ellerinde hümîm-i șerîf ile gelûp cem’ etdihümûz yağ mühîmmât-ı mîrî içündür deyû
cem’ etdükleri yağların bahâlarîçün re’âyânın üzerlerine devr-i âcke birakup gelen
kimesneler kendüleri vilâyet-i mezbûrede gezûp yağları murûdînca alup mahrûs-ı
İstanbul’a iletmeyûp sâyir yerlere alup getûp ziyâde bahâya satup ticaret iderler bu
minvâl üzere olunmak mîrî cânîbe Handan-ı Fâîk olmاعدûnundan gayrî re’âyâ te’addûden
hâli deelîrdir don yağı lázîm oldukça azdan kimesneler gönderülmeyp mustakil bu
kullara hümîm-i șerîf ırsîl olunmâğa inâyet oluna deyû hümîm-i șerîf virîlmesîn
bildirmişsin imdi buyûrdum ki anun gibi mîrî içündon yağı lázîm olup sana muckül
emr-i șerîffîm gönderilmeyince ol makûle âhkâm ile varup mîrî bahâya bile vilâyet-i
Eflak’dan don yağı’ñ cem’ idûp ahire alup kendülere yağ virmeyp ve yağ alınmalu
oldukda narh-ı cûrî âcke ile alûrûp eksûk bahâ ile kimesne yağ aldirmayûsın.

172/258

Piyale hazretlerine ve Hızır hazretlerine virildi

Fi 18 N

Menteşe sançağî nazarî Tâbir’e hüküm ki hâlalâ dürûr-ı mûkûrem vezîrim Piyâle Paşa
edâmellâhu te’âlâ iclîlehû tarafîndan Rodos’da binî olunan kadırgalarını kendirî ve
yelken bezleri ve sâyîr âlata müte’alîlîk olan husûsîlar Menteşe sançağında bulunan
yerlerden tedârik olunmasîn emr edûp buyûrdum ki varda’dka te’hîr etmeyp hâtîyâ
Rodos sançağîbeyî olan Kaya dâme izzîhû ile haberleşiş müşûrûn-ileyh tarafîndan
yapûlacak kadırgalara müte’alîk eğer kendî ve eğer sâyîr husûslardir ne mîkdâr nesne
talem ederse nezaretinde bulunan yerlerden mâliyê tarafîndan îsâl u îrsîl eyleyesin ki
gemîler vaktî ile itmâmâ eraşiş hizmetde buluna bu husûs mühîmmâtîndandir envâ’-ı
ikdâm u ihtimâmîn zuhûrâ getiresin.
Mezbûr Yusuf’a virildi
Fî 23 N


Mezbûrun âdemisi Mustafa’yı virildi
Fî 17 N

Biga ve Karesi sancakları piyâdeleri tahrîr iden Ahmed’e hüküm ki hâlâ mektûb gönderûp Biga sancağı piyâdelerinden Bursa yayabaşılığına müte’alîk on altı ocak piyâdenin ekseri Bursa haymanasından yazılmış bulunduğundan gayrî Karesi sancağında ve Biga’nın söyle ocaklarından ve gayrîdan nîm piyâdelér firâr idûp gelûp mahallât arasında mahfî olmağın mahhallât teftîs olunup mûrdesîn mertebe haymanadan yazılmâsına mûbaşeret olundukda bu husûsa müstakîl emr-i şerîf taleb eylediklerin bildirmişsin imdi tahrîri bu zamûna deşin itmâmâ irişdirmeyüp te’hîre bâ’îs neder bu bâbda mes’ül olmuşsundur buyurдум ki vüsûl buldukdâ bu bâbda sana tahrîr için virilen mufassal berât-ı şerîfîm muktezâsîncâ mu’acelen tahrîr idûp itmâmâ irişdirmek ardiçâ olup defterleri Südde-i sa’âdetîme gönderesin ihmâl ve müsâheleden hazer idûp bâb-î ikdâmda dâkîka fevt etmeyeüp intibâh ve basîret üzere olasîn.
173/261
Bali çavuş’a virildi
Fı 18 N
Pınarhisarı ve Kırkkilise ve Hasköy ve Ahyolu ve Aydos ve Ruskasrı ve Karinabad ve
Yanbolu ve nevâhi-yi Yanbolu ve Zağra yenicesi ve Zağra eskisi ve Akça Kızanlık
kadılarına hüküm ki hâlâ taht-ı kazânıza vâkt‘ olan yazluculardan bahâr koyunlarının
cem’ u tahsil olunup vakıti ile mahrûse-i İstanbul’a gönderilmek lâzım olmağın
buyurдум ki vüsûl buldukda bu bâbda mukayyed olup her biriniz taht-ı kazânıza
vâkt‘ olan celeplerden deifter mücebine üzerine ta’yı n olunan bahâr koyunlarının
mu‘accelen cem’ etdirüp sürgücüleri ile mahrûse-i İstanbul’a vakti ile rişdirüp avk u
te’hîrden ziyâde hazer eyleyesiz koyun husûsu ziyâde mühîmdir ihmâl eylemeyüp
yazluculardan üzerine ta’yı n olunan bahâr koyunlarının mu‘accelen ihrâc idüp
mahrûse-i İstanbul’a göndermişce olmayasız.
Hasan çavuş’a virildi
Fı 18 N
Bir sûreti Uzuncaova Hasköy ve Çirmen ve Dimetoka ve Hayrebolu ve Malkara ve
İpsala ve Kara kadılarına.

174/262
Binâ kâtibi Mehmed Celebiye virildi
Fı 29 S
Kapudan Paşa’ya hüküm ki bundan akdem mahrûse-i Edirne’de cami‘-i şerif mühîmmi
için Marmara ceziresinde mermer başlık ve kürsi kesmek için mi’mâr halifelerinden
Kara Hasan nâm kimesne forsa esirlerinden yirmi beş nefer esir ve kazma ve kürek ve
sâyîr âlât ve esbâb virilip varup ol hizmeti evla idüp giri mezbûr yirmi beş nefer esiri
ve kazmayı ve sair alat ve esbabı gönderüp Tersâne-i Âmire’ye teslim eylemiş imiş
hâliyâ girî camî‘-i mezbûr mühîmmi için sezik yüz elli kî’t’a mermer sütun lâzım
olmağın sipâhî oğlanları cemâ‘atinden yüz kırk altncı bölükde Şâ’ban câmeseû ve
mezbûr Kara Hasan irsâl olundular imdi buyurдум ki vardukda mezbûr Kara Hasan
getürdüğü yirmi beş nefer esiri aynı ile ve mahzenine teslim etdûğı kazma ve küreği ve
sâyîr âlât ve esbâbî bi-kusûr mezbûrlara teslîm idîp ve vermeyi tevettû virîp cezîre-i Marmara’ya gönderisin ki sen ki varûp mermer sütunlar keseler şöyle bilesiz.

175/263

Evren Čavuş’a virildi

Fî 19 N

Malkara kadîsîna hükm ki Gelibolu kazâsında Eceovası nâhiyesi halkî Südde-i sa’âdetine âdem gönderüp nâhiye-yi mezbûre nâibi olan Artuk Mande dimekle ma’rûf kimesne muttasîl karyelerinden çıkmayup karye be-karye gezüp da’vâ üçin bir kimesne gelûp müdâfa’a-yi şer’ olmadın ardından yazup icidîp hükm idîp hücçet virir ve hilâf-ı şer’ aççe kazalup zulm ve te’addûnîn olmadûğun bildürûp şer’île haklari alîverîlîmek üçin hükm ricà etdiklîri ecîlden bûyurdum ki varduklarda mezkûru gelûp da’vâ-yi hakk ider husemâsîyla berâber eleyîüp dahi bir def’a şer’île fâsl olmayup om beş yîl mûrûr etmeyen husûsu ona veçhîle tamâm dîkkât ve ihtimâmîla şer’île teftîş eleyîüp göresîn kazîiyeye arz etdiklîri gibi olup hûkûk-ı nâsîn üzerine ne mîkdâr nesne sâbit ve zâhîr olursa aşhâbîna alîverîdikden sonra ne makûle mevâdd sâbit olup ne mîkdâr nesne âlîdûğun aynî ile yazup ve mezbûru bînasîndan ref’ eleyîüp arz eleyîesîn bu bâbda Dergâh-ı mu’allâm Čavuş’dan Evren Čavuş mûbâsîr.

175/264

Evren Čavuş’a virildi.

Fî 8 N

Gelibolu ve Keşan kadîlîrîna hükm ki sen ki Gelibolu kadîsînî mektûb gönderüp buğday iki gemî boğazdan geçlip gider iken top ile biri urupalg bir dahi Sultaniyê kal’asîna havfîndan bättîqen yoldâşlîri sandal ile firar idîp cezîre-i Mi’dîllî’den bir kafîrin gemîsi olduğûve top havfîndan … koyan cezîre-i Mi’dîllî’den Yorgi ve Aremcel nam zimmîiç nefer yoldâsîyla ele gelîb sual olundukda Sultaniyê kal’asikatîbi Ahmed ve Topçubaşı Hasan ve Topçu Hüseyin var gemiye têreke yûklediip getûrûe aççe vîresin geçürddüm didiklîri ecîlden Erkal nam karyeden yirmî dört mud arabâ ve iki büyük mud buğdayî ve altî büyük kile bakla tahmîl idîp kal’aya gelîb Terdabil nâm zımmî evinde kâtib Ahmed altî filîri ve topçu Hasan’a üç yüz elli aççe ve topçubaşı Hasan’a … ve mezkûr … e bir altûn kıymetli bir … vîrdüm ahşamdan bir büyük saat ugra kim
dimeğin uğradığı didüğün zikr olunan iki gemiyi voyvoda zabt eleyüp içinde olan terkesinden narh-ı rüzü her kilesin on beş akçeye bey‘ idüp ve her geminin içinde tahminî yirmi üç müdarebe dahi zabt olunup re’isi hisâr eri ile ırsâl eleydüğün bildirmişsin imdi mezûrû re‘is kerege konmak için teslim olunub ırâl olunmuşdur buyurдум ki vusul bulduktan mezûr re‘is ve saîr ele gelen yoldaşları ile kerege koyup dahi terekeyi bilâ-emr kimin verüp ve gemileri tereke ile geçürmege kim ruhsat birmişdir saîh-ı mezkûrlar mezûr re‘isleri akçe alup ol ve şile ruhsat virдумleri vákt‘ müdr nicide kimin ma‘rifetiyile gelmek isterdi asılı ile saîh üzere ma‘lûm idinûp dahi her kimler ise cerîmeleri sâbit olunları mahâl eleyüp arz eleyesin ve buğday Varna’ya ve gemileri girift eleyüp bey‘ eleyesin ve ne mikdar akçe bey‘ olunup ve ne veçile tedari ek eleydüğün yazup bildirisiz.

177/265
Mezbûrun âdemisine virildi.

Fi 5 Şevval sene 979

Antalyalı Mehmed Çavuş’a hüküm ki hâliyâ Dergâh-ı mu‘allâma mektûb gönderüp mukaddemâ gönderilen emr-i şerîf üzere Antalya iskelesinde on kıt’a kadırga binasına mübâseret olunmuş ıken düştür-ı mukerrem vezîrî Mustafa Paşa edâmâllähû te‘âlâ iclelêhû tarafından dahi üç pare kadırga yapılmak ferâm’ olunmuş müşarunileyîh tarafından yapılacak üç kıt’a kadırga emr olunan on kıt’adan ziyâdemi olup yohsa ol üç kıt’a kadırga ile cümle on kıt’a mı olup deyû bildirüp ve livâ-ı Teke ve Alaiye ve Hamid sancaklarında olan müsâllem re‘âyasîden kurekçi alûnmak münâsib olduğu imdi müşarunileyîh vezîrî edâmâllâhu te‘âlâ iclelêhû tarafindan yapılması ferâm’ olunan üç kıt’a kadırgaya kifâyet mîkdârî kurekçi ol cânîbe karîb olan kazâlardan ihrâc ve teslim olunmak emrim olmüşdur ve livâ-ı Teke ve Alaiye ve Hamide olan müsâllem re‘âyasîdan ve evkâf ve gayrîı mu‘âf nâmâ-i hümâyûnumla mu‘âf olan re‘âyânın her yedi hânesinden birer kurekçi ihrâc olunmak emrim olup ol hüküm dahi sana gönderilî ve zikr olunan gemilerin levâzımından eğer kendir ve eğer gayrîdr taleb eleydükde livâ-ı Menteşe kazâlardan cem‘ ve tahsil idüp mu‘âvenet etmek için bu bâbda Tahîr çavuş’a dahi hüküm ırâl olundü ve lâzîm olan yarak eğer toptur ve eğer saîr alâtîdîr Alaiye ve Teke sancaklarında bulunanlardan alup veîfî etmeyînî Rodos sancâğî beyî dahi tedârik etmek için hüküm yazılıp sana gönderilî buyurдумkö vardukda emr
olunan on kıt'a kadırgadan üç kıt'asının harcın müşärünileyh vezirim tarafından alup mu'accelen itmama irisdirüp ve küreççilerin dahi mukaddem gonderilen kadılıklardan ihrac idüp emr-i sâbitkım üzere mürettеб ve mükemmel eyleyüp vakti ile donanma-yı hümâyûnuma ırsâl idüp ve bâkî kalan yedi kıt'a kadırgaları itmama irisme irişmek karib olmuş ise anları da hüma irisdirüp küreççilerin da hüma emrize zikr olunan üç sancagın müsellem ve evkâf re'ayâsından ve sâyir emrle mu'âf olan re'âyadan mu'accelen ihrâc ve tedârik idüp lazım olan topların Alanya ve Teke sancaklarında olan kilâ'dan tedârik idüp andan kifâyet etmez ise Rodos beyinden kifâyet miktâri toplar alup yarak ve levâzım ile mürettеб ve mukemmel idüp ve kendirden ve gayrî levâzımdan mühimm olanı múşärünileyh … çavuşdan ve livâ-yı Menteşe kadıllardan taleb ideper getersin ne miktâr küreççi yazıldığunun defterlerin mu'accelen Dergâh-ı mu'allâma gönderesen ki ol husûsda emrim ne vechile olurça mucebî ile amel idesin ve Hamid ve Alanya ve Teke sancaklarından mahbeslerde olan ve hâlâ ele getârilen mürâcimleri subaşılarla salb u siyâset etdirmeyüp süret-i siciilleriyile alup anda gemiler koşasın bu bahâne ile kimesneden cebb u ahz etmekden hazer idüp ne miktâr mürâcim ele getûrup kûreğe koşduğun arz eyleyesiz bu bàbda zikr olunan sancakların beylerine ve kadıllarına hüküm yazılıp sana gönderleri ihtimâmda dakîka fevt etmeyesiz.

3.2. Hükmülerin Özetleri

1/1

Çirmen kazasında zuhur eden köherçile hizmetine memur Mustafa Çavuş’a hüküm: Verilen emir mucebince sancak beyinin köherçile hizmetine taiyın edeceği yüz nefer Çirmen müsellemini ishdâm etmasi ve hizmete gelmeyelerin siyaset edileceğini ihdar eylemesi hakkında cevabdır.

2/2

Yanya ve Avlonya kullarının Delvine’de bir yerde tahşid edilmesi emr edilmesi de düşmanın birkaç yerden hücumu halinde müdâfânın güçlükünü nazâra olan Avlonya Beyi Bayezid Bey’in iş’arına veçh ile kendisinin Preveze civarında Morgaliç kalesi semtinde ve Avlonya Beyinin kendi livasında cemiyyet üzere bulunarak emrî muhafazaya itina etmeleri hakkında.
3/3
Avlonya Beyi Bayezid Beye hüküm: Arzetliği gibi Yanya Beyinin Morgaliç Kalesi yakınında ve kendisinin de Gardik ve Tobanice kaleleri arasında toplanmaları muvafık görüldüğü hakkında.

3/4
Rumeli Beylerbeyi’ne hüküm: Avlonya kalesine taaruz kasıtle o civarda dolaşmakta olan düşman kadırgalarının harekatına dair Avlonya kadıslından gelen mektupta muhafazaya tahin olunan sipahiler yalnız on iki nefer olduğu cihetle halkın korku içinde bulunduğu bildirmesi, evvelce kendisinin muhafazaya memur edilen sipahiler gönderildi diye olan iş’arına muhalif olduğundan bu hususta mufassal malumat vermesi hakkında.

4/5
Trablusgarb Beylerbeyi’ne hüküm: Düşmanın azim dernekleri etrafındakilerle ittihadı olup Tunus ve sair kaleler üzerine gelmek ihtimali olduğu ve saire hakkındaki iş’arını alarak Donanmayı o tarafa gönderildiğine, kendisinin muhafaza tertibatı almasına ve düşmandan alacağı malumatı bildirmesine dair.

5/6
Vezir Ahmet Paşa’ya hüküm: Donanma-yı Hümayun Kilis ve Hersek taraflarına muteveccih olduğundan kendisinin de asker ile hazır ve donanmaya müterrekib olup düşmana karşı icabına göre hareket etmesi hakkında.

5/7
Şam Beylerbeyi’ne hüküm: Kıbrıs’taki asker için o diyardan ihraç edilecek olan nüzül hakkında kadırlara tekiden hükümler gönderildiğinden kendisi de kadırlara adamlar gönderüp erzaki ihrac ve bozuklarını yenisiyle tebdil ettirerek nüzül eminine gönderilmesini temin etmesi ve adada arpaya lüzum olmayup, una ihtiyaç olduğundan alınacak arpanın mümkün olduğu kadar una tebdil ettirilmesi hakkında.
6/8

Vezir Sinan Paşa’ya, Misir Kadısın’a ve Defterdarına hüküm: İstanbul’daki Venedik balyosu Venedik’e esir olan tacirlerimizin mallarıyla beraber Dubrovnik’e gönderilmesi taahhüd ettiği cihetle o tarafta tutulan Venedik tacirlerinin Venedik’e gönderilmesine icazet verildiğinden bizimkilerin Dubrovnik’e ettiği tahakkuk etikten sonra Venediklilere icazet verilmesi hakkında.

7/9

Kilis Beyi’ne hüküm: Sancağın tabii olan alay beyi ve züema ve çeri başları ve tümar erbabi ile sair asker hazırlayup donanmaya intizar etmesi ve donanma o tarafta gelince kendisi de karadan yürüyüp icab eden mevcileri muhafazaya ve düşmanı tedmire çalışması ve bu hükümün vusulüne ve düşman ahvaline dair malumat vermesine dair.

8/10

Cezayir-i Garb Beylerbeyi’ne hüküm: Nevahiyi kemakšn zabt ve idare etmesi ve tebdilini istediği dört gemiyidonanmanın işi bitüp olduğu zaman değiştirmeleri için Pertev ve Kaptan Ali Paşalara hükümler gönderdiği ve İspanyolların Tunus’a tecavüz edecekleri işidildiğinden bunun vuku bulacağı tahakkuk ederse Pertev ve Ali Paşalar iştişare ederek tedbirler alması hakkında.

9/11

Trabulusgarb beylerbeyisine yazılımuş olup, tamamlanmamıştır. Mükerrerdir.

9/12

Vezir Pertev Paşa’yı hüküm: Cezayir-i Garb Beylerbeyisi Ali Paşa orada korsanlık hizmetinde kullanılan dört geminin ağırliğinde dolayı hatıflere tebdilini istediğini seferin sonunda mezkur gemilerin merhum babasıın gemisi hariç olmak üzere müşarın ileyhin istedigi gemilerle tebdil etmesi hakkında.
10/13
Vezir Pertev Paşa'ya hüküm: Donanmadan yirmi kışının Kıbrıs'da alınacağını bunun haricindeki kısmının Kapudan Ail Paşa ile beraber sana mülayi olmak için gönderildiğini, düşman gemilerinin herhangi bir hareketine karşı savunma ve gerekli tedbirlerin alınıp durumun gidişatı hakkında bilgi vermesi hakkında.

12/14
Pertev Paşa Hazretlerine hüküm: Düşmanın Cezayir ve Tunus taraflarına saldırı ihtimali olması sebebiyle, Ali dâme ikbalehü ile muavenet lazım olduğunu, enva-i ikdam ve ihtimamı vucuda getirmelerini ve yapılanları mufassal ve meşruh yazıp göndermesine dair.

13/15
Donanma-yı hûmayundan İstanbul’a gelinceye kadar yol üzerindeki Kadılara hüküm: Donanma-yı hûmayuna gönderilen Mehmed çavuş ile iki yoldaşı kimin kazasına girirse yarar ulak beygirleri tedarikle acele gönderilmeleri ve yolcu beygirlerine ilaçtırılmeleri hakkında.

14/16

14/17
Kıbrıs’da olan asker için Şam ve Haleb vilayetlerinde mukaddema nüzül ihracı ferman olunan Kadılara hüküm: Müretteb nüzül bakiyesinin ihracı için Kırıs’dan çavuşlar geldikde bazı kadıların ihmâl ve taallül ettikleri bildirildiğinden hüküm muhalif hareketten ictinab edilerek bakiyên deyter ile beraber derhal nüzül eminine gönderilmesi ve bozulmuş varsa yenisiyle tebdili ve arpadan ziyade una ihtiyaç
olunduğundan arpanın mümkün olduğu kadar una tebdili ihmalından ve mübaşırlerin su-i istimalinden kendilerinin muhatab olacağı hakkında

İçel beyi olup Nüzül emini olan Abdulgafur Beye hüküm: Kıbrıs'daki askere mahsus nüzül bakiyesinin sür’atte ihraç iken bozulmuşların tebdili hakkındaki emirlerin içerisinde kendisiyle kadıların ihmalı yüzden un muzayıkası olduğu bildirildiğinden kadılara yeniden gönderilen hükümler muecbine bakiyenin hemen ihracının ve bozulmuşlar varsa tebdilinin temini ile icab eden yerlere gönderilmesi ve su-i istimalden hazer olunması hakkında

Vezir Pertev Paşaya hüküm: Donanma-yı hümayunun Körbus tarafına teveccühünü haber alacak İspanya’nın Tunus ve Cezayir tarafına tecavüzü ihtimaline binaen evvelce emr edildiği ve Cezayir beylerbeyisi Ali’ye yazildığı vechile o taraflara göz kulak olup bir tecavüz olursa kaptan ve müşarın ileyh pasaara bi’l-ıştişare icab eden kuvveti ve lazım olursa levend gemilerinden maada yüz yirmi gemi alkoyup diğer gemilerle kaptanı da göndermesi, fakat İspanya Venedikli ile ittihad ederse donanmayı bozmaması hakkında.

İstanbul’dan Donanma-yı hümayuna varınca Rumeli’nin yalılarındaki Kadılarca hüküm: Cezayir-i Garb’e tabii Midye sancağı beyi Hacı Murad’ın kadırgaları ile İstanbul’dan Donanma-yı hümayuna giderken kazalardan silahlı güvneler yazıp götürmesine müdahele edilmemesi hakkında

Sultaniye kadısına ve mütevellisine hüküm: Vakfiye ve defterde olmadığı halde bazılarına Sultaniye imaretinden taşkeşlik hizmeti ve mekteb halifeliği ve camide cüzhanlık tevcih edilip arz edilmesi sebebinin bildirilmesi hakkında.
Kapudan Ali Paşa'ya hüküm: Cezayir-i garb ve Tunus taraflarına İspanya’nın hüküm etmek üzere oldukları ve ol caniblere göz kulak olup Cezayir beylerbeyisine kifayet mikdari donanma yahut kendisi gitmekle yardım etmesi vezir Pertev paşa ile müşavere edip gerekli olan tedbiri alması hususunda.

Vezir Pertev Paşa'ya hüküm: Garet için Girit taraflarına teveccüh olunup oradan Körfus taraflına gidilmek musaama olduğuna dair mektubunun alındığından bahis ile evvelce kendisine ve Cezayir-i Garb beylerbeyisi Ali Paşa yazıldığı üzere İspanya donanmasının hareketinden malumat alınarak icabının yapılması ve asıl maksat düşman donanmasının imhası olduğundan Girit’te denizde fazla eylenmeyerek Körfus taraflarına gidilip garete memur olan Ahmet Paşanın işi teşhîl edildikten sonra Körfus’u istilaya ve düşman donanmasının hakkından gelmeye çalışılması ve vziyetten malumat verilmesi hakkında.

Cezayir Beylerbeyine hüküm: Donanma-yı hûmayun bu taraflara avdet müyesser olunca Avlonya’ya uğrayıp orada gemiler için hazırlanan zifti alması hakkında.

Avlonya Kadısına hüküm: Arnavud asillerinin mükerrer tecavüzlerine uğradıkları bildirilen Radime köyü zimmileri ile ve hisar erleri ve sair vasıtalarla muhafaza ve asillerin def’ edilmesi hakkında.

Vezir Sinan Paşa'ya hüküm: Mısır’dada Minye kazasına tabi Eşmuşil nahiyesinin kazaya uzaklığı sebebiyle ve.mustakil kadısı bulunmaması ile şer’e müracaat hususunda halkın güçlük çektiği tahkik edüp mütaļası bildirmesi hakkında.
197

22/27
Aydıncık ve Mihaliç Kadılarına hüküm: Yol kesüp iki kişi yaraladıkları Mihaliç kadın tarafından bildirilen sipahi Hasan ile Nesimi adlı softaların ve arkadaşlarının ahvali teşfii edilerek subutu halinde mahfüzen gönderilmesi hakkında.

22/28
Erzurum Beylerbeyisine hüküm: İş’arına göre Kığı ve Mazğird ve Tekman kazalarındaki battal köherçile madenlerini bazı şartlarla iltizam eden Ahmed ve rüfeğası’nın Erzurum kalesine teslim eyledikleri Köherçile’yı barut-u siyaha tebdil ettirmesi hakkında.

23/29
Semendire Muharririne hüküm: Vilayetin yeni tahririnde zevad zuhur etmeyıp iki başı beraber geldiğini evvelce gönderdiği icmalde bildirdiği halde bu defa gönderdiği icmalde eski ve yeni arasında çok fazlalık ve tefavüt gösterilmesi sebebini izah etmesi ve tahrirden maksad çıkan zevaidi beyt-ül mal için zabt ile muameleyi islah olduğundan defterleri asla tebdil ve taşıyır etmeyeup bütün tımarları sabika mucebince hali üzerine koyması ve eski defterleri göndermesi hakkında.

24/30
Avlonya Sancağı kadılarına hüküm: Nefsi Avlonya ‘da binası emr olunan sed için kazalardan kâfi miktarda ırgat ve cerahor ihrac edüp azaplar Ağası Ali’nin vusulende kendilerine göndermeleri hakkında.

24/31
Frecik Kadısına ve Evren çavuşa hüküm: Kazada doğançı tımarı olan Yahyacık köyü mahsülü miri için zabt olunmuşsa da mahsul kaldırılmış olduğu cihatle hazinee üzerine cüz’si sa’y teslim olunduğu bildirildiğinden o köyden geçen sene gerek gillal mahsülü ve gerek rüşüm olarak ne alındığını tahkik edüp bildirmesi hakkında.
Edirne Kadısına hüküm: İş’arına göre Florine kazasından Mustafa’yı öldürdüğü itiraf eden Hasan’ın hakikaten acemi oğlanımdır ve nasıl adamdır tahkik edip bildirmesi hakkında.

Erzurum Beylerbeyisine hüküm: Kars sancağı köy ve mezralarının eski isimleri sıhhatle malum olmaması tımar hususunda niza’a sebep olduğundan yeniden tahrir yapılmasına dair Kars beyi Abdurrahman tarafından yapılan iş’arın muvafık olup olmadığını bildirmesi hakkında.

Erzurum beylerbeyine hüküm: Serhade müteallik ihbarat ve gorgot oglundan istenilen kuleler ile büyük oglunun verilmemesinden dolayı oglunun henüz serbest bırakılmadığına vesaireye dair mektubunun gittiği ve yukarı canibe karşı gaflet caiz olmadığını daima casuslarla ahvallinin tetkik edilmesi hakkında.

Vezir Sinan paşaya hüküm: Yemen fethinde yoldaşlıkları bulunup terakki verilen Şemsi henüz berat almadıkları cihetle terakkiler ile deftere kayd olamadığından bunların isimleri ile terakkilerini ve eski dışlıklarını gösterir bir deftere göndermesine ve adamların gönderıp beratlarını ihraç ettirmelerini ve aksi halde sancaklarının başkalara verileceğini ümereya tenbih eylemesine dair.

Temeşvar beylerbeyisine hüküm: Üç binden ziyade Erdelli hristiyanın Yanık kalesine tecavüzle beyi olan Derviş’in asker ile muharebeye bozuldukları hakkındaki mektubunun alındığına o caibden gaflet caiz olmadığını daima tecessüs ettirip lüzumuna göre hareket etmek üzere hazır bulunmasına Erdel beylerine mektup yazıp iteatsizlik ederlerse memleketlerinin ellerinden gideceği ihtara eylemesine dair.
26/37

Kütahya ve Karahisarı sahib sancakları kadılarına hüküm: Kazalarında sohta taifesinin silahları ile gezüp Müslümanlara zülüm ve teaddi eylemlerini eşidildiğinden bu gibilerin muhafazada kalan sipahiden ve hisar erenlerinden ve il erlerinden kifayet miktarda adımla takip ve elde edęp hüseması ile davalarını görmeleri ve sabit olan haklar alındıktan sonra İstanbul’a göndermeleri hakkında.

27/38

Bursa kadısına hüküm: Bursa’da şehir oğlanlarının sipahi tavrında elbise ve silahla atlara binüp reayaya teaddide bulundukları ve cúrumlarını kul taifesine inan ettiler cihetle o yolda hareketten men’edilmelerini, Bursa’daki kul taifesinin rica eyleldiği bildirilmesine binaen kul ve sipahi olmayanların o kıyafetle gezmelerinin memnu olduğunu ilam ettirmesi ve dinlemeyenleri tutup haps edıp bildirmesi hakkında.

28/39

Van Beylerbeyisine hüküm: Hakkari ve Erciş’deki madenlerden kükürç çıkarılması ve gönderilmesi işine ve Kızılbaş hududundaki Karakü nam yerde Kızılbaş zamanında işletilen kükürç madeninin yoklaması için adam gönderildiğine ve kükürçün nakliye ücretine dair işa ‘rına cevaben Hakari’den ne vech ile kükürç çıkarılacağına ve Karakü’deki madenlerin hudud dahilinde olup olmadığını öğrenip bildirmesi hakkında.

29/40

Şam Beylerbeyi ve Şam defterdarına Hükûm: Evvelce Şam’a ilhak olunan Cebele Sancağı nevahisi Haleb ile mahlut olmakla beraber Haleb’e iki ve Şam’a on gün mesafede olduğu cihetle Haleb’e ilhakın reayaya ve beyt-ul-male nef’i olacağını Haleb beylerbeyisi Derviş ve Şam defterdarı Ali yazdıklarıdan emrin vürüldüğine mezkur livaya aid icmal ve mufassal defterlerinin Haleb beylerbeyisine gönderilmesi ve liva miri mukataatının defterdar tarafından Şam aklama zaptedilmesi hakkında.

29/41

Haleb Beylerbeyisine Hükûm: Cebele sancağının Haleb’e ilhak olunarak defterlerini göndermesi için Şam beylerbeyisine hüküm gönderildiği, ancak livanın miri
mukataatı Şam’da kalacağından Haleb defterdarının mukataata müdahale etmemesi hakkında.

30/42
Kararhisar-ı Sahib ve Seferhisar Kadılarına hüküm: Seferhisar kazasında Ahmed adına biri Şehzade Murad Lalası Ferruh’un Subaşısın namı ile gezüp Müslümanlara taaddide bulunduğu ve adamlar öldürüldüğünden şikayet edildiği cihetle umum teftiği yapıp sabit olacak mevada dair sicil suretlerini göndermeleri ve kendisini haps eylemeleri hakkında.

30/43
Mekke-i Mükerreme Şeyh-ı haremine Hükûm: Sefer adlı biri gelüp babasının muhalefatından rubha verilen malden dolayı sağır iken vasisi olan Ahmed ile hisapının gürülmesini istediğini davasının gürülmesi için Mekke kadısına hüküm yazıldığına ve müdüdeinin talebi vech ile kendisinin mübaşır tayin olunduğuna dair.

31/44
Bosna Beyine hüküm: Bosna sancağının bazı köyleri ahalisi ihtiyac yok iken az sulara köprü ihdas ve tamirini deruhde ederek tekalifden muafiyet hükümleri aldıkları cihetle sair reayaya taaddi olunduğundan miri hizmetlerde umumun mükellefiyeti hükümün verilmesi hakkında iş’arına cevaben mühim köprüler için kifayet miktari kimse tayin ve defteri irsal edilip anlardan madasının hizmetlerde nöbetle isdihdâm edilmelerini amirdir.

31/45
Yemen beylerbeyisine hüküm: Vezir Sinan paşadan gelen mektupda evvelce Mısır’dan ihraçı ferma olunan tüfenklülerin ve mevaciplerinin noksan gönderildiği ve urbannın iki mahalde temdir edildiği bildirilip kendisinin bu hareketlerdeki hizmetine mükafat olarak salyanesine yüzbin akçe terakki verilmesi inha edilmekle tevcihin kabul edildiğinden bahisle fethedilen Yemen’de asayışın tesisi maksadı ile yapılan...
muvaflafl yetli hareketlerin semerelerini muhafaza için kendisi ile alakadarların iyi ve adilane vazife görmekleri ve Yemen’e kul ve mevacip ve sair ne lazım olursa Sinan paşadan istemesine ve Hicaz ile Yemen arasında bir mahallin muhafazası ile mükellef tutulan Mekke şerifi ile lüzumunda olacak munesabatına dair.

33/46

Hersek sancağı beyine hüküm: Miri esirlerden Türkçe konuşur bir hristiyan kaçığında köprüler ve güzergahlardan geçecek herkesin ahvalı teftiş ve şüpheli olanlar tevkif edilerek isim ve resimlerinin bildirilmesi (suretleri Devline beyine, Devline ve Hersek’e varınca kadar yol üzerindeki kadınlara, Devline’ye varınca Mehmed çavuşa ve Vidin’e varınca Mehmed çavuşa)

34/47

İzvornik beyine hüküm: Hala voyvodaların reaya’ya zulüm ve teaddi eyledikleri istima olundu buyurdum ki varındakı bu babda mukayyed olub voyvodaların imdi onat vech ile zapt eyleyip tenbih eyleyesin ki reayaya zulm ve teaddi eylemeyip kendi hallerinde olalar şöyle ki bir dahi şikayet oluna azl lounmağın mukarrer bilip ona göre mukayyed olasin.

34/48

Larende kadısına ve müteferriklerinden muhafazaya tayin olunan Kemal’e hüküm: Bazı arap taifesinin Larende nevahisinde yol kesip şakavet yaptıkları ve kendileri ile yapılan bir masesemeye dair olup, hüküm tamam değildir.

34/49

Nif ve İzmir Kadılarına hüküm: Donanma ile sefer eden Levend taifesinin ayaklanıp Müslümanların can ve mallarını tecavüz ve hızlı gemicilerin de kapı kulu ve yeniçeri ve acemi oğlanı namiyle gelip zulm ve taaddi ettiğleri ve mazhar ve mürasale ile ihzarları kabil olmayıp hisar erlerinin ise başka hizmetlerde bulunanlarından fesadın önüne geçilemediği hakkındaki iş’ara cevaben o makule ehl-i fesadı il ve hisar erleri muaveneti ile tutup cümü sabit olanlardan sipahi, yeniçeri ve acemi oğlanı olanları bildirmelerini ve diğerleri hakkında lazım geleni yapmalarını amırdır.
35/50

Dimetokya ve Gümülcine ve Fere ve Yenice-i Karasu Kadılarına hüküm: Şekavetlerinden dolayı tutulup İstanbul’a gönderilen Gümülcineli Derviş ve Fereli Mustafa’nın haber verdikleri fesad erbabanın isimlerini havi defteri gönderilmekle tutularak haklarında takikat yapılması ve çürüm sabit olanların gönderilmesi hakkında.

35/51

Gelibolu Kadısına hüküm: Mısır’dan gelen gemilerin getirdikleri pirinç ve baharın Gelibolu’ya çıkarıldığını İstanbul Muhtesibi ilam etmekle Mısır ve sair yerlerden zahire yük ile gelen gemilerin doğru İstanbul’a sevkleri ve çıkarılmış zahire varsa tekrar gemilere konulup gönderilmesi hakkında.

36/52

Varna ve Bender Kadılarına Hüküm: Bender ve Boğdan reayası arasında nizal mucib olan ve Bender kadısın mektubunda hali ve harabeden ibaretti bildirilen yerlerin evvelce teftiş edilerek sunuru tayin ve sicil-ı mahfuza kayd edildiği ilam olunmakla sicil mazmunu ve şahidler istimai ile sınır nizamını hal edüp tekrar bir hüccet verilmesi hakkında.

36/53

Eflak voyvodasına hüküm: Bazı mühim işler için Erdel’e gönderilen Mustafa Çavuş’a adam terfik ederek salınen gidip gelmesini temin etmesi hakkında.

37/54

Akdağ ve Gülner Kadılarına hüküm: köherçile hizmetine Memur Ali Çavuş mektub gönderil búcaz livasını müteakiblerinin cebelüsü eda-yı hizmet ettiklerine dair Kayseri körhanesi naibi ve katibi namına müzevver tezkere ibraz ederek ve bir kısmı da sabık Niğde kadısı ve Eskiel naibi tarafından tezkereler göstermek diğer kısmı da itaat etmeyerek hizmetten kaçtıkları bildirdiğinden o gibilere it_barrier bulunarak hizmet ettilirmesi ve müzevver tezkereleri yazanların tutulup kürege konulmak üzere gönderilmesi hakkında.
38/55

Vesar ve Sokul Birülerine hüküm: Erdel krallı İstefan’ın vefatı üzerine yerine voyvoda nasıb için gönderilen Ahmed Çavuş’un oraya ne vakit vardığı ve vilayet ahvalinin neye münber olduğu haber alınmadığından bahisle hükümün vusulüğünde mezkur çavuşun getirdiği hüküm şerif mazmunun ittihad dairesinde vucuda getirilmesi ve memleketin ellерinden gitmesini intac edecek fitne ve fesada hais olanların ibreti mucib bir surette haklarını bilinerek intihab üzere bulunulması ve hüküm vusulu tarih ile yapılan işlerin bildirilmesi (Sureti Erdel Beylerine)

39/56

Mudanya’dan Boğazhisarı’na varınca yalılardaki kadılarla hüküm: Piyale Paşa’nın bazı hristiyan esirleri kaçarak o taraflarda perakende oldukları eşidildiğinden Veli Çavuş’un vusulüğünde aranıp tutulmalara çalışılması ve tutulanların İstanbul’da müşarûnine uygun gönderilmesi hakkında. (ulak – Mudanya’dan Boğazhisarı’na varınca kadılar)

40/57

Erzurum Beylerbeyisine, Malazgird ve Hınıs kadılarına hüküm: Hınıs kadişi mektub gönderip ulus taifesinden Pasyan ve Pucyan ve Halti ve İstorki ve Cekvan cemaatleri kıslak ve yayakları arasında giderlerken hayvanlarını zabt etmeyip reayayın tereke ve çayırlarına zarar verdiklerinden men’illeri hakkındaki ferman üzerine naib-i şer gönderildikde halet-i cemaati isyan ederek liva sipahilerinin kırk beş pare tımarlarını tahrib, mal ve davarlarını sirkat ettiklerini ve bu hal sipahilerin dağılmalarını intace edeceğini bildirmiş ve mezkur cemaatlerin verdikleri arzu halde eskiden beri otlakları olan yerlerde köylü ihdas edildiğinden şikayet edilmiş olduğundan mezhur köylerin kadim veya hadis olduğunu ve halet-i cemaatin itaatsizlik ve mazaratının sihhat derecesini bildirmesi hakkında.
Diyarbakır Beylerbeyi ve Defterdarına Hükum: Siird Beyi iken Harput’daki atik ve cedid havası iltizam eden Harput beyi Mehmed’in havası, atıktan bir köyun tebdil sureti ile aharı eline geçmesinden şikayet etmesi üzerine yapılan tahkikate ve Mehmed Bey’in arz-ı hilaflı hakikat olduğuna dair beylerbeyinin iş’arına cevabdır ve mal-ı miriye hangisi enfa ise onunla amel edilmesi hakkındadır.

Gelibolu Eminine Hükum: Bergos iskelesinde ham kerestesini Tershane-ı amireye getirecek üç top gemisinin işfarı vech ile gelirken Gelibolu’da yapılan kadırgaların Kemer limanındaki kerestelerini getirmesi hakkında.

Van Beylerbeyine Hükum: Basra’ya bin kantar kurşun veya yuvalak gönderilmesi emri üzerine sancakında kurşun madeni bulunan Zeynel Bey’den istenildiği ve fakat Van kalesi için de yuvalağa ihtiyaç olduğundan mümkün olan mikdardan gönderileceği hakkında ilanına cevaben kurşun yuvalağın acele tedarikle gönderilmesi ve kalelerden alınanlar yerine aynı miktar kullanılması hakkında.

Yanbolu ve Akçakıranlık ve Zağra-i atik kadınlara Hükum: Zağra-i Atik kazasına tabi İlyasçı köyünden kalayı Hüseyin ve Halil’e isnad olunan yeniçeri katlı ve fesadçılık hususlarının teftişine Evren Çavuş memur edildiğindenkürümleri sabit olursa mezkur çavuşa tefrikan gönderilmesini dair.

Karasi ve Biga piyadeleri muharriri Zaim Ahmed’e Hükum: Mezkur sancakların piyadelerini tahrir edüp oradan Menteşe’ye hareketinden evvel defterlerinin İstanbul’a gönderilmesi hakkında.
44/63
Bolu Piyadeleri Beyi Hasan Beye Hüküm: Piyadelerinin iki nöbetləsünü adet ve
kanun üzere mukaddemleri ve çeri başları ve alışar aylık erzak ile acele çıkarıp
tophane hizmetine girmesine dair.

45/64
Bostancıbaşına Hüküm: Hassa harç emini Ali mir-i tüfenk karhanesi için kömürre
şiddetli ihtiyaç olduğunu bildirdiğinden İrve deresi ve Kayakoz etrafındaki hassa
korularının koltuk ve dere kenarlarındaki mezkur karhane için kömür yakılmasına mani
olmaması hakkında.

45/65
Leh serhadine varınca yol üzerindeki kadınlara Hüküm: Leh elçisi adamlarından
olup bazı mesalini için Leh’e gidecek olan Andırya’ya ve memnun olmayan eşyasına
müdahale edilmemesi hakkında.

46/66
Köstendil Muharriri Ali Çelebi’ye Hüküm: Üsküb kadısı mektub gönderüp
Karatova kazasında Elaldi Sultan Vakfı’ndan Reciha karyesi mümtaz sınırı dahilinde
olan yukarı Bektaşlu ve aşağı Bektaşlu yörük tarifesinin yeni tahrirde sipahiye raiyet
kayd ve vakıf yerleri sipahiye nasıl yazılmasının vakfa gard olduğunu bildirmekle sahib
ise yazılmasının hükümlü olmayıp kadimi gibi vakfa kaydedilmesi hakkında.

46/67
Sinop kadısına Hüküm: Süveyş kerestesi olduğu yerlerin etrafında bazı ehli fesad
zuhur edüp keresteye ve sair reayaya zararları dokunmak ihtimaline binaen muhafazaya
tayin olunan Canik alaybeyi ile haberleşüp muhafaza için alınan yirmi nefer sipahi
kafi gelmezse Samsun ve Ünye ve Sinop kalelerinden hisar erleri ihrac edüp gerekeni
icra etmesi hakkında.
Bursa ve Kete Lalakabad kadilarına hüküm: Oğlu şehzade Muradın gelmekde olan altı nefer kapıcınınizın Pazarköy karesinde eğkiye tecavüzüne uğradıkları ve bazı şakilerin büyük büyük toplanıp yolcuları soyledikleri bildirildiğinden bu hususa mubah olan cavuş gelince şakileri ile tuturup ahvallerin teftiş ve cürmü sabit olanlarını, fesadın tutulmasına yardım etmeyen il erlerini mühkem tedip eylemeleri hakkında.

Van beylerbeyisine hüküm: Tüfenkci bölüğü tekmil olmucaya kadar atlı gediklerinin tüfenkci bölüğüne ilhakı hakkındaki emri sabık mukarrer olmakla beraber yalnız Erciş kalesine lazım olan gönül taifesine Erciş’dede hizmet şartı ile oradaki mahlul gediklerin tevcıhi ve Erciş kalesinde ve gayrıda cepni ve sarılı taifesine gedik verilmeyip yarar rum yiğitlerine verilmesi hakkında.

Trabzon beyi Ömer beye hüküm: Tahririne lüzum gösterdiği Trabzon ve Batum sancaklarını o babdaki mufassal hüküm mucelince tahrir etmesine dair.

Marmara kadiına hüküm: Şirret ve şakavetlerinden dolayı evvelce küreğe konulmuşlar iken bir surette kurtulup reayaya tekrar teaddi ettiklerinden şikâyet edilen ve Gori köyü halkında Papa yorgi ve dört refikinin ahvalı teftiş edilerek cümleleri sabit olursa küreğe konulmak üzere gönderilmelerine dair.

Niş ve Ürgüp kadilarına hüküm: Alacahisar zaimlerinden Mustafa yedile gelen hükümü şerife teban Nişde tamir edilmekde olan bir nehir bendinde çalışan kura ahalisi evvelce hizmet edegelen reayının tekalifi örfiyyeden muaf olduklarını ve bendin tüğyanından harap olacağı cihetle daimi tamire muhtaç olduğunu ve husus ile kendi erlerinden her senekürşun tekalifi yapıldığını ileri sürerek hizmeti bırakmak istediklerine dair olan işare cevaben ehli vukufta bende gidilüp vaziyetini ve mükellef
tutulan karyeler ahvalını ve bendin tamirinde menfaat derecesini tahkik edip bildirmelerin amirdir.

51/73
Karasi ve Biga ve Saruhan ve Hüdavendigar kadılarına hüküm: Şehzade Murad lalası Ferruh mektub gönderüb Edirne subaşı Hüfüllah ile oğlunu kazdağında öldürenlerin teftiş esnasında Gelibolu’dan Saruhan’a kadar olan sancaklarla perakende olduklarını ve derdestleri için bazı tedbiri bildirmekle her birinin kazası dahilinde bulunan gerek o katillerden ve gerek diğer mücirmi denden ele geçenleri Bostan Çavuş mübaşereti ile teftiş ve cermi sabit olanları hapsederek bildirmesi ve yeniçeriler ve sipahiden maada kimse tufenk bulunursa miri için mezkur çavuşa zabt ettirmesi ve muhalafet edenleri yazması hakkında.

52/74
Anadolu Beylerbeyisine Hüküm: Karahisar ve Sultan’ın sancaklarında henüz tezkerelerini berat ettirme esvun ve bernevbet olanların ahvaline ve benevbet tımarlarının ifrazati muamelesine dair mezkur sancakları tahrir eden Mustafa’dan mektup alındığından bahisle gerek benevbet tımarlılardan ve gerek benevbet olmayanlardan zuhur eden ifrazların eli emirli olanlara mukarrer edilmesi ve henüz berat olmayan sipahi ve benevbet tımarı olanların kanun üzere yaftaları verilip ve tezkereleri aldırılıp birkaç günde itama çalışılması hakkında.

53/75
Beç Kralına Name-i Hükûm: Elçisiyle namesinin ve vergisinin geldiğine, tahdidi hudut için tarafeyince tayın edilen vekillerin bazı mainalar dolayısıyla hala buluşamayup işin muallakda kaldıgından gençlerinin şikayet etmeleri üzerine o taraf arazisine tecavüz edilmemesi ve niz’a olursa eli vukuyla mahalline gidilip mesele halledilmek için Budun Beylerbeyisi Mustafa paşaya hüküm yazılarak defteri hakanide yazılı kura ve mezari isimlerini havi defterle birlikde gönderildiğinden bu taraf arazisine tecavüz edilmemesi için kendisinin de hududdaki hakimlere emir vermesine dair.
55/76
Diyarbekir Beylerbeyisine ve Amid kadısına Hüküm: Anadolu kadi askerinin arzına göre sebb-i nebi ettiği bildirdikleri Cezireli bir keşisin katlı edilerek bildirilmesi hakkında.

55/77
Van Beylerbeyisine Hüküm: Van’dan bazı gönüllü ve tımar erbabı ve gayriden bazı kimselerin icazet olmadan Kıbrıs’a gidip serhari hali bırakdıkları esidildiğinden bunların sipahi mı gönüllü mü ne ise hüviyetlerini ve kimin icazeti ile gittiklerini öğrenip bildirmesi ve onlar için Kıbrıs’dan hüküm-i şerif gönderilmişse mühürli bir kese içinde gönderilmesine dair.

56/78
Rumeli beylerbeyisine hüküm: Bazı kimselere noksan ve terakki için aharaın sahih mahlul olmayan tımarlarından ifraz tevcih olunarak niza’ ve reayaya teaddiye sebep oldugundan sahih mahlul hisse olmadıkca ve tevcih edilecek kimsenin istihkakı bulunmadıkça tevcih yapılmaması hakkında.

56/79
Samsun kadısına Hüküm: Bildiridine göre Anadoluya sürğün edilen kafir beyinin hizmetkarı olup elinde iskeleden geçmeyen emri şerif olduğunu söyleyerek bazı arkadaşlarını gemi ile Akkirman tarafına geçen ve bazı yerde sipahi tavrında silahlı ve Müslüman kisveli bulunup sözleri bir birini tutmayan Eflaklı bir hristiyan ile arkadaşlarının hisar erleri terfiki ile Rodos’a gönderilmesi hakkında.

57/80
Rodoscuk kadısına Hüküm: Mısır’dan gelen pirinç ve baharın, o tarafından boşaltılmasından ziyade, İstanbul’dan müzayka oduğunu İstanbul muhtesibi bildirdiğinden gemilerdeki pirinç ve zahireleri orada boşaltırmayup ve boşalsırsa tekrar yükletüp İstanbul’a göndermesi hakkında.
57/81
Elbasan beyine ve Elbasan kadılarına hüküm: Draç kalesinde düşmanın tahrip ettiği Kethuda kalesi ve bir kule ile kalenin haraba yüz tutan yerlerini tamir için ahkam ve para ile oraya gönderilen Hasan cavuş tarafından istenilecek malzemenin tedarikine yardım edilmesi ve be nevbet ile üçer gün çalışmak üzere her kazadan kafi adam çıkarılması hakkında.

58/82
Rodos beyine hüküm: Rodos kalesi mustahfızları adam gönderip her donanma çıktığı zaman rüesanın renk akçesi diye on beşer altınlarını alıp teaddi ettiklerini bildirdiklerinden, doğru ise o bahane ile hisar erlerinden bir akçe almalarını reayaya tenbih etmesi ve muhalefat edenleri bildirmesi hakkında.

58/83
Kefe beyine ve Teman kadısına hüküm: Jana ahalisinden bazı çerkes beyleri gelüp kırk hane miktarının Teman ovasına göçlerine müsaade edilmesi için hüküm istediklerinden oturdukları yerde şer' ve defter muktezasınca hüküm ve rüşmueda eyledikçe kendilerin dahl ve taarruz edilmemesi ve eden olursa bildirilmesi hakkında.

59/84

60/85
Haslar kadısına ve Eba Eyyub-i Ensari mütevellisine Hüküm: Kadının bildirdiğine göre haslar kasabası ile İstanbul arasında ve salilde takir-i amme yakın bir yerde bulunan Eba Eyyub vakında aid bir kirişhanenin yolcuları müteezzi eylediğinden şikayet olunmasına binaen kullanılması hakkında.
İmadiye hâkimi sultan Hüseyin beye Hâkûm: Mektub gönderip arzeylemişsin imdi mabeynlerin ıslah için Beylerbeyiye hâkûm hûmayunum yazılıp gönderilmiştir. Buyurдум ki vusul buldukda sen dahı bu babda mukayyed olup mümkünüleyh beyi ile haberleşüb dahı vech ü münasib olduğu üzere mabeynlerin ıslah eleyüp birbirine dahl ve tecavüz ettirmeyesin.

Van Beylerbeyisine Van tımarları defterdarı olup vilayet muharriri olan Hüseyin’e Hâkûm: Emir muecebirce tımar tevziine mübaşeret olunduğuna ve saireye dair iş’ara cevab olup tahrir ve tevzi olunan hususları halı üzere bırakup ve orada avrazı ve tekalif olmadığından defterdar kusuru itmam edüb defterlerini göndermesi hakkında.

Temeşvar Beylerbeyisine Hâkûm: Temeşvar’da yapılan fesadın amili olan Radol voyvoda oğlu, babasının Erdel’de bulunduğu yer haber alınarak tutulup Temeşvar’a gönderilmesi için Erdel voyvodası Baturi Istuvana’hâkûm gönderildiğinden gelince hadise yerinde siyaset edüp bildirmesi hakkında.

Erdel voyvodasına varınca yol üzerinde vaki olan kadılara hâkûm: Adamlarından Darende iki nefer yoldaş ile ol canibe teveccüh eylemiştir buyurдум ki her kângûzun tahtı kazasına dahil olursa yolda ve izde ve menazil ve merahilde kendüye ve adamlarına ve beygirlerine hilaﬁ şer kimesneye dahl ettirmeyesin.

Erdel voyvodası Baturi İstuvana hâkûm: Memleket ve vilayete ihtilal veren babasının hadise yerinde idami için tutulup Temeşvar beylerbeyisi Cafer’e göndermesi hakkında olup ilk kısım noksadır.
Trablusgarp beylerbeyisi Cafer paşaya hüküm: Trablus etrafında Kabis demekle maruf mahallinahlisinBeylerbeyilere itaat etmeyüp arzuları kadar vergi verdiklerinden askerle eateriğine gidilip vergilerini edaya taahhüd ettrildiği hakkında işara cevabdır ve hareket edeni tahsin ile bazı vesayaya ve memleket ve düşman ahvalinden malumat talebine dairdir.

Yunus çavuşa gemi ile kereste nakli hakkında. Tamamlanmamış hüküm olup, mükerrerdir kaydı ile çizilmiştir.

Edirne Kadısına ve Dizdarına varınca yol üzerindeki kadılar hükm: Sipahi oğlanlarından Latif bin Hasan ve Lutfi nam kimesnelerin duldurulup mahfuzen gönderilmeleri hakkında.

Nablus Beyine Hükm: Gazze beyi Rıdvan mektub gönderüp Arabistan kalelerinden her sene hacıları istikbal için beşer yüz yoldaş tayin edilegelindikinden bahisle Nablus’un Rees-ül-ayn kalasından da beş nefer yoldaş tayinini istediğinden o kadar yoldaşı istikbale gönderilmesi ve kalede evlad-ı arabdan ve sair memnu olanlardan kimseye hisar gediği tevcih eylememesi hakkında.

Vezir Sinan Paşaya Hükm: Kamer nam hatun sudde-i saadetime gelüp cevali-i Mısır’dan yirmi para vazifesi verilmek babında hüküm-ü humayunum taleb eylemeğin buyurum kí mezburе cevali-i Mısır’dan mutasarríf olduğu vazifesin her kande sakine olursa mahbemah berati mucebince tasarruf ettiresin.

Larende Kadısına ve müteferrikadan muhafız tayin olunan Kemal’e hüküm: Bazı Arab taifesi Larende nevahisinde yol keserek Kıbrıs’a zahire ve saire götürerek
Müslümanların mallarını garet ve kendilerini cerh ettiklerinden üzerlerine varılıp ve cenk edilip reisleri Nebi’nin katl ve yoldaşlarından altınsını derdest edildiği hakkındaki iş’arına cevabdır. Ve diğer müfsidlerin de tutularak cerçemi sabit olanlardan sipahi olanların haps ile sicil suretlerinin gönderilmesi ve sipahi olmayanların orada tecziye edilmesi hakkında.

66/97
Venedik Balyosuna Hüküm: Bu hüküm tamam değildir.

66/98
Anadolu Beylerbeyine Hüküm: Evvelce Konya’da olan muharebede yoldaşlık eden bazılarına tımar ve terakki emr olunup hükümler verilmişse de bunların kayıt defterlerine geçmemesinden veya terakki ve tımarları kuyut defterinde bulunmadığından bahisle Konya muharebesinde verilen tımar ve terakki ahkamı ile kimseye tımar ve tezkere ite etmesini hakkında (suretleri Karaman, Rum, Erzurum, Zülkadiye, Şam, Halep, Diyarbekir, Van, Bağdad, Cezair, Rumeli, Temeşvar, Budun Beylerbeyilerine)

67/99
Semedire beyine hüküm: Kendisi evvelce Temaşvar’da Beylerbeyi iken hazineden karzen aldığı parayı “demediğini Temeşvar defterdarı Mehmet bildirdiğinden parayı tamamen defterdara gönderip tarihini yazması hakkında

67/100
Kasriye kadısına hüküm: Kaza ahalisi adam gönderüp bazların kendilerini doğancı küreci göstererek ve bazıları celep oğulları olduklarını ileri sürerek avarız ve cizyeleri sair ahaliye tahmil ettiklerinden şikayet eyledikleri cihetle doğru ise o gibilerin kadımden veregeldikleri haraç ve avarızları diğerlerine telkin etmemesi hakkında.

68/101
Çırmken kazasında zuhur eden Güherçile’ye memur Mustafa çavuşa yazılması na tamam bir hüküm olup mükerrer diye çizilmiştir.
213

68/102

Şehrizol beylerbeyine hüküm: Gönüllü ve yeniçeri ve azap ve sair kulların sakin olduğu Gulanber kalesinde tophane olmadığından şenlikden uzak olup kimsenin gitmediği Zalim kalesindeki tophanelerin Gulanber’e tayini hakkındaki işarının muvafık olduğuna dair.

69/103

Balıkesir kadısına ve Bostan çavuşa hüküm: Kadının bildirdiğine göre Meryem adlı bir kadının kızı Emine’yi evleneceği gece eşyâyla birlikde götürün ve evvelce de mezburunun Mustafa adlı emred oğlanını kaldıran Karagöz ismindeki sohtanın tutulup ve ahvalı teftiş edilip cürûmleri sabit olursa sicil suretinin getirilmesi ve hakkında mahallen lazım gelenin yapılması ve böyle ehli fesadın tutulması için davet edilen il erlerinin ihmalı olursa edilen il erlerini ihmal edilmeli dair.

70/104

Erdel voyvodası Bathory Īstvan (Peder Şitvan) voyvodaya hüküm: Kral İstefan’ın vefatına kendiye voyvodalık ihsan olunduğu gibi bu kerede sancak-ı hûmayun ihsanı olunarak hassa şahinci başısı Mahmed ile gönderildiğine memleketin muhafazasına ve halkın refahına çalışması vesayasına dair.

70/105


70/106

Cezayir-i Garb beylerbeyine hüküm: Hala Cezayir’de olan tercüman Mehmed Âsitâne-i sa’a’detine gelip tercüman olmak lazım olmayın buyurдум ki vusul bulduka
ol canibden alakasını kat edüp cemi esbabı ile Südde-i sa’âdetime gönderesin ki Südde-i sa’âdetimde tercumanlık hizmetinde ola.

71/107
Manisa ve Marmara ve Akhisar ve Gördük ve Nif ve Atala ve Demirci kadılarına hüküm: Bilecik maden emini Çarallah cavuşdan mektub gelüp top yuvalağı hizmetine memur Saruhan elçilerin ihracına başladıktan, Yund dağlı elçilerinden Sefer öküz, Koçi nam cemaatlerin Dergah-ı mu’alladan hüküm ederek ederek eskiden beri yaptıkları hizmetten intima ettiğleri bildirdiğinden kazanıza olan elçiler defterde mukayyed eskıcemi olmakla kadımden hizmet edege yine hizmete ihraç edilmeleri hakkında.

71/108
Sinop kadısına hüküm: Naibi Mahmud mektub gönderüb kireçi olarak ihrar edilen azabların Sinop’da hristiyan kilisede bazı tahribat yapmaları üzerine on üç kadar hristiyan hisar haricindeki İsfendiyar Bey validesi Sultan Hatunun türbesini ve kırk elli kadar Müslüman kabrini tahrib ettiklerini bildirdiğinden işi bizzat teftiş edüp bu fesadı işleyenleri hapsetmesi ve bildirmesi hakkında.

72/109
Malatya ve Divriği Kadılarına hüküm: (Arabgir Kadısına hitaben?) mektub gönderüb Mehmed nam-hatibin Müslümanlara telbis ve elhad, isnad ve iftira ettiği ve hitabeti bir yıldan beri bırakmış olup şerrinden kimse kabul eylemediği cihatle izalesi vacib olduğunu bildirdiğinden cavuş Mehmed’in vusulünde markumun huseması ile davası görülüp şehaşı sabit olursa haklar sahiblerine alındıktan sonra alakası kesilip Rodas’a sürülmesi ve sabit olan mevadın bildirilmesi hakkında.

73/110
Budun Beylerbeyine hüküm: Defter-i cedide mukayyed olan köylere Beç kralına tabi olan köylerin hududu tayin olunmak için arafeynce nasb olanın vekillerin bazı mevati dolayısıyla ictima edemedikleri Beç elçilerinin ifadesinden anlaşıldığından o tarafla haberleşüp ne vakit vekil gönderirse kendisinin de bir vekil göndererek Defter-i
cedid-i hakanide isimleri yazılı olan karye ve mezraları bu canibe ve mukayyed olmayıp eskiden beri o tarafla aid olanları o canibe zapt ve sınır tayin ettirip niza mucip mevadı tasfiye etmesi ve kimsenin dostluğu muhalif mütekabilen hareket edilmesini temin eylemesi ve saire hakkında. (Mükerrerdir kaydı var)

74/111
Delvine Beyine Hüküm olup Avlonya azabları hakkında azaplar ağası Kara Hoca mektubundan bahis ve tamam değildir ve mükerrer diye çizilmiştir.

74/112
Mısıra varup gelince ulak hüküm: Balı çavuşa ulak hüküm verildi.

75/113
Budun Beylerbeyine hüküm: Mohaç, Malkoç ve gayri sancaklardaki yeni mukaatadatarı ulufelerine bedel-i tımar için evamırı şarife verilmek şartı ile iltizam eden Zigetvar farisleri üçüncü oda başısı ve ulufeye mutassarif olan Osman ile Barca kalesinde ulufeye mutassarif Seydi’nin ulufelerine bedel-i tımar inayet edilmesi hakkında iş’ara cevabdır ve merkumların ne kadar ziyadeye iltizam ettiklerini ve sa'y ve kifayetlerine olduğunu ve iltizamlarına cevab vererek haklaştı olup olmadıklarını bildirmesi hakkında.

75/114
Drama kadısı olup Şahpane müfettişi olan Mevlana Ahmed’e hüküm: Südde-i sa’âdet çavuşlarından Evren’in yanında olanlarını tutup muma ileyhe teslim etmesi ve bu gibilerin ahvaline müfettiş taşın edilen Gümülçine ve Karasu yenicesi kadıların teftiş edeceği, fesâdları sâbit olanların haklarından gelineceği hakkında.

76/115
Budun beylerbeyisine hüküm: Drak nehri üzerindeki Yarıca kalesinin şaykalarında kullanılan azab ve martalosların başka hizmetlere alınmasıdan şaykalar muattal kaldıği cihetle karavel ve sair hizmetler için nefer verilmesi lüzumunu Drak
kaptanı Süleyman bildirdiğinden öyle ise gemilere lüzum kadar ifrad verilmesi hakkında.

76/116

Ohri kadısına hüküm: Miri vermeyen ve etrafa tecavüz eden ve üç yüzden ziyade müsellâh ve harbe kadar adamları olan Bezerişka hristiyan köyü papasının iki defa körfeze gidüp Venedik serdarları ile temas ettiği ve oradan silah getirdiği haber alınarak bir tarıkle tutulup hapsedildiğine dair gelip emrin yerine getirildiğini bildirmesi hakkında.

77/117

Topcubaşına hüküm: Topcuya ihtiyacı olan Ayamavra kalesine bir odabaşı ile mahir on topcu göndermesi hakkında.

77/118

Topçubaşı Nasuh’a hüküm: Kıbrıs’dan getirilen on iki top su yar su bâhesinin yalı tarafındaki top kapısına koydurması hakkında.

77/119

Kapudana hüküm: Sığacık sancakbeyi Recep’i Rodos muhafazasına memur edüp göndermesi ve Girne sancakbeyi Mustafa’yi oraya kadar kendisine terfik eylemesi hakkında.

78/120

Sığacık sancak beyi Recep’e hüküm: Nerede hizmet edeceği sualine cevaben Girne beyi Mustafa ile birlikte Rodos’a gidüp ve Mustafa beyi saldıktan sonra Cezayir beylerbeyisi Kaptan Ali paşa’nın푼纳斯ıp gorüşeği yerlerin muhafazında kalıp o tarafta tayin olunan gemiler serdari ile yek-dil ve yek-cihed olup çalismasını amirdir.

78/121

Bender Beye hüküm: Leh vilayeti keferesinden hayli askerin o taraf serhadine dahil olduğu haber alındığından gelmelerindeki sebebi öğrenüp accele bildirmesi ve kendisi de askerini toplayup fesada Çür’et eden olursa men’ ü de’ eylemesi hakkında.
Mizistire Beyi Ali Bey’e hüküm: Evvelce tutulup Koron kalesinde bulundurulan Manyalı kuka oğlu namasinın kale topcu başısı ve bir diğer tarafından Manya’ya satılacağını haber alan Mizristire ahalisi Yanya serdarı olan merkumun Manya’ya girmesi memlekete çok zarar vereceğinden satulup siyaset edilmesi için müracaatta bulunduğuna ve bir aralık tahtı itaatı alınmışken düşmanın izlaliiyle tekrar isyan eden Manyahlara karşı koyacak kuvvet olmadığına dair mektubunun başvurularından bahisle merkumu her kimde ise alup siyaset ettirmesi ve lüzumunda muavenet etmesi için Mora beyine yazılıp kendi kine gönderilen hükümde ihtiyaç halinde yollayıp asker istemesi hakkında.

Mora Beyine hüküm: Mizistire beyi mektub gönderip düşmanın izlalile tekrar isyan eden Manyahlara karşı koyarak askeri olmadığını bildirdiğinden kendisinden muavenet istese sancağı sipahilerinden kafi miktarını acelde göndermesi hakkında.

Lalaya hüküm: İş’arına göre Yenice-i Foça ve Karaca Foça kalesinde bulunan çatlık ve kullanılmaz topları yeniden döküm kabilse orada dökülmesi tedarikinde bulunması, değişle gemilerle İstanbul’dada tophaneye gönderıp, ne kadar top gönderdiğini bildirilmesi hakkında.

Yeniçeri Ağasına hüküm: Tophanede istihdam için acemi oğlanlar lazım olduğunu topçu başı bildirdiğinden hizmete kadır il erinden yüz nefer gösterilen bir talimhane için şehremin ile bilmüşavere münasib yerde bir talimhane bina ettirmesini ve topçuların nişan talimine ehemmiyet vermesini topçu başıya tenbih eylemesi hakkında.

Yeniçeri Ağasına hüküm: Mevlana Şeyh Yakub zide takvahû südde-i saadetime (aynen ve mükerrerdir kaydı var)
81/127

Halep Beylerbeyine ve Kadısına ve Defterdârına hüküm: Def'atle hükümler gönderildiği üzere keferenin kefillenmesine ve kefilsiz kalmamasına daima mukayyed olunması ve França ve Dubrovnik namına bir ferdin salirilmemesi ve kefillenenlerin mikdar ile kefillerin isim ve şöhretleri defter edilip suretinin gönderilmesi hakkında.

82/128

Budun Beylerbeyine hüküm: Küffarın külli hareketi olmamakla beraber bazı yerlerde Beç kralının hersekleri ve beyleri ile hayli küffarın ictimâları olduğu ve harç zamanı geldiği halde geçen seneler gibi tedarikten eser görülmediği ve Beç kralına yazılan kağıtlara cevab alınmadığı hakkındaki mektubunun vusułundan bahisle kalelerimizin tamire muhtaç yerlerinin yapılabileceği ve askerini hazırluk ederek kuffar tarafından nazır olması ve o tarafından bir hareket olmadıkça sulhe mugayır bir vazi ihdas olunması için askeri ve serhade yakın olanları zabt eylemesini ve üte tarafından bir hareket olursa derhal bildirmesini tavsiye etmektedir.

83/129

Hâlâ Yeniçeri ağası olan Mustafay’a hüküm: Yeniçerilere mebzul olan inayeti ictizasına yeniçeri, acemi oğlanı, yaya başlarından ve zağarcılarından ve sekbanlardan ve solaklardan ve yeniçerilerden birer mikdarının belğe ve timara ve sair vazifelere âskarlanması ve münasiblerine dârtyâz akçe tevzi’ edilmesi hakkında.

84/130

Semendire vilayeti muharririne hüküm: Bah madenine aşıt has tayin olunan kura reyasının defteri cedide kaydında tekalifden muafiyet suretinin ıktizasına cevabın aşıt tayin olunanların bedenen hizmet edenlerinden ikişer akçe olmak üzere defteri cedide ve muafiyet tarik ile kaydedilmesi ve maden yeri dağlık ve mühataralı olduğundan kömür ve oduncuların himayesi için Semendire martalozlarından seksenin münavebe ile tayini ve madene aşıt tayın olanın kura reyasının cümve ve cinayetlerinin nisf-ı miriye zapt olunup madene sarf olunmak üzere defteri cedide kaydı hakkında.
85/131
Şam beylerbeyine hüküm: Mısır’a gitmekte olan vezir Sinan paşa kethüdası Erdoğdu Şam’a gelince yanına adamlar terfik ile Gazze’ye gönderilmesi hakkında

85/132
Anadolu beylerbeyisine hüküm: Karesi livasını tahrir eden Mihaliş kadısı Kemal’in livayı tevzi ederken sipahilere yafta vermeme ve bazı islahı hakkında işareti cevap olup liva sipahilerinden tımar almayınlara ve tımar alıp yaftası verilmeyenlere tımarları tevcih ve yaftaları ita olunarak ve tashihe muhtancı olanların tashihi edilerek defterlerinin gönderilmesi ve Biga sancağının tevziinin yapılmasını hakkında.

86/133
Kaptana hüküm: Keşan’a bulunduğu öğrenilen tefenk endaz cencçilerden güzidelerini kendisine göndermesi için mahalline emir verildiğinden gelecekle dörder akçe ulufe ve birer varil verüp gemilerle dağıtması ve istihdam etmesi hakkında.

86/134
Sinan Paşaya hüküm: Orada işlenen barutu tezyit ve İskenderye’deki gemileri tamir ve yeni birkaç gemi bina etmesi ve idami mucib cürüm işleyenleri öldürmeyıp gemilere kürekçi yaptırmayı ve bu hususlarda ne yapıldığını bildirmesi hakkında.

87/135
Yeníçeri ağasına hüküm: Boğdan muhafazasındaki iki yüz yeniçeriye ilaveten üç yüz neferi daha yazup hazırlanması ve emir verildiği gün Boğdan’a yollaması hakkında.

87/136
Yeniçeri ağasına Hüküm: Bundan evvel Boğdan’a gönderilmesi emredilen iki yüz yeniçeriye üç yüz daha ilavesi ile cümlesine hasekilerden birini serdar yaparak hazır bulundurması ve emir verilince hemen yola çıkarılması hakkında.
Topçu başına hüküm: Anapoli kalesinde topçuya ihtiyaç olduğunu dizdar Hamza bildirdiğinden nobet tarık ile yirmi nefer topçu göndermesi, kafi gelmez ve azab var ise azab izami hakkında.

Bağdad Beylerbeyine hüküm: Taşkent hâkiminin İstanbul’a gelen elçileri Basra’ya gelince sabık beylerbeyi Ali’nin bac namiyle iki bin beş yüz (kari) lerini aldığı bildirildiğinden oraya gelecek müşarûnileyh Ali’den aldığını istirdad ile hacca müteveccih olan elçilerine verilmek üzere Şam beylerbeyisine gönderüp bildirmesi hakkında.

Ane Sancak beyi Ebûrisê hâkim: (Edirne’den) Müfsid arab taifesinin hucac kafîlesi önüne çıkup bil muharebe bütün mallarını garet eylemeleri üzerine kendi stimdad olununca aşiret ile şakilerin üzerine varup harben menhubatı istirdad ve hacılara iade ettiği ve fazla kalan malu Şam valisine gönderdiği mektubu vasîl ve hizmeti mahzuziyeti mucib olduğuna ve saireye dair.

Musul beyine ve Kadısına hüküm: Musul kasabasında olan Seyyid Mehmed ve refiki hakkında isıdan doğru olmadığını anlaşılarak iade edildiklerine dair.( Mükerrerdir kaydı havidir.)

Kili Kadısna hüküm: Budine köyü ahalisi adam gönderip Buğdan’da Sava nam zimmi ile iki arkadaşın üç bin kadar kefereye başbug olup köylerini garet ve tahrip ve kendilerini altı gün esir ettiklerini bildirdiklerinden mahalline gidüp ve tarafeyn toplayıp meseleyi adilane teftiş etmesi ve sübutu halinde sipahileri hapsederek bildirmesi ve diğerleri hakkında şeri muamele yapması hakkında.
Südde-i sa‘adetimden Memalik-i Mahrusam Serhadine varınca yol üzerindeki kadınlara hüküm: Taşkend hanı Nevruz Ahmed hanın İstanbul’a gelüp dönen adamları dahil ve taaruz edilmemesi temin ve akçeler ile zahirelerini tedarik etmeleri hakkında.

Budun beylerbeyisine hüküm: Beç kralına gönderüp sulhun takviyesi için bazı hususu ilam etmiş ve buradaki elçisi arzuhal verüp bazı beylerin ve züema ve kaptanların o tarafa teaddileri olduğunu bildirmiş olduğundan gönderilen arzuhal suretine göre tahkikat yaparak sulhе mugayır hareket edenler sancak beylerinden ise arzı ve sipahi ise hapsi ve levendlikle maruf olanların siyaseti lüzumuna ve hudud meselesi için adam gönderilmesi hakkında krala yazılmış ve takip edilmiştir ve bilme hukuki birini tayin olsun. Bulunan esirlerin itlak ile bundan böyle o yerlerden esir alınmasına dair.

Budun beylerbeyi ve Belgrad kadısına hüküm: Budun yaya başılardan kara Mustafa’nın Belgrad’da oturduğu evin vakıf olduğu sabit olursa vakfa alınarak merkumun çıkarılması ve Budun yeniçerileri yaya başısının Belgrad’da ikamet caiz olmadığını kendisinin Budun’a gönderilmesi ve yeniçerilerin Budun haricinde ikametlerinin menine dair.

Midilli Beyine hüküm: Gemiler için İzmir ve havalisinde toplanan bez ve kendi İzmir’deki Dubrovnik gemisi ile kendisine göndermesi için şehzade Murad lalası Ferruh’a hüküm gönderildiğinden gelince tesellüm edüp İstanbul’a göndermesine dair.
222

94/146
Kaptana hüküm: Kıbrıs muhafazasına memur edilen sancaklar sipahilerinin yahutlardan gemilere muntazır olduklarını bildirdiğinden Kıbrıs’a gidecek gemileri acele gönderüp askeri geçirtmesi hakkında.

94/147
İnebahtı Beyine hüküm: Kefelonya’dan gelenlerin verdikleri göre yüz parçalık düşman donanmasının İnebahtı’ya hıcum için İncir limanına geldiğini İnebahtı kadısı bildirdiğinden sancak zaim ve sipahilerini hazır bulundurup ve kalelerden harice kimse bırakmayıp muhafaza tertibatı alması ve düşman hakkında sahih malumat alup bildirmesi, aksi halde azlinden başka şiddetle mês’ul olacağı hakkında (suretleri: Yanya va Tırhala beylerine , différence bir sureti :Karlıeli beyine olup öğrenildiğine göre bazı yahutlara asker çıkarıp şeneat yapan düşmanın def’i hususundaki ihmalinden dolayı itab ve ukaba mựcahak olduğu ilave edilmiştir.)

96/148
Bitlis beyine ve kadısına hüküm: Reayanın cebren mallarını almak ve yol kesmek gibi tecavüzlerde bulundukları kadı tarafından bildirilen ulus taifesinin sancakdan geçerken halka o yolda teaddi etmesine meydan verilmemesi ve şakavet yapanların hakkından gelinmesine dair.

96/149
Rumeli Beylerbeyine hüküm: Mat kadısı Şahan’ın gönderdiği mektupta kaza ahalisinden maktul kara Ali’nin oğlu Hasan gelüp babasının ve daha bazlarının katili olan Debreli Derviş adlı sipahının evvelki takibinden kurtularak hala müsellaht ve adamlar ile dolaşmakda ve kendisinin de öldürmek kasdinde olduğunu söylemiş ve ifadesinin doğruluğu anlaşılması olduğunu bildirdiğinden merkumun ve yoldaşlarının tutulup teftişleri için Ohri Beyine ve kadısına hüküm göndermekle timar talebi için oraya gelirse tutup Sancak beyine göndermesi hakkında.
Diyarbekir Beylerbeyisine ve Defterdârına hukûm: Evvelce o tarafından tahsili ferman oluna avarızın bakayası ile bu defa toplanması emredilen avarızı acele toplayıp memur edilen çavuşla göndermesine dair.

Erzurum beylerbeyisine hukûm: Her sene kol defterinin suretin gönderilmesi lazım iken birkaç senedir gönderilmediği cihetle orada bölüm halkın verilen timarların tezkerleri İstanbul’a gelince defterde köy isimleri bulunamadığından badema kol defterleri suretlerinin ve kezalik defteri suretinin her sene gönderilmesine dair.

Maliye kâtiplerinden olup piyadelerin tahririne memur olan Ahmed’e hukûm: Vefatının haber verdiği tahrir kâtibi Ahmed’in yerine diğer Ahmed’in tayin edildiğine dair.

Dergah-ı muallam çavuşlarından Carullah çavuşa hukûm: Bilecik madeni hizmetine tain olunan müsellem ve piyade taifesiyile varup, top yuvalığı hizmetine mubaharet idüp tevkir ve teksiri bâbında evâ’ sa’y ü ikdâm eylemesi hakkında.

Topçu başıya hukûm: Ağrıboz beyi Hüseyin’in gösterdiği lüzuma binaen sancak kalelerindeki toplar için çaplarına göre iki yüz taş gönderilmesi hakkında.

Hersek beyine hukûm: Temtova kaptanı iken olan Mehmed’in evvelce bir miri kadırgayı alıp kaliate haline getirdiği ve hala oğulları elinde olduğu anlaşıldığından gemiye vereseden alıp Hrşova kaptanı Ferruh’un kaptanına teslim etmesi ve bildirilmesi hakkında.
Kapudana hüküm: Kadırgaların kumanya ambarları eskiden bir iken bazı reislerin múteaddid ambarlar yaptırıp fazla şey tahmil etmelerinden gemilerde hareket iktidari kalmadığı cihetle bundan böyle yapılacakların Cezayir kadırgalarında olduğu gibi tek kumanya ambarları yapılması hakkında.

99/157

Kapudana hüküm: Cezayir’e varıp hizmete bulunması, Cezayir-i garb beylerbeyisi Hasan’a evvelce emredilmişken henüz cevabı gelmediğinden müşarun ileyhin ne halde olduğunu ve Cezayir’e gidüp gitmediğini öğrenip bildirmesi hakkında.

100/158

Çırnova Kadısına hüküm: Eflak ve Belgrad’dan ihraç ferman olunan don yağını ve kendir kazaya gelince nakli için arabalar gönderilmesi Niğbolu ve Şumnu ve Tirnova kadılarına emr edildiğinden mal geldikçe lazım olduğu kadar araba getirüp göndermesi hakkında.

100/159

Varna Kadısına hüküm: Çırnova kazasından gelmiş olması gereken kendir ve don yağını depo edüp kendirden urgan yapılmıştır hakkında.

100/160

Eflak Voyvodasına hüküm: Erdel voyvodasına gönderilen Dergah-ı Muallam çavuşlarından Ahmed’i selametle Erdel’e ulaştırması (suretleri Givle Beyi Sinan’a ve Pankota Beyi Derviş’e)

101/161

 Ağrıboz Beyine hüküm: Emir mucebince yoklanan Ağrıboz kalesinin esliha ve cebehanesi mikdarından bahisle yüz kantar barut ile iki yüz kantar demir taşa ve Hisarpeçe için yüz azaba lazım olduğu hakkındaki iş’arına cevab olarak sabık mir-i liva Salih Paşa oğlu Mehmed’in oradaki barutunu sattırmayup kalelere tevzi’ etmesi ve mikdarını bildirmesi hakkında.
101/162

Sinop Kadısına hüküm: Evvelce Sinop’ta yapılan kadırgalar ve Süveyş kerestesi için reayadan alınan su-i istimal edilen paranın teftişine memuriyetini kadırgalar inşası ile meşguliyetine binaen ifa edemediği ve hala’dı reayaya taaddi edildiği hakkındaki iş’arına cevaben meşguliyeti bizzat teftiş etmesine mani ise itimad ettiği bir kadıyı tayin ile teftiş ettirmesini amirdir.

102 /163

Niğbolu ve Şumnu ve Tırnova Kadılarına hüküm: Eflak ve Belgrad’dan Çırnova kazasına gelecek don yağı ve kendiri naklı için arabalar gönderilmesi mukerreren emredildiği halde gönderilmesi sebebini suale ve Çırnova’dan istenilecek arabaların acele gönderilmesine dair.

102/164

Cezayir-i garb Beylerbeyine hüküm: Babasının fethetmiş olduğu Cezayir-i garb vilayeti kendisine tevcih olunarak hareketi emr olmuş ıken henüz haberini alınmadığından gemilerinin ve sefer muhimatının hazırlanmasını keyfiyetini ve ne kadar vakt gideceğiни mufassalan bildirmesine dair.

103/165

Mizistre Beyi Ali Beye Hükûm: Düştünün birkaç parça kadırgastı Manyalılarla birlikte memleketi garete teşebbüs etmişlerse de üzerlerine varulub bir haylisonun katl ve bakıyyesinin çekilmeğe mecbur edildikleri ve saire hakkındaki iş’arına cevabdır ve muhafaza tertibati araları düşmanın zarar vermesine meydan vermemesi vesayasına dairdir.

103/166

Vezir Hüseyin Paşaya Hükûm: Etrafa nezaret için Görüce’de bulunurken Yanya beyi tarafından düşmanın Körfo’sa geldiği bildirilmesi üzerine yaptırılan tertibat hakkındaki iş’ardan bahisle kendisinin emri sabık üzere Görüce’de bulunması ve Avlonya beyine ve sipahilerine harçlıklanmak için icazet verüp düşmanın bir hareketi
olursa derhal yorumlarını tenbih etmesi ve Delvine ve Elbasan ve sair yalılar muhafazasındaki askerlerin hazır olup olmadıkları yoklanıp mevcud olanlarının defterlerini göndermesi vesayasına dairdir.

105/167
Bosna Beyine hüküm: Beç karlıının Pajon’a gelüp cemiyet üzerine olduğunu ve ansızın bir taraface tecavüz muhtemel bulunduğunun Budun Beylerbeyisi Mustafa bildirdiğinden gafil bulunmayup bütün asker ile hazır ve harekete meheyya olması ve bu taraface tecavüz olursa défini çalışması ve fakat o tarafдан ahde muhalif hareket olmadıkça sulhı bozacak hareketten tevekki etmesi hakkında.

105/168
Hersek Beyine hüküm: Vezir Hüseyin paşanın gaflet gönderdiği mektubdan bahisle düşmanın hilesine karşı gaflet göstermeyıp asker ile daima hazır ve düşman gemilerinin dışarı asker çıkarmalarına mani olması ve aldığı havadışı bildirmesi hakkında. (suretleri: Kilis, Dukakin, İskenderiye, Bosna, Ohri, Elbasan, Selanik, Avlonya Beylerine)

106/169

107/170
Nazır Mümine hüküm: Erim kadısı muaveneti ile Samsun’da yapılması emr olunan kadırgaların keresteleri hazırlanTOT ve bu iş bitince köherçile dahi işlenüb gönderilceği hakkındaki mektubunun vusulüne gereklık kadırgaların ve gerek lengerlerin acele ittam edilip erişdirilmesine ve Köherçile’nin tezyidine çalışılmasına dair.
107/171

Yanya Beyine hüküm: Vezir Hüseyin Paşa mektub gönderüb gelen bazı İslam esirlerin ifadelerine göre Körfüş’da olan düşman kadırgalarının ahvalinden bahs etmekte bizzat ve sancak askerler ile beraber hazır olup lazım olan yererde asker gönderüp memleket muhafazasına çalışması hakkında.

108/172

Selanik Beyine ve Manastır kadısına hüküm: Şekavetinden dolayı kendini takib eden voyvoda ile muharebe ederen ölen Divane Piri’nin yoldaş ve yataklarından Manastır’ı Deli İsa ve sairenin manastır voyvosu tarafından tutulup ahvallerinin teftişi ve sabit olarak çıkartlarının bildirilmesi hakkında.

109/173

Tarsus Beyine ve Kadısına hüküm: İş’arlarına göre livada sakin ve gasb ve garetle meluf olan ve şer’i davet icabet etmeyen Mellaş arabı denilen kabilenin üzerine varub şakilerinin tutulması ve cümü sabit olanların cezalandırılması hakkında.

109/174

Mora Beyine hüküm: Mora Muharrırı Muhiddin mektub gönder ebp Balyebadra metropolidi Yerheno ve kardeşi oğlu Dimitraki ile Kara Yani nam hristiyanların derya ile Manya asileri ile ittifakları olduğunu ve Badra’ya gelen donanma hikayesi hakkında düşmana malumat verdikleri ve muharebe günü kiliseyi açıp ve ziyafetler verip memleketi ihtilale verdikleri şahdetlerle sabit olduğunu bildirdiğinden merkumları hemen tutup siyaset etmesi ve bildirmesi hakkında.

110/175

Eflak Voyvodasına hüküm: Mektublar ile beraber gönderilen papasların Eflak’da Selanikli Piyaro nam hristiyanın evinde oturdukları anlaşılığından hemen merkumun evini basdirarak kendi tarafından düşmana yazmış ve oradan kendine gelmiş mektublar varsa toplatub ve kendisini bağlatup hepsini Südde-i sa’adete göndermesi ve düşman tarafına adam göndermişse kaç kişidir ve nereye gitmiş olduğu öğrenip bildirmesine dair.
110/176


110/177

Hasan Çavuşa hüküm: Hâliya Südde-i sa‘âdetim çavuşlarından Mahmud Çavuş ol Cevanibde … (tamamlanmamıştır)

111/178

Akdeniz yalılarında vaki olan Beylere ve Kadılarca ve Dizdarlara hüküm: Taht-ı hükmüterinizindeki bazı kimselerin deryaya ve düşmana terike sattıkları eşidildiğinden öyleleri tutulup sipahi olmayanların mahallinde siyaset edilmesi ve sipahilerin hapsedilerek bildirilmesine dair.

111/179

İmadiye hâkimi Sultan Hüseyin Beye hüküm: İlkbaharda donanma-yı hümayunun düşmanaührung için denize çıkması mukarrer olduğundan ve geçen sene Siird beyi Halil donanmada yaptığı hizmet mukabilinde mazhar-ı inayet olduğu ecilden bu defada gitmeği tasımım ettiği Diyarıbekir’e tabi Ekrad Bey, ağ’a ve ahalisinden annı gibi gazayı arzu edenlerin tergibi ile donanmaya binmek için vaktinde İstanbul’daha hazır bulundurulması ve bu gibilerin hallerine göre terakki ve dirlik tevcih ile inayete mazhar olacakları hakkında (Bir sureti Palo hakimine ve Hazro hakimine) bu üç hükümün gönderilmediği kaydı var.

113/180

Kapudana hüküm: Edirne camii için Marmara adasından mimar halifesı Kara H asan tarafından kesdirilen mermer işinde kullanılıp işin sonunda tersaneye teslim edilen yirmi beş esir ile aletlerin tekrar mermer kesmek üzere muma ile yh Kara Hasan ile refiki Şaban’a teslimi ve adaya gitmek üzere gemi tedariki hakkında.
Diyarbekir Beylerbeyine hüküm: İlkbaharda donanma-yı hümayunun düşmana hüküm için denize çıkması mukarrar olduğundan geçen sene donanmada yaptığı hizmet mukabilinde mazhar-ı inayet olduğu ecilden bu defa da donanma ile gitmeyi tasımış eden Siird beyi Halil bey gibi gazayı arzu eden Erkad Bey, ağa ve ahalişinin tergibi için Beylerbeyiliğine merbut eyalet sahiblerine.mustakillen yazılıp kendisine gönderilen hükümleri mahallerine isak ve gazaya tergib etmesi ve hizmete bulunanların ganaimden mümtefid ve hallerine göre terekke ve dirlige mazhar olacaklarını tenbih edip iştirak edenleri vaktinde İstanbul’a göndermesi ve malumat vermesi hakkında.

Vezir Ahmed Paşa야 hüküm: Mizistre beyi Ali mektub gönderip Kılamete ve etrafındaki köyler sahil ve muhataralı yerde Megali Mani asiler ile onlara tabi olanların hücumüne maruz olduklarının ve dağlık olan sancakda piyade tüfek endaza çok ihtiyaç olduğu gibi sipahileri de pek az ve müteferrik bulunduğundan ve düşman donanmasından gemiler binden ziyade soltatla Kılamete’ye geldiğinden son derece acz içinde olduğunu bildirmekle nezdinde olan yeniçerilerden iki yüz nefer ile ulufeciler kethudasına üçüz yoldaş katup Mizistre’ye göndermesi hakkında.

Midilli Alay Beyisine hüküm: Midilli’de ihzarı emr olunan ziftin tedarikine muavenet ederek İstanbul’a fazla zift göndermesini temin etmesine dair.

Gümülcine Kadısına hüküm: Naibi mektub gönderüp emir mucebince dört yüz kantar kendir teli ve elli kantar ustubi toplamış isede yağmurdan dolayı ancak kırk kantar kendir telini yükselenbiliğini ve yapılacak urganlar için Kavala’dan numune gelmişse de buradaki bükcüler lenger urgani yapmağı bilmediklerinden ustaya ihtiyaç olduğunu bilmekle kendir teli bükdürülmesine kendisi memur edildiğinden akele bükdürüp ustubi ile beraber göndermesi hakkında.
116/185
Dubrovnik Beyine hüküm: Vaktiyle Dubrovnik Memalik-i mahsusaya tuz gönderilirken şimdi terike gönderilmedıkçe tuz vermeyiz diye taallül edildiği anlaşılıldığından muzayka günlerinde ubudiyet ve ihlasa mугиров muameleden ıctınabla eskisi gibi tuz gönderilmesi hakkında.

117/186
Limni Ceziresi Kadısına ve kale Dizdarına Hüküm: (Edirne’den) Gösterilen lüzumuna binaen Limni kalesi muhafazası için elli nefer daha yazılımasına dair.

117/187
Gelibolu Kadısına hüküm: (Edine’den) Sığacık beyi Receb’e verilmek üzere gönderilen ahkam-ı şerifevi müşarın ileyh boğazı geçmişse bir fırkate donatıp ardından ulaştırılmasına dair.

117/188
Sinop ve Amasra ve Erim Kadılarına ve Süleyman Reise hüküm: Orada yapılan gemiler tamam olup İstanbul’a gönderilecekleri zaman, bir ferd tarafından odun ve başka şeyler yüklenmesine müsaade edilmeyip kendi levazımından olan şeylerle yola çıkılarmasını burada muayenede aksi çıkarsa mes’il olacakları hakkında.

118/189
Ahyolu, Varna, Yeniada ve Midye’de yapılan gemiler üzerinde olan Kadılar ve Çavuşlara hüküm: Gemilerden kaçağını tamamladığını ve tamamlanmayanlarını ne vakit bitirileceğini ve kaçağını kurekçileri geldiğini bildirmeleri ve kurekçileri getiren kadılarla kurekçilerini muhafaza için gemilerle İstanbul’a kadar gelmelerinin tebliği ve reis ve mübaşırler tarafından gemilere esya yüklenmesinin men’ile gemilerin safra makamında kendi kereste ve kurekleri ile gönderilmesine dair.

119/190
Kapudana hüküm: Süzebulu’da yapılan gemilerle memur Hasan Çavuş’un istediği kalafatçılara ile zift ve sair levazımın bir kaliteye konup acele gönderilmesi ve Anadolu yakasında yapılan gemiler için lazım olan şeylerin de bir kalite ile sevkine dair.
119/191
Temeşvar Beylerbeyine hüküm: köherçile karhaneleri odununun köy ahalisine münavebe ile çekdirilmesi hakkında olup köherçile memurunun adama verildiği kaydı olmakla beraber çizgilerle iptal edilmiştir.

120/192
Sabika Cezayir-i Garb Beylerbeyisi Hasan Paşaya hüküm: Geçen deniz muharebesinde Cezayir Beylerbeyisi Ali’nin zapt ettiği bir Malta bastardasından denize atlayan hristiyanlardan altı şöyleyle ile onuz kırk neferin kendisi ile oğlunun gemisinde olduğu bildirildiğinden emrin vusulunde merkumların isimlerini defter ile beraber miriye teslim etmesine dair.(hüküm iptal edilmiştir)

121/193
Mizistre Beyine hüküm: Uhdesine Mizistre sancağı tevcih olunan züemadan Mahmud’un oraya gidene kadar kendisinin muhafaza hizmetinde kalması, bırakıp gider ve muhafazada ihmalı olursa cezalandırılacağı hakkında.

121/194
Çirmen Beyine ve Ferruh Çavuşa hüküm: Sancak beyinin voyvodasının hepsinde bulunduğu bildirilen üç mücocrin sicil suretler ile birlikte Dergah-ı muallaya gönderilmesine dair.

121/195
Ağriboz Beyine hitaben üç düşman kadırgasının bazı yerlere tecavüzünden ve memleket muhafazasındaki noksandand bahis ve natamam hüküm olup mükerrer diye çizilmiştir.
Karlıeli Beyine huküm: (Edirne’den) Seksen düşman gemisi Ayamavra’yı muhasaraya geldiği cihetle muavenet etmesi için vezir Hasan Paşa mektub gönderdiği anlaşıldığından bahisle evvelki emir mucebince kendisine muavenete memur olan Yanya ve İnebahtı Beylerini ve Eğirikası muhafazasındaki Paşa sancağı sağkol Alay beyisini yanına çağırıp donanma-yı hımayun o taraflara varıncaya kadar düşman tecavüzüne mani olmasını amirdir.

Üsküb Beyine hukûm: (Edirne’den) Vezir Hüseyin Paşa mektub gönderıp muavenet istediğini cihetle kendisine sefere hazırlanması emri verdiğini bildirdiğienden mescaren ileyhin tenbihi vevh ile sancak kuvvetini toplayıp buradan veya mescaren ileyhden gelecek haber üzerine hareket etmesine dair.

Vezir Hüseyin Paşa hukûm: (Edirne’den) Seksen düşman gemisinin Ayamavra kalesini muhasara için geldiğini Karlıeli Beyi bildirdiğinden Yanya ve İnebahtı Beylerine muavenet için emir verildiğini ve saireye dair iş’a vevh ile muavenet etmesi ve Köstendil Beyine sipahilerin yarısı ile Ağrıboz’a ve diğer yarısı ile İnebahtı’ya yardım eylemesi için emirler gönderildiğini, mezkur Beylere ve Ergiri kasrındaki Alay beyine kendisinin de öyle emirler göndermesine ve mazarrat melhz olan yerlere muavenet için Tırhala Beyine emir velirdiğinden acele memur olduğunu yere sevkine ve muhafaza tertibatı alması ve iki defa hukûm gönderildiği üzere defter açılıp sipahilerin vaki’ olan mesalihinin görülmesi vesayasına dair.

Köstendil Beyine hukûm: (Edirne’den) Seksen düşman gemisinin Ayamavra Kalesi üzerine geldiklerini Karlıeli Beyinin iş’a vevh ile vezir Hasan paşa bildirdiğinden kendisine üç defa yazıldığı üzere liva sipahilerinin yarısını alıp Ağrıboz’a yardım etmesi ve diğer yarısını Alay beyi ile acele İnebahtı tarafına göndermesi ve eski yeni emirlerin vusulü ile hareket tarihlerini bildirmesi hakkında.
127/200

Devline Beyine hüküm: (Edirne’den) Birkaç düşman gemisinden Aydonat yalılara çıkarılan askerin mühhezir olduğunu fakat gemilerin o canibe varmak üzere bulunduğunu bildirmesine cevaben bütün askerini toplayup düşman tecavüzünü de' e çalışmasını ve evvelce verilen emir muebinçe Yonca kalesini yıkup silahlarını başka kalelere taksim etmesini amirdir.

128/201

Karlıili Beyine hüküm. (Edirne’den): Düşmanın seksen pare gemi ile Ayamavra kalesini muhasara ettiği haber vermesine binaen yanında mevcud ve muhafaza hizmetinde memur züema ve tımar erbabi ile Ayamavra’ya varup ve Karlıili Beyi ile ittihad üzere olup muhafazaya çalışması hakkında. (Bu hükümün metnine ve 196 numaralı hukme nazaran Karlıeli Beyine olmayup Yanya veya İnebahtı beylerinden birine olması lazımdır.)

129/202

Ahyolu Kadısına ve Hasan Çavuşa hüküm: (Baba eskisi) Orada yaptırılan gemilerin her biri için ikişer yüz varil tedarik edilip gemilerle birlikte gönderilmesi (süreteri: Vize Beyine, Varna Kadısına)

129/203


130/204

Kıbrıs Beylerbeyine hüküm: Kıbrıs’a gönderilen zahireden ne kadar kalmışsa satıp hesabını bildirmesi hakkında.
İçel Beyine hüküm: Evvelce Kıbrıs’a gönderilen buğday ile geçen seneki çuvalın ve şimdiye kadar gönderilmiş olan nüzulun defterini yapmak için açıları Kıbrıs Beylerbesinden istenilmesi üzere suretini göndermesi hakkında.

Rodos Beyine ve Dizdaına hüküm: Rodos’ta gemi topları tedarik edilip Antalya’da yapılan gemiler için istenildikçe verilmesi verilen top, barut ve sairenin defteri yazılıp arz edilmesi hakkında.

Kırkkilise Beyine ve Kadılarına hüküm: Donanma ile giderek tufan endazların Südde-i sa’âdet kullarından Süleyman’ın başbuğluğu ile İstanbul’a. gönderilmesi hakkında emir mukarrer olup ancak bazı tufan endazların rahatsız etmediğinden ve bazı hristiyanların tufan kullandıkları, bildirildiğinden donanmaya iltihak edecek tufan endazlara ibtidadan dirlikler verip riayetler olacağını ve hristiyanların tufan kularını teslim ile mükellefiyetini pazar ve kalabalık yerlerde ilan ettirmeleri ve üç gün sonra tufankularını vermeyen hristiyanların ellerinden tufankuları alınıp kürege konulmak üzere mahfuzan göndermeleri ve alınan tufan mikdarını bildirmeleri hakkında.

Zağra-i atik Kadısına hüküm: Zağra-i atik naibinin bildirdiği göre kazada sakin yörüklerden Mustafa’nın evini basıp oğlu Mehmed’i katl ve kendisi ile sekiz oğlunu ve adamlarını ceh ettiğinden dolayı siyaset edilmesi ahali tarafından istenen İlya ve Todori nam hristiyanların ve mazanadan olan sairlerinin mürdüm müftüsi olan Mehmed Çavuş mübaşeretiyle ahvalı teftiş edilip siyaseti icab edenlerin mahalli hadisede siyaset edilmesine dair.

İnebahtı Beyine hüküm: Yüz düşman kadırganın İnebahtı’ya geleceği hakkında kadının iş’arı doğru olmadığına ve daima muhafaza üzere bulunduğuna dair iş’arı
malum olup ancak kendisinin adamları olmadığı ve bazı reayanın Venedikli ile ittifaki olup oradaki gemileri yakmak kadsında oldukları halde kendisinin bundan haberi olmadığı bildirildiğinden adamsız ve işlerden habersiz sancağın zabti kabil olamayacağı ve ihmalinden dolayı itaba müstehak olduğu cihetle emrin vusulende yanına fazla adam toplayup düşman mazaratını defe çalışması ve Venedikli ile ittifak edüp gemileri yakmak isteyenlerin haklarından gelmesine dair.

134/210
İzdin Kâdınına hüküm: Havassı hımayundan Ahtos köyüne düşmanın bir fenerli kadırgası ile iki kalitesi gelüp mütezim ile iki hizmetkarını götürdüklerine ve emini düşmanla müttehid hristiyanların ele verdiklerine ve kalede işe yarar silah bulunmadığına dair iş’arına cevabdır ve Venedikli ile müttefikan fesad yapan köylü hristiyanların ileri gelenlerinden bir kaçına tutupкурми sabit oldukdan sonra haklarından gelmesi ve İnebahtı’ya gönderilen tufenklerden bir miktarı kale için beyden istemesi hakkındadır.

135/211
Erikli kasrı muhafazasında olan Südde-i sa‘adetim yaya başlarından Mahmud subaşıya hüküm: Karlılı beyi Ali’ye muhafazada yardımcı olması ve gerekli olan yeniçerileri yat ü yeraklarıyla tayin eylemesi fakat gerekli mikarda yeniçeriyı yanında bırakıp kale muhafazasını temin etmesi dair.

135/212
Erdel voyvodasına hüküm: Erdel taraflarındaki karye ve sair yerlerin durumlarında bazı sorunlar yaşanmış olduğundan cihetle buraların teftiş edilmesi ve huzurun sağlanmasına dair.

137/213
Üsküb, Vulçitrın, Pizren, İskenderiye ve Hersek Beylerine ve Kadılarına ve Dizdarlarına hüküm: Novaberda kazasının Geylan köyünü basup miri emval garet eden şakilerin teftişine memur edilen İvranye Kadısı ve nazir Piri ve Mehmed Çavuş tarafından istenilince kazalarına iltica etmiş mücrimleri tutup göndermeleri ve
Dizdarların da mürşimleri muhafaza için adam vermeleri ve bu vesile ile celb-i menfaatten hazer edilmesi hakkında.

138/214
Bergos Kadısına hüküm: Vize’de imareti olan Hatice Sultan évkafi mütevellisi olup Bergos köylерinde bulunan Ferhad’ı ve évkafi defterlerini celb ve vakıf muhasebesini ruyet edüp söylediği gibi maldan şart-ı vakıfa muhalif masraflı ve vakıf maldan zimmeti var ise tahsil ile neticesini bildirmesine dair.

138 /215
Niğde kadısı Mevlana Elkasa hüküm: Kıbrıs’a gönderilen üç bin kile buğdayının ve Karaman kazalarından gönderilen yirmi otuz bin kile buğdayının çuval ve kiraları verilmedığınden fukarannız ızdırab çekdiği, ambarlara nezaret etmediğinden buğdayın vezni ve temizliği müsevves olduğunuzu ve soğlarda iyi buğday varken yağmur dökülmüş buğday gönderildiğini Mehmed Çavuşun bildirdiğiinden bahisle fukarannız hakkını acele ödemesi ihzar ve zahire göndermekdeki ihmalı ve bozuk buğday göndermesi sebeplerini sual etmektedir.

140/216
Mehmed Çavuşa Hüküm: (Edirne’den) Antalya iskelsinde yapılan kadırgalara ve kureççilerine ve malzemesine dair iş’arına cevab olub yapılmakda olan on kadırgadan üçünün harcını talebi vech ile Mustafa paşanın vermesi ve Teke ve Alaiye ve Hamid livalarında olan müsellemlerin ve évkaf reyasının ve muaf olan sair reyanın her yedi hanesinden bir kureç ihracı için hükümler gönderildiğinden oralardan alınacak kureçler ve Anadolu Beylerbeyisinе verilen emir mucebince oradan tedarik edeceğini kendir ve sair levazımla kadırgaları tehiz edüp peyderpey donanmaya göndermesi ve mezkur sancıklardan çıkarılan kureçler defterini göndermesi ve oralardaki mürşimler siyaset edilmeyüp gemilere kureççi yapılması hakkında.

141/217
Kastomonu sancağı kâdi railsine hüküm: Sinop ve Taşköpü ve Araç ve Devrekani ve Eflani ve Göl kâditleri mektup gönderüp Sinop’da yapılan kadırgalar için Kastamonu
kazalarına tevzi edilen keresteyi nakle kışın ziyadetinden hayvanların zarar görmesi
olan kazalarına tevzi edilen keresteyi nakle kışın ziyadetinden hayvanlarının zarar görmesi
dolaysıyla halkın takatı kalmadığını bildirdikleri dair.

142/218

Zağra-yi Atik kadısına ve Zağra-yi mezbure zaimi Mehmed’e hüküm: Bazı levend
ve sohtaların müsellah gezüp katl ve garetten halı oldukları bildirdiğinden mükerrer
emin tayin edildiği dair.

143/219

Tırhala beyine hüküm: Düşman kadırgalarının Galos kalesi etrafına geldiği ve
isyan eden Ali hristiyan köyü halkın Müslüman ailelerini esir ve Galos körfezindeki
rencber gemilerini zapt etmek ve bazı efradı düşman donanmasına cenkci yazılmak gibi
fesad ve tecavüzde bulundukları ve ellerinden kurtulan bir esirin ifadesine göre
peksimete ihtiyaçları olduğundan Galos kalesine tecavüz kasında olukları anlaşılarak
livadan imdad gönderildiğini Vidin kadısı yazdığı cihatla evvelki emir mucenin
e Mora tarafına gitmekten sarfı nazar lithium Galos ve havalisinin muhafazası
Mora tarafına da nezaret etmesi ve peksimetin dahı naklettilirmesi ve hismete taallül eden bazı
sipahilerini ve cebelülerin ve mültezimlerin dirlikleri ahara verilmek üzere isimlerin
bildirilmesi ve düşmana zahire verenleri idam etmesi hakkında.

144/220

Pınarhisar kadısına hüküm: Kazanın Yenice ve diğer iki karyesinden adam gelip
Mihal oğlu evkafından olup kadımdan bin mavna kureğine mültezim iken hala bin
faloça kureği teklif olunduğunu bildirdiklerinden mavna kureği mukabilinde ne vech ile
muaf iseler bu defa o vech ile muaf olmaları hakkında.
145/221

Edirne Kadısına hüküm: Edirne’de Gölbaba zaviyesinde mutasarrıf İbrahim Dede rık’a sunup zaviyenin bazı yerleri tamire muhtaç olduğundan badem ulufesinin tekke tamirine tahsisi için hüküm istemekle zaviyenin tamire ihtiyacı varsa mürtezikanın ulufeleri rakabe ettirilip tamire sarf olunması hakkında.

145/222

Alaiye ve Hamid ve Teke Kadılarına hüküm: İlkbaharda sefere çıkarak donanma için kazalarında olan müsâlem ve evkaf ve havas ve sair muâf reayanın her yedi hanesinden bir kür gücü ihrac edüp Antalya’da yapılan gemilere göndermesi ve Antalyalı Mehmed çavuşun bu hususa mubahât yapıldığı ve mahbeslerde bulunan ve tutulan mücrimlerin idam edilmeyüp mezkür gemilere küreğe gönderilmesi ve iş’arı hakkında.

146/223

Niğbolu Beyine hüküm: Niğbolu Alaybeyi Mustafa ile orada kürük hizmetinde olan bir zimmiyi Südde-i sa’âdet çavuşlarından İbrahim’e tefrikan ve mahfuzan İstanbul’a göndermesi ve mezkur kürük ile gemide birlikde olan sipahilerin isim ve timarların yazmasına dair.

147/224

Narda ve Preveze kadılarına hüküm: Vezir Hüseyin Paşanın mektubuna göre Narda yakınlarında bir ormanlık alan olduğu ve itazesi lazım olup bunun için her birinin gerekli kadar baltalarıyla beraber cerahor ihrac etmelerine ve ormanı kesmeleri ve ihmaleden hazer eylemelerine dair.

147/225

Yanya Beyine hüküm: Narda kurbundaki ormanı kesüp temizleme için baltalar ile beraber cerahorlar ihrac edüp emrine vermeleri Narda ve Preveze Kadılarına yazıldığından hemen lazım olduğu kadar getirdip ormanı kesdirmesi ve her kazadan gelen mikdarı bildirmesine dair.
148/226

Ohri Beyine hüküm: Sancağı geniş ve deniz tarafı sarp ve ormanlık ve hristiyanları asi olduğundan ikiye ayrılmasına Vezir Ahmed paşa tarafından lüzum gösterilmesi üzerine emval-ı hassa nazırı olan Öngür oglu Mahmud asillerin içinde Eşim mevkiinde kendi mâli iki yüz bin akçe ile sancak olmak şartı ile kabul ve ilitzam eylemiş ve fakat muma ileyhe Mizistire sancağı tevcih edilmiş olduğundan şart ettiği iki yüz bin akçeyi kendisinden alup o mahalde metin bir kale inşa ve levazımını mümkün olan yerlerden tedarik etmesi hakkında.

149/227

Temeşvar Beylerbeyisine ve Defterdarına hüküm: Temeşvar baruthanesinde hizmete tayin olunanlara İstanbul’dan verilen berat tarihinden evvelki hizmetleri ulufe verilmediğinden şikayet olunmakla badema bu gibilere gedik verildiği tarihle berat verilmek için tevcih tarihinin gönderilen arzlara kaydedilmesine dair.

149/228

Dukakin Beyine hüküm: Yazıldığına göre yaylakda bazı celebleri basup mallarını garet ve çobanlarını cehr eden ve teftiş için yapılan davete icabet etmemiş ve teftiş için yapılan davete icabet etmemiş halinde bulunan Debre kazasının Reçad Hristiyan köy halkından fesad ve isyanı sabit olanların tutulup haklarından gelinmesi ve bildirilmesine dair.

150/229

Lâlâya hüküm: Evelce İzmir’de tutulup İstanbul’a gönderilen bir Dubrovnik gemisinden başka eşya yükli bir Dubrovik gemisi daha gelip tutulduğu ve gemilerdeki eşya ile mürettabatı hakkındaki işarına cevaben o gemiyi de kafi hisar eri muhafazasında göndermesini ve gemiyi içeri boğaza götürmeye memur edilen Midilli ve Sakız beylerine haber yolamasına amirdir.

151/230

Avlonya beyine hüküm: Kara hocanın tuttuğu Körfüs balyosu vasıtası ile muma ileyhin mahbus olan kardeşı Abdulkadir’in ve Medine’de mevku Müslüman Ali ile birkaç Müslümanın tahsili imkanın evvelki emir mucebine görüşüp intaca çalışması ve
ayrıca Salih paşa oğlunun kurtarılması için teşebbüsde bulunup mümkün olmazsa birilerin işini tesri etmesi ve oradaki iki kadırga ile kaliteli donatmak hususuna çalışması hakkında.

152/231
Rus kasrı kadısına hüküm: Süzebolu ve Varna’da yapılan kadırgalar ihzarına ve kürek ustalarına verilecek yevmiyeye dair işarına cevap olup hangi gemilerin kürekleri ihzar olunursa akıçelerinin o semtten istenilmesi hakkında.

152/232
Rus kasrı kadısına hüküm: Kazanın bazı köylerinde eskiden hane-i avarızda olan reayadan bir kısmı bir tarıkle akını olup şimdi kürekçi tahririne başlanıncı akınıygız diye avarız ve kürekçi vermedikleri hakkında işa cevap olup mezkurlar avarız hanesinde iseler kürekçilerin alınması ve akını ise iseler bizzat sefere memur olduklarından onlardan kürekçi alınmaması hakkında.

153/233
Ağrıboz Beyine hüküm: Düşman gemilerinin havası hümayundan Özür köyünü yağma ve Ahnos köyünü basup mukataat emini Mesih’i üç dört adam ile esir ettiği ve bu yüzden kürekçi ve peksimet ve yelken bezi tedarikinde güçlück çekildiği hakkında iş’arına cevaben bu haller kendi ihmalinden ileri geldiği cihetle emir ve kanun mucebince adamlar toplayup muhafazayı temin etmezse hakkında gelineceği ihzar ve sipahilerinin yanı ile Ağrıboz’a memur edilen Köstendil bey ile müttehiden tedabir ittiham etmesini tavsiye etmektedir.

155/234
İpsala Kadısına hüküm: Bildirdiğine göre bazı çingenelerin Keşan kazasından çaldıkları hayvanlar ile bir camiden çaldıkları iki kaliçeyi satın alan ve hakkında ahali tarafından şikayet edilen Muslihiddin adlı bir köy imamının ahvalini teftiş edüp cümü sabit olursa mahfuzen göndermesine dair.
Kırkkilise Beyine hüküm: O taraflardaki fesad ehlini tutup kereğe kanulmak üzere İstanbul’a göndermeğe memur edilen Dergâh-ı muallâm càvuslarından Hüseyin’e muavenette bulunmasına dair.


Bursa Kadısına hüküm: Boyanmak için hariçden Bursa’ya getirilen boyacıların emir verilmişken zengin boyacılarдан Yusuf ve dört arkadaşının boyacılar böümcu verip işi kendilerine hasrettiliklerinden şikayet edilip de merhumların ıteatsizlikleri vaki ise mahfüzen gönderilirmelerine dair.


Niğbolu ve Hotalıç ve Lofça Kadılarına hüküm: Tutulan bazı Karaci taifesinin ellerinden Rum ve Karaman vilayetlerinde gezeler diye temessükleri olmakla Rum kelimesini Rumeli kabul ederek serbest bırakıldılar ve bazılarının Lofça voypodasından mahbus oldukları bildirildiğinden bırakılanlar tutulup Lofça’dakilerle beraber kereğe gönderilirmeleri hakkında.
158/240

Edirne Bostancıbaşına hüküm: Bildirildiği üzere has bahçe hizmetinde emekdar olan oğlanlardan yirmisini kapıcılığa ve kırkı yeniçeriliğe ve hizmetlerinde kusurları olan ikisini sağ ulufecilere tayin edüp defterlerini göndermesine dair.

158/241

Edirne’de yapılan cami binası emini ve sabık hazine-i amire defterdarı Hasan Çelebi’ye ve mimara hüküm: Cami binasını hizmetinde ve emekdarlardan olan acemi oğlanlardan kırık ile orada yapılan cami binasında çalışan acemi oğlanlardan ellisinin kapıya çıkması için defterlerini ağalarına göndermelerine dair.

159/242

Bostancı başıya hüküm: Edirnede’ki has bahçe hizmet eden acemi oğlanlardan kırık ile orada yapılan cami binasında acemi oğlanlardan ellisinin kapıya çıkması için defterlerinin kendisine gönderilmeleri Edirne bostancıbaşısına ve bina emini ile mimara emredildiğinden defterler gelince icabının yapılması hakkında.

159/243

Bina eminine ve Mimar başıya hüküm: Mimar başının gösterdiği lüzuma binaen Edirne’deki Hızırlığı tamir edüp ne kadar kaçar sarf edildiğini bildirmelerine dair.

160/244

Marmara kadısına hüküm: Biga taraflarında yapılan gemiler için neccar ve kalafatçiya lüzum olduğunu Biga Beyi Ahmed bildirdiğinden bu hususda kendisine yazılan emirler mucibeince şimdiye kadar Biga’ya ne kadar usta gönderdiğini bildirmesi ve yeniden ustalar bulup yollaması hakkında.

160/245

Hasköy ve Kırkkilise Kadılarına hüküm: Vize ve Kırkkilise ve Pınarhisarı ve Çorlu kazalarındaki mürûmleri teftişe ve göndermeye memur Bergos Kadısına başka vazife verilerek teftişe kendisi tayin edildiğinden evvelden bu işe memur Hüseyin
çavuşla birlikte vazife görmesine dair. (İki kayda yazıldığı halde (kendisi) tabirinden hangi kadının kasdedildiği anlaşılıyor)

161/246

Edirne Bostancı Başısına hüküm: Edirne yakınında Kaya köyündeki suyun yapılan camiye getirilmesi mühisî olduğu bildirildiğinden yerine giderek suyun miktarını ve masrafi ehli vukufa tahmin erritüp bildirmesine dair.

161/247

İskenderiye ve Hersek Beylerine hüküm: Noveberda kazasının Geylan köyünde Süleyman adlı haraççiyi cerh ve iki oğlu ile dokuz hismetkarı kat edüp mal-ı miriye ve hususi eşyasını garet eden şakilerden yirmi dördüncü sancaklardaki kînezlikleri olduğu bildirildiğinden bu işi teftişe memur İvranye kadısı ve nazır Piri ve Mehmed çavuş tarafından istenilince tutup göndermeleri ve muhalefet edüp vermeyecek olan kimesneleri mahfuzan Sâdde-i sâ'adete yollamalarına dair.

162/248

Üsküb Beyine ve Üsküb sancağındaki Dizdarlara hüküm: Sancakda tutulan mücimlerin sicil suretleri ile Südde-i sa'adete gönderilmesi için kadılara hüküm yazıldığından sevkleri esnasında kafi hisar erleri terfik edilmesine dair.

162/249

Üsküdar Kadısına hüküm: Gökbuzede Mustafa Paşa evkafı nazır olan Mustafa’nın görülen hisabı neticesinde çıkan zimmetini zaman-ı tevliyet ve nezaretinde her neye malik olmuşsa inkar veya başkasınındır diye ikrar etmesine iltifat etmeyerek zabt edüp tahsil etmesine dair.

163/250

Ohri Beyine Hüküm: Debre kazasının Reçad köyünde yüzü mütecaviz ehli fesadın yaylaklarda celebleri basub mallarını garet ve çobanlarını cerh ettikleri ve teftiş için yapılan davete itaat etmeyıp isyan üzere oldukları Dukakin Beyi tarafından bildirildiğinden fesad ve isyanı müseccel olanları tutup ve haklarından gelüp bildirmesi
ve müşarûn ileyhin arzını getiren celeb Kara çavuşun mağsub emvalını tahsil etmesi hakkında.

164/251
İvranye Kadısına ve nazıır Pir Mehmed’e hüküm: Novaberda kazasının Geylan köyünde haraççi Sükeyman’ı basup kendini cerh ve iki oğlu ile dokuz hizmetkârını katl ile eşyalarını ve miri malını gasb edenlerden tutulup Südde-i sa’âdete gönderilen Davut oğlu nam zimmi faillerin İskenderye’nin Plava nahiyesi ve Karadağ ve Morova halkından ve altmış kişiden ibaret olduğunu ve mevkilerini ve alınan malların dağıtıldığı yerleri haber vermekle merkum ile bir arkadaş Mehamd çavuş ile oraya gönderilmiş ve şakilerin tutulmalarına muavenet i...in ’skeb ve Vulçtrın ve İskenderye ve Pizren ve Hersek Bey ve kadılarına ve dizdarlarına hükümler yazılmış olduğundan mezkur çavuş mümâşaretiyile mücîrîmleri ve mağsubatı göndermesine ve bazı vesayaya dair.

166/252
Silistre beyine hüküm: Emir üzerinde gönderilen bir hisar erinin geldiğine ve bazı hisar erlerinin hizmet oldukça himaye edildikleri eşidildiğinden miri hizmette kimsenin himaye edilmemesi hakkında.

167/253

169/254
Çerkez beyine ve Budaközü kadısı Osman ve Bozok kadısına hüküm: Halil fâkîh nam kimse ile beş kişi gelüp Mahmud fâkîh adlı naib ile muhzirinin Kıbrıs adasına kiz
sürgün etmek için emir gelmişdir diye kendilerinin ve diğer Müslümanların kızlarının sürgün yazdklarını ve bir kısmının velisinin izni olmadan diledikleri ile nikâh ettiklerini ve para aldıkları bildirildiklerinden sahihse yapılan işleri mufassalan bildirmeleri hakkında.

169/255

Yeniçeri ağasına hüküm: Torbadu türbede olan ulufeli oğlanlardan yedi yüz ve bahçede olan oğlanlardan üç yüz nefer oğlan cümle bin nefer oğlan olur kapıya çıkarmak için hüküm yazılmıştır.(yarım bırakılmıştır)

170/256

Kaayid-ül-Ceyş Süleyman’a hüküm: Sabika Garb Cezayir Beylerbeyisi kaptan Ali paşanın hakkındaki hüsn-ü şahadetinden ve Tunus ayanının müracaatından bahisle düşmanınla mücahede bulunan Tunusluların masumiyetini ve memleketin muhafazasını temin için vilayet-i mursken ileyhin livasına ilhak ve vekili kaymakam nasb edildiğinden kendisinin de ittifad üzerine harekette memleketin muhafazasına ve refahına çalışması hakkında.(bir sureti Kaayid-ül-Ceyş Süleyman’a)

171/257

Eflak Voyvodasına hüküm: Miri için don yağını olmak emri ile gelen bazı kimseler halkı ızrar ve topladıkları yağları satıp ticaret ettikleri cihetle yağ lazım olduça kendiye hüküm gönderilmesi hakkındaki iş’arına cevab olup o makule hükümlerle gelenlerin miri bahanesiyle don yağını toplamalarına müsaade etmemesi ve kimseye narhdan az para ile yağ aldirmaması hakkındadir.

172/258

Menteşe sancağa nazırı Tahir’e hüküm: Vezir Piyale paşa tarafından Rodos’da yaptırılan kadırgaların kendir ve yelken bezi ve sair levazımının Menteşe sancağında tedariki hakkında.
Balya Kadısına hüküm: Sipahi Yusuf gelüp sipahi oğlanlarından hassa-i hümâyun şikarcılardan on kişinin ellerinden alınan tüfenklerin kendi kefalet ile iadesini rica ettiği gibi ise tüfenkler iade edilip mudahele edilmemesine dair.

Biga ve Karasi sancakları piyadelerini tahrir eden Ahmed’e hüküm: Biga ve Karasi sancakları piyadelerinden başka mahallere yazılış veya kaçup mahallat arasında gizlenmiş olanların tahriri için müstakil emri şerf istediği hakkında iş’arına cevaben tahriri uzatmak mes’uliyeti mücib olduğundan kendisine verilen mufassal berat-ı şerif mucebince acele tahrir edüp defterleri göndermesini amirdir.

Pınarbaşı, Kırkkilise, Hasköy, Ahyolu, Aydos, Ruskasrı, Karinabad, Yanbolu, Nevahi-i yanbolu, Zağra yenicesi, Zağra eskisi, Akçakızanlık kadınlara hüküm: Kazalarında yazılı celeblere defter mucebince tayin olunan bahar koyunlarını acele toplayup İstanbul’a göndermelerine dair. (suretleri: Uzuncaova, Hasköy, Çırmen, Dimetoka, Hayrebolu, Malkara, İpsala)

Kapudan paşaya hüküm: Edirne camii için Marmara adasında mimar halife Kara Hasan tarafından kesdirilen mermer işinde kullanılıp işin hitamında tersaneye teslim edilen yirmi beş esir ile aletlerin tekrar mermer kesmek üzere muma ileyh Kara Hasan ile refiki sipahi oğlanları cemaatından Şaban’a teslimi ve adaya gitmeleri için bir gemi tedarik etmesine dair.

Malkara kadısına hüküm: Gelibolu kazasının Eceovası nahiyesi halkı nahiye naibinin zulmünden şikayet ettiğlerinden Evren çavuş mübaşereti ile davalarını teftiş edüp hukuku sabit olursa eshabına aliverdikden sonra bildirmesi ve merkumu niyabetten çıkarılmasına dair.
175/264

Gelibolu ve Keşan kadılarına hüküm: Buğday yük ile boğazdan geçmekde olan biri Midilli diğeri Molovalı hristiyanlara aid iki gemiden birinin topla vurulup diğerinin korkudan Sultaniye kalesine yanaştığı ve bundan Molovalı Yori ile üç refki tutulup sorulduğu için Sultaniye kalesi katibi Ahmed ve topçu başı Hasan ve topçu Hüseyin’e para verilen kahramanlara teftiş ile ifadeleri doğru çıktıysa para alanlar haps edilerek bildirilmesi ve gemi ile buğdayın müsadesesi ile tutulan gemicilerin kürege konulması hakkında.

177/265

Antalyalı Mehmed çavuşa hüküm: Antalya iskelesinde yapılan kadırgalara ve kurekçilerine ve malzemelerine dair mektubuna cevap olarak yaptıkları durumda vezir Mustafa paşanın vermesi ve gemilerin kurekçilerini gönderilen hükümler mucebince Teke ve Alaiye ve Hamid livaları müseler ve sair muaf reayası arasında ve yedi hanede bir kurekçi hesabı ile ve kendir ve saireyi Tahir çavuşa gönderilen hüküm mucebince Menteşe livası kazalarından ve top ve sair silahlarını Alaiye ve Teke sancaklarından ve kafi gelmezse bakıyeye Rodos’dan terdik edip evvela Mustafa paşanın üç kadırgasını ve pederpey düşürlerini donanmayı humayuna göndermesi hakkında.

3.3. Arapça Olan Hükümlerin Türkçeye Çevirileri

Sayfa: 89


Sayfa: 167


Sayfa: 170

azık ve levazım konusunda senden bir yardım talep ederse ona yardım etmelişsin. Şöyle ki, en sıradan kişiden en üst düzeydeki kişiye, itaat edenden isyan etmiş olan kişiye kadar, herkesinnazaraında, bütün anlaşmazlık ve ihtilaflardan uzak, çevreniz korunmuş, tam bir anlama içerisinde tek bir vücut gibi görülmelisiniz. İşte böyle olursa bu, avam ve havasın ıslahi için bir tohum, İslamın yükseltmesi için bir araç (vesile) olmuş olur. Selamlar. Hamd tek olan Allah’a, salat ve selam kendisinden sonra peygamber olmayan kişiye olsun.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4. ORIJİNAL METİN
SONUÇ

Günümüzdeki Bakanlar Kurulu'nun faaliyetlerini yerine getiren ve kuruluş döneminden itibaren var olduğu bilinen Divân-ı Humâyun Osmanlı Devleti’nin en önemli idare birimiydi. Bu özellikle Divân-ı Humâyun toplantılarını önemli kılarken bu toplantıların kayıtlarını ihtiva eden mühime defterlerini de aynı şekilde önemli hale getirmiştir.

Arşivler ait oldukları milletleri için temel dayanaktır. Toplum ilimlerine başlangıç ve ilk elden kaynak olma özelliğine sahiptirler. Bundan dolayı ki, bir toplumla ilgili idari, iktisadi, dini, ilmi ve kültürel konulardaki araştırmalar, devletler arası münasebetleri, dönemin toplumsal ve sosyal düzenini göstermeleri açısından çok önemli bir hazine niteliğindedirler.

Osmanlı tarihi araştırmacıları için arşiv vesikalarının tamamı büyük bir önem sahiptir. Arşiv vesikaları içinde de Mühime defterleri Osmanlı Devletinin siyasi ve içtimaî durumunu anlamak ve araştırmak açısından çok önemli yer teşkil etmektedir. Mühime defterlerinin bu özelliği çalışma konusunu belirledede bize temel etken olur.

Bu çalışmamızda II. Selim döneminin bir kesitini ihtiva eden (1570-1571) ve bu dönemi çalışan araştırmacılar için önemli bir kaynak olduğunu düşündüğümüz 10 numaralı mühime defterini transkrip ve tahlil ettik.


Bütün bunlara ek olarak Tunus meselesi ve Avusturya ile südürülen dostane ilişkilere dair hükümler de defterde yer almaktadır. Sosyolojik tarih araştırmacıları için dönemin toplumsal olayları ile ilgili defterde önemli hükümler bulunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA

________________
Sorularla Osmanlı İmparatorluğu I, 2000, İstanbul.
________________
Sorularla Osmanlı İmparatorluğu IV, 2004, İstanbul.


ALIKILIÇ, Dündar, Osmanlı‘da Devlet Protokolü ve Törenler. İmparatorluk Seremonisi, 2004 İstanbul


BOSTAN, İdris, “İnebahtı Deniz Savaşı”, DİA, c.XXII, s.287-88

________________

________________
Osmanlı Bahriye Teşkilâtı; XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, 1992, Ankara.

BRUNSCHVIG, R, “Tunus”, İA, c.12/2, 1988, İstanbul, s.60-95

ÇELEBİ, Kâtip, Tuhfet’ül-Kiber fi Esrafîl Bihar, 1973, İstanbul


Kuruluştan Küçük Kaynarca'ya, Osmanlı Devleti Tarihi, c.1, 1999, İstanbul.


GENCER, Ali İhsan, “Osmanlı Türklerinde Denizcilik”, Osmanlı Ansiklopedisi, c.6, s.570-577.

GÜLSOY, Ersin, Girit’in Fethi ve Osmanlı İdaresinin Kurulması, 2004, İstanbul.

HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, 2003, Ankara


İLGÜREL, Mücteba, “Osmanlılarda Eşkiyalık Hareketleri” DİA, c.11, s.647-650.


Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)
(Çev.Ruşen Sezer), 2004, İstanbul

Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, c.I, (Çev. Halil Berktay), 2000, İstanbul

Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, cilt II, (Çev: Ayşe Berktay, Süphan Andıış, Serdar Alper) 2004, İstanbul

İNBASİ, Mehmet, Ukrayna'da Osmanlılar. Kamaniçe Seferi ve Organizasyonu (1672), İstanbul 2004

İŞPİRLİ, Mehmet, “XVI. Asrın ikinci Yarısında Nermal Kürek Cezası ile İlgili Hükümler” Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı:12, s.203-248.


PAMUK, Bilgehan, XII.Yüzyılda Bir Serhad Şehri. Erzurum, İstanbul 2006


SAKAOĞLU, Nejdet, Bu Mülkiün Sultanları, 1999, İstanbul


TARKAN, M.Tevfik, Kıbrıs (Genel Çizgileriyle), 1975, Ankara


________________________


INDEX

A
Ağriboz, 58, 106, 129, 131, 149, 151, 152, 158, 171
Ahmed Çavuş, 65, 81, 111, 155
Ahyolu, 136, 146, 153, 154, 188
Akça Kızanlık, 188
Akça Kızanlık, 85
Akdağ, 80
Akhisar, 107
Akkirman, 79, 95
Alacahisar, 90, 97
Alaiye, 190
Amasra, 146
Amid, 94
Anadolu, 92, 94, 102, 118, 147, 162
Antalya, 154, 155, 162, 166, 190
Arabgür, 107
Arabistan, 101
Araç, 163
Aşuşül, 65
Atala, 107
Avlonya, 50, 51, 64, 65, 67, 109, 134, 136, 170
Ayamavra, 111, 150, 151, 152, 153
Aydın, 65
Aydos, 188
Ayrık, 86
Azveriç, 51

B
Bağdad, 103, 121
Baflkesri, 105
Balı Çavuş, 101, 188
Bar, 64
Barga kal, 57
Basra, 84, 121
Batum, 89
Bece, 183
Beç Krali, 92, 108, 116, 123, 135
Bekzerd, 183
Belgrad, 97, 124, 131, 132, 134
Belyar, 183
Bender, 79, 113
Bergos, 84, 160, 177
Beyazıt Bey, 50
Biga, 85, 91, 118, 177, 187
Bitlis, 126
Boğazhisarı, 82
Boğdan, 79, 120, 122
Bolu, 85
Bosna, 74, 135, 136
Bostan Çavuş, 87, 91, 105
Bozok, 184
Budaközü, 184
Budun, 67, 93, 103, 108, 110, 116, 117, 123,
124, 135, 159
Burbali, 68
Bursa, 71, 87, 174, 187

C
Canik, 87
Carullah Çavuş, 129
Cezaýir, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 103, 106, 130,
133, 148, 184
Cezaýir-i Garb Beylerbeyisi Ali, 59, 62, 106

Ç
Çerakise, 97
Çurnova, 131, 132
Çirmen, 49, 104, 149, 188

D
Delvine, 50, 57, 77, 109, 134, 150, 151, 152
Demirci, 107, 187
Devrekani, 163
Dimetokya, 78
Dirigöz, 70
Divriği, 107
Diyarbekir, 83, 94, 103, 128, 141, 142
Dubruca, 99
Draç, 96
Drama, 110, 127
Drava, 110
Dubrovnik, 53, 63, 115, 125, 145, 169
Dukakin, 136, 169, 180

E
Edirne, 68, 91, 101, 111, 130, 142, 150, 161,
165, 175, 176, 177, 188
Efik, 70, 80, 95, 131, 132, 139, 140, 186
Efik, 163
Elbasan, 134, 136
Erciş, 72, 88
Erdel, 70, 80, 81, 99, 106, 131, 159
Eroğlu Kethi, 75, 118, 119
Ergiri, 134
Erikli, 158
Erim, 137, 146
<table>
<thead>
<tr>
<th>City</th>
<th>Page Numbers</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Erzurum</td>
<td>66, 69, 82, 103, 128, 174</td>
</tr>
<tr>
<td>Evren Çavuş</td>
<td>68, 78, 85, 189</td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fere</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Florine</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gable</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>Gardik</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Gazze</td>
<td>74, 101, 118</td>
</tr>
<tr>
<td>Gelibolu</td>
<td>79, 84, 91, 146, 189</td>
</tr>
<tr>
<td>Gencal</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>Geylan</td>
<td>160, 178, 180</td>
</tr>
<tr>
<td>Girit</td>
<td>57, 64, 143</td>
</tr>
<tr>
<td>Girne</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>Givle</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>Gökbuze</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>Göl</td>
<td>163, 165</td>
</tr>
<tr>
<td>Gördük</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Gülünar</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>Gümüşhane</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>H</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hacı Murad</td>
<td>55, 56, 62, 185</td>
</tr>
<tr>
<td>Hakkari</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Haleb</td>
<td>53, 60, 72, 73, 75, 103, 115</td>
</tr>
<tr>
<td>Hamaset</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>Hamid</td>
<td>162, 166, 190</td>
</tr>
<tr>
<td>Harput</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasan Çavuş</td>
<td>52, 54, 76, 96, 113, 114, 133, 136, 140, 143, 144, 146, 147, 153, 154, 159, 188</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasköy</td>
<td>177, 188</td>
</tr>
<tr>
<td>Hayrebolu</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>Hazro</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>Hemdiye</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>Hersek</td>
<td>52, 54, 76, 77, 129, 135, 160, 178, 181</td>
</tr>
<tr>
<td>Hınıs</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>Hızır Çavuş</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoşće</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>Hotalıç</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>Hüdavendigar</td>
<td>56, 91</td>
</tr>
<tr>
<td>Hüseyin Çavuş</td>
<td>130, 177, 178, 179</td>
</tr>
<tr>
<td>İ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>İbrahim Çavuş</td>
<td>166, 175</td>
</tr>
<tr>
<td>İçel</td>
<td>61, 80, 155</td>
</tr>
<tr>
<td>İlbasan</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>İnbahtı</td>
<td>125, 150, 151, 152, 157, 158, 172</td>
</tr>
<tr>
<td>Ipsala</td>
<td>172, 188</td>
</tr>
<tr>
<td>Işı Çavuş</td>
<td>157, 167</td>
</tr>
<tr>
<td>İskenderiye</td>
<td>54, 119, 136, 160, 178, 180</td>
</tr>
<tr>
<td>İspanya</td>
<td>51, 55, 58, 62, 63, 64</td>
</tr>
<tr>
<td>İstanbul</td>
<td>59, 62, 78, 79, 82, 84, 95, 98, 114, 119, 144, 146, 147, 156, 169, 179, 186, 188</td>
</tr>
<tr>
<td>İvraniye</td>
<td>160, 178, 180</td>
</tr>
<tr>
<td>İzın</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>İzmir</td>
<td>78, 125, 169</td>
</tr>
<tr>
<td>İzvornik</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>K</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kandıra</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>Karahisar</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaköy</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman</td>
<td>103, 161, 175</td>
</tr>
<tr>
<td>Karasu</td>
<td>78, 110</td>
</tr>
<tr>
<td>Karesi</td>
<td>85, 91, 118, 187</td>
</tr>
<tr>
<td>Karinabad</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>Karlıli</td>
<td>126, 150, 151, 152, 153, 158</td>
</tr>
<tr>
<td>Kars</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>Kastamonu</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>Kavala</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>Kayakoz</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>Kazabla</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Kazdağları</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Kefke</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Kel‘anır</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>Kemaris</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>Kemer</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>Kesriye</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>Keşan</td>
<td>119, 172, 189</td>
</tr>
<tr>
<td>Kıbrıs</td>
<td>52, 56, 60, 61, 94, 102, 125, 151, 155, 161, 184</td>
</tr>
<tr>
<td>Kırkkılise</td>
<td>156, 173, 177, 188</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızılbaş</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Kığı</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilis</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilis</td>
<td>52, 54, 136</td>
</tr>
<tr>
<td>Kite</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>Koca Çavuş</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>Körfez</td>
<td>57, 62, 64, 111, 134, 137, 170</td>
</tr>
<tr>
<td>Köstendil</td>
<td>86, 149, 151, 152, 172</td>
</tr>
<tr>
<td>Kudüs</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuzlu</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Kütahtya</td>
<td>70, 107</td>
</tr>
<tr>
<td>L</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Larende</td>
<td>77, 102</td>
</tr>
<tr>
<td>Limni</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>Lofça</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>M</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maine</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>Malatya</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Malazgirt</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>Malkara</td>
<td>188, 189</td>
</tr>
<tr>
<td>Malta</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>Manastır</td>
<td>138, 183</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Manisa, 107
Manya, 113, 114, 133, 134, 139
Margoliç, 50
Marmara, 89, 107, 142, 177, 188
Mazgird, 66
Mefîyye, 65
Mehmed çauş, 59, 62, 63, 77, 100, 106, 108, 123, 145, 154, 155, 157, 160, 161, 162, 166, 177, 178, 180, 18, 190
Mekke-i Mükerreme, 74
Menteşe, 85, 154, 186, 190
Merlu, 83
Mevlana Ağa, 61
Mısır, 53, 58, 65, 75, 79, 95, 101, 118, 119
Mudanya, 82
Mustafa çauş, 49, 70, 73, 104, 139, 140, 171
Musul, 122
Münîye, 65
Nablus, 101
Narda, 134, 167
Nevaberd, 178
Nif, 78, 107
Niğbolu, 131, 132, 166, 175
Niğde, 80, 161
Niş, 90
O
Ohri, 111, 127, 134, 136, 168, 180
Ö
Ömer çauş, 155, 167
P
Palo, 142
Pankota, 131
Pazarköyî, 87
Pehlivan Hamza Çauş, 149
Pınarhisarı, 165, 177, 188
Pızen, 160, 181
Prevezê, 50, 167
R
Radime, 65
Reçîha, 86
Rodos, 95, 96, 108, 112, 155, 186, 190
Rodosçuk, 95
Rum, 89, 103, 175
Rum ili, 103
Rumeli, 51, 62, 94, 150
Ruskasrî, 188
S
Samsun, 87, 95, 137
Sarki, 83
Saruhan, 91, 107
Sazde, 165
Seferihisâr, 73
Selanik, 136, 138
Semendire, 67, 97, 103, 117, 124
Şılgacik, 112, 146
Şirîrd, 83, 141, 142
Silistre, 182
Sinop, 87, 107, 132, 136, 146, 163
Sis, 99
Sultanîye, 63, 189
Sultanönü, 92
Sûse, 183
Süzerbolu, 147, 170
Ş
Şam, 52, 53, 60, 72, 73, 103, 118, 121
Şehrizol, 104
Şîle, 173
Şûnmû, 131, 132
T
Talem, 104
Taman, 97
Tarsus, 138
Taşkent, 121, 123
Taşköprü, 163
Teke, 162, 166, 190, 191
Tekman, 66, 174
Temesçvar beyisi emîrî’l-ümerâ’i’l-kirâm Ca’fer, 99
Turhala, 126, 152, 164
Tûrnova, 131, 132
Trablus, 72, 100
Trablusgarb, 51, 56, 58, 100
Trablusgarb beylerbeyisi Ca’fer Paşa, 100
Trabzon, 72, 89
Tunus, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 183
Turgud çauş, 122
U
Uluç Ali Bey, 51
Uzun Mustafa Çauş, 81
Ü
Ülgün, 64
Ünye, 87
Urgüp, 90
Üsküdar, 179
Üsküdăr, 86, 150, 151, 160, 178, 181

V
Van, 71, 72, 84, 88, 94, 98, 103
Varna, 79, 131, 136, 146, 154, 170
Vasta kal’ası, 75
Veli Çavuş, 82
Venedik, 53, 102, 111
Vezir Ahmed Paşa 49, 52,
Vezir Ali, 67
Vezir Hüseyin Paşa, 134, 135, 137, 150, 152,
167
Vezir Pertev Paşa, 55, 56, 59, 62, 63 64
Vezir Sinan Paşa, 53, 65, 69, 75, 101
Vezir Piyale Paşa, 82
Vidin, 77, 164
Vize, 153, 154, 160, 177
Vulçüre, 160, 181

Y
Yagodina, 97
Yahyacık, 68
Yalakabât, 87
Yanbolu, 85, 188
Yanık kal’ası, 70
Yanya, 50, 57, 126, 134, 137, 150, 151, 167
Yarma, 51
Yemen, 69, 75
Yenice, 78, 114, 165
Yunus çavuş, 100

Z
Zağra eskisi, 188
Zağra Yenicesi, 104, 188
Zağra-i atik, 85
Zülkadiyeh, 103
ÖZGEÇMİŞ
