**OSMANLI TARİHİ (1600-1700) FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI**

 **C.1. Kanuni Dönemi Osmanlı-İran İlişkileri**

Çaldıran Savaşı’nda Safeviler yenilgiye uğratılmış, Anadolu’ya yönelik faaliyetleri zayıflamıştı. Ancak Yavuz’un ölümü ile Şah İsmail, propaganda faaliyetlerini yeniden hızlandırmış, Kanuni’nin cülusunu da tebrik etmemiştir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki başarıları ve kendisinin ülkesindeki meşguliyeti Şahı zahirî bir dostluk ilişkisine itmiştir. Şah İsmail’in 1524 yılında ölümü ve küçük yaştaki Tahmasb’ın tahta geçmesi İran’da karışıklıklara sebep olmuş ve bu sırada İran’daki Sünni ulema Osmanlı’dan yardım istemiştir. Bütün Türk illerini bir bayrak altında toplama düşüncesinde olan Kanuni Safevi tehlikesini bertaraf etmek, doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak istemekteydi. Öte yandan Tahmasb’ın Avrupa’da ittifak arayışı Osmanlı’yı rahatsız etmekteydi. Avusturyalılarla yapılan antlaşma Kanuni’nin Doğu ile ilgilenmesine imkan vermiştir.

 Kanuni döneminde 1533-1534 Irakeyn Seferi, 1547-1548 II. İran Seferi ve 1553-1554 Nahçıvan Seferi olmak üzere İran’a üç sefer düzenlenmiştir. Bitlis Beyi Şeref Han’ın Safevilerle, Tahmasb’ın Bağdat Valisi Ulama Han’ın Osmanlılarla anlaşması ve sınır bölgelerinde meydana gelen olaylar üzerine başlayan ilk sefer sonunda Osmanlı Devleti Bağdat ve çevresinde hakimiyet kurmuştur. Bu ilk seferde, Osmanlıların karşısına çıkmayan Safevilerin ortadan kaldırılamayacağı anlaşılmış ve bundan sonraki seferlerin asıl amacı Safevileri belli bir sınır bölgesinin dışında tutmak olmuştur. Irakeyn Seferinden sonra Kanuni’nin on iki yıl Avrupa ve Akdeniz hakimiyetiyle meşgul olmasını değerlendiren Tahmasb’ın Anadolu’ya yönelik faaliyetlerini hızlandırması, Gürcistan ve Şirvan’a sahip olması, Özbekleri püskürtmesi gibi gelişmeler ikinci seferi hazırlayan sebepleri oluşturmuştur. Bu süreçte Safevi hanedan üyeleri arasındaki anlaşmazlık, Şahın kardeşinin istiklal davasına düşmesi ve başarısız olunca İstanbul’a gelerek padişaha itaat arz etmesi Kanuni’nin elini güçlendirmiştir. İkinci sefer sonunda Van eyaleti kurulmuştur. Osmanlı ordusu çekildikten sonra Tahmasb’ın Şirvan’ı yeniden ele geçirmesi, Van ve çevresini yakıp yıkması Kanuni’nin üçüncü sefere çıkmasında etkili olmuştur. Bu sefer sonunda Revan, Nahçıvan, Karabağ hakimiyet altına alınmıştır.

Tahmasb’ın barış isteği üzerine 1555 yılında Amasya Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti ile İran arasındaki bu ilk resmi antlaşma ile Safevilerle kırk yıldır süren kötü ilişkilerin yerini 1578’e kadar sürecek olan barış dönemi almıştır. Çaldıran’daki yenilgiden sonra devamlı olarak meydan savaşından kaçındıkları için Kanuni dönemindeki İran Seferlerinde Safevileri ortadan kaldıracak bir darbe vurulamamıştır. İran Seferlerinin en önemli sonucu Azerbaycan’ın büyük kısmı, Irak ve Doğu Anadolu’nun Osmanlıların eline geçmesidir. Özellikle Irak’ın fethi Hint ticaret yollarının kontrolünün önemli ölçüde Osmanlıların eline geçmesi bakımından önemlidir.

**C.2. I.Ahmet Dönemi-Genel Değerlendirme**

14 yaşında tahta çıkan I. Ahmet, III. Mehmet’in oğludur. Annesi Handan Sultan’dır. 1603-1617 yılları arasında 14 yıl tahtta kalmıştır.

I. Ahmet tahta çıktığında Avusturya ve İran ile savaş hali devam etmektedir. Osmanlı-Avusturya Savaşlarını sonuca bağlamakla görevlendirilen Kuyucu Murat Paşa’nın temasları sonucunda 1606’da Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır. İki hükümdar arasında eşitlik prensibinin kabul edildiği bu antlaşma ile Avrupa devletleri karşısında mutlak Türk üstünlüğü sona ermiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun büyümesinin bu antlaşma ile durduğu kabul edilir. İran cephesinde ise 1603’den beri süren savaşı sona erdiren Nasuh Paşa Antlaşması imzalanmıştır. 1612 tarihli bu antlaşmada, Amasya Antlaşması ile tayin edilen sınırlar esas alınmıştır. Ancak İran’ın taahhütlerini yerine getirmemesi, Osmanlı elçisinin alıkonması, Şah I. Abbas’ın Gürcistan’a asker sevk etmesi gibi sebeplerle antlaşma bozulacak ve Osmanlı Ordusu 1615’te yeniden İran Seferine çıkacaktır.

I. Ahmet döneminde Anadolu’da Celali İsyanları tehlikeli bir hal almıştır. Tavil Ahmet, Canbulatoğlu Ali, Kalenderoğlu isyanları yaşanmış, isyanların bastırılmasında 1606 yılında sadarete getirilen Kuyucu Murat Paşa’nın önemli rolü olmuştur. I. Ahmet, 1609’da bir adaletname yayınlayarak halkı ehl-i örfün zulmünden kurtarmaya ve isyanlar sebebiyle terk edilen köyleri tekrar iskâna çalışmıştır.

I. Ahmet zamanında donanmanın takviyesine önem verilmiş, Osmanlı donanması başarılı bir dönem yaşamıştır. İspanya Krallığı, Toskana Dukalığı ve Malta Şövalyelerinin Osmanlı sahillerine yönelik baskınlarına karşı koyulmuş, Türk denizci ve kaptanları Akdeniz’de bu birleşik kuvvetleri ağır kayıplara uğratmıştır. Kuzeyde ise Sinop’a baskın düzenleyip şehri yağma ve tahrip eden Kazaklar cezalandırılmıştır.

Lehistan’ın Boğdan’a yönelik faaliyetleri sebebiyle sefer için harekete geçildiği sırada Lehlerin isteğiyle Eylül 1617’de antlaşma yapılmıştır. I. Ahmet döneminde ayrıca; İngiltere, Fransa ve Venedik ile ticari antlaşmalar yenilenmiş, 1612’de Hollanda ile ilk ticari antlaşma yapılmıştır. Saltanatın intikali konusunda değişiklik olmuş, hanedanın en yaşlı üyesinin tahta geçmesi usulü (ekber ve erşed sistemi) benimsenmiştir. İlk defa tütün ithaline izin verilmiştir. Ülke çapında içki yasağı uygulanmıştır.

28 yaşında vefat eden I. Ahmet Bahtî mahlası ile şiirler yazmıştır, küçük bir divanı vardır. Sultan Ahmet Camii onun döneminde inşa edilmiştir. Kâbe duvarlarını inşa ettirmiş, Üsküdar, Beylerbeyi, Eyüp’te çeşme, sebil, mescitler yaptırmıştır.