**OSMANLI TARİHİ (1500-1600) DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARI**

**C.1. Sultan Mehmet’i İstanbul’u Fethe Yönelten Sebepler:**

İstanbul tarih boyunca defalarca kuşatılmış ancak bu kuşatmalar başarılı olmamıştı. Osmanlılar döneminde II. Mehmet’ten önce I. Bayezit, Musa Çelebi ve II. Murat devirlerindeki kuşatmalardan da sonuç almak mümkün olmamıştı. Sultan Mehmet dönemine gelindiğinde Bizans eski nüfuzunu kaybetmiş, İstanbul’un müdafaası Latinlere bırakılmış durumdaydı.Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olan İstanbul, Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’de sahip olduğu topraklar arasında kalmıştı. Bu durum güvenlik açısından tehlike yarattığı gibi Rumeli’ye geçişte güçlük yaşanmasına sebep oluyordu. Osmanlıları Anadolu ve Rumeli’de iki cephede birden çarpışmaya mecbur bırakan ittifaklar Bizans tarafından organize edilmekteydi. Bizans var olduğu müddetçe Osmanlıların tek cephede emniyet içinde bütün kuvvetlerini toplamaları mümkün olamıyordu. İki kıtada da yayılmakta olan Osmanlı Devleti’nin güçlenmesi için Asya ve Avrupa’daki topraklarının birbirine bağlanması zorunluluktu.

Osmanlıların her karışık anından faydalanmaya çalışan Bizans İmparatorları Osmanlı Devleti aleyhine fitne ve tahriklerde bulunuyor, Anadolu’da Türk birliğinin kurulmasını önlemek için Anadolu Beyliklerini kışkırtıyorlardı. Haçlı Seferleri çoğunlukla İstanbul’da hazırlanmakta, saltanat iddiasında bulunan şehzadeler Bizans Devleti’nce himaye edilmekteydi. İstanbul’un fethi bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıracaktı. Ayrıca Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunan İstanbul’u almakla Osmanlı Devleti Boğazlara hâkim olarak askeri, stratejik ve ekonomik bakımdan ve güvenlik açısından büyük avantaj elde edecekti. Hazreti Peygamberin *“İstanbul muhakkak feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir”* müjdesi de kuşatma için motivasyon olmuştur. İlk saltanat döneminde de İstanbul’u fethetme arzusunda olan Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinin Türkler için hayati ehemmiyetini çok iyi bildiğinden gerekli hazırlıkları çok yönlü olarak yapmış ve 29 Mayıs 1453 tarihinde fethe mazhar olmuştur. (40 puan)

 **C.2. Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı-Memluk İlişkileri:**

Yavuz Sultan Selim dönemine gelindiğinde Osmanlı-Memluk ilişkileri iyi değildi. Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk olarak Fatih döneminde bozulmuş fakat Fatih’in aniden ölümü nedeniyle harp yaşanmamıştı. Ancak Bayezit döneminde Cem olayı ve iki ülke arasında tampon durumunda olan Türkmen beylikleriyle ilişkilerin de etkisiyle 1485-1491 yılları arasında Osmanlı-Memluk Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşta Osmanlılar istediği sonucu alamamış, Memluklular ise kısmî başarıları sebebiyle Osmanlıların gerçek gücünü fark edememişlerdir.

1514 yılında Memluklular bir yandan Şah İsmail’in diğer yandan Portekiz’in tehdidi altındaydı. Yavuz’un Dulkadır Beyliğine müdahalesi ve Osmanlıların giderek güçlenmesi de Memlukluları tedirgin etmekteydi. Yavuz, Çaldıran’dan sonra Dulkadıroğulları topraklarını ve Diyarbakır’ı zapt etmekle Memlukluların kendi hakimiyet sahası saydıkları araziye saldırmış oluyordu. Bu gelişmeler Memluklular için rahatsızlık yaratırken Çaldıran Savaşında mağlup olan Şah İsmail’in Memluklulara ittifak teklifinde bulunması ve Memluk Sultanının bu yöndeki girişimleri, Memluk Sultanının şehzade Ahmet’in oğlu Kasım Çelebi’yi Osmanlı tahtının varisi ilan etmesi gibi gelişmeler de Osmanlıları rahatsız etmiştir. Karşılıklı olarak elçiler aracılığıyla verilen mesajları takiben savaş atmosferine girilmiştir.

İki ülke arasında 24 Ağustos 1516’da Mercidabık, 22 Ocak 1517’de Ridaniye Savaşı yaşanmış, iki savaşı da Osmanlı Devleti kazanmıştır. Osmanlı topçularının büyük rol oynadığı bu zafer sonucunda Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır, Hicaz ve çevresi Osmanlı hâkimiyetine alınmış, Baharat Yolu Osmanlı Devleti’nin denetimine geçmiştir. 1250’den beri devam eden, Yakındoğu’da Haçlı ve Moğol saldırılarını başarıyla durduran Memluklu Sultanlığı 1517 yılında sona ermiştir. Bu gelişme İslâm dünyasının tek bir bayrak altında toplanması projesinin ilk adımını oluşturmuş, Osmanlılar önemli bir dinî misyonun temsilcisi sıfatıyla şöhret kazanmıştır. Halife ve akrabaları, bir kısım nüfuzlu âlim, şeyh ve beyler, Mısır’ın sayılı mimar, mühendis, tüccar ve sanatçıları İstanbul’a gönderilmiştir. Memluklu Sultanlığının tarih, edebiyat ve teşkilatına ait kitaplar da İstanbul’a sevk edilmiştir. (60 puan).