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

**C.1.** Halifeliğin Osmanlı’ya intikali ile ilgili olarak;

-Halifelik kurumu hakkında genel bilgi, Memluklular öncesi halifelik kurumu,

-Yavuz Sultan Selim dönemi Mercidabık ve Ridaniye Savaşları, Memluklu Devleti’nin sona ermesi,

-Halifeliğin Osmanlı Devleri’ne geçişi hakkındaki farklı görüş ve değerlendirmeler. (30 puan)

**C.2.** 29 Mayıs1453’te İstanbul’un fethi ile bin yıllık Bizans İmparatorluğu sona ermiştir. Bizans İmparatorları Osmanlı Devleti aleyhine fitne ve tahriklerde bulunuyor, Anadolu’da Türk birliğinin kurulmasını önlemek için Anadolu Beyliklerini kışkırtıyor, Haçlı Seferleri çoğunlukla İstanbul’da hazırlanıyordu. Saltanat iddiasında bulunan şehzadeler Bizans Devleti’nce himaye edilmekteydi. Bizans’ın ortadan kalkmasıyla Osmanlı Devleti bu tahrik ve tehditlerden kurtulmuş, Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’deki toprakları arasında bağlantı sağlanmış, Balkanlarda ilerleyiş hız kazanmıştır. Osmanlı Devleti Boğazlara hâkim olmakla askeri, stratejik ve ekonomik bakımdan olduğu kadar güvenlik bakımından da büyük avantaj elde etmiştir. Fatih unvanını alan II. Mehmet Hz. Peygamberin müjdesine nail olmuştur. Fetihten sonra İstanbul başkent olmuş, Ortaçağ kapanıp Yeniçağ açılmış, Yükselme dönemine giren Osmanlı devletten imparatorluğa geçmiştir.

İstanbul’un fethinin dünya tarihi bakımından da önemli sonuçları olmuştur. Ticaret yollarının Osmanlı’nın kontrolüne geçmesi Avrupalıları yeni arayışlara yöneltmiş, bu da coğrafi keşiflere zemin hazırlamıştır. Topun gücünün anlaşılması derebeyliklerin zayıflamasında ve merkezi krallıkların kurulmasında etkili olmuştur. İstanbul’dan İtalya’ya giden bilim adamları Rönesans hareketinin başlamasına öncülük etmiştir. Hıristiyanlığın önemli bir kalesi olan İstanbul’u fethederek İslam dünyasında büyük prestij kazanan II. Mehmet kendisini evrensel bir imparatorluğun varisi olarak görmüş, fetihten sonra İstanbul’u her bakımdan tekrar bir dünya merkezi haline getirecek faaliyetleri başlatmış ve bu faaliyetler saltanatı boyunca sürdürülmüştür. (30 puan)

**C.3.** 1501 yılında Şah İsmail tarafından kurulan Safevi Devleti kurulduğu tarihten itibaren Anadolu’ya halifeler göndererek Bâtıni halk arasında propaganda yapmakta, taraftar toplamaktaydı. II. Bayezid döneminde bu yöndeki faaliyetler giderek artmış, 1911 yılında Anadolu’da büyük tahribata ve kayba neden olan Şah Kulu İsyanı yaşanmıştır. 1912 yılında Şah İsmail’in halifelerinden Nur Ali Halife Tokat’ı zapt ederek Şah adına hutbe okutmuş, şehzade Ahmet tarafından üzerine gönderilen kuvvetleri yenmiştir. Bayezid’in aldığı tedbirlerin Şii tehlikesini bertaraf etmek için yeterli olmadığını düşünen Selim yoğunlaşan Şii tehlikesini yok etmek istemiştir. Şah İsmail’in Anadolu’ya yönelik Şiilik faaliyetlerinin yanı sıra sınırlarını batıya doğru genişletmek istemesi, Memluklularla ittifak girişimi ve yanında bulunan şehzade Ahmet’in oğlunu Osmanlı tahtının varisi göstermesi gibi gelişmeler de iki Türk devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasında etkili olmuştur.

23 Ağustos 1514’te gerçekleşen Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Bir süreliğine Safevi tehdidini önleyen bu başarıda Osmanlı toplarının katkısı olmuştur. Anadolu tarihi için bir dönüm noktası olan Çaldıran zaferiyle Yavuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu ülkesine katmıştır. Doğu Anadolu yaylalarının ilhakı ile doğudan gelecek istilalara karşı Anadolu güvence altına alınmıştır. 16. yüzyılda İran, Irak ve Kafkasya’da gerçekleştirilecek fetihlerde bölgedeki Erzurum, Van, Diyarbakır gibi şehirler üs olarak kullanılacaktır. Bölgenin ilhakı ekonomik açıdan da önemliydi. Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa ipek yolunun kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçmiş, bu yollar üzerindeki zengin ticaret ve sanayi şehirleri Osmanlı hazinesi için büyük gelir kaynağı olmuştur. (30 puan)