**XVI. Yüzyılda Kazan Hanlığının Rusya Devletine İlhakından Sonra Rus Yönetiminin Marilere Uyguladığı Politikaları**
Aigul Kabirova
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, yüksek lisans öğrencisi

zarakebir16@gmail.com
**ÖZET**
Günümüzde, Fin-Ugor dil ailesi halklarından biri olarak bilinen Mariler, Orta Çağ’da Çeremis adı altında tanımlanmıştır. Mariler, Kazan Hanlığı döneminde de Çeremis adı altında anılmaya devam etmiştir. Çeremislerin (Mariler) büyük bir kısmı Hazarlar, İtil Bulgarları, Moğol Tatarları gibi Türk fetihleri sonucunda oluşan bölgelerde kalmışlardır. XV. yy.’da Moskova Büyük Dukalığı ile Kazan Hanlığı arasındaki sınır, bugünkü Çuvaşistan Cumhuriyeti, Mari El Cumhuriyeti ve Nijniy Novgorod Oblastı sınırında Volga’nın bir kolu olan Sura Nehri’nden geçmekteydi. Rus devletine tabi olduktan sonra XVIII. yy.’a kadar Mariler, Çuvaşlar ve bazen de Udmurtlar, Çeremis adı altında anılmışlardır. Ancak XVIII. yy. ila XX. yy.’ın başlarına ait kaynaklarda Çeremis adı altında sadece Marilerden söz edilirken, çok nadiren Çuvaş ve Udmurtlardan kastedildiği anlaşılmaktadır. Çeremislerin tarihi ulusal isimlerine kavuşmaları 1918’i bulmuştur; şubat ayında Kazan’da düzenlenen bölgesel Mari kongresi, “Çeremis” isminin kaldırılmasına ve yerine tarihi ulusal ismin “Mari” getirilmesine karar vermiştir. Çalışmada 1552 sonrası Rus politikası gereği Kazan’ın Ruslarca ilhakından sonra Marilere yönelik hükümetin yürüttüğü faaliyetleri ele alınmıştır. Kazan Hanlığı’nın Ruslar tarafından ele geçirilmesi süreci, bu süreçte Çeremislerin konumu ve Hanlığın Rus devletine dahil edilmesinden sonraki durumu XVIII. yy.’ın II. yarısı ila XX. yy. başlarına ait Rus tarih vesikalarından incelenmiştir. Böylece, Mari-Rus ilişkilerinin gelişim süreci incelenerek hükümetin uyguladığı misyonerlik ve eğitim faaliyetleri, toprak politikaları ve yükümlülükler sonucunda, Marilerin sosyal yapılarında ortaya çıkan değişimler değerlendirilmiştir Çalışmada XVI. yy. öncesine yer verilmemiş olsa da XVI. yy. öncesine dair okumalar ve bu yüzyılı anlatan yazı kaynaklardan yola çıkarak yapılan analizlerden Mari yurdunun ve halkının zorlu tarihi süreçlerden geçmiş olduğu sonucuna varılmıştır. XVI. yy.’da Mari topraklarının Rus devletinin egemenliğinde olmasından kaynaklı Rus otoritesinin uyguladığı politikalara rağmen, Mariler varlıklarını devam ettirmeyi başarmış, kültürel birlikteliğini ve dil ortaklığını koruyabilmiş oldukları görülmüştür. Bu durumun esas iki nedeni de tespit edilmiştir. Birincisi, klan ve kabile yönetim sisteminin korunmasını sağlayan toprağa dayalı sosyoekonomik yaşam modelini sürdürmüş olmalarıdır. İkincisi ise, XX. yy.’ın başlarına kadar resmi makamların yanı sıra geleneksel inançlara dayalı iç örgütlenme biçimlerinden kaynaklanmaktadır.

**ABSTRACT**
Nowadays, the Mari people, known as one of the people of the Finno-Ugric language family, were described under the name Çeremis in the Middle Ages. Maris continued to be mentioned under the name Cheremis during the Kazan Khanate period. Most of the Cheremis (Maris) stayed in the regions formed because of Turkish conquests, such as the Khazars, Itil Bulgars, and Mongolian Tatars. In the 15th century, the border between the Grand Duchy of Moscow and the Kazan Khanate passed through the Sura River, a tributary of the Volga, on the border of the current Chuvash Republic, the Mari El Republic and Nizhny Novgorod Oblast. After being subject to the Russian state in the 18th century. Maris, Chuvashs and sometimes Udmurts were called Cheremis until the 11th century. However, in the sources from the 18th century to the beginning of the 20th century, it is understood that only the Mari people are mentioned under the name of Cheremis, and very rarely they refer to the Chuvash and Udmurts. It wasn’t until 1918 that the Cheremis gained their historical national name; The regional Mari congress held in Kazan in February decided to abolish the name “Cheremis” and replace it with the historical national name “Mari”. In the study, the activities carried out by the government towards the Mari people after the addition of Kazan by the Russians, in accordance with the Russian policy after 1552, were discussed. The process of the capture of the Kazan Khanate by the Russians, the position of the Cheremis in this process and the situation after the Khanate was incorporated into the Russian state were examined from Russian historical documents dating from the II half of the XVIII century to the beginning of the XX century. Thus, the development process of Mari-Russian relations was examined and the changes in the social structure of the Mari people because of the missionary and educational activities, land policies and obligations implemented by the government were evaluated. As a result, in the study, the XVI century. Although the study does not include the period before the 16th century, it has been concluded from the analyzes made based on readings about the 16th century and written sources describing this century that the Mari land and its people have gone through difficult historical processes. Despite the policies implemented by the Russian authority since the Mari lands were under the Russian state in the 16th century, the Mari people managed to continue their existence and preserved their cultural unity and common language. Two main reasons for this situation have been identified. First, they maintained the land-based socioeconomic life model that ensured the preservation of the clan and tribal management system. The second stems from the existence, along with the official power, of its own internal organizational forms based on traditional beliefs until the beginning of the 20th century.

**Anahtar Kelimeler**: *Rus yönetimi, Çeremisler, Mariler*

**Kategori Numarası**: I
**Kategori Konusu**: Tarihsel-Kuramsal Açıdan Yönetim