**Kerkük Vakıfları**

Dr. İsam ALBAYATY

Kuzey Teknik Üniversitesi /Kerkük Teknik Enstitüsü / Irak

isam975@ntu.edu.iq

**Özet**

Kerkük Livası; Osmanlı Devleti’nde önemli merkezlerden birisi olmuştur. Kerkük’te kurulan vakıflar dini ve sosyal alanlarda şehrin gelişmi açısından önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Bu çalışmada XVI. Yüzyıllar arasında Kerkük’te kurulmuş olan vakıflar alanları incelenmiştir.

**Anahtar Kelimeler:** Kerkük , Vakıf, Osmanlı Devleti ,Kerkük Vakıfları,Zaviyeler .

**Kirkuk Foundations (Waqfs)**

**Dr. Isam ALBAYATY**

**Northern Technical University / Kirkuk Technical Institute**

**Abstract**

Kirkuk Livia; It was one of the important centers in the Ottoman State. The foundations established in Kirkuk have undertaken important functions in terms of the development of the city in religious and social areas. In this study, XVI. Centuries of foundations in Kirkuk have been examined.

**Keywords:** Kirkuk, Foundation (waqf), Ottoman Empire, Kirkuk Foundations, Zaviyesr.

**Giriş**

Kerkük, ((كركوك Irak’ın kuzeyinde yer alan bir şehirdir. Hıristiyanlar, bu şehri eski Süryani ismi veya Arapça adı ile “al-Karh” diye zikretmişlerdir. Kerkük ismi ilk defa Şerefüddin Ali Yezdî'nin “Timur Tarihi’’ nde geçmektedir. Günümüzde bu isim “Kirkuk” olarak da söylenmektedir (111 Numaralı Kerkük Livası,2003:1). Kerkük Sancağı 1892 senesi ortalarına kadar resmî yazışmalarda “Şehr-i Zor” olarak geçerken, bu ismin “Zor Mutasarrıflığı” ile olan benzerliğinin bir çok idarî karışıklığa sebep olmasından dolayı değiştirilmesine karar verilmiş ve 1893 tarihli bir İrâde-i Seniyye ile “Kerkük” isminin kullanılmasına başlanmıştır (Demir vd.,1993:43-46).

**Kerkük’ün Coğrafi Özellikleri**

Musul vilayetine bağlı olan Kerkük Sancağı, Ortadoğu’nun önemli bir noktasında yer alması sebebiyle çok çeşitli kültür ve medeniyetlerin buluştuğu bir bölge olmuştur. İnsanlık tarihinin ilk yazılı belgeleri bu bölgede ortaya çıkarılmış, insanların kalabalıktan, teşkilâtlı topluma geçişte oluşturdukları bilgiler ilk olarak yine bu bölgede meydana çıkmıştır.Musul-Kerkük Bölgesi, Musul vilâyetinin doğusunda yer alan Kerkük Sancağı; kuzeyden Süleymaniye Sancağı ve İran, güney ve doğudan Bağdat Vilâyeti, batıda ise Musul ve Hakkâri Sancakları ile sınırdır. Arazisinin büyük bölümü ovalardan meydana gelmektedir. Batıdan Dicle nehri, kuzeyden de Zab nehri bu bereketli toprakları sulamaktadır. Diyale ve Zab-ı Esfeli suları da Kerkük’ten geçmektedir. Toprakların ovalık ve sulak olması sebebiyle tarımcılık gelişmiş olup halkın refah seviyesi de oldukça yüksektir. Üretilen tarım ürünleri Bağdad, Basra, Van ve Diyarbekir’e ihraç olmaktadır. 1560'lı yıllarda; Dakuk ve Nilkaz nahiyelerinden meydana gelmiş olan Kerkük Sancağı, Kuzey Irak bölgesinde Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan “Cezire” bölgesinin doğusunda yer almaktadır (Demir,1993:31). Batıda Dicle nehriyle bölgeyi ayıran Hamrin dağları, kuzeydoğuda Küçük Zap suyu vadisi, güneydoğuda Diyale vadisi bulunmaktadır. Bölge 34-36 paraleller ve 44-45 boylamlar arasında, deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunmaktadır.Tavuk (Dakuk) çayı, Aksu, Hor çayı, Leylan suyu, Küçük dere, Kazar çayı, Hassa suyu, Mayar dere, Kuru çay, Edhem suyu ve Küçük Zap suyu bu bölgede bulunan akarsulardır(111 Numaralı Kerkük Livası:1).Şehirde bir çok tarihi eser mevcuttur. Bunların başında Kerkük kalesi, Kale içinde Danyal, Mikail, Hananiya, Azriya adlı Yahudi peygamberlerine atfedilen türbe ve camiler, Meydan camii ve Şeyh Necib(Tekke) Camii bulunmaktadır (Gündüz,2002,c.25:292). Münşiu’l Bağdadî ve Evliya Çelebi, Kerkük’ü özellikle Kerkük kalesini şöyle anlatıyorlar: “Kale bir tepe üzerinde, şehir ise etrafında idi, Kale halkının çoğu Türk’tür. Şafii ve Hanefi mezhebinde idiler”(Bağdadî,1948:64).

**Kerkük’ün Tarihi**

Kerkük bölgesi Babil İmparatorluğu ve daha sonra Asuri Devleti zamanında kuzeydoğudan gelen dağlı kavimlerin saldırılarına maruz kalmıştır. Daha sonra Sasanilerin idaresine geçen bölge “Garmakan” olarak adlandırılmıştır. Süryani kaynaklarında “Beth Garme” olarak geçmekte olan Kerkük şehri, Asur Hükümdarı Sardana tarafından Medyalılara karşı beldeyi korumak için kale hizmeti görmek üzere kurulmuştur. Sasaniler zamanında şehir Nasturilerin önemli merkezlerinden biri olup, Beth Garme metropolidi burayı merkez ittihaz etmiştir (111 Numaralı Kerkük Livası,2003:1).

Bölge, müslümanlar tarafından Hazret-i Ömer zamanında, İyaz Bin Ganem tarafından 642 yılında fethedilmiştir. Sonraki yıllarda Hazret-i Osman zamanından itibaren buraya Necid bölgesinden getirilen Arap kabileler ve Emeviler ve özellikle de Abbasiler döneminde önemli sayıda Türk nüfus yerleştirilmiştir. Musul-Kerkük bölgesinin Türk tarihi açısından da oldukça önemli bir yeri vardır. Özellikle Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ve burayı vatanlaştırmaları sırasında Musul-Kerkük önemli bir “üs” vazifesi görmüştür. Arap milliyetçiliği güden Emevîlerden sonra, bölgede hüküm süren Abbasîler, Türklerin devlet içindeki etkilerinin ve Musul-Kerkük üzerindeki nüfûslarının da artmasında etkili olmuştur (Kavak, 2007:13-14).

1055 tarihinde Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey'in, Abbasi halifesi tarafından Bağdat'a davet edilmesiyle birlikte, Irak'ta hakimiyet ilk defa Türklere geçmiştir.

XII. asırda Kerkük havalisi merkezi Erbil olan Begtiğin hanedanının elinde bulunmaktaydı. Muzafferuddin Kök-Böri'nin 1232'de ölümünden sonra, bölge tekrar Abbasiler'e geçmiştir. Moğolların 1258'de Bağdat'ı ele geçirip, halifeyi katletmeleriyle Irak'ta Abbasi dönemi sona ermiştir.

Moğol istilası sırasında bir kısım Yıvaların oturdukları Musul Kerkük bölgesinin Karakoyunlu oymağının kışlak sahası olduğu bilinmekteydi. Bunlara ilave olarak Karakoyunlular, Moğol kudretinin çökmesinden sonra adı geçen bölgelerde siyasî bir kuvvet olarak ilk defa görülen Türkmenlerdendir. Karakoyunlular, XV. yüzyılın ortalarında Doğu Anadolu'da bazı dağlık kesimler ve Horasan hariç bütün İran ve Irak'ı içine alan bir devlet kurmuşlardır. Akkoyunlu Beyi Kara Yülük Osman ile mücadele eden Karakoyunlu Erzincan Valisi Pir Ömer'e Kara Yusuf tarafından yardıma gönderilen emirler arasında, Emir İlyas-ı Hacılu da vardı. Hafız-ı Ebru bir yerde bu Emir İlyas'ı “Döğer” boyuna mensup bir şekilde gösterir. Bu İlyas-ı Hacılu ile İlyas-ı Döğer'in aynı şahıs ve Hacılu oymağının 'Döğerler'in bir kolu olması muhtemeldir. Çünkü Hacılu kabilesi Kerkük-Erbil taraflarında yaşamakta olduğu

gibi, döğerler'den bir kolun da aynı bölgede yerleşik oldukları bilinmektedir ( Sümer,1992:15)

Karakoyunluların ilk hakimiyet alanları da Musul bölgesiyle Doğu Anadolu'daki Erciş civarıdır. Kuzey Irak'a Türklerin en yoğun biçimde yerleştikleri dönem Karakoyunluların bölgeye hakim olduğu dönemdir. Daha sonra Cihan Şah'ın Uzun Hasan'a yenilmesiyle Akkoyunlu idaresine giren bölge, 1508 yılında Şah İsmail'in Bağdat'ı almasıyla birlikte Safeviler'in hakimiyetine geçmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'ın 1534 yılındaki Irakeyn Seferi'ne kadar onların elinde kalmıştır. Yavuz Sultan Selim devrinde, Osmanlı Devleti'nin siyasetinde kesin bir değişiklik görülmektedir. Osmanlı Devleti o döneme kadar esaslı olarak bir Balkan ve Avrupa kuvveti olmuştur. Yavuz ilk defa ciddi bir şekilde doğuya yönelerek Asya ve Afrika kıtalarında geniş topraklar ele geçirmiştir. Devletin siyasetindeki bu değişikliği, kısmen yeni hükümdarın “İslâm dünyası birliği” düşüncesi ve kısmen de o zamanki siyasî durum gerektirmiştir (111 Numaralı Kerkük Livası,2003:1).

Akkoyunlu Devleti'nin yıkılışı ile İran'da Şah İsmail; Ustaclu, Şamlu, Rumlu,Tekeli, Hindli, Bayburdlu, Karamanlu, Dulkadirlü, Avşar ve Kaçar gibi Türkmen aşiretlerini etrafında toplayarak, Şii mezhebini esas alan kuvvetli bir devlet kurmaya muvaffak olmuştur. Şah İsmail ve taraftarları Anadolu'da Şii propagandası yaparak Osmanlı devletinin birliğini tehdit etmeye başlamışlardır.Ülkede dinî birliğin sağlanması ve doğuda Safevi tehlikesinin önlenmesi için Yavuz İran üzerine yürümüştür. Çaldıran'da 1514 Ağustosunda Şah İsmail'i ağır bir mağlubiyete uğratmıştır. Geçici olarak Safevilerin başkenti Tebriz'i de almıştır. Çaldıran Zaferi Safevi hanedanına son vermemiş; sadece onları zayıflatmış ve Anadolu'yu Kızılbaş tehlikesinden korumuştur. Netice olarak Şiilik bugünkü gibi sırf İran ve civarında kalmaya mahkum edilmiştir. Ancak bu olay iki Türk devletini uzun yıllar uğraştıracak ve güç kayıplarına sebep olacak olayların başlangıcı olmuştur.Yavuz Sultan Selim'in bölgenin fethi için görevlendirdiği Bıyıklı Mehmed Paşa, Mayıs 1516'da Mardin Koçhisarı yakınlarında Safevileri yenilgiye uğratıp, Kerkük de dahil olmak üzere Mardin, Musul, Hısn-ı Keyf ve Rakka gibi yerleri alarak bölgede Osmanlı hakimiyetini sağlamıştır. Fakat bölge üzerindeki Osmanlı İran savaşları sırasında sık sık el değiştiren şehir, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1534 tarihinde düzenlediği Irakeyn Seferi'nin ardından tam olarak Osmanlı idaresine girmiştir.1536 yılında tamamlanan Irakeyn Seferi'nden sonra Osmanlılar ile Safeviler arasında gerçek bir barış meydana gelmemiş, iki taraf da mevcut duruma rıza göstermiştir. Osmanlı Devleti'nin en büyük kazancı Bağdat ile Irak'ın büyük bir kısmını ele geçirmiş olmasıdır. Bu arada Kanuni Kerkük yakınlarında bulunan Gök yurt (Kızıl Köşk) menzilinde 28 gün dinlenmiştir. Kerkük, Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra, birlikte doğudan gelecek düşmana karşı önemli bir müdafaa bölgesi haline gelmiştir, Dicle kıyılarının ıssızlaşması sebebiyle Musul ile Bağdat arasındaki eski ticaret ve askerî yol yeniden önem kazanmıştır (111 Numaralı Kerkük Livası, 2003:2).1623’te Bağdat’la beraber Kerkük de Safevilerin eline düşmüş ise de Kerkük Hüsrev paşa tarafından 1630’da geri alınmıştır. 1638’da IV.Murat Bağdat’ı almak için çıktığı seferde buradan geçti. Bölgede tekrar Osmanlı hakimiyetinin sağlanmasından sonra 32 sancaktan meydana gelen Şehrizor eyaleti oluşturuldu bu sancaklardan biri de Kerkük idi. Şehrizor şehri harap olduktan sonra Kerkük eyalet merkezi oldu (111 Numaralı Kerkük Livası, 2003:2).

1542 tarihli olduğu tahmin edilen Bağdat eyaleti kanunnamesine göre Kerkük, Bağdat eyaletinin bağlı bir sancağın merkeziydi. Bu tarihte Kerkük merkez nahiyesinin yirmi dört köyü mevcuttu. 1548 yılında Kerkük sancağı, Kerkük ve Dakûk adlı iki nahiyeden oluşuyordu. Kerkük nahiyesi sınırları içinde elli altı köy, yedi taife (aşiret) bulunmaktaydı. Dakûk’ta ise köy sayısı on sekizdi. XVI. yüzyılın ikinci yarsına ait sancak listelerinde Kerkük, Bağdat eyaletine bağlı bir sancak olarak geçer (TKGM.KKA.,TTD.,111:25-84).

Divanü’l- El-Vakf-ı Sünni arşivine göre, araştırma yapılan döneme ait Kerkük kalesi içerisinde yer alan Nebi Dânyâl Camii’ne ait vakıf kayıtları tespit edilmiştir. 1555 tarihinde Laylân köye Kerkük merkez ilçesine bağlı, bir Bostan (Bağ) 6.384 akçelik geliri vakfedilmiştir. Bu meblağ günlük hesabiyle (fi yevm) değişik oranlarda muhtelif görevli ve giderlere harcanmaktadır, bu şekilde tevliyet 8 akçe, imam 5 akçe, ferraş 2 akçe, hitabet 4 akçe (D.14752-6: 53).

**Kerkük Vakıfları**

Arapçada ‘durdurmak, alıkoymak, hapsetmek’ anlamlarına gelen vakıf kelimesi, terim olarak menfaati insanlara ait olmak üzere, bir malı Allah’ın mülkü olarak kabul edip ebediyen alıkoymaktır. Vakıf yapan kişiye vâkıf, vakfedilen mala mevkuf, gelire tahsis edilen cihete mevkufunaleyh denilir. Fertlerin menkul veya gayrimenkullerine toplumun menfaati için süreklilik taşıyan, dini, sosyal, ekonomik hizmetlere tahsis etmeleri suretiyle oluşan vakıf müessesesi, doğrudan İslami bir müessese olmamakla birlikte İslam dini ile gelişme göstermiş bir müessesedir (Keleş,2006:7).

Vakıflar, Osmanlı Devleti’nde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayattaki rolü ile bugün tahayyül edilemeyecek kadar geniş alanlara yayılmış ve fonksiyonları itibarıyla insan ve sosyal hayatın bütün cephelerini kuşatmıştır. Vakıf müessesesi, 16. yüzyıldan itibaren toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sosyal kuruluş hâline gelmiştir. (Kazıcı vd ,1985: 79-97) .

Osmanlı Devleti’nde vakıflara büyük önem verilmiştir şehirlerinin fiziki yapısını oluşturan cami, mescit, zaviye, medrese gibi dinî ve içtimai yapıların inşası ve muhafazası vakıflar vasıtasıyla olmaktaydı (Yediyıldız,2003:153). Diğer bir ifade ile toplumsal hayatın düzenlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonuna kadar hayır kurumları, ülkenin her tarafında yaygın bir şekilde görülmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde vakıf hizmetleri, tasavvurunun üstünde birçok alanda çeşitlilik göstermiştir. Hayır kurumlarının başında ise; camiler, mescitler, zaviyeler, su sebilleri, okullar, fakirler ve yoksullar için imarethaneler (aşevleri), hastaneler, hanlar, darülacezeler ve diğer kurumlar gelmektedir (Akgündüz,1996:115-369) .Osmanlı Devleti’nde oldukça gelişme gösteren vakıf medeniyeti, Osmanlı fetihleriyle birlikte hâkim olunan topraklara da yayılmıştır. Benzer şekilde Osmanlılardan önce vakıf medeniyetine aşina olsa da 1534 tarihinde başlayan Osmanlı hâkimiyetinden itibaren Kerkük’te de Osmanlı vakıfları görülmektedir.

Osmanlıların resmen tanıdıkları ve defterlere kaydettikleri bölgedeki vakıflar, Büyük Selçuklulardan İlhanlı, Celâyir, Timurlu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevîlere, onlardan da Osmanlılara intikal eden vakıflardır. Türk devletlerinin devamlığını göstermesi bakımından önem arz eden bu durum, Osmanlıların millî hayatta maziye gösterdikleri mensubiyet duygusu ve akrabalık bağlarına özenin de bir ifadesidir. (Bilgili,2011:3) Fethedilen bir yerdeki eski bir vakfın idaresine dokunulmaz ve hangi şartlarla kurulmuş ise o şartlar ile idaresinin devamı sağlanırdı. Bu itibarla özerk diyebileceğimiz bir statüye sahip olan vakıfların gelişmesi çok daha sağlıklı olmuş padişahlar bile vakıfların statülerini değiştirmek ve haklarını azaltmak gibi konularda kendilerini yetki sahibi olarak görmemişlerdir (BOA,DEF.TD.,386:166).Bu dönemde devletin genel yapısına uygun olarak Kerkük’te de birçok vakıf bulunmaktadır. Bu defterlerin kayıtlarına göre Kerkük vakıflarını şu şekilde incelemek mümkündür:

1. **Haremeyn-i Şerifeyn Vakfı**

Osmanlı hükümdarlarının Yıldırım Bâyezid ve oğlu Çelebi Sultan Mehmed dönemlerinden itibaren Mekke ve Medine’ye sûrre alayları ile yardım yaptığı bilinmektedir. Osmanlılar, Mısır’ı aldıktan sonra, Memlukler tarafından her sene Haremeyn-i (Mekke-Medine) gönderilen sûrre vakıflarını devam ettirdikleri gibi buna pek çok ilaveler yapmışlardır. Osmanlı devletinde muhtelif bölgelerinde “Harameyn-i Şerifeyn vakfı”na bir çok köy, mezra, cemaat, bağ, zemin vs. yerlerinden elde edilen gelirler tahsis edilmiştir. Haremeyne gönderilen bu para buralardaki cami görevlileri, peygamber makamının hademeleri, sâdat, değişik memleketlerden hac niyetiyle veya yerleşmek üzere bu iki şehre gelenler ve oralarda yaşayan fakirler için harcanırdı (Yediyıldız,1988:168). İncelenen tahrir defterlerinde, Kerkük’teki vakıflar içinde en fazla gelir tahsis edilen vakfın Mekke-i Şerif Vakfı olduğu görülmektedir. Kerkük’teki Haremeyn vakıfları şu şekildedir:

**1.1.Evcüş Köyü Vakfı:**

Evcüş ismini bir cemaatten almış olmalıdır. Çünkü bu isim tahrir defterlerinde Musul şehrine yerleşmiş bir cemaat adı olarak da geçmektedir (BOA, TT.d ,660:234). Musul merkezde oturan Evcüşlü cemaatinin kişi adları arasında da ‘- kulu’ ekiyle yapılmış isimlerin çokluğu dikkati çekmektedir. 273 hane ve 114 mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi Türk’tür. Köyde 2 kethüda 1 çoban (râî), 1 katip, 1 demirci ve 1 ayakkabıcı vardır. Ayrıca köyde İmam İsmail Zaviyesine kayıtlı 53 hane ve 25 mücerred bulunmaktadır. Toplamda ise 328 hane ve 139 mücerred bulunmaktadır. Köy halkı Zeriri, Çalluca, Halve ve Sahteyn, Cevbetü’l-İsmail ve Künbedcük çevrliklerini tasarruf etmektedirler. Buğday, üzüm, arpa ve pamuk kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte koyun, camus, kovan, nehir geçiş ücreti, çift, bostan, kışlak, bağ, ihtisab, , bad-i heva [[1]](#footnote-1), arus ve boyahaneden 95.625 akçe vergi tahsil edilmekte olup 7.200 akçesi vakıf görevlilerine ve vakfın diğer masraflarına gitmektedir. Defterde hasıl: 95.625, masraf 7.200 ve ziyade 79.075 akçe kaydedilmiş olmasına nazaran, bu hesaba göre 9.350 akçelik bir fark ortaya çıkmaktadır ki, eğer hesaplarda yanlışlık yoksa bu meblağ İmam İsmail Zaviyesi’nin masraflarına ayrılmış olabilir. Kalan 79.075 akçesi Mekke-i Şerife vakfınındır. Vakfın masraf bölümünde yer alan ‘cihet-i sekkari’ 1028 numaralı defterde ‘Sekkarlık ana derler ki Hlis ve Mehrud ve Tarik-i Horasan arklarının bendlerin bağlayan kimesne her 200 tagar galeden 1 tagar gale alurmuş. Sonra Bağdad hâkimleri nısfın mal-ı mirî içün alub mezkur sekkara virmişler. Şimdiki halde dahi bu vechile amel olunur” (BOA, TT.d,1028:5) şeklinde açıklanmaktadır. 386 numaralı tahrir defterine göre 1520 tarihinde Evcüş köyünden 80.889 akçe ve bu köydeki çevrliklerden 3.025 akçe olmak üzere toplam 83.914 akçe Mekke-i Şerif evkafı için gelirleri kaydedildiği görülmektedir. ( BOA, DFE. TD, 386:7).

**1.2.Ba’ura Köyü Vakfı:**

Dakûk nahiyesinde bulunan bu köyde 2 hane ve 2 mücerred İmam Zeynü’l- Abidin neslinden 4 seyyid, 17 hane ve 1 mücerred olmak üzere 17 mezar hizmetlisi, 42 hane ve 7 mücerred vergi hanesi bulunmaktadır. Toplam olarak 61 hane ve 10 mücerred bu köyde oturmaktadır. Köy ahalisinin tasarrufunda Dere-i Ağluca ve Kumluca isimli iki mezranın yanı sıra Sultan Bey ve Şah İsmail’in vakfettiği iki bağ bulunmaktadır. Buğday, üzüm, arpa, pamuk ve kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte büyük ve küçük baş hayvanlar, bağ, zemin, su ve bağçeden hasıl olan 10.243 akçedir, bu da Mekke-i Şerif evkafına hasıl kaydedilmiştir (TKGM.KKA.,TTD.,111:79-80).

**2- Zaviye Vakıfları**

Zaviye, herhangi bir tarikata mensup dervişlerin bir şeyhin idaresinde topluca yaşadıkları ve gelip geçen yolculara ücretsiz yiyecek, içecek ve yatacak yer sağladıkları, yerleşme merkezleri veya yol güzergâhlarındaki bina yahut bina topluluğunu ifade etmektedir. Zaviye, hângâh, ribat, asitâne, tekye (tekke) ve dergâh gibi muhtelif tabirler ile de ifade edilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı zaviyelerinde; mescid, tevhidhane, türbe, derviş ve misafir odaları (hücreleri), mutfak ve erzak ambarı, hamam, ahırlar ve bazen bir kütüphane bulunmaktadır (Alkan,2014:214). Zaviyeler, sürekli ikamet eden dervişler için dini- tasavvufi eğitim / terbiye merkezi, okul, halka yönelik olarak şeyhin belli günlerde yaptığı vaaz ve nasihatleri ile eğitim, edebiyat ve müzik alanında yazılı kültürün kır merkezlerindeki en önemli temsilcisi olarak, birer halk eğitim ve kültür merkezi olmuşlardır (Ocak vd,1993:474).

Osmanlı döneminde yapılan arazi tahrirleri ile birlikte, tahriri yapılan bölgenin vakıfları ve bunların gelir kaynakları da ayrıntılı bir şekilde gösterilirdi. Bu tahrir defterlerinde zaviyelerin isimleri ile birlikte, gelir kaynakları, burada görevli olan personelin isimleri ve günlük hesabıyla aldıkları ücretleri (cihet) de kaydedilirdi (Ocak vd,1993:473-474).

Araştırılan döneme ait Kerkük’te 11 zaviye vakfı tespit edilmiştir. Bu zaviyelere vakfedilen gelir kaynakları köy, mezra ve çiftlik vs. zeminlerinde elde edilen gelirlerdir (Bkz. Tablo 1) [[2]](#footnote-2). Bu zaviyeler ve zaviyelere vakfedilen gelirler tablodaki gibidir:

**Tablo (1 ) Kerkük’te Zaviye Vakıfları (1520-1575)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Vakfın Adı** | **Nahiyesi** | **Gelir Kaynağı** | **Gelir Tutarı ( akçe )** | | |
| **1520** | **1546** | **1548** |
| **1** | İmam Muhammed Seydı Battah Zaviyesi | Dakuk | Zemin-i (yeryüzü) | 1795 | 1000 | 1079 |
| Arz-ı (toprak) | - | 1000 | 1000 |
| Karye-i kilise | 1795 | - | 1295 |
| Hane (mesken) | 25 | 25 | - |
| Ser tagar | 51 | 51 | - |
| Mevaşi (koyun,keçi) | 10 | 10 | - |
| Mera-i (mer’anın,çayırlıklar,otlaklar) | 5 | 5 | - |
| Ganem (koyun) | 32 | 32 | - |
| Bağ (büyük bahçe ) | 180 | 180 | - |
| Hınta (buğday) | 675 | 675 | - |
| Şa’ir ( arpa ) | 231 | 231 | - |
| Hurma | - | 300 | - |
| Malikane [[3]](#footnote-3) | - | 100 | - |
| Cevzeka (ceviz) | 300 | - | - |
| **Toplam** | **5099** | **3609** | **3374** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | Şeyh Kavvas Zaviyesi | Dakuk | Zemin | - | - | 978 |
| Ser tagar | 45 | - | - |
| Hane sümar [[4]](#footnote-4) | 108 | - | - |
| Mera | 7 | - | - |
| Hurma | 140 | - | - |
| Bahayim | 5 | - | - |
| Hınta | 270 | - | - |
| Şa’ir | 132 | - | - |
| Cevzeka | 183 | - | - |
| **Toplam** | **978** |  | **978** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | Şeyh Hacı nesil Hazret-i İmam Abbas Zaviyesi | Dakuk | Zemin  **Toplam** | 784  **784** | 784  **784** | 784  **784** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | Şeyh Macid-i Zaviyesi | Dakuk | Mezra | 1431 | 1431 | - |
| Karye Babelan | - | - | - |
| **Toplam** | **1431** | **1431** | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | Salbartu Zaviyesi | Kerkük | Mezra-i Aliabad | 1224 | 1224 | 1520 |
| Mezra-i Narluca | 120 | 114 | 1300 |
| Mezra-i Şeyh Abdu’l-Cebbar | 334 | 114 | 500 |
| **Toplam** | **1678** | **1452** | **3320** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | Şeyh Mekki (Alemdar-ı Hazret-i Resul) Zaviyesi | Kerkük | Mezraq | 500 | 500 | 1000 |
| Bostan (bağ bahçe) | 500 | 500 | 800 |
| **Toplam** | **1000** | **1000** | **1800** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | Nure Zaviyesi | Kerkük | Hasıl (Hane, Ganem,Arsu Hınta, Şa’ir) | 15702 | 15702 | 15702 |
| **Toplam** | **15702** | **15702** | **15702** |
| **Giderler** | **Gider Tutarı ( akçe )** | | |
| **1520** | **1546** | **1548** |
| Zaviye müsafırlerine | 8000 | 8000 | 8000 |
| Cama’at (Sadat,Re’aya, hariç ez defter) | 7702 | 7702 | 7702 |
| **Toplam** | **15702** | **15702** | **15702** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | Baba Zünnün Zaviyesi | Kerkük | Mezrea-i  Hane  Arus Hınta  Şa’ir | 21847 | 21847 | 21847 |
| **Toplam** | **21847** | **21847** | **21847** |
| **Giderler** | **Gider Tutarı ( akçe )** | | |
| **1520** | **1546** | **1548** |
| Zaviye müsafırlerine | 10000 | 10000 | 10000 |
| Cama’at (Sadat, Re’aya) | 11847 | 11847 | 11847 |
| **Toplam** | **21847** | **21847** | **21847** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | İmam İsmail Zaviyesi | Kerkük | Mukata’a boya hane | 3600 | | 9000 | | 12960 | | |
| Mukata’a bur-ı şatt  Mukata’a  ihtisab | 400  400 | | 500  500 | | 2160  - | | |
| Mukata’a  bostan çayı | - | | 1500 | | 1025 | | |
| Resm-i çift | 3472 | | 3640 | | 3360 | | |
| Kışlak | - | | - | | 150 | | |
| Mahsul bağat | - | | - | | 14000 | | |
| Mücerred | 846 | | 192 | | - | | |
| Bennak | 4100 | | 5424 | | - | | |
| Arus | 2500 | | 2000 | | 2250 | | |
| Hınta | 15196 | | 11600 | | 20625 | | |
| Şa’ir | 15750 | | 11350 | | 28800 | | |
| Cevzeka | 7781 | | 3485 | | 6075 | | |
| Zürret | 7500 | | **-** | | **-** | | |
| Semsım | 4424 | | **-** | | **-** | | |
| Küvare (petek,aği) | **-** | | **-** | | 120 | | |
| camus | **-** | | 3000 | | 1000 | | |
| ağnam | **-** | | 3500 | | 2700 | | |
| **Toplam** | **84069** | | **55591** | | **95625** | | |
| **Giderler** | **Gider Tutarı ( akçe )** | | | | | | |
| **1520** | | **1546** | | **1548** | | |
| **günlük** | **yıllık** | **günlük** | **yıllık** | **günlük** | | **yıllık** |
| Cihet-i Tevliyet | 15 | 5040 | 8 | 2688 | 10 | | 3360 |
| Cihet-i Nezaret | 3 | 1008 | 3 | 1008 | 3 | | 1008 |
| Cihet-i kitabet | 2 | 672 | 4 | 1344 | 2 | | 672 |
| Cihet-i Cibayet | 3 | 1008 | 3 | 1008 | 3 | | 1008 |
| Cihet-i Ser-kar[[5]](#footnote-5) | - | **-** | 4 | 1344 | **-** | | **-** |
| Cihet-i  İmamet | - | **-** | 4 | 1344 | **-** | | **-** |
|  |  |  |
| Cihet-i Hitabet | **-** | **-** | 3 | 1008 | **-** | | **-** |
| Cihet-i Aş-hane[[6]](#footnote-6) | **-** | **-** | 3 | 1008 | **-** | | **-** |
| Cihet-i Cüz-hane[[7]](#footnote-7) | **-** | **-** | 1 | 336 | **-** | | **-** |
|  |  |
| Cihet-i Ferraş | **-** | **-** | 2 | 672 | **-** | **-** | |
| **Toplam** | **25** | **8400** | **31** | **10416** | **20** | **6960** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | İmam Kasım Zaviyesi | | Kerkük | | Mukata’a medbaga | | **-** | | 15360 | | - | | |
| Mukata’a  boya-hane | | **-** | | 17400 | | **-** | | |
| Mukata’a baggalı | | **-** | | 60 | | **-** | | |
| Hane şumar | | **-** | | 920 | | **-** | | |
| Bağat | | **-** | | 2000 | | **-** | | |
| Ser-tagar | | **-** | | 624 | | **-** | | |
| Hayyak | | **-** | | 215 | | **-** | | |
| Hayyat | | **-** | | 70 | | **-** | | |
| Öşr-i küvvare | | **-** | | 15 | | **-** | | |
| Mevaşi | | **-** | | 305 | | **-** | | |
| **Toplam** | |  | | **39969** | |  | | |
| **11** | | Han-Ahmed Zaviyesi | | Kerkük | | - | | - | | - | | - |

Tablolarda görüleceği gibi, Kerkük’teki zaviyelerin vakıf gelirleri 784 akça ile 39.969 akça arasında değişmektedir. Zaviyelere vakfedilen gelir kaynakları içerisinde ise köy ve mezra gelirleri çoğunluktadır.

**3-İmâmzadegân[[8]](#footnote-8) Türbe Vakıfları**

Kerkük’te bulunan imâmzadegân türbeleri ile ziyaretgâh olan bazı imâmzadegân mezarları için de vakıflar kurulmuştur. Gerek buralarda görev yapan cüzhân ve türbedar gibi görevliler için gerekse bakım ve onarımı ile diğer giderleri için Kerkük’te karye ve mezra gibivakfedilmiştir (Bkz. Tablo 2) [[9]](#footnote-9).

İmamzadegân türbe vakıfları ve bu vakıflara vakfedilen gelirler aşağıdaki gibidir:

**Tablo ( 2 ) İmâmzadegân Türbe Vakıfları (1520-1575)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra**  **No** | **Vakıf Adı** | **Nahiyesi** | **Gelir Kaynağı** | **Gelir Tutarı(akçe)** | | | |
| 1520 | 1546 | 1548 | 1575 |
| 1 | İmam Zeynü’l  Abidin mezarı  Vakfı | Dakûk | Karye-i Ba’ura  Cema’at (Sadat,Huddam,Re’aya)  Hane şümar  Mevaşi  Mera-i  Ser-tagar  Bağ  Mezra’a Dere-i Ağluca  Hınta  Şa’ir  Cevzeka  Arus  Bağ Şeyh Mahmud  Bağ Sultan Ali  Bağ Seyyid Murad  Bağ Seyyid Mansur  Bağ Pir Ahmed  Bağ Şah hatun  Karye-i Leylan :  Hınta 1552  Şa’ir 891  Ser-tagar 237  Cevzka336  **Toplam** | 440  300  913  150  260  -  1283  660  252  511  72  200  **5397** |  | 295  250  200  2000  1000  1047  498  100  3016  **10243** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Şeyh Hasan Bey Alemdar-ı Hazret-i Resul mezarı Vakfı | Kerkük | Bir Feddan yer  Bostan  **Toplam** | 1000  **1000** | 1000  **1000** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Hazret-i Hızır Nebi Makamı Vakfı | Dakûk | Bağ  Bağçe-i küçük Abdal  **Toplam** | 1000  **1000** | 1000  **1000** | 500  **500** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Hazreti Danyal mezarı ve cami-i | Kerkük | Karye-i  Bağ  **Toplam** |  |  | 500  100  **150** |  |

**4- Vakıf İdaresi**

Vakıflarda, vakfın hizmet çeşidine göre pek çok görevli bulunmaktadır. Bu görevliler, vakfın gelir miktarına göre ve belgedeki belirtilen miktarlarda ücret almakta idiler. Vakıf çalışanlarının ücretleri, vakfın gelirine göre değişmektedir. Ancak, bu görevliler sadece vakıflarda aldıkları ücretlerle (cihet) geçinmeyip, kendilerine buğday, elbise vs. gibi ayni yardımlar da yapılmaktaydı (Öztürk,1992:187). Aşağıdaki tabloda Divanü’l-Vakf-ı Sünni Arşivi, Sınırlamalar ve Kayıtlar Müdürlüğü, 1785 numaralı deftere göre Kerkük’te 1523-1592 tarihleri arasında bulunan çalışan görevliler ile bunların aldıkları ücretler verilmiştir. (Bkz. Tablo -3).

**Tablo (3) Vakıf Görevlileri ve Aldıkları Ücretler (1523-1592)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Görevi** | **Ücreti (günlük- akçe olarak)** | | | | |
| **1523** | **1540** | **1558** | **1575** | **1592** |
| Mütevelli  İmam  Müezzin  Ferrâş  Hatib  Huffaz  Katib  Cüzhân  Cibayet  Nezâret  Hademe  Yasinhân  Mi’mârî  Türbedar  Aşirhân  **Toplam** | 5  3  -  2  4  10  -  -  2  -  1  2  1  -  2  **32** | 8  6  5  2  4  7  3  10  1.5  3  1  2  1  -  3  **55.5** | 8  6  6  2  5  7  3  13  1.5  4  2  4  -  5  2  **68.5** | 10  7  -  3  10  11  4  13  1.5  5  3  4  2  2  -  **75.5** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  8  1  5  2  -  -  **16** |

**Sonuç**

Kanunî Sultan Süleyman döneminde, Kerkük Sancağı Vakıfları üzerine yapılan bu araştırmadan şu sonuçları çıkarmamız mümkündür.

Osmanlı devleti kendisinden önceki diğer İslam devletleri gibi vakıf konusuna önem vermiş ve kuruluştan itibaren devletin siyasî ve iktisadî gelişmesine paralel olarak vakıf müesseselerinin sayısı da artmıştır. Osmanlı devleti burada yaşayanların hayat tarzları ve uygulamalarına birçoğu Şii mezhebine bağlı olmasına rağmen karışmayıp hemen hemen aynı bırakmıştır.

Tablolardan anlaşıldığı üzere bu dönemde Kerkük’te zaviye ve türbe ortak vakıfları birinci sırayı almakta, zaviye, türbe ve cami vakıfları bu grubu takip etmektedirler.

XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde Kerkük vakıflarının tamamı Osmanlı hâkimiyeti öncesine aittir. Kerkük şehrinin bir diğer özelliği ise, bir vakıf şehri olmasıdır. Nitekim Kanunî döneminde cami, zaviye gibi dini ve sosyal müesseselerin sayısı 19 civarındadır Ayrıca, Kerkük’te bulunan İmamzadegân türbe ve mezarları için de vakıflar kurularak, bakım, onarım ve görevlilerinin her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır.

**Kaynakça**

* **Arşiv Kaynakları**
* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi (TKGM, KKA):
* Tapu Tahrir Defteri ( TTD.) No: 111.
* Evkaf Defteri ( ED.) No:582.
* Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) :
* Defter Hane-i Amire Tahrir Defteri ( DFE. TD.) No: 386.
* Maliye Müdevver Defteri (MAD.) No: 17895.
* Tapu Tahrir Defteri (TTD.) No: 1028, 660.
* Haritlar ( HRT.) No: 445.
* Divanı El-Vakfı Sünni, Sınırlamalar ve Kayıtlar Müdürlüğü Arşivi:
* Defter No: 1785, 14752-6.

**Kaynak ve Araştırma Eserler**

Al-Bağdadî, Münşiu’l (1948), Rihletu’l Münşi’u’l-Bağdadî, Bağdat.

Alkan,Mustafa(2014), Adana Vakıfları İnsan, Vakıf ve Şehir, Ankara.

Ahmed,Bzhar Othman (2017), Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne göre Musul, Şehrizor ve İmadiyye, Y.Lisans, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Akgündüz, Ahmed (1996),Vakıf Müessesesi,İstanbul.

Arnavut, Muhammed (2002), Osmanlı Devletinde Vakıf, Evkaf Dergisi, Kahire.

Bayatlı, Nilüfer (1999), XVI. yüzyılda Musul Eyâleti, Ankara.

Bilgili,Ali Sinan(2011),İran Azerbaycan Ermenistan ve Gürcistan’da Osmanlı Vakıfları XVI.-XVIII.Yüzyıllar, Ankara.

Devellioğlu, Ferit(1998), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, c.1, İstanbul.

El-Hasanî, Abdürrezzak (1958), Tarihu’l-Irak Kadimen ve Hadisen, Bağdat.

El-Kahwati,Hüseyin (1975), I. ve II. Osmanlıları Arasında Irak Tarihi 1534-1638, Y.Lisans, Bağdat Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bağdat.

Ertem , Adnan (2011) , Osmanlıdan Günümüze Vakıflar , Vakıflar Dergisi , sayı : 36 , Ankara .

Evliya Çelebi (2012), Kerkük’te IV. Kal’a-ya Kerkük’ü Ziyaret, Kardaşlık Dergisi, sayı 53, 14. yıl, İstanbul.

Gültekin, Hayrettin, Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü, Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı.

Günay,Vehbi vd (2017),Kerkük Osmanlı Subay Mezarlığı (Şehitliği),Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı III,İzmir.

Katip, Çelebi (1145), Cihannümâ, Bayezid Kütüphanesi, No. 4678, İstanbul .

Kazıcı, Ziya (1985), İslam ve Sosyal Açıdan Vakıflar , İstanbul .

-------- (2003) , Osmanlı Vakıf Medeniyeti , İstanbul .

Keleş, Hamza(2006),Erzurum Vakıfları H.988(M.1580-1581)Tarihli Evkaf Defterine göre, Ankara.

Ocak, Ahmat Yaşar vd (1993), Zaviye – İslam Ansiklopedisi,c.13,İstanbul.

Öztuna, Yılmaz (1988) , Osmanlı Devleti Tarihi, c.2, İstanbul.

Öztürk, Mustafa (1992),Bursa’da Hububat Fiyatlar, Tarih İncelemeleri Dergisi, VII., İzmir.

Sami, Şemseddin (1898), Kamûsü’l Alam, VI., İstanbul.

Saatçi, Suphi (2007), The Urban Fabric and Traditional Houses of Kirkuk, İstanbul.

Turan, Osman(1980),Selçuklular Tarihi ve Türk- İslam Medeniyeti, İstanbul.


Yediyıldız, Bahaeddin (1988), Vakıf-İslam Ansiklopedisi, c. 13, İstanbul.

------------(2003) , XVIII. Yüzyılda Türkiye de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara .

Yurdaydın, Hüseyin (1976),Nasuhü’s-Silahı (Matrakçı),Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Ankara.


**Ekler:**

**EK (1) Kerkük Haritası**

****

BOA.HRT.,445

**EK: (2) Tapu Tahrir Defteri No: 111**



**EK: (3) Peygamber Daniel Camii**

E:\kerkuk33\Cilt1 (1)_Sayfa_3.tiff

E:\kerkuk33\Cilt1 (1)_Sayfa_4.tiff

1. Bad-i heva: kayıt dışı, önceden belırlenenin dişında gelen gelir; Bedava parasız. Gültekin, Hayrettin, Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü, Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı, s.4. [↑](#footnote-ref-1)
2. BOA, DFE.TD.386; TKGM, KKA., ED.,582; TTD.111. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kanunda gösterilen şartlara göre birine verilen beylik arazi. Devellioğlu, s.690. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sayan, sayıcı, hesapsız birleşik kelimeler yapar. [↑](#footnote-ref-4)
5. İşbaşı, müdür, kahya gibi. [↑](#footnote-ref-5)
6. Aşevi, mutfak. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kur’an’ı okunayı öğrenen talebe. [↑](#footnote-ref-7)
8. imâm-zâde, imam oğlu, babası imam olan veya babasına imam denilen kimse.Şemseddin Sami, Kamûsü’l Alâm,VI., İstanbul,1361,s.162. [↑](#footnote-ref-8)
9. BOA, DFE.TD.,386;TKGM, KKA.,ED.,582,TTD.,111;BOA,TT.d,660. [↑](#footnote-ref-9)