Osmanlı Devleti'nin resmi para birimi günümüzden kesilen ve "akçe" ya da "akça" denilen sıkke idi(1). Fatih Sultan Mehmed zamanından (1451-1481) başlayan altın para da basılmakla(2) birlikte, akçe, hem bu özelliğini hem de günlük yaşamda daha geniş ölçüde kullanılan bir para olma niteliğini sürdürdü(3). Devletin bu paraları yanında, yabancı kaynaklı paralar(4) ile bölgesel paralar da tedavüle bulunuyordu(5). Hatta bazı bölgeler bütçelerini kendi geleneksel paraları ile düzenleyebiliyordular(6).

Devletin kuruluşundan XVI. Yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen süre içinde yapılan "sıkke tecdidleri"(7) ile akçenin içindeki güç miktarı azaltılmış, dolayısıyla akçenin arayışında ve alım gücüne bir düşme meydana gelmişti. Orhan Bey zamanında (1326-1359) 100 dirhem (1 dirhem 3,027 gr.) gücün 269


3-Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 tarihli Narh Defteri, (bundan sonra Narh 1640), İst. 1983, s.30

4-Bu yabancı paraların başında Venedik dukası, Macar altını olan "engürişiyve" ve Misir altını "şerfiyye" geliyordu. Geniş bilgi için bkz; H. Sahillioğlu, a.g.m., s.s.5-12

5-Osmanlıların fetih yoluyla egemenlikleri alta aldığı yerlerde halkın kullanmakta olduğu yöresel paraların tedavülüne izin verdikleri ve bu nedenle İmparatorlukta, pazar bölgesi, para bölgesi, sahi bölgeli gibi, para bölgeleri oluştuguunda bilinmektedir. Bkz; H. Sahillioğlu, a.g.m., s.8-9

6-H. Sahillioğlu, göst. yer.

akçe kesilirken(1), Fatih devrinde; 1460'da 330 akçe, 1480' de 400 akçe kesilmişti(2). Kanuni Sultan Süleyman'ın (1520-1566) saltanatının son yılında ise, aynı miktar günümüzde 450 akçe kesilmiştir(3).


Kanuni Sultan Süleyman zamanının başlayıp gittikçe artan hızıyla farklı bir görünüm arz etmeye başlayan bu değer kaybı, Osmanlı Devleti'ni büyük boyuttu bir para krizi içine sürüklemiştir. Fakat, toplumsal sorunları da beraberinde getiren bu büyük dönüşüm, sadece Osmanlı Devleti'ne özgü değildir. Aynı zamanlardan başlayarak Avrupa ve Akdeniz ülkelerini hatta İran'ın da etkisi altında olan bu sorun uluslararası bir nitelik taşıyordu(8).

Amerika'nın bulunusundan sonra, Avrupa ve Akdeniz ülkelerine giren büyük miktarlı değerli maden, geniş ölçüde dalgalanmalarla yol açmış ve hemen her ülkenin para birimlerinde önemli değer kaybı meydana gelmiştir(9). İran'da

1-Özer Ergenc, a.g.m.s. 87
2-M. Kütükoğlu, Narh 1640, s.30
3-Aynı yazar, "1009(1600) tarihli narh defterine göre İstanbul'da çeşitli eşya ve hizmet fıatları" (bundan sonra, Narh 1600), T.E.D, IX, (1978), s. 5; Kars: aynı yazar, Narh 1640, s. 30; Ö.Lütfü Barkan ise, 100 dirhem günümüzde 450 akçe kesilmesinin II. Selim (1566-1574) zamanında gerçekleştiğini belirtiyor. Bkz; Ö.L.Barkan, "XVI. asırın ikinci yarısında Türkiye'de fiyat harketleri", Belleten, XXXII/136, (1970), s. 752
4-Ö.L.Barkan, gšt. yer.
5-H. İnaloku, "XV. asır Türkiye ıksadı ve içtima tarihi kaynakları", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, IV / 1-4, (1953-1954), s.63
6-N.Beldiceanu, "La crise monétaire Ottomane au XVI. eme siècle et son influence sur les principautés Roumaines", Südstad. Forschungen, XVI/1, (1957), s. 73. (Bu makaleyi tercümė ederek kullanılabilecek olanlar için yorumunu rendiren, hocam Doç. Dr. Zeki Arıkan'a teşekkür etmeyi bir görev sayıyoruz.)
7-N. Beldiceanu, gšt. yer.
8-Ö.L.Barkan, a.g.m.s. 574
da bu zamanda %50 devalüasyon yapılıdığı bilinmektedir(1).

Amerikan gümüşünün istila yıllarında, Osmanlı ülkelerine ve Anadolu'ya giren İspanya, Hollanda ve Polonya'nın gümüş kuruşları geniş bir tedavüllü alanı buldu ve devlet tarafından bunlara akçe değeri üzerinden rayic tesbit edildi(2). Ülkede giren yabancı paralardan İspanyol "real" halk tarafından "tam", "riyal veya kämil gürüş", Hollanda para ise, üzerinde arslan resmi bulunmasının ötesi "esedi" deyimlerile adlandırılmıştır(3). Bir diğer para ise "zolota" adıyla tanınan Polonya paraşiydi(4).

Osmanlı para düzeninde bu dış faktörün yaptığı olumsuz etkiye, bir iç faktör olan akçenin kenarları kırık olarak içinde gümüşten çalınaması ve kalp para basımasının (5) yaratdığı sonuçlar da ekenince, akçenin alım gücü önemli ölçüde azaldı. Resmi kur ile piyasa kuru arasında büyük farklar görülmeye başladı ve resmi kur ile rayiç 60 akçe olarak belirlenmiş olan altın, halk arasında 80-100 ve daha fazlasına alınıp venilir hale geldi(6). Alınan önlümlerin sonuçsu kalıcı üzerine devlet "tashih-i sikke" işleminine başvurarak paranın içinde bulunduğu durumu resmen tanırmak zorunda kaldı (7). Piyasadaki kırık ve kalp paralann büyük

1-N. Beldiceanu, gost. yer.
2-M. Kütükoğlu, Narh 1640, s.30
3-H. Sahilloğlu, a.g.m., s.12-13
5-Mühimme defterlerinde bulunan, akçe kırılması ve kalp para basımasını ile ilgili ferman suretleri bu olayın çok büyük boyutlu olduğunu göstermektedir. Şu örnekten de anlaşılaçağı üzere; "... Mora sancağı reayası arz-ı hal verlib isimleri yazılı sekiz zimmî ile beş Müslimân başka yerlerden topladıkları tam padişahî sikkeleri kırık sonra reayaya sürmekle ..." (BAMÜD, 64, s.88, belge no:105) akçelerin kırılktan sonra tekrar sağ akçe gibi piyasa sürülemesi söz konusuydu. 8-Ramazan-990 tarihli bir belgede sarrafların da bu işi yaptıkları anlatmaktadır; "... Borlu'da ziyade kırık ve kalp akçe bulunduğunu ve sarraf olan Seyfullah akçeyi düzeltceğini yerde hakdan eritmek için topladığı akçeyi yine tam ayar gibi halka verdiği bildirmekle ..." BAMÜD, 48, s.183, belgi no:301. Kalpazanlık yapanların ise, yakalanıp ateşleri ile birlikte İstanbul'a gönderilmeleri istenmektediydı. Devlete ait darphanelerde de kalp para basılığı, yine bu defterlerdeki belgelere anlaşılmaktadır. 10-Safer-972 tarihli olup Üsküp kadısına yazılan ve alametlik kayıttaki birer suretinin de Bursa, Sirebirtçe, Neveberde (Novobrodo) kadılıklarına gönderiliği anlaşılan bir fermanda Üsküp darphanelinde basin paraların kalp olduğu bildirilecek, darphane sahib-i ayarının hapsedilmesi ve basin paralardan alınan numuneler ile birlikte İstanbul'a gönderilmesi istenmektedir. Bkz: BAMÜD, 6, s.66, belge no:140. Bu sorunun Eflak-Boğdan üzerindeki etkisi hakkında bkz; N. Beldiceanu, a.g.m., ss. 75-79. Ayni olayın Osmanlı para düzenine yaptırım olumsuz etki için bkz; H. Sahilloğlu, a.g.m., s.14.

6-Ö.L. Barkan, a.g.m., s.572
7-Ö.L. Barkan, gost.yer.; N.Beldiceanu, a.g.m., s.75; M.Kütükoğlu, "Narh 1600", T.E.D, IX, s. 6; H. Sahilloğlu, a.g.m., s.15

139
miktarlara varması, para ayarlanmasının bir yakın sebebi olarak somutlaşmaktadır. Yapılan bu işlemede, o zamana kadar görülmemiş oranda akçenin taşış edildiği ve 100 dirhem güünstenten 450 akçe yerine 800 akçe kestirildiği bilinmektedir(1). Bu büyük devallı işleminin tarihini Mustafa Akdağ, bir mücadele kaydina dayanan, 1585 olarak belirtirken(2), Ömer Lütfü Barkan ise 1584-1586 tarihlerini önermektedir(3).

Bu ayarlama, altın (hasene) rayıcını de yüksektilti ve bir altın 60 yerine, 120 akçeye değiştirilimeye başlandı. Kâmil kuruş ise, 40 akçeden 80 akçeye çıktı(4).

Akçenin içindeki gümüş miktarının bu oranda azaltılması, çeşitli huzursuzluklara sebep oldu ve tashih-i sıkke işleme memur edilen Rumeli beylerbeyi Mehmed paşa ve Defterdar Mahmud paşa ayaklanan sipahiler tarafından katledildiler(5). Tashih-i sıkke işleminin 1589-1590 yıllına deşin uzadığı bilinmektedir(6).

Fakat akçenin değeri bu ayarlama işleminden sonra da sabit tutulamamış, fiyatlar toplumsal huzursuzluklara yol açacak biçimde yükselmeye devam etmiştir. Süreklikli gosteren bu durumda devlet; 1600, 1618,1624 ve 1640 yıllarında tekrar sıkke tashihine başvurmak zorunda kalmıştır. Sözünü ettiği bu tashih işlemlerinden 1600 ve 1618 yıllarında yapılandırırken, akçenin içindeki gümüş miktarı biraz daha azaltıldı. 100 dirhem güünstenten, 1600 tashihinde 900 akçe, 1618 tashihinde ise 1000 akçe kestirildi. Fakat, akçenin içindeki gümüş oranı böylesine azaltılmış olmasına rağmen, haseninin 120 akçeye karşılık olmasıdır ise 1000 akçe kestirildi. Tashih işlemyle akçe ve diğer para türlerinin rayicileri denilen, her sıkke tashihinin arkasından tanzim edilen narah defterleri ile de, yükselmiş olan fiyatlar yeniden belirliyordu(8).

1-Ö.L.Barkan, göst. yer. ; M.Kütükoğlu, Narh 1600 , s.7
2-M. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzennilik Kavgası (Celali İşyanları), Ankara, 1975. s.39.
3-Ö.L.Barkan, a.g.m., s.572 ve devamı. M. Kütükoğlu, (Narh 1600 s. 7) ve H. Sahilioğlu da (a.g.m. s. 15) Ö. L. Barkan ile aynı görüştüleri.
4-M. Kütükoğlu, Narh 1600 , s. 7.
6-Ö.L.Barkan, a.g.m., s.574; Yeni akçelerin basılması ve dağıtılması ise, Ankara'da daha da uzamıştır. bkz. Ö. Ergenc, a.g.m., s.87-88.
7-Tashih işlemler için bkz: Ö.L.Berkan, a.g.m., s.574-577; H. Sahilioğlu, a.g.m., s. 14-16; M.Kütükoğlu, Narh 1640, ss.30-34- Bu yıllarda İstanbul'da tavüle bulunan paraların rayicileri ve meydana gelen artılar için bkz. H.Sahilioğlu, "XVII. asrin ilk Yarısında İstanbul'da Tavülideki Sıkkeyle Rayıcı", Belgeler, 1/2, (Temmuz 1964), ss. 227-233.
Para değerlerinde görülen bu dalgalanmaların, Amasya'da halkın bu dalgaların ardından bazılarla ve devletin vergi toplama işlemi sırasında, çeşitli sorunların doğmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. 1624’te tashhih işleminden kısa bir süre önce bütün Amasya’nın I. numaralı şehri sicili (1) içinde bulunan konu ile ilgili belgeler, bu sorunlar hakkında aydınlatıcı bilgi sunmaktadır.

1624’te tashhih içinde akıncıların ve halkın bir değişiklik yapılmamış, yani, 1618 tashhihinde olduğu gibi, 100 dirhem güümüşten 1000 akçe kestirilmiş (2). Tashhih kararının 4-Safer-1034 (16-Kasım-1624) tarihi taşındığı ve ertesi gün Üsküdar kadınına ulaştığı bilinmektedir (3). Söz konusu ferman kısa aralıklarla Tekirdağ, Bursa ve Balikesir kadiklıklarına gönderilmştir (4). Ankara’ya gönderilen ferman ise, 1034 Rebi’ül-avvel ayının sonlarına (11 Ocak-1625) tarihdir (5).


Karsilaştırma imkanı buluşturmuş 1624’te tashhih ile ilgili fermanlar, genelde bu ortak özellik ve özelikleri taşdıkları halde, Amasya’ya gönderilen fermanın bazı farklı yaraları da olduğu gözlemektedir. Bu fermana sıkke tashhihin şefi inanılmak nedeni diğer fermanlardan farklı olarak, "....hükûmânın adem-i takayyûdler ve tama-i hamlan sebebi ile etraf ve eken man vâki darbahanerde.

1- Toplam 95 defter olan Amasya Şer’iye Sicilleri Tokat Müzesi’nde bulunmaktadır.
2- M. Kütükoğlu, Narh 1640, s. 33.
3- Aynı yazar, Narh 1624, s. 124.
4- A. G. M. s. 134 ve devami.
5- B. Sitki Baykal, “Osmanlı İmparatorlukunda XVII. ve XVIII. Yüzyıllar Boyunca Para Düzeni ile İlgili Belgeler”, Belgelerr 17/4-5 (1673) s. 53-54 (Belge No: 5).
kemiyâr akçe ve züyûf osmani kat’ olunmağın....” sözleri ile belirtilmiş(1) ve yöneticilerin dikkatsizliği nedeniyle kalp para basılması olayı gündemde getirilmişdir.

Yine diğer fermanlardan farklı olarak, Amasya’ya gönderilen fermanda, avariz ve harç gibi vergiler toplanırken, devlet adına alınan altın ve gurûsun - belirlenmiş olan değerlerinden- ikişer akçe noksan olarak toplanması istenmektedir(2). Sözkonusu fermanın bir diğer farklığı ise, masar mevacibinin yani Muharrem-Safer ve Rebûl-evel ayârına ait olan kapikulu maasılarının da yeni akçe ile ödeniğinin belirtilmiş olmasıdır. Fermanın sonunda ise, “....es’arin dahi hakk kararı üzere tenzil....” ettirilmesi gerektiğine vurgulanmıştır(3).

Tashih-i sıkke kararının Amasya’ya ulaşmasından sonra eski akçe yasağının ne ölçüde uygulanabildiği ve piyasadaki eski ve kalp akçelerin yenileri ile değiştirilmesi işlemini nasıl gerçekleştirdiği hakkında, incelediğimiz defterde bir belgeye rastlayamadık. Tashih işleminden sonra Amasya’da tedavüle çıkartılan yani akçelerin ise, Tokat darphanesinden temin edildiğini saniyoruz(4).


1-Ek: I; karşılık A.Ş.S. s.160/b
2-Bzk. Ek I, Bu ifadeden çıkan sonuca göre, devlet halktan altını 120 yerine 118, Kamil kuruşu 80 yerine 78, eseddi kuruşu ise 70 yerine 68akçe hesabı üzerinden topluyordu.
3-Ek I, karşılık; A.Ş.S.I. s. 160/b.
5-A.Ş.S. I., s.4/c." Oldur ki şehîden Alî bin Veli mahfil-i kazada yine Amasya’dan İlinlik veled-i Alekstan nam zimmî mahzarında takrîr-i kelâm idûb tarih-i kitâbdan iki sene mukaddem gurûș yüz yirmiye cari iken mezbur zimmîye besar yüz akçe’ye iki batman penbe verdim hâlîye gurûş üç yüzé cari olmak ile üç yüzden eda etmek ister sual olunub muceb-i ser’i şerif icra olunmasın talib iederin diyûcêk ...."
sonunda, ödenmenin, satış günündeki para rayıcı üzerinden yapılmasına karar verilmiştir(1).

..."ücüüz akçe hesabi üzerinden ödeme yapmak isteğini bildirerek mahkemeye başvurmuş(3) ve verdiği akçerin mislini almağa hakkı olduğu yolda bir de fetva ibraz etmiştir. Dava konusu incelenerek ". . . bermuceb-i fetva-i şerife ..." söz konusu paranın mislinin verilmesine karar verilmiştir(4).

Belgelerden anlaşıldığı ve demásimiz bu dava kaydından da açıkça görülüğünde göre, borç alınan paranan aynı değer ve miktar üzerinden ödenmesi ve borçun aldığı zamanla, ödeme zamanı arasında meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan sorunların çözümlenmesi fetva konusu olmuştur(5).


Tashih-i sîkke işleminden önce, açıklamaya çalıştığımız biçimde ortaya çıkan sorunların, tashih işleminden sonra, daha farklı bir görünüm azretmeye başladığı ve bu kez saatinin cedîd akçe talep etmeye başladığı, alcının da züyûf akçe vermeye çalıştığı anlaşılmaktadır.


1-"A.Ş.S.I, ayn.yer," gibbes-suval mezbur zimmi penbe iştha eylelîvênde gurûş yüzyîrîme cari idûği mukûr ve muterîf olmağın yevm-i bey'de gurûş cari olduğu üzere eda olunmak üzere hüküm birl...</a>
3-A.Ş.S.I, s.4/a
4-Aynı belge
5-N.Cağatay, a.g.m., s.154
6-A.Ş.S.I, s.11/c
7-A.Ş.S.,s.18/c
cari olduğu anlaşılması ve ödenmenin cedid akçe ile yapılması kararlaştırılmıştır(1). Tashih-i sıkke işleminden sonra, kimi alış-veriş işlemlerinde ise, züyûf akçe ile mal satın birisinin, yeni akçe gelmesyle birlikte, sattığı mala karşılık olarak daha önce aldığı züyûf akçeyi geri verip, yerine cedid akçe talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu durum Hacı Mehmed adlı tüccardan sahiyian satın alan bir grup Amasya'lı haffat; "evâil-i Ramazan 1034" (7-17 Haziran-1625) tarihli bir dava kayıında şöyle dile getirmektedir:"... züyûf akçe cari iken merkûm el-hacı Mehmedden veç-i meşrûh üzerine birer mikdar sahiyian alub semenin bit-tamam eda eyledük halâ geri redd idüb bizden cedid akçe taleb ider...(2). Verdikleri akçenin red olunması gerektiğihakkında bir de fetva ibraz eden haffaflar davranışlarında haklı görülmüşler ve Hacı Mehmed'in talebi red edilmiştir(3).


1-Aynı belge
2-A.Ş.S.,I.s.29/e
3-geri redd olunmamak hususunda fetva-yi şerife ibraz eyledüklerinde mefhumunda Zeyd Amr'un zimmetinde olan sağ ve ceyyid akçesinin bedeline züyûf akçeyi bölüb aldıktan sonra yine Amr redd idüb ceyyid akçe almağa şer'an kadır olur mu? el-cevab: Olmaz deyû buyurmağın ..." Bzk.A.Ş.S.,I.s.29/e; Bu konuda diğer örneklер için bzk:A.Ş.S.,I.s.20/e; aynı defter, s.45/d-46/a; s.63/d; s.71/a
4-Bu konudaki örneklер için bzk:A.Ş.S.,I.s.54/a, 68/a, 74/a, 82/a.
6-A.Ş.S.I., s.171/a.
7-Bzk. aynı belge.
Tashih-i sikke kararından sonra ise, devlet özellikle cizye(1) gibi nakdî vergilerin toplanması sırasında alınan paraların, altın( hasene), kâmil gurûş ve esedî gurûş tûrûnden sağlâm paralar olmasının istiyор ve akçê alındığında "sağ ve cedîd akçê" olmasının özen gösterilmesini emrediyoordu(2). Ayrıca, bu vergilerin toplanması sırasında devlet adına alınacak altın ve gurûsun ikişer akçê noksan hesaplanarak alınması isteniyoordu(3). Bu konu, 29-Ramazan-1034(5-Temmuz-1625) tarihli bir ferman suretinde; Amasya ve Merzifon çevresinde bulunan perakende Ermeni tayifesinin cizyelerinin toplanması ve ordu canibine gönderilmesi istendiyoordu. "... ve mîrî için alınan altûn yüz on seklî akçêye ve kâmîl gurûsu yetmiş ikişer akçêye ve esedî gurûsu altûn yüz on seklî akçêye aldûn ziyade ve noksana aldûrnayasız..." sözleri ile anlatılmatesdr(4).

Para ayarlamasının diğer bir etkisi ise, çeşitli mal ve esya fiyatlarında görülmektedir. Tashihden önce, Amasya'da fiyatların arttığı anlaşılmakta ve bu gün, arpa fiyat bu durumu somut bir biçimde yansıtmaktadır.

Muhallefat kayıtlarından anlaşılıyordu göre, tashihden önce bu gün bin kâlile 80 akçêye, arpanın bir kâlile ise, 60 akçêye çıkmıştır(5). Bu gün fiyatın sıkse tashihden önce 80 akçêye çıktığını, mahkeme ye yansiyan ilki dava kaydi da doğrulamaktadır. Bu dava kayıtlarından birinde, yüzüf akçê zamanında kâlile 80 akçêden bir miktardan bu gün satan Mahmud adî sipahinin, tashih işleminden sonra yaptığı başvuru üzerine, mahkeme tarafından, bu günün kâlile cedîd akçê ile 27 akçê taktrt edilmiş ve adi geçen sipahiye bu gün borcu olanları, tayin edilen bu fiyat üzerinden ödeme yapmaları istenmiştir(6).

3-Şaban-1034(11-Mayıs-1625) tarihli diğer belgelerde ise, tashihden önce 80 akçê üzerinden yapılan bu gün satâsında kalan borcu, bir kâile bu gün için 24 akçê verilerek ödemesi kararlaştırılmıştır(7). Fakat, tashihden sonraaki dememe ait vakfî muhasebe kayıtlarında bu günün kâlile 15 akçê, arpanın ise 12 akçê üzerinden hesaplanmış olmasının(8) ve yukarıda belirtilmiş dava kayıtlarında takdir edilmiş olan fiyatların özel şartlar altında belirlenmiş olması, bu gün ve arpa fiyatlarının, vakfî muhasebe kayıtlarında belirtildiği gibi tespit edilmiş olduğu düşünülmesini kuvvetlendirmektedir. Bu durumda ise, aynı yila ait olup yayınlanmış


2-Bu durum belgelerde ". . . ve akçê alınmak lazım geldiinde bu bir durum gelir halis akçê aldırub yüzüf ve kem-iyar akçê aldırmayasız..." sözleriyle belirtılmektedir. Bkz. A.Ş.S.I, s.142/a, 142/b, 121/b, 122/a, 126/b.

3-Yukarıda 126. sayfa 2 nolu dipnotta de-guidilmiş bu durum için bkz. Ek I; konu ile ilgili olan her fermanda bu durumun belirtildiği görülmektedir. Bkz. A.Ş.S.I, s.142/a-b, s.126/a-b, 121/b, 122/a.

4-A.Ş.S.I, s. 142/b. ve yukarda belirtmişiz yerlerde.

5-Amasya'ya bağlı Yavru adlı köyden Mehmed Süfi adlı kişinin 26- Rebellion-evvel 1034 tarihinde tutulan muhallefat kaydı. bkz. A.Ş.S.I, s. 5/d.

6-A.Ş.S.I, s. 20/a.

7-A.Ş.S.I, s.20/d. Bu iki belgede takdir edilen bu günü flattar arasında bulunan farkın bu gün kalitesinden kaynaklanmış olabileceği kânsindayız.

8-A.Ş.S.I, 47/a, 49/b.
bulunan narh defterlerinde bir kile bucak fiyatının, İstanbul, Balikesir ve Bursa'da 40 akçe olarak belirlendiği(1) düşünülmürse, Amasya'da bucak fiyatının çok ucuz olduğu kendiliğinden anlaşılacaktır.


Amasya'da yeni narhların tespit edilmişesi işleminin 15-Ramazan-1034(Nisan-1625) tarhine kadar devam ettiği, narh listesinin sonlarında bulunan bir tarihleden anlaşılmaktadır(8).

Amasya'da para değerindeki dalgalanmaların yarattığı bazı sorunların, tashih işlemi ile birlikte yavaş-yavaş azaldığı görülmektedir. Bu durumun, "tashih işlemi sonunda, para piyasasında bir istikrar dönemi oluştuğu" şeklinde yorumlanmasına, bir zorlama olmayacaği inancıdayız.

Bu düzenledemeden, yaklaşık iki yıl sonra, 1036 Cumâd'el-üla (1627 yılının 18 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında) ayından başlayarak bazı zorunlu tüketim maddelerinin fiyatlarıının tekrar yükselmeye başladığı, kadın tarafından günlük olarak tutulup, yanlarına tarihleri de yazılıp narh kayıtlarında anlık olarak(9). Buna göre 1624 sikke tashih işleminde yaklaşık iki yıl sonra,-Amasya'da tashih işleminin etkinin kaybolmaya başladığı ileri sürülmüş. Osmanlı devletinde narhların sadece olağanüstü zamanlarda değil, aynı zamanda olağan dönemlerde

3-Bzk. A.Ş.S.I, s.183; karış. M. Kütükoğlu, Göst. yer.
4-M. Kütükoğlu, Göst. yer
5-A.Ş.S.I, Göst. yer. aynı listenin devamında pirinc fiyatının yaklaşık iki ay sonra aynı birim üzerinde 66 akçe olarak tekrar tesbit edildiği görülmektedir. Bzk. A.Ş.S.I., s. 184
6-M. Kütükoğlu, Göst. yer
7-A.Ş.S.I Göst. yer
8-A.Ş.S.I Göst. yer
9-A.Ş.S.I. s.185/a

146
ve mevsimine göre de düzenlenebilir olması (1), bizi bir an bu düşüncəyi terketmeye zorluyorsa da, yukarıda belirtilmişimiz günlük narlılar tarihlerinde yazılması olan ve 9-Recep-1036(25- Mart-1627) tarihinde Amasya’ya ulaştığı anlaşılan bir tekład fermanı, bu tarihlerden itibaren Amasya’da narlılar ve para, rayıcıkların değişmeye başladılarını, kesin olarak kanıtlamaktadır(2).

Sözünü ettirgımız nahr kayıtlarında bulunan bazı malların fiyatları, sikke tashihinden sonra düzenlenen nar listesine göre, hangi oranda bir artış meydana geldiği sorusunu ise, şöyle cevaplamak mümkündür. Sikke tashihinden sonra düzenlenen nar listesinde, 540 dirhemlik ekmeğin bir akçe olarak belirlenmiş olan fiyatın (3) iki defa değiştirilmiş olduğu görülmektedir. Buna göre, 16-Cümâd’el-ülâ-1036(1-Şubat-1927) tarihinde ekmeğin agrılığı 400 dirheme düşürülmüş, rakat fiyat yine bir akçe olarak tespit edilmiştir. Daha sonra da 10-Ramazan-1036(25-Mayıs-1627) tarihinde verilen narlı, agrılığı 300 dirheme düşürülmüş, fiyat 5 akçeye yükseltilmiştir(4). Yani, ekmeğin agrılığı 1034 nahrına göre %44.4 azalırken, fiati %400 artırılmıştır.

Pirinç fiati da yeni düzenlemeye ile artırılmış ve tashihten sonra düzenlenen nahr listesinde bir kez 54 akçe olarak tespit edilmiştir, daha sonra üç defa nahr verilmiş ve en son bir kezli 90 akçe olarak belirlenmiştir(5). Pirinç fiyatının artış oranına ise, % 66.6 gibi yüksek bir oranıdır.

Sözkonu nahr listesinde koyun ve keçi etinin de yeniden tespit edildiği ve daha önce vukuîyesi 8 akçe olan koyun etinin 9 akçeye, 7 akçe olan keçi etinin de 8 akçeye yükseltildiği görülmektedir(6).

1036 yılında tutulan bu nahr listesi, nahr tayini sırasında "ayan ve eşrafl'ın görüşlerine başvurulduğu göstermesi bakımından da önem taşımaktadır. Sözünü ettirgımız nahr listesinde çeşitli malların fiyatlar tesbit edildikten sonra, her nahr kayıtinin yanında "be-mu'arrefe-i ayan ve eşraf", "be-mu'arrefe-i ayan-ı vilayet", "be-mu'arrefe-i ser bazar" gibi notların düşüldüğünü görmekteyiz (7). Bu durum ise, Osmanlı Devleti’nde narlıların tespit edilmesi sırasında kadıların "ayan-ı şehirden ve ehl-i hibreden mutemed kişileri" ve esnaf temsilcilerini toplayarak


2-Daha önce sözettigimiz (126. sayfada 4 numaralı dipnotta) bu verfanda sözkonu olan durum şöyle anlatılmaktadır; "...ve züvyf ve eski akçe hari olmalı sıkke-i hümayûnoma gir ü ihtilâl geldükden gayrî bu sebeb ile her şeyin nahrı tefavüt bulduğu sem-i hümayunuma ilka olundu..." Bkz: Ek II; Para değerlerindeki değişme Istanbul’da ise, 1035 yılının ikinci yarısında başlamış ve altın, yıl sonunda 130 akçeye, 1036 yılı başında da 180 akçeye çıkmiş görülmektedir. Bkz. H. Sahillioglu, "XVII. asrın ilk yarısında İstanbul’dakı teyâvoldeki sikkillerin rayici", Belgeler, 1/2,(Temmuz 1964), s.229 ve231.

3-Â.Ş.S., I, s.184
4-Â.Ş.S., I, s.185/a
5-Â.Ş.S.,I, gost.yer.
6-Â.Ş.S.,I, gost.yer.
7-Â.Ş.S.,I, gost.yer.
fikirlerini aldığımız yolundaki bilgilerimizi (1) doğrulamaktadır.

Sonuç olarak, 1624 sikiş tashihinden sonra Amasya'da, piyasada bir istikrar dönemi oluştuğu ve bunun yaklaşık iki yıl devam ettiğini söyleyebiliriz.

ALTUN GURUŞ İÇİN VARİD OLAN EMR-I ŞERİFDUR

MEFAHIRÝL-KUZAT VE'L-HÜKKAM MADE'NÝ'L-FAZAIL VE'L-KELAM AMASYA VE ÇORUM
VE KÂNGIRI SANCÂKLARINDA OLÂN KADILAR ZIDE FAZLÜHUM TEVKİ-I REFF-I HÜMAYUN VASIL
OLACAK MA'LUM OLA KI BUNDAN AĞDEM HÜKKAMIN ADEM-I TAKÂYYÛDLERI VE TAMÂ-�
HAMLARI SEBEBI İLE ETRAF VE EKNAFDA VAČI DARHANELERDE KEM-IYAR AKÇE VE ZÜYÜF
ÖSMANI KAT' OLUNMAĞLA ALTUN VE GURUŞ ZIYADÊYE ÇIKUB SİKKE-I HÜMAYUNUMA KÜLLİ
İHTILÂL VERİLMEKLE TASHIHI UMUR-I MÜHİMMEDEN OLÂNÇIN ASITANE-I SAADETİMDE
SAHÎH-ÜL-AYAR GÜMÜŞDEN ÖN ÜB BİR DİRHEM GELÜR KAT' VE MAHRUSA-I İSTANBUL'DA İÇA
ETDÜRÜLÜB VE MIN BA'D ESKI AKÇE CARI OLMAYUB HASENE YÜZYİRMİYE VE KÂMİL GURUŞ
SEKSINE VEESEDİ GURUŞ YETMİŞE VE LEH GURUŞU KIRKBEŞE VE BABA ALTYA VE
ÖSMANI VE MISİR PARESİNİN SAHİH-ÜL-AYARI ÜÇER AKÇEYE CARI OLMAK BABINDA FEHMÂN
ALIŞANIM SADR OLÂNÇIN ASITANE-I SAADET İMDE VARDUKDA BU BÂBDA SADR
OLAN. EMRİM ÜZERE AMEL EDÜB DÂHİ ÉLÝVE-I MEZBÛREDE VATİ KASABAT VE KURADA VE
SAÎR MECMA-I NAS OLAN MAHALLERDE MÜNAZİLLERE NIDA ETDÜRÜB MIN BA'D YENİ AKÇE
CARI OLB ESKI AKÇE CARI OLMAYUB VE ALTUN VE ALTUN GURUŞ VE BABA VE MISİR PARESİ
VE ÖSMANI MINVAL-İ MEŞRÜH ÜZERE GECMEK BABBINDA MUHKEM TENBIH VE TE'KID VE
BU MINVAL ÜZERE İÇRA ETDÜRÜB EMR-I ŞERİFLME MUHALIF ZIYADE VE NOKSANA CARI
EDÜMEYESİZ VE HARAC VE AVARIZ KULLARINA VE SAÎR MÜBAŞERET-I ÉMVAL OLANLARNA MİRİ
İÇİN ALDİKLERİ ALTUN VE GURUŞU KARÎN-İ KADIM ÜZERE IKIŞER AKÇE NOKSANLILA VE AKÇE
ALDİKLERİDA 'HALİYA KAT' OLUNAN AKÇEĐEN ONU BİR DİRHEM GELÜR CEDID AKÇE ALDIRUB
VE SEFER-I HÜMAYUNUMA MEMUR OLAN KAPIM KULLARININ MASAR MEVACIBLERİ DÂHİ
MINVAL-İ MEŞRÜH ÜZERE VERILMİŞDÜR ANA GÖRE MUKAYYED OLUB VECH-I MEŞRÜH ÜZERE
OLAN EMRİMİ YERINE GETÜRESİZ VE ES'ARİ DÂHİ HAKK KARARI ÜZERE TENZİL İDÜB İÇRA
ETDÜRESİZ GÖYLE BİLEŞİZ ALÂMET-I ŞERİF İTİMAD KILÂSZ TAHİRİN FI EVAŞI'T-İ ŞEHR-I RE'BİYL
-AHIRE SENE ERBA' VE SELÂSİN VE ELF
BE-MEDINE-İ TOKAT

Fİ 22 RE'BİYL-AHIRE SENE 34(1034)*
A.Ş.S.I, S. 105/A EK:II

ALTUN GURUŞ İÇİN VARİD OLAN HÜKM-I HÜMAYÎNDUR

KIVETÜ'L-ÜMERA'I-KIRAM UMDETÜ'L-KÜBERÂL FİHAM ZÛ'L-KADR VE'L-IHTIRAM ELMUHTASİ BI-MEZİDÎ İNAYETÜ'L-ÎLÂLM AMASYA SANCÂĞI BEŞİ DAME İZZÜHU VE MEFAHIRİL-KUZAT VE'L-HÜKKAM MA'ADINÝL-FAZL VE'L-KELAM LIVA-I MEZBÛREDE VATIK OLAN
KADILAR ZIDE FAZLÜHUM TEVKİ-İ REFF HÜMAYUN VASIL OLACAK MA'LUM OLA KI BUNDAN
AKDEM MEMALIK-I MÂRÜSAMDA AHALÎ MEMLEKET MABEYİNDE KESÜK VE ZUYÜF VE
KEM-IYAR AKÇE CARI OLMAĞLA ALTUN ZIYADE ZIYADEYE CARI OLÂNÇIN HER ŞEYİN

* FEHMÂN SİCİLE YAZILDİĞI TARÎH.
kiymeti ziyadeye çıkub külli ihtilal vaki olduğu ecilden halis gümüşden onu bir dirhem gelür cedid ve ceyyid akçe kat' olub ve her esyaya narh tayin olunub ahali-i memlekte müstevfa akçe erişmek için Rumelinde Edirne ve Soyfa ve Yenişehir ve Selanik ve Sidre-Kapsa'da ve Anadolu ve Bursa ve Tire ve Ankara veTokat'da darbhaneler açdırılıb ve her birine mutemed ve mukaddem nazılar tayin olunub rüz ve şeb cedid akçe kat' olunub altın yüz yirmi ve guruş seksen ve esedî guruş yetmiş akçeye ve pare iki akçeye carî olmak fermanım club fermanı olunduğu üzere hazine-i amireme altın yüz yirmi ve guruş seksen akçeye alınub ve hazineden kul.mevacibine ve gayrî masrafa altın yüz yirmi ve guruş seksen akçeye virülüb ba-husus serdar-ı zafer şar'ına kul mevacibi için gönderilen altın ve guruş vech-i meşrûh üzere olub ziyadeye carî olmayub ve züyuf ve eski akçe carî olmaga slikke-i hümâyûnuma gir ü ihtilal geldükden gayrî bu sebeb ile her şeyin narhı tefavût buldugü sem-i hümâyûnuma ila' olundu imdi slikke-i hümâyûnum devlet-i aliyemin rûkn-i âzamı club ve emrine imtilas etmek herbirinizin zimmelîn lazîm iken bu babda taht-i hükümütinizde emrine muhalif iş olmak.adem-i takayyûdünûzden ve ahali-i memlekte ruhsat verilmek tama-ı hâmînîzden fehm olunmağın azi ve itaba müstehakk olmak değiﬂ belki katî ve ukubete layîk olmuşszuzdur buyurdu ki vusul buldukta bu hususa cümlenûz bizzat mucayyed olub her birünüz taht-i hükümütinizde altın yüz yirmi ve kâmill guruş seksen ve esedî guruşu yetmiş akçeye carî etdürüb ve her esbab ve meta'a tahammûlûne göre narh virûb tayin olunan narhîn ziyadeye alub verdürüb altunu yüz yirmi guruşu seksen akçeden ve pare iki akçeden ve esbab-ı meta't tayin-i narhîn ziyadeye alub verdürümûb emrine muhalif bir ferde ta'âllül ve inad eddirmeyesinin emrine muhalefet edenlerden muhtac-ı arz olanları isim ve resimleri ile yazub arz edüb muhtac-ı arz olmâyânların muhkm haklarından geleşiz ki saire mucib-i ibret ve ba'is-i nasihat ola ve bil'-cümle tashih-i slikke-i hümâyûnuma ta kayyûd-i serefîm derece-i kemâl dedir bu emr-i şerîfîmden sonra her vilâyete hafliyeten mutemed kullanım gönderilib yoklatsam gerekşir şöyle ki bi ma'kûle emr her zamanda varîd ola gelmişdür deyû gerû bu babda ihmal ve tekasülünûz beyan oluna ecdad-ı izâmî enar allału berahinehümün ervahî mutahharaları iğûn asla ve kat'a birînize merhamet olunmayub saire mucib-i ibret için başlîrinizîn hâklarında gelinûb ve bazîlîrinizîn azî-î ebed ile ma'zûl olmak mukarrerdür vebaliniz boyunuza sonra bilmedük ve işsîtmedük demiyesiz ana göre mucayyed olub vech-i meşrûh üzere sadir olan emr-i şerîfîmın ıcrasında ve tashih-i slikke-i hümâyûnuma dikkat ve ihîtimâm eyleysiz şöyle bileşiz alâmet-i şerefe itimad klâiszî tahrire fi evâl-i şeyr-i cemâzî'el-evvel sene sitte ve selâsîn ve elf

be-makam-ı Kostantiniye
el-mahrûsa
vûrûd fi 9 Receb sene 36(1036)