**OSMANLI İMPARATORLUĞU**

Temeli 1299 yılında atılmış bu devlet 1922 yılına kadar varlığını koruyabilmiştir. Altı yüzyıldan fazla yaşamış Osmanlı Devleti en uzun ömürlü Türk devletidir. Devletin kurucusu Oğuz Türklerinin Kayı boyuna ait Ertuğrul Gazinin oğlu Osman Gazi olmuştur. Bu sülalenin ataları 12.yüzyılın 1.yarısında Anadolu beylikleri Merkezi Asya’nın güneybatı bölgelerinden Anadolu’ya göçetmiştiler.1243 yılında Selçuklu Devleti Köse Dağ Savaşında yenilgiye uğradıktan sonra Anadolu’nun siyasal birliği bozuldu. Devletin parçalanması sürecinde Karamanoğulları, Aydınoğulları, Eşrefoğluları, Karesioğulları, İsfendiyaroğulları, Menteşeoğulları gibi bağımsız beylikler ortaya çıktı. Onlardan biri de Osmanlı Beyliği idi.1281 yılında Ertuğrul Gazi çok da büyük olmayan beyliğini oğlu Osman Gazi’ye miras bıraktı. Osman Gazi önce Anadolu Selçuklu devletinin ona Söğüt ve Domaniç bölgelerinde sınır bölgesi olarak ayırılan vilayeti yönetiyordu. 1299 yılında Anadolu Selçuklu devletinin güç kaybetmesi sonucu Osman Gazi bağımsızlığını ilan ederek kendi devletinin temelini attı. Başkent Söğüt ve çevresinde çok önemli zaferler kazanarak, Osman Gazi beyliğinin sınırlarını özellikle Bizans İmparatorluğu yönünde genişletti. 1326 yılında Bursa’nın alınması ekonomik ve politik açıdan büyük başarı oldu. Bursa’nın fethi sonrası Osman’ın oğlu Orhan Bey’in önemli amacı Çanakkale’yi (Dardanel Boğazı) geçip, Avrupa’da konumunu sağlama almaktı. İznik ve İzmit gibi önemli Bizans şehirlerinin alınmasıyla Osman Gazi beyliğinin sınırlarını Kara Deniz ve Üsküdar’a kadar genişletti. Orhan Bey hem de Karesi Beyliğini kendi beyliğine kattı, Balıkesir ve Çanakkale’yi, Marmara Denizinin güney sahillerini tuttu. Beyliklerin topraklarının ele geçirilmesi Osmanlı devletinin denizde gücünün artmasına ve Avrupa’ya geçmesine temel oluşturdu. Bizans’ta boy gösteren karışıklıkları kullanarak 1353 yılında Osmanlılar Avrupa yakasında bulunan Çimpe Kalesi’ni aldılar. Böylece, gelecekte Viyana yakınlıklarına kadar fetihler için önemli addım atılmış oldu. Osmanlıların amacı Anadolu’daki Türk- Müslüman beylikleriyle mücadele değil, İslam dinini yaymaktı. İşte bu nedenle de onlar Bizans İmparatorluğu ve Avrupa’nın diğer devletlerini işgal etmeye çalışıyorlardı. Bununla da Moğol saldırıları yüzünden Anadolu’ya göç eden Türk kavimleri için yeni vatan elde etme fırsatı sağlamış oldular. Sultan 1.Murat’ın amacı Osmanlıyı kudretli bir devlet haline getirmekti. 1.Murat yapabildiği kadar Anadolu beylikleriyle askeri kriz yaşamamaya özen göstermekteydi. Türklerin Balkanlarda ilerlemesi Osmanlı Devleti’ne karşı haçlı seferlerine neden oldu. Haçlılara karşı ilk savaşlar Osmanlıların zaferiyle sonuçlanan Sırpsındığı ve 1.Kosovo savaşları oldu. 1389 yılında tahta çıkan Yıldırım Beyazıt Niğbolu savaşında (1396) haçlıların birleşmiş kuvvetlerini yendi, fakat Ankara Savaşında (1402) Timur’a yenildi. Onun esir düşmesi ve ölümünden sonra devleti parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı, fakat 1.Mehmet ülkede asayişi yeniden temin sağladı (1413).

**İSTANBUL’UN FETHİ**

Devletin doğu ve batı yönlerinde genişlenmesi 2.Murat döneminde devam etse de oğlu 2.Mehmet’in yönetimi yılları devletin hızla geliştiği bir dönem oldu. Ünlü Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet (1451–1481) 1453 yılında İstanbul’u (Konstantinapol) fethederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunu çöktürdü. İstanbul’un fethiyle Osmanlı Devleti’nin İslam ve Türk dünyasında otoritesi artmış oldu. Osmanlılar Asya ve Avrupa kıtalarındaki toprakları birleştirmekle Anadolu ve Balkanlardaki yönetimlerini güçlendirdiler. Öte yandan onlar Kara Deniz Ege Deniziyle birleştiren deniz yolunu kontrol altına alarak ekonomik açıdan güçlendiler. Bu dönemde 2.Mehmet İstanbul’u devletin yeni başkenti ilan etti. O, İstanbul’a bilim ve sanat adamlarını, tüccarları getirtmekle bu şehri kültür ve ticaret merkezine çevirdi. İstanbul’u fethettiği için o *Fetheden* anlamına gelen *Fatih* adını aldı. İstanbul’un fethi Avrupa tarihini de değiştirdi. Kuşantım sırasında kullanılan dev toplarla şehirleri çevreleyen ve yıkılmaz sayılan büyük kala duvarlarının yıkılabileceği belli oldu. Bunu gören Avrupa kralları da aynı yöntem kullanarak kalın kale duvarlarıyla çevrilen şatolarda yaşayan feodallerin yönetimine son verdi. Böylece, Orta Çağ boyunca Avrupa’yı yöneten feodalizm rejimi çökerken merkezi krallıklar yapılanmaya başladı. İstanbul’un fethi sonrası Bizans bilim adamlarının bir kısmı İstanbul’u terk ederek İtalya’ya göç etti. Yunan ve Roma uygarlıkları hakkında bilgisi olan bu insanların İtalya’ya gitmesi ülkede rönesans döneminin başlanmasını etkiledi. Eski ticaret yollarının Türklerin denetimine girmesi Avrupalıları yeni yollar arayışına soktu. Bu arayışlar sonucu coğrafi buluşlar yapıldı.

İstanbul’un fethi bu sonuçlarına göre bazı tarihçilerce Orta Çağ sonrası yeni bir çağın başlaması hesap edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet daha sonra da bir sürü yeni fetihler etti. Onun Yunanistan ve Trabzon’u alması Bizans’ın yeniden canlanabilmesini imkânsız kıldı. Sonralar Osmanlı Devleti’nin sınırları içine birçok bölgeler daha eklendi. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında kendisinden sonra yüzölçümü 2 milyon km2 olan devlet bıraktı.

 3.Murat’ın (1574–1595) yönetimi yıllarında rakam 20 milyon km2’ye ulaştı. Anadolu bütünlükle Osmanlıların yönetimi altında girdi. 600 yıldan fazla bir sürede Osmanlı Devleti üç kıtanın – Asya, Avrupa ve Afrika’nın en önemli ülkelerini kontrolü altında tutan kudretli devlete dönüştü. En kudretli Osmanlı hükümdarlarından biri olan Yavuz Sultan Selim (1512–1520) döneminde Mısır ve kutsal toprakların alınması sonucu halifelik de Osmanlılara geçti. Osmanlı devleti kudretli zirvesine Batı’da *Muhteşem Sultan Süleyman* adı ile de bilinen Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520–1566) yönetimi döneminde ulaştı. Osmanlı Devleti Türk-Müslüman devletçilik geleneği çerçevesinde gelişmekteydi. Hükümdarlar devletin kurucusu olan Osman beyin soyundan gelmelilerdi. Osmanlı hükümdarları yönetim gücünü Allah’tan aldıklarına inanır ve ülkeyi onun adına yönetiyorlardı. İnançlarına göre, halk Allah’ın onlara bir emanetiydi. Hükümdar hansı din veya uyruğa ait olmalarına aldırmaksızın, bütün Osmanlı vatandaşlarının haklarını korumak zorundaydı. Bu açıdan Osmanlı Devleti eski Türk devlet geleneklerini yaşatmaktaydı. Osmanlı hükümdarları daha ilk dönemlerinden İslam dinini yaymaya çalışırlardı. Onlar dünyanın her yerinde istikrarın ve asayişin hüküm sürdüğü yönetim sistemi kurmaları düşüncesindelerdi. Osmanlı Devleti’nin hızla büyümesi ve otoritesinin üç kıta üzerinde yüzyıllarca kalmasında yönetim yönteminin etkisi büyüktü. Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye nasihati Osmanlıların devlet yönetim anlayışını yansıtmaktadır.