# Papa'dan azizlik' 

Os smanlı ordusunun 1480 yilinda Otranto'ya yaptığı çikarma sırasında, Islamiyet'i kabul etmediği için öldürülen Antonio Primaldo ve yandaşları, Papa 16. Benedikt tarafından aziz ilan edilecek. Vatikan Azizlik Davalarını Değerlendirme Kurulu'ndan onay alan kararname 16. Benedikt tarafindan da imzalandı.

PAPA 16. Benedikt, Osmanlı İmparatorluggu döneminde Türkerin İtalya'nın güneyindeki Otranto'ya yaptiklart çkarma surasında, İslamiyeti kabul etmediği için öldürülen Antonio Primaldo ve yandaslarmı aziz ilan edecek. Vatikan'dan edinilen bilgilere göre, Papa 16. Benedikt, günümüzden 527 yll önce cereyan eden Otranto cıkarması sırasında hayatların kaybeden, Primaldo dahil toplam 800 Hiristiyan'a azizlik unvanı verilmesine iliskin kararnameyi imzaladı.

Osmanli'nin Italya'nin kuzeyindeki Otranto kentine yaptığı çıkarma, Fatih Sultan Mehmet'in tahtta olduğu 28 Temmuz $1480^{\prime}$ de Gedik Ahmet Paşa komutasindaki bir grup asker tarafindan gerçeklestirilmisti. Gedik Ahmet Paşa'nin kisa sürede fethettiği Otranto, yaklasik 1 yll boyunca Türklerin elinde kalmist.

## GEDIK AHMET PASA

Italya'daki tarihi kaynaklarda, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk askerlerinin karaya çkmalarınn ardından iki hafta sonra, Otranto surlarını aşarak kente girmeyi basardiklarn belirtiliyor. Kent merkezinde üç gün süren direniş sirasinda, Piskopos Stefano Pendinelli'nin de yasaminı yitirmis olduğu biliniyor.

Italyan tarihciler, kentin düsmesinin ardindan Gedik Ahmet Pasa'nun, kentteki erkekleri tutuklayarak Müslüman olmayanların kilicttan geçirilecegini ilan ettigini ileri süriuyor. Gedik Ahmet Paşa'nın bu duyurusu karşısinda, yüncülük yapan Antonio Primaldo önderliğindeki yaklaşık 800 kişinin ise, Hıristiyanlğ̆ı terk edip İslam'a gecmektense ölümü yeğlemis olduklan savunuluyor.

Söz konusu tutuklularin Minerva Tepesi'nde 14 Ağustos $1480^{\prime}$ de öldürüldüklerini iddia eden Italyan tarihçiler, ölenlerin cesetlerinin gömülmediğini, kemiklerinin ise 15 Ağustos 1481 'de kentin Türklerden geri alınmasinın ardindan birer kutsal emanet olarak koruma alinmis olduggunu ileri sürüyorlar. Otranto'da yasamlarm yitiren Primaldo ve yandaslarından olusan 800 kisiye, azizlik payesi verme amacılla Vatikan'da düzenlenecek resmi törenin tarihi ise önümüzdeki günlerde netlesecek.

## Latin ayini

Sıradişı gündemini yürürlüğe koyarak dikkatleri çeken Papa 16. Benedikt, içerdiği Yahudi karsitı sözler nedeniyle 40 yll önce kaldırilan Latin Ayini'ni de tüm tepkilere karṣın yeniden yürürlüğe koyuyor.

Papa'nin sertlik yanlisi tutumu meyvelerini vermeye basladı. Ingiliz The Times gazetesi, Papa 16. Benedikt'in seçilmesinden bu yana Kilise'nin topladığ vergilerin ve Vatikan'i ziyaret eden hacıların sayısını iki kat arttig̀nı açıkladı ve buna "Ratzinger etkisi" adinı taktı.

## FRANSA

 Cumhurbaskani Nicolas Sarkozy'nin atalan, Macar Krali 2. Ferdinand döneminde, Osmanlilara karsı savașip buyük kahramanliklar gösterdiği icịn ödüllendirilmisti.Macar tarih profesörü Sandor Mosony, 17. yüzyıln baslarnda Macar Krali 2'nci Ferdinand tarafindan asalet unvan ve sövalye ar-
masi ile ödüllendirilen Sarkozy'lerin köyü Allatyan'da bir sato sahibi de oldukların 1 da belirtmisti.

Sarkozy'nin annesini terk eden babası Pal Sarkozy'nin halen parmağ̀nda taşidığ́ yüzükte bulunan küçük ve kilç tassiyan arslan kazımasimin, "Türklere karsı gösterilen kahramanlığa karşlık" 1628 yilında verilen şövalye armasini temsil ediyor.


## Kolombiya'da teröre lanet mitingi

K OLOMBIYA'da milyonlarca kisi, ükede örgutünü protesto etti. İki gün önce, başta başkent Bogota olmak üzere ülkenin dört bir yanında, beyaz giysiler içinde sokaklara dökülen göstericiler, "Siddet Bitsin", "Rehineler Saliverilsin" sloganlan attı. Kolombiyalıarı sokağa döken, isyancıların
bes yıl önce kaçırdikları 11 siyasetçiyi öldürdükleri haberine duyulan tepkiydi. Orgüt ise, rehinelerin, tutuldukları esir kampına kimligíi belirsiz silahhı Kisiler tarafindan düzenlenen saldin sonucu öldüğünü savundu. Kolombiya Devrimci silahlı Gücleri "FARC"'n elinde halen fidye için kaçırdığı 700 kadar rehine oldugu sanilyor.

775 CASSETTA, Ilenia Romana \& ERCOLINO, Elettra. La prise d'Otrante (1480-81), entre sources chrétiennes et turques. Turcica, 34 (2002) pp.255-275.

## Kurt W. THEEPTOW

 (University of Lhinois)

## ALBANIA AND THE OTTOMAN INVASION OF ITALY, 1480-1481

When the mighty Ottoman army crossed the Adriatic sea from its port at Vlora on the Albanian coast and landed on the shores of Puglia in the Kingdom of Naples, panic spread in Italy. The papal secretary Sigismondo de'Conti wrote:

In Rome, the alarm was as great as if the enemy had been
already encamped before her very walls... Terror had taken
such hold of all minds that even the Pope meditated flight! King Ferrante of Naples recalled his son Alfonso, the Duke of Calabria, with the Neapolitan army from Tuscany to meet the threat, while at the same time he appealed for assistance from the Christian powers of Europe. ${ }^{2}$ It seemed as if Sultan Mehmed II, the conqueror of Constantinople, was now on his way to Rome. According to the Venetian Niccolo Sagundino, Mehmed believed that Constantinople was the daughter of Rome, and now that he had the daughter, he also wanted to have the mother. ${ }^{3}$ Despite the dramatic entry of the Ottomans into Italy, within little more than a year the danger had subsided; Otranto was recaptured by invasion of Italy, Albanian historiography has dealt with it only

1. quoted in Ludwig Pastor, The History of the Popes, Vol. 4, (St. Louis, 1894), p. 334 hereafter cited as Pastor.
2. Andrea Cambini; Two Commentaries the One of Originall of the Turcks thother of the Ware of the Turcke against George Scanderbeg, (London, 1562; reprint, Amstredam, 1970), pp. 35-36, hereafter cited as Cambini.
3. Franz Babinger Mehmed the Conueror and his Time, trans. Ralph Manheim, ed. William C. Hickman, (Princeton, 1978), p. 495, hereafter cited as Babinger.
edited by Gilles Veinstein
SOLIMAN LE MAGNIFIqUE ET SON TEMPS
Actes du Colloque de Paris Galeries Nationales
du Grand Palais 7-10 mars 1990.
Paris-1992, s.465-484. ON: 33736.


78


Jean Aubin

## Une frontière face au péril ottoman: <br> la Terre d'Otrante (1529-1532)

A Charles Quint assuré depuis 1528 des services d'Andrea Doria, la paix de Cambrai, réglant le conflit avec la France, laisse latitude de ranimer au Levant le combat de la chrétienté. Cependant que les deux grandes campagnes de Hongrie, en 1529 et en 1532, sont le signe de la montée de puissance ottomane dans le bassin danubien, on s'attend à une poussée du même ordre en Méditerranée centrale. Avant que le dessein impérial ne se concrétise par l'occupation de Modon, en septembre 1532, la défense du royaume de Naples, et de son front le plus exposé, la Terre d'Otrante, a dû être conçue, sous le gouvernement contesté du cardinal Pompeo Colonna, dans la pénurie et le désordre, et dans un climat d'inquiétude entretenu par la Porte *.

## Détresse financière du royaume de Naples

Le coût de l'invasion française de 1528 , la peste et la famine qui l'ont accompagnée, accusent les maux endémiques dont souffre le «Royaume»: statut de pays conquis, misère des populations, trésorerie aux abois, tensions entre les organes de l'autorité et le baronnage.

Le cardinal Pompeo Colonna, lieutenant-général du Royaume, est suspecté, non sans motifs, de détester les Espagnols, et en tout cas détesté d'eux et tenu pour incapable. Charles Quint, pourtant, s'en accommode, et lorsqu'il meurt, fin juin 1532, intrigues et dénonciations n'avaient pas encore obtenu son remplacement. L'Empereur a seulement envoyé auprès de lui un diplomate habile, D. Iñigo López de Mendoza, évêque de Burgos, qui réside à Naples, comme commissaire impérial, de mai 1530 à

[^0]kapsayan şu §âyân-ı dikkat saturları buraya alalum:
«Sofya'dan Istanbul'a gidip (.....) gören ve benim arkadaşımdan bir zata (.....) odasi kapisinda bilmünasebe ismim zikrolunması üzerine (.....) aynen:

- Onun yüzünü seytan görsün, (2) diyor. Istanbul'a gelip bu gibi insanlann yïzlerini görmek beni müteezzi edecektir.
Bundan baska bir takım insanlar vardir ki, benimle gayet samimî arkadas gidir ki, benimle gayet samimi arkadas gibi göründükleri halde, bilmem mazinin bazı suitefehhümlerinden mi, yoksa ba-
z meslek ve meşrep ihtilâfından mi nezı meslek ve meşrep ihtilafından mi nedir, hakkmdaki fikirleri daima menfidir. Mesela, (.....) in beni biraz methetmesi uizerine, bu medh-ü senânın ne suretie aleyhimde tefsir edildigini sen pekala bilirsin, ve ben zannediyorum ki bazı kimseler, hal ve atide bigünâ ihtilâf zemini kalmamak ve bu suretle vatan ve millete hizmet (!) eylemis olmak itibariyle, benim her ne suretle olursa olsun izale-i vücudumu dahi caiz görebiliyor. Bu suretle düşünmekte ne kadar haksiz olduklarmi izaha lüzum görmem. Çünkü siz benim efkâr ve hissiyatima değil, kalp ve benim efkar ve hissiya
Pekâlâ bilirsiniz ki, benim bütün hayatumda bu ana kadar takip ettigim gaye hiç bir vakit şahsî olmamıştur. Her ne düşünmüs ve her ne teşebbüs etmişsem daima memleketin, milletin ve ordunun nam ve menfaatine olmuştur. Hic bir zaman sahsımm teferrït ve temeyyüzünü nazar dikkate almamışmdır.

Eğer o fitratta olsaydim, maateessuif serguizeştçiliğe, pek müsait olup, muhit ve vaziyetlerde firsatlar eksik değildi. Bugïn dahi, mesleğim mazide olduğumun aynidr. Gayesi vatan ve milletin tahlisi ve ordunun slahi noktasina matuf olan ve bu gayeyi, nezih ve her türlui hissiyat-1 şahsiyeden ârí olarak takip edenlerle beraber çalışmak bence pek serefli bir hâdise olur.
Bu §artm adem-i mevcudiyeti halinde memlekete muzir olmaktan Allah beni vikaye etsin. Kat'iyyen şahsî iğbirarmı birtakım menfî teşebbüslerle tatmine katmak âdiliğine tenezziul etmem. Azamí yapacağım sey, istifa edip, mütevekkilâne temin-i maiset esbabma tevessülden ibaret olur.
Hangi tarafin galip geleceğine dair olan kanaat-1 fikriyemi söylemekten hazer ederim. Nazik ve mühim bir devre içinde bu lunduğumuza süphe yoktur. Almanlar büyuik ve sayân-i hayret bir savletle müte addit Fransiz kalelerini çiğneyerek sağ cenahi ile Paris'i geçip, Fransiz ordusunu
arkas isvicre olmak uzere - sikişur d. Herkes, bunun Almanlar'm yegâne maksadr olduğu ve ona da muvafrakiyet elverdiği fikrinde birleşmişti. Ve bütün âinat, artık son ve kat'i meydan muharebesine ve onun neticesine intizar ediyordu. Halbuki bu neticeye mukabil, Al man ordularimin Fransiz ordusu karşısın. da yüzlerce kilometre geri çekildiğ $\mathfrak{i}$ görül. dai.
Sarkta, Ruslar ve Almanlar ve Avustur yallar arasinda cereyan eden vakayide, Şarkî Prusya'da Ruslar bozuldu. Fakat cenupta Ruslar'in pek faik kuvvetleri karsisinda Avusturya ordusu çekiliyor, garp. ta Fransiz orducu muiheyyây-ı taarruz Bi. ta Fransiz Alman ordusu serbest deǧil sarkta Rus ordusu faik ve Avusturya or şarkta Rus ordusu faik

- Vaziyeti şöyle tefsir edebiliriz: Alman. lar, Fransiz ordusunu kat'i meydan muharebesiyle henuiz maglup edemiyecekle rini ve Avusturya ordusunun da faik Ruslar karsisinda daha ziyade mukavemet ede miyecegini görerek garpte bütün orduyla geri çekilerek binnisbe sarka yaklaşmak ve sonra Fransiz ordusu karsisina bir muidafaa ordusu terkederek mütebaki ordulariyle sarka tevecciih edip, Avusturya or: dusuyla birlikte Rus ordusunu vurmak istiyorlar.
istiyorlar. geriye, sarka çekilmeye başlarsa ve bu orduyu yakalayıp ezmek mümkün olmazsa ve diger taraftan Fransiz ordusu mukavemet için muavenet talebine mecbur o. lursa, bu defa da gene sarkta Ruslara karşı bir müdafaa kuvveti bırakıp, garbe mi teveccuih edilecek!? Ve böyle mekik gibi, bir şarka, bir garbe gide gele Alman gibi, bir sarka, $\begin{aligned} & \text { ordusunun hali ne olur ? }\end{aligned}$

Aziz kardeșim, ilân-i hürriyet günlerinde bilmem nerede nutuk iradma kıyam. edip de iki saklak üzerine kürsi-i hitabet. ten inen ve. niye indin sualine karsp:

- Ne... şaklak ettiler ya! demek is bit. ti!, diyen agann hali olmaz mi (3).

Isse buguinkui halimizi bir lisan-1 mizah ile ifade etmek istersek acaba a nu cümleyi tekrar edemez miyiz?

4 eyluil 1330
Mustafa Kemal
(2) Mustafa Kemal'in yüxünï görmek isteme. yen zat, harbiye nazirn olan Enver Pasa'dur. Da. ha hürriyetten evvel, bu iki zekânın aralart hilr. riyet ve hürriyetten sonra takip edilecek sistem hakkinda fikir ayriluklariyle açlmıştı.
(3) Bu hikàyeyi sen söylüyordun, saklak mb tapsin mi, sen bilirsin!

## Osmanli Tarihçilerinden Seçmeler: 3

## Iminlikillill

Yatan: Yelmat Otutur

«Kemal-Paşazâde» diye ünlü Seyhulislâm Ahmed Şemseddin Ejendi, 1468'de doğmus, 16 nisan $1534^{\prime} t e ~ 66$ yasında ölmü̈stür. En bïyill Osmanll devlet adamlarindan ve bilsinlerinden biridir. Ü̆ dilde sairliği de vardır. Yavuz'un ölümïne yazdı̨̆̆̆ mersiye ünludür. Yavuz, Mistr seferine onu da beraberinde götiurmüs, ve yanyana at sürerlerken, Kemal-Paşa-zâde'nin atının ayağından kafdanina stgrayan gamuru muhafaza etmiss, çamurlu kafdaninın olumünden sonra sandukasinin üzerine konulmasini söylemiştir. II. Bâyezid'in vezirlerinden Kemal Pasa'nun torunu olduğu için, "Kemal-Paşa-zâde», denen büyilk bilgin, önce askerliğe girmis, sonra ilmiye'ye gegmis, Kanunî devrinde (1520. 1566) şyhulislâm olmuştur. Kanunî Asri' na seref veren büyük simalardan biridir. Pek na seref veren bül Cok hacimli Osmanla Tarigok eseri vardor. Çok hacimli
hi, 10 cilttir. Her ciltte bir padisah devrihi, 10 eilttir.
Aşağıda alınan parça, Fâtile'e (1451-1481) ait VII. cilttendir. 㐫slûbu çok münş̂̀yâne olduğu için, sadeleştirilmiştir. Yer yer müellifin havasini muhafaza etmek icin bazi eski tâbirler aynen burakulmusttr. Aldığımız parçada Kemal-Paşa-zàde, vezir-i âzama da olan Gedik Ahmed Paşa'nun, Fâtih'in emriyle Italya'nin fethine başlangŗ olmak üzere Ot ranto'yu lethini anlatmaktadir. Otranto, Os.
manlı Türkleri'nin "Pulyas dedikleri Ptalya'nun güneydoğusundaki yarmadanm (Apuglia) en ucundadtr. Yunar (İyonya) Denizi ile Adriya Denizi'ni birlestiren genis bwğaza da adına vermiştir. Fầih'in ölümu ve gaza da adme vermistir. Rathin in oturnu ve
II. Bayezid'in karspikliklar içinde tahtu zes. II. Bâyezid'in karbşiklaklar içinde taktus zes-
mesi üzerine (1481), Otranto ve İtalya fümesi uzerine (1481), Otranto ve talya hat
tuhatu kaybedilmistir. II. Bâyexid'in emriyle tuhatı kaybedilımişir. II. Bâyexid'in emriyle
Istanbul'a gelen Cedik Ahmed Paşa, yeriue Istanbul'a gelen Gedik Ahmed Pasa, yeriae
Hayreddin Paya'yi berakmzsti. Otrantu, ost rada büyük devleller arasinda sayilan Napoì krallığ̆na aitti. Deniz üzerinde bir huley di. Bir defa da gene kisa müddet igin Kunu n̂̂ devrinde fethedilmiştir
Yahyâ Kemal, Gedilk Ahmed Paşe ve Otranto'nun fethi için, şu gazeli yazmistır:

GEDIK AHMED PASA'YA GAZEL
Bâd hükmün süxüp enfâs. Mesîhầya kndar Bâd-bân açdx zafer sâhil-i â'dâya kadar Çikd Otranto'ya pür-velvele Ahmed Paga Tîglar varsa gerekdir Kızlelmâ'ya kaià Râ'd-ı Tekbîr kopup gitmelidir bank-i ezân Dâr-i Küffâr'da meşhûr kenîsâya kodur Gark-1 nûr olmala îmân-s Muhammelly

Pirenk
Bu sefer Rim-Papa'dan Hazret-i I'sâ'ya kadar Olsun ilhâm edenin rûhuna bir tuhfe Kenral Sehper açsin bu gazel Cennet-i Ala'ya kadar

## LA PRISE D'OTRANTE (1480-81), ENTRE SOURCES CHRÉTIENNES ET TURQUES

a prise d'Otrante, en 1480-81, a suscité un grand intérêt, particulière-
ment chez les chercheurs italiens. A l'occasion du $V^{c}$ centenaire de la conquête ottomane ${ }^{1}$, le colloque tenu à Otrante a contribué efficacement à une bonne interprétation de nombreuses sources chrétiennes. Dans les Actes de ce colloque, on trouve l'intervention d'Aldo Gallotta ${ }^{2}$, le seul, depuis Ettore Rossi en $1931^{3}$, à s'être intéressé aux sources turques concernant la campagne ottomane en Italie. Ces deux auteurs parcourent rapidement les principaux épisodes de la guerre: Gallotta s'appuie essentiellement sur la chronique de İbn Kemal, précédemment traduite par Asım Tanış ${ }^{4}$, alors que Rossi insiste sur celle de Hoca Sadettin Efendi, dont il donne une traduction.

Cet article a pour but de réenvisager les événements d'Otrante, en confrontant les sources chrétiennes et turques contemporaines des faits, étudiées, jusqu'à présent, séparément. L'analyse a été faite directement à partir des textes originaux, certains déjà publiés, d'autres encore inédits. En annexe, ont été insérées trois lettres du recueil de copies des

Elettra Ercolino, université de Provence, IREMAM, Aix-en-Provence.
e-mail : elettrae@hotmail.com
Ilenia Romana Cassetta, université La Sapienza, Rome.
e-mail : ile.c@libero.it
${ }^{1}$ Fonseca, 1986, vol. I-II.
${ }^{2}$ Gallotta, «I Turchi e la Terra d’Otranto (1480-1481)», in Fonseca, 1986, vol. II, p. 177-191.
${ }^{3}$ Rossi, 1931, p. 182-191.
${ }^{4}$ Taniş, 1971, p. 113-123.
5.255-275

## OTRANTO 1480

ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDIO PROMOSSO IN OCCASIONE DEL V CENTENARIO DELLA

CADUTA DI OTRANTO AD OPERA DEI TURCHI
(Otranto, 19-23 maggio 1980)
a cura di COSIMO DAMIANO FONSECA

VOLUME PRIMO

| Turkiye Diyanet Vakfi Islâm Araşurmaları Merkezi Kutuphanesi |  |
| :---: | :---: |
| Dem. No: | 93.316 |
| Tas. No: | $\begin{gathered} 13 \\ 01 k A \end{gathered}$ |



GALATINA CONGEDO EDITORE

1986


[^0]:    Pour se conformer aux dimensions requises par les editeurs du présent recueil, le texte a été écourté de plusieurs développucents, et les noles one éte limiteces prespue exclusivememt aux references daarchives. Dans celles-ci, le licu dorigine a été généralement indiqué. Less kettres du Cardinal Colonna sont eerites de On ne contondra pas Gallipoli en Terre d'Otrante avec son homonyme des Dardanelles (Gallipoli de Romanie ; Gelibotu).
    La liste des abréviations bibliographiques est en fin de texte

