ÇANKIRI MEVLEVİHANESİ

(Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi’nde, 69,70 nolu Zarflardaki Belgelere Göre)

Yüksek Lisans Tezi

Danışman
Yrd.Doç. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Hazırlayan
Ferudun ATA

KONYA-1995
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ....................................................................................................................... I
GİRİŞ ......................................................................................................................... 1

1. Mevlevilik ........................................................................................................... 1
2. Mevlevihâneler ................................................................................................. 3

I. ÇANKIRI MEVELİHÂNESİ .............................................................................. 6

1. Adı ....................................................................................................................... 6
2. Yeri ...................................................................................................................... 6
3. Yapısi ................................................................................................................ 6
4. Plâni .................................................................................................................... 7
5. Bölümleri .......................................................................................................... 8
6. Tarihcesi ............................................................................................................ 9
7. Tamirâtı ............................................................................................................. 12
   a. Mustafa Nüri Dede Dönemi ..................................................................... 12
   b. Hasib Dede Dönemi ............................................................................... 13

II. VAKİFLARI VE GELİRLERİ ..................................................................... 16

1. Şeyh Cemâleddin Mevkûfâtı ........................................................................ 16
2. İsfendiyâr - Zâde Kasım Bey'ın Tahsisi Olan Vakıflar ......................... 18
3. es-Seyyid Ahmed Paşa Vakıfları ................................................................. 18
4. Mevlânâ Muhyiddin Türbesi Vakfi ............................................................. 18
5. Bimarhâne Mescidi Vakfi ......................................................................... 19
6. Mevlânâ Sinan Biradere İshak Türbesi Mescidi Vakfi ......................... 19
7. Diğer Gelirleri .............................................................................................. 19

III. GÖREVLİLER ............................................................................................ 22

1. Mevlevihânedeği Görevliler ....................................................................... 22
   a. Şeyhleri ....................................................................................................... 22
   b. Tevliyet Ciheti .......................................................................................... 24
c. Müdderrislik ........................................................................... 24
d. Buk'adarrık ........................................................................... 25
e. İmamet Ciheti ........................................................................ 25
f. Delâil-hanlık ........................................................................... 25
g. Semazenler ............................................................................ 26
ğ. Bekçi ....................................................................................... 26
2. Görevlilerin Konya Mevlânâ Dergâhı ile Münasebetleri ............. 26

IV. DEMİRBAŞ EŞYASI ..................................................................... 28
1. Demirbaşta Kayıtlı Eşya .......................................................... 28
2. Kaybolan Eşya ......................................................................... 28
3. Sonradan Alnan Eşya ............................................................... 33

V. ARŞİV VE KÜTÜPHANE ............................................................... 34
1. Arşiv ....................................................................................... 34
2. Kütüphane .............................................................................. 39

VI. SOSYAL FAÂLİYETLER ................................................................ 39
1. Balkan Harbi'ndeki Faaliyetleri .............................................. 40
2. Şeyhin Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye Âzahgına Seçilmesi.......... 44
3. Mevlevihânennin Bürokratlarla Münasebetleri ...................... 45

VII. BELGELERDE GEÇEN DİĞER KONULAR ..................................... 47
1. Çankırı Mevlevi Şeyhine Ferâşet Görevi Verilmesi .................. 47
2. Belgelerde Geçen Mevlevihâne Adları ................................... 47

SONUÇ ......................................................................................... 48

BİBLİYOGRAFYA ......................................................................... 51

EKLER
1. Belgelerin Transkripsiyonu ...................................................... 53
2. Belgeler .................................................................................. 223
3. Fotoğraflar
4. Şema
ÖNSÖZ

Biz bu çalışmamızda Türk tarihinde önemli bir silsilesini teşkil eden Mevlevilik ve buna bağlı olarak bu akımın yayılması için her tarafta dağlılmış Mevlevihâneler zincirinden birisi olan Çankırı Mevlevihanesi’ni ele aldk.

Tarihçi gördüklerini değil, daha çok belgelerdeki bilgileri ve bağıların yazdıkları belli bir düzen içinde yorumlayan kimsedir. Biz de Çankırı Mevlevihanesi ile alâkâli çalışmamızın esasını, Konya Mevlânâ Müzesi’nde bulunan 69 ve 70 no’lu zarflardaki belgelere ve bu konuda yapılmış bilimsel araştırmalarla dayandırduk. Çankırı Mevlevihanesi olarak kullanılan binanın tarihi XIII. yüzyıla kadar girmesine rağmen, bizim üzerinde çalıştığımız belgeler, XX. yüzyılın ilk yıllarına aittir.


Bize bu çalışmamızın her sahasındaki yardım, destek ve katkılarından ötürü Sayın Yrd.Doç.Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ’a sonsuz teşekkürlerimi arzı borç bilirim. Ayrıca Konya Mevlânâ Müzesi müdürü Dr. Erdoğan EROL Bey’e ve Yusufağa Kütüphanesi memuru İsmail OĞUZ Bey’e de yardımcılarından dolayı teşekkür ederim.
GİRİŞ

1. Mevlevilik


Çelebi Hüsameddin'in 1284'te ölümünden sonra yerine Sultan Veled geçti. Ölünceye kadar Mevlâna dostlarına ve ilk Mevevilere şeyhlik yaptı. Tarihatı teşkilâtlandırdı, kurallarını koydu. Mevlâna Türbesi'nin bitişigine bir semâhâne yaptıklar belirli günlerde burada dervişlerin ayin yapmalarını ve semâ etmelerini sağladı. Türbenin çevresinde semâhâne, mescid, derviş odaları derken bir külliye oluştulu. Tarikata önce "Velediyye" denmişken sonra Mevlânâya nisbetle "Mevleviyye" dendi (2). Sultan Veled, her hususta babası Mevlânâ'ya uymuş, onun yolundan yü-

rümüstür (3).


3- GÖLPİNARLI, aynı eser, s. 30.
4- GÖLPİNARLI, aynı eser, s. 186.
5- Konûa Mevlânâ Arşivi, Zarf No 70/1 ve 70/16 (Kısaltma: KMA, Z).
6- KMA, Z. 70/55.
temâyülleverin bulunduğunu iddia edenleri haklı göstermekmektedir (7). Bütün bunlar, tarih boyunca Meleviliğin sünneti temeler üzerine oturduğuun açık delilleridir.

2-Mevlevihâneler

İslam Dini'nin Türkler arasında yaygınlaşması konusunda olduğu gibi, Anadolu topraklarının vatan haline getirilmesinde de en önemli amillerden birisi derviş hareketleridir (8). Bu hareketler zincirinden olan Mevleviler de, Mevlânâ'nın vefâtından sonra oğlu Sultan Veled tarafından teşkilatlandırılmıştır. Mevlevihâneler asırlar boyunca Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu gibi uzak diyarlarda hızlı çoğalmıştır. Melevihâlilerin ilk günden itibaren yayılmasının sebebi, halkın ve idarecilerin bu dâvâya olan bakış açılarındandır kaynaklanmaktadır. Tabii ki Melevi- 
leviliğin yayılmasında ve Melevi dergâhlarının çoğalmasında, hatta köylere kadar gitmesinin sebeplerinden birincisi, Melevi şeyhlerinin de halkın aylılmamasıdır. Telkin ettiği insanlık yolu; insana hele muzdarip insana hiç de yabancı gelmiyor. Birbirini sever, birbiriryle bağlaşmak ve hiç fark gözetmemek (9). İşte Melevihâneler, her cins, din ve coğrafiyadan insana duygusundan düşünme başımdan yön vermiştir. Ahlâkin, faziletin ve ümidin prensip edilmesini temin etmiştir. Böylece kendine has bir ekol meydana getirilmişdir. Bu ekol müesseseleri itibariyle ; Melevihâne, Melevi Dergâhî, Melevi Tekkesi, Melevi Ası탄esi gibi isimlerle anılmışlardır. Melevihâne genel bir isimlendirme olup, Melevi aynîlerinin yapıldığı, iâše ve ibâtesinin temin edildiği tarikut yapılardır (10).

9- GÖLPİNAKLı, aynı eser, s.61.

Böylece Meleviâanelerin çoğalması ve artık beylerin, paşaların ve hatta sultanların desteğile yapılmaya, buraların vakıflarını da artırımış, her türlü tamiri, yenilenmesi ve diğer bir çok ihtiyaçları devlet ve vakıflar eliyle karşılanır hâle gelmiştir. (12).


Mevleviâanelerin savaş yıllarında da aktif olduğunu görmekteyiz. 1912-13 Balkan Savaşı yıllarında fetih devirlerindeki dervişlerin işlevine benzer bir faâliyet içinde olduğu; Meleviâhanın birisi hastahane yapıyör, diğerleri yardım toplayıp ve dağıtım görevlerini ifa diyorlar (14). Osmanlı Devletinin I. Dünya Harbi’ne girmesi üzerine Cihâd-ı Mukaddes ilân olunca Mucâhidin-i Meleviyye Alayı teşkil olunmuş, buna Andoludan katılanlar Veled Çelebi’nin kumandası altında İstanbul’dan 1915

11- GÖLPİNARLI, aynı eser, s. 246-247.
13- GÖLPİNARLI, aynı eser, s.274.
14- Caner ARABACI, "Balkan Harpleri Sirasına Meleviâaneler", S.Ü. II. Milletler arası Osmanlı Devletinde Meleviâaneler Kongresi, 14-15 Aralık 1993, Konya (Basılacak)
başlarında yola çıkmışlar, Konya-Halep üzerinden Şam'a ordan da Filistin cephesine gitmişlerdir (15).

Görüldüğü gibi Mevlevihâneler kurulduğu günden itibaren dini, siyasi ve ictimai alanda aktif bir vazife yüklenmişler ve toplumun ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi desteği eserlememişlerdir.


---

16- GÖLPINARLI, *ayni eser*, s.334.
I. ÇANKIRI MEVLEVİHÂNESİ

1-Adı


2-Yeri


3-Yapısı

Çankırı Mevlevihânesi üzerinde çalışırken bir husûsu dile getirmeliyiz ki, bugün sadece Taş Mescid diye anılan ve Daru'l-Hadis olarak yapıldığı anlaşılın kısmi ayaktadır. Bu mevcut yapı, merdivenleri ve kapısı Türk-Selçuklu taş işçiliğinin nefis örnekleri arasındaki. Duvarları Selçuklu mimarısının karakteristik özelliklerini taşıyan kesme taşlandır (20). Taş Mescid adıyla da anılan binanın kuzey cihetinde mukarnas süslü, iki

17- KMA,Z. 69/2.
18- KMA,Z. 70/47.

4-Plâni


21- ÖNGE, aynı makale, s. 253.
22- ÖNGE, aynı makale, s. 254.
23- ÖNGE, aynı makale, s. 255.

5-Bölümleri


ÖNGE, eski fotoğrafı istinaden, dergâhın bölümlerini sayarken; giriş kapısının karşısında on üç odalı ahşap iki katlı şeyh dairesi, buna bağlanan yine iki katlı, dahilde süsunlu bir galeri ile çevrilmiş ahşap kubbeli sekizgen plânlı bir semâhâne ve bunun da yani sira imâret, muftak, helâlar ve alt katta da bir ahır inşa edildiğini yazmaktadır (27). Yükarda ifade edildiği üzere elimizdeki plând; ortada şadırvan, ikişer katlı

24- KMA, Z.69/10.
25- AYHAN, aynı eser, s.254.
26- KMA, Z.70/37.
27- ÖNGE, aynı makale, s.252.

6- Tarihçesi


28- KMA, Z. 70/36.
29- KMA, Z. 69/1.
30- ÖNGE, aynı makele, S. 251.
Taş Mescid'e ait olan bir kitabeyi Čankırı'da bir lisede olduğunu söyleyen ve gören ÖNGE, kitabede şu bilgilerin olduğunu yazmıştır: "Bu mühbrek Dâru'l-âfiyênin yapılmasını 633 yılı Muharrem ayında Büyük Sultan, memleketler açan, Abbasiye Halifesi'nin ortakçısı ve Keyhüsrev oğlu Alâaddin Keykûbad-Allah aziz ve mansûr eylesin-devletli günlerinde kulların fakiri ve Allah'ın rahmetine muhtac azatlı kölellerden Atabey Lala Cemâlûddin Ferrüh-Allah muvâfık eylesin-emretti" (31).


31- ÖNGE, aynı makale, s. 252.
32- KMA, Z. 70/47.


33- Yusuf KÜÇÜKDAĞ-Caner ARABACI, Selçuklular ve Konya , Konya 1994, s. 92.
34- KMA, Z. 69/25.
35- AYHAN, aynı eser, s.45.
36- KMA, Z. 69/28.
laşılmaktadır (38). Bu bilgilerden Çankırı Mevlevihanesi’nin tarihi vetire içerisinde muhtelif dallarda topluma hizmet ettiği anlaşılmaktadır.

Fakat ne yazık ki bir çok tarihi eserlerimizin başına gelen Çankırı Mevlevihanesi’nin de başına gelmiş, bina Cumhuriyet döneminde 1926 yılına kadar tekke görevini devam ettirmesine rağmen Tekke ve Zaviyelerin kapatılması üzerine yanlıs değerlendirme üzerine bazı insanlar binaları yıktım sadece türbe kısımi ayakta kalmıştır. 1970 yılında yapılan restorasyon neticesi Taş Mescid ziyaretçilere açılmıştır.

7- Tamirâtı


Bu dönem içerisinde iki şahıs Şeyh olarak atanmıştır. Bunlardan ilkı 1303 (M. 1885-86) Mustafa Nuri Dede 'dir. Şimdi Şeyh Nuri Dede zamanında dergâhın durumunu ele almış.

a- Mustafa Nuri Dede Dönemi

Göreve başlar başlamaz Şeyh Nuri Dede dergâhın o gündü durumunu şu şekilde ifade ediyor. "Dergâha muvâsulatmda ebniyesinin gazette harab bir hâlde ve bir arsa hükmünde olduğu görünmekle derhal hükmüte mûraca’at etdim, ale’l-usûl keşfinin ıcrâsıyla elli dört bin dört yüz elli dört guruşla vücuda geleceği anlaşılmağa Meclis-i idâre-i Livâ’dan mazbata istihsâli ile dersa’âdete gittim ve ol vechle i’mâr ve ih-yasına muvâziz sazda bulunmamışım..." (39). Diyerek dergâhi kurtardığını ifade et-
mektedir. Şeyh Nuri Dede 28 sene meşihatta kalmıştır. Nuri Dede dergâhı ihyâ ettin deemesine rağmen bunun neler olduğu ve nasıl bir çalışma yaptırdığını belli değildir. Dergâhın fiziki şartlarında né gibi tadilat ve restarasyon yaptırdığını da elimizdeki belgelerde ifade edilmemektedir.

b-Hasib Dede Dönemi:

Mustafa Nuri Dede'den sonra Çankırı Dergâh'ının meşihât vazifesini Samsun'dan gelen Hasib Dede üstlenmiştir. Şeyh Hasib Dede görevde gelir gelmez dergâhın tamire ve ta'lidâta ihtiyaçı olduğunu şu şekilde ifade ediyor. "Dergâh ziyâdesiyle muhtac-ı ta mirdir. Bu sene icrâ olunmaz ise sene-i âtide masarif-i külliye bâdî ve belki de kâbil-i inhidâmî. Zira huzûr-ı şerif ve sema’hâne ve hicran ve harem dâiresinin üzerinde kiremitler ve etrafında saçaçlar kalmamış..." (40) diyerek dergâhın harap vaziyette olduğunu Konya'ya merkeze bildiriyor.

guruş râddesinde bir meblağdan ibâret olarak muhtac-i mu' ävent bir halde bulunmasından nâsi şimdiye kadar bihakkin i 'mar ve ihyasına muvaffakiyet hâsıl olmâdû içîtele" (42) diye devam ediyor ve dergâhın vaziyetini ortaya koyuyorlar. Bunun sonucu keşif yapıp, tamir edilecek yerler kaydediliyor. Bunlardan bazı bölümler ve tamir bedeli şu şekildedir:

- Sema hânenin yedi cephesinin döşemeleri sathına kadar sıvaması
- Züvvâr (Ziyaretçi) odalarının cephelerinin sıvası,
- Türbe kubbesinin kiremitlerinin tamir ve akdarmasıyla, noksan kiremitlerin değiştirilmesi. 250 kuruş;
- Mutfak mahallinin kaba yönya taşla tamir ve tefrşi 7 kuruş;
- Dam mahalline bir adet firın inşası, 400 kuruş;
- Çinkodan su oluğu inşası, 225 kuruş;
- Yeniden bir adet şadırvan 186 kuruş;

Daha bunlar gibi 25 maddelik ta'mirat keşfi yapılmış ve yekün 10045 kuruşla tamamlanacağı tahmin edilmiştir (43). Bu keşif sonucu gerekli tamirat yapılmamış ki, Şeyh Hasib Dede daha bir çok kereler dergâhın harap durumunu gerek Konya Mevlâna Dergâhına, gerekse Evkâf Memurluğuna bildirmiştir. Fakat bu teşbbüslerin hiç birisinden bir netice alamamıştır. Bakınız bu isteğini Hasib Dede nasıl yalvararak dile getiriyor ki bu arzul aşağı-yukarı keşiften bir yıl sonra. "Evvel ve âhir ma ru zatımdan, dergâh-i şerif bu sene zarında icray-t ta'mirât görmez ise inhidâmina bâdi olaçağı Nezâret-i celîleye 'arz olunmuş ise de el yevm bir cevab zuhur itmediğinden ve eyyâm-i şiğânın hulûli hasebiyle bâri hiç olmazsa, bu sene üçün olsun kiremitlerinin akdarılmasına himmet bu-

42- KMA, Z. 69/2.
43- Tamir mahallelerin tam listesi için bkz. KMA, Z. 69/1.

Dergâh o kadar yardım ve desteğe yardım ve desteği muhtaç ki, en küçük ihtiyacını bile karşılayamamaktadır, geliri kâfi gelmemektedir. Bu devre içinde Mevlîvîhâne'nin âcil ihtiyaççılardanın birisi de minberdir. Daha önceleri dergâh şehre 15-20 dakika mesafede olup, etrafında komşu olmadığı için böyle bir şeyi ihtiyaç duyulmuyordu. Ancak zamanla kom-şuların çoğalıp, cemeâtle namaz kılmak, cuma'yı ve bayram namazlarını ede etmek gerektiği zaman minbere ihtiyaç duyulmuştur. İşte bunun için bile hem Evkâf Memuruğuna, hem de merkeze bir kaç defa dilekçe ve-rilmiş (46), bu maddi yönten fazla bir şey tutmayacak minberi kendi im-kanlarıyla tedarik edememişlerdir.


---

44. KMA, Z. 70/55.
45. KMA, Z. 70/41 Z.70/52 Z. 70/14 Z.70/3.
46. KMA, Z. 70/16 KMA, Z. 70/1.
yor. Şeyh Hasib Dede buna şu şekilde mâni olmaya çalışıyor ve vereceği zamanı söyle ifade ediyor: "Dergâhın binâsi mezkûr senk üzerine vaz’ olunarak, sema’ı hâne merbût ve harhiminden ma dûd bulunan ve su mecrâstı üzerinden gelen Kızıl kaya dimekle ma rûf olan cebel-i senkden taş ocağı ittihaz idilerek barut indâhatiyle taş hafredîmesinden..." dergâhın tahribine sebebiyet verdiğiını belirtiyor. Buna ruhsat verilir ve taş hafriyâtına devam edilirse, hem dergâhın sellere maruz kalacağıını, hem de dergâh hariminde bulanan meşâyih kabirlerinin bütün mahvolacığını bildiriyor. Taş hafriini belediyenin yaptığı beyan ederek bundan sonra çıkarılmamasını ve şimdiye kadar çıkarılmış iki yüz arabayı geçmiş olan taşın gelirinden vakfa da biraz vergi verilmesini istiyor (47). Boylece Hasib Dede hem dergâhi ihya etmeye, hem de dergâh için tehlike arz eden taş ocağından taş hafriyatı yapılmaması için lüzumlu tedbirleri almaya çalışıyor.

II. VAKİFLAR VE GELİRLERİ

Çankırı Mevlevihânesi’nin tarihi vertire içinde değişik isimlerle zikredildiğini yukarıda izah edildi. Bu bakımdan mezûubahis binannın Mevlîvîhâne ismiyle olmaza bile çok önemli vakıflara sahip olmuştur. Değişik kişilere tahshis edilmiş vakıfları bulunmaktadır. Simdi bunları ayrı ayrı görelim:

1-Şeyh Cemâleddin Mevkûfâti

Şeyh Cemâleddin, daha önce ifade edildiği gibi, dergâhı Bîmarhâne olarak ilk defa yaptırılan kişirdir. Kendisi Mevlevî halifelerindendir. Fakat her nasıl ise Mevlevîhânenin vakfiyvesi kaybolduğu anlaşılmıştır (48). Bu bakımdan yabancı bir takım kimseler bir ara başka bir yerde de Şeyh Cemâleddin Medresesi varmış gibi buraya ait vakıfları ellerine geçirmek

47- KMA, Z. 70/37.
48- KMA, Z. 70/45.
istemişlerdir (49). Bunun üzerine Şeyh Nuri Dede Evkâf-ı Celâliye'den yeni bir kuyud-ı hâkâni (senet) ve vakfiyye süreti çıkarılmasıı taleb etmiştir. Çünkü mevcut Mevlevîhânenin gerçek yer olduğu isbat etmek istemektedir.

Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin Vakıfları Şunlardır:

-Kasaba(Çankırı) içinde ve dergâh civarında bulunan bağlar,

-Kara Köprü civarında bulunan bağlar,

-Tahta Nahiyesi'ne tâbi Babsa Köyü'ndeki arazi,

Bu araziler 148 kit'a olup, 105 ayrı şahson elinde işletilmektedir. Yalnız bunlardan Babsa Köyündeki dört kit'ası harman yeri ve bir kit'asının da kabristana dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır (50).


Şeyh Cemâleddin vakfının 1290 (M. 1874-75 ) senesine ait bir yıllık geliri şöyledir.

Gelir : 14961 Kuruş
Gider : 14961 Kuruş

Yine aynı vakfın 291 (M. 1875-76) Senesine ait gelir ve gideri de şudur:

49- KMA, Z. 69/25.
50- KMA, Z. 70/13.
51- KMA, Z. 69/21, KMA, Z.70/50.
Gelir: 14171 Kuruş
Gider: 14171 Kuruş

Bu muhasebe, mütevellilerden Mustafa, Mehmed, Ahmed ve Abdülkadir Efendiler tarafından yapılmıştır.

2- İsfendiyar-zâde Kâsim Bey'in Tahsisı Olan Vakıflar


Vakfın 1314 senesinde (M. 1898-99) masraf hâricle Al-tibinyediyüzeksen kuruş fazlası olduğu, bunun da vakfedênin şartına uygun olarak mütevellileri tarafından zâviyesinin ihtiyaçlarında kullanıldıği görülmektedir (53).

3- es-Seyyid Ahmed Paşa Vakıfları

Çankırı'daki Mevlevi dergâhının gelirlerinden birisi de Ahmed Paşa'nın inşa etmiş olduğu yeni bir han'dan elde edilen vâridâttir. Şeyh Mustafa Nûri Dede, Taş Mescid olarak bilinen zaviyede yapacağı haftalık delâil-hanlık ücretini günlük altı akçe olmak üzere bu vakıftan alacaktır (54).

4- Mevlânâ Muhyiddin Türbesi Vakfı

Bu vakfa ait şehir önüne Feslikân civârında iki müdük yer, Yarlar isimli yerde ise on kilelik gelir ile, dergâhın vakıfları arasındadır (55).

52- KMA, Z. 69/31.
53- KMA, Z. 6930.
54- KMA, Z. 69/15.
55- KMA, Z. 69/21.
5- Bîmarhâne Mescidi Vakfî

Önceleri Bîmarhâne’ye ait iken sonradan binanın Mevlevi Dergâhi olarak kullanılmaya, buranın vakıfları da dergâha geçmiştir. Bunlar; Babsa Köyü’ndeki 1 Hâsîllik, Çankırî’nin içinde 8 müdlük, İnan Köyü civarında 1 müdlük, 8 kilelik yer, Çankırî içinde 1 kit’a Hoca Mûsa bağı, Hoca Mûsa bağının yanında 5 kilelik yer, yine aynı bağa bitişik 1 müdlük yer de dergâhin vakıfları arasındadır (56).

6- Mevlânâ Sinan Birâderi İshak Türbesi Mescidi Vakfî

Şehrin kible tarafındadır 3 Müdlük yer, şehrin önünde 1 müdlük yer ve şehir yakınlarında 1 müdlük yer de dergâhin vâridatından şartır (57).

7- Diğer Gelirlerı


- Vakıflar sandığından alınan taâamiye bedeli aylık 200 kuruş olmak üzere 2400 Kuruş,
- Seyyid Ahmed Paşa Vakfî mütevellisinden olan delâil-hanlık, aylık 60 kuruş olmak üzere, 720 Kuruş,
- Babsa Köyü’ndeki öüşer bedelleri, 756 Kuruş,
- Çankırî içinde olan bağ-bahçe gelirinin yekûn tahsilli 350 Kuruş,

Toplam: 4226 Kuruş

Aynı sene içesinde 100 kuruş daha tahsil olunması gereken bâkısı var ise de bunların askerde olması sebebiyle tahsil edilememiştir. Yine

56- KMA, Z. 69/21.
57- KMA, Z. 69/21.
çevrede soğuk şiddetli olması sebebiyle dergâha ait bağların üssümesinden mütevelliid verginini tamamı alnamamıştır.

Görüldüğü gibi dergâhın geliri gayet azdır ve aylık 350 kuruşa gelmektedir. Bu kadar bir gelir ile dergâhın idare edilemeyeceğini Şeyh Hasib dede müteaddid defalar Evkâf-1 celileye bildirmesine rağmen müsbet bir cevap alamamıştır. Her defasında taâmiyesinin artırılmasının mümkün olmadığını cevabını almıştır. Şeyh Hasib Dede bu mahrumiyet yüzden Samsun'den Çankırı'ya gelen bakım nasıl pişman olmaktadır. "Dergâhn şeref ve ihyasına dâir lâzım gelen hatap (odun ) kümir ve gaz ve kahve mangırı da i lerini (duâcalarını, sevenlerini ) düşündürmekte oldugu gibi, Samsun'dan insikâkimize (ayrılışıımızı) nedâmet (pişmanlık) ve burdan memnuyet hâsil olmamışdır..." (58). Dergâhın şeyhinin memnun olması mümkün değil. Zira Mevlevîhânenin aylık geliri 200 kuruşa kadar düşmektedir. Böyle az bir geliri ile dergâhı idare etmek bir yana gelen-gideni doyurmak şöyle dursun, bir türbedâri bile idâreye ve doyurmaya (it am-1 ta amı) yetmediği belirtilmektedir (59). Dergâhın içinde bulunduğu sıkıntıya rağmen her yapılan mûrâaca, taâmiyesinin artırılması mümkün değildir demek süretiyle reddedilmiştir (60). Hatta dergâhın gelir az olduğu için, dergâhtaki vazifeler bir kişinin uhdesinde kalmış her bir vazife için ayrı ayrı kişiler tayin edilememiştir. 17 Temmuz 1329 (M. 30 Haziran 1913) tarihli arizada dergâha bir hatip istenilmiş, fakat Evkâf dairesinden, dergâhın tahsisâtının azlığı sebebiyle gönderilememiştir. Şeyh Hasib Dede de tevliyet, meşihat ve delâl-hanlık vazifelerinin yansısra hatipliğin de kendi sine verilmesini istemektedir (61).

58- KMA, Z. 70/4.
59- KMA, Z. 69/3.
60- KMA, Z. 70/51, KMA, Z. 70/54.
61- KMA, Z. 70/11.
Tabii ki, tüm bu isteklere gereken destek ve yardımın yapılamayışının sebebi, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve iktisadi şartlardır. Ülkenin bu dönemde savaş halı içerisinde olduğu bir vakıadır. Öyle ki dergâhın gelirinin çok az olup, bir çok ihtiyaç giderilemediği halde, bu az gelir üzerinden bir de % 3'lük harp vergisi kesilmektedir (62). Bu durum dergâhın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu açık göstermektedir.


Çankırı Mevlevihânesi’ne ait bir çok vakıf olduğu ve bunların neler olduğunu yukarıda izah ettik. Fakat bu kadar çok vakıf olmasına rağmen neden gelirinin azlığından şikayet ediliyor? Niçin taâmiyesinin bir türbedâri bile idâre etmediği dile getiriliyor? Bu önemli bir husus. Bunun sebebini şöyle izah edebiliz. Daha öncede zikretdiğimiz gibi Çankırı Mev-

62- KMA, Z. 70/7.
levihânesi başlangıçta Şeyh Cemâleddin tarafından Bimârhâne olarak inşa edilmişti. Sonraları ise yeni fonksiyonlarla yeni adlar almış ve en son olarak da Mevlevi Dergâhi yapılmıştır. İşte bu dergâha ait vakıfların sahipleri, ya Şeyh Cemâleddin Medresesi'ne ya Bimârhâne Mescidi'ne veya Taş Mescidi'ne diye vakfetmişlerdir. Böylece mevcut vakıfların geliri zikredilen mahallerin adıyla vakfedilmiş ve Evkâf Müdürlüğü'ne de bu adla kayıtlara geçirilmiştir. Dolayısıyla Çankırı Mevlevihânesi isimle yeni bir "kuyûd-i hâkânî" çıkarlamamış, tüm gelen şeyhler bunun için uğraşmışlardır. Her defasında mevcut vakıfların gelirini Mevlevihâne'ye verilemeyeceği, çünkü vakfedenin şartında Çankırı Mevlevihânesi ismi geçmiyor itirazları ile karşılaşılmıştır (63).

Bir de dergâhtaki şeyhlere Mâliye tarafından verilen aylık 200 ku-rusluk bir gelir vardır. Buna göre, şeyh kim olursa olsun, dergâhta vazifeli olduğu müddetçe tekâûde ayrırlar veya muhtaç durumda olaya kadar bu maaş verilecektir (64).

III. GÖREVLİLER

1. Mevlevihâne'deki Görevliler

Çankırı Mevlevihânesi'nde başta Şeyh olmak üzere, mütevelli imam, delâlîl- han semâzen bekçî gibi görevliler bulunmaktadır. Şimdi bunları göremelim.

a. Şeyhleri

Çankırı Mevlevihânesi'nin tüm şeyhlerinin listesi elimizdeki bel-gelerde mevcut değildir. Buna göre ilk şeyhinin Şeyh Cemâleddin Haz-retleri olduğu görülmektedir. Fakat tarihleri belli değildir. Onun vefatıyla dergâhın meşihatı 29 zilhicce 1211 senesinde (M. 25 Haziran 1797) Meh-

63- KMA, Z. 70/23.
64- KMA, Z. 70/38.


66- KMA Z. 69/23.
hakim kılmak hem de Çelebilere destek ve güç sağlamak maksadı ile gelenekleştği kabul olunamabilir (67). Çankırı’ya bu usulle daha sonra kimin geldiğine dair kayda rastlanmamıştır.

b- Tevliyet Ciheti


c- Mûderrislik

20 Ocak 1832) tarihinde es-Seyyid el-Hâc Mehmed Efendi’ye ve yine vefatlar zuhur edince 23 Şevval 1254’te (M. 9 Ocak 1839) Mehmed Es’ad Efendi tevliyet vazifelerini üstleniyorlar.

d- Buk’adârîk


e- İmamet Ciheeti


f- Delâîl-hanîk

Taş Mescid Mevlevihânesi veya Çankırı Mevlevihânesi ile bilinen mekândaki her hafta delâîl-i şerifi hatim yapmak ve sevabını akrabay-ı ta-

69- KMA, Z. 69/23.
70- KMA, Z. 69/23 ve Z. 69/7.

g- Semazenler

Diğer görevlilerden birisi de sema’zenlerdir. Daha önceki şehy Mustafa Nûri Dede zamanında hiç semazen yok iken, son şehhi Hasib Dede semazenler yetiştmiştir (74).

ğ- Bekçi

Bir başka görevli ise dergâhtaki bekçidir. Fakat bekçinin ne zaman görevde başladıği ve ne kadar ücretle çalıştuğuna dair kayıt mevcut değildir.

2- Görevlilerin Konya Mevlânâ Dergâhı ile Münâsebetleri

Mevlevî tekkeleri, âstâne ve zâviye olarak iki kısma ayrıldırdı. Âstâne, zâvîyeden büyük sayılır, zâviye şehhleri, mevki bakımından

71- KMA, Z. 69/15.
73- KMA, Z. 69/17.
74- KMA, Z. 69/26.


Çankırı Mevlevihânesi ile Konya Mevlânâ Dergâhı arasındaki yazışmalarda, şeyhlerin birbirine hitâbi yukarıdaki anlatılan ölçüler çerçevesindedir. Köklü bir an'ânenin yanında, disipline riâyet ve makâna saygı da ifade ediyor. Mevlevi, tekkeleri birbirine üstünlik ve önem de-

75- GÖLPINARLI, aynı eser, s.334.
76- Celâl Esad ARSEVEN, Sanat Ansiklopedisi, Cilt III, s. 1310. İst. 1950. ve M. Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 2. s. 516. İst. 1983.
recelerine göre değişik el kabalar kullanıldı (77). Çankırı Mevlevihanesi'nin şeyhine merkez tarafından "Faziletli Dede Efendi Hazretleri" şeklinde hitap edilmiştir. Çankırı Melevi şeyhleri ise merkeze, genellikle belgeler arzuhal şeklinde olduğu için, "ma'rûz-i dâîlerîdir" ibaresi ile başlayan hitapdan sonra yazılanı yazmışlardır.

IV. DEMİRBAŞ EŞYASI

Mevlevihaneler, dervişlerin barındığı yerlerdir. Bunun için bir insanın ihtiyacı olan eşya ile tefriş edilmişlerdir. Çankırı Melevihanesi'ndeki eşyayı görelim.

1- Demirbaşta Kayıtlı Eşya


2- Kaybolan Eşya

Elimizdeki belgelerde, dergâhın eşyalarına dair ciddi bir münakaşa yapıldığı, halef ile selef durumundaki iki şeyhin birbirini mektuplarla suçladıkları görülmektedir. Öyleki bu mektupların hepsi bir yıl içinde gelip gidiyor. Belegelerden anlaşılan Konya Mevlâni Dergâhi Post-nişini Bahâeddin'i Veled de tartışmaya dâhil olup, bir önceki Şeyh Mustafa Nüri Dede'yi suçlar görünmektedir. Çünkü görünen, Nüri Dede'nin kendini müdafaaasında tezada düştüğüdür.

77- Erdoğan EROL, "Veled Çelebi Zamanında Mevlevihaneler ve Çelebi'nin Şeyhlerle Hitap Şekilleri" 7. Milli Mevlâna Kongresi (Tebliğler) 3-4 Mayıs 1993, Konya 1993, s. 55.
78- KMA, Z. 69/12.
10 Teşrîn-i Evvel 1328 (M. 23 Ekim 1912) tarihli Belgede Çankırı Mevlîvîhanesi'ne Ait Demirbaş Eşyalar Mevcut Durumu ile Görülmektedir.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Eşyanın Cinsi</th>
<th>Adedi</th>
<th>Kaybolan</th>
<th>Mevcut Olan</th>
<th>Eşyanın Durumu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sîkke-i Şerîf</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>20</td>
<td>Altısı çok eski</td>
</tr>
<tr>
<td>Resm Hîrkasî</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kâdûm</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Sema tennûresi</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Selâmîlîk odasında minder</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Yastîk</td>
<td>23</td>
<td>9</td>
<td>14</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Harem Odasının Minderi</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Fevkânî küçük odanın minderi</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Diğer yerlerin minderi</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>Çok eski</td>
</tr>
<tr>
<td>Büyük-küçük kahve, tepsisi, fîncân tak.</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Tahta sofra somat</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>Çok eski</td>
</tr>
<tr>
<td>Boru ile beraber soba</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>Çok eski</td>
</tr>
<tr>
<td>Semâhâne dolaplarında kazma</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Su yolu tamri için küllûnk</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Urgan</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Türbe içinde şamdan</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Büyük-küçük post</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>Çok eski</td>
</tr>
<tr>
<td>Selâmîlîk odasında tugla</td>
<td>150</td>
<td>-</td>
<td>150</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Çanak-çömlek-kalbur v.s.</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Kaybolmuş</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasib Dede zamanında çıkarılan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berât-ı âlişân</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Lihye-i saâdet</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Kaybolmuş</td>
</tr>
<tr>
<td>Temûr mangal-maşa ile</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Balta Keser</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>


79- KMA, Z. 70/60.


Eski Şeyh Nüri Dede bütün bu iddialara fazla bir açıklama getirmez. Ancak Konya Mevlânâ Dergâhi post-nişini Bahâeddîn-i Veled'in

80- KMA, Z. 69/26.  
81- KMA, Z. 69/24.  
82- KMA, Z. 69/24.
devreye girmesiyle şu cevabı veriyor ve diyor ki; Şeyh Hasib Dede'nin hiç bir esya bize teslim olunmadı, bir erak bırakıldığ gibi iddialarının doğru olmadığını ifade ederek, zaten gelirsz bir dergâhın nesi olur, ancak bu kadar olur. Harem dairesindeki kendi esyamı da mı size terk edeyim? Sattığım eşyalar kendi mahm, diyerek savunma yapıyor ve Mektep Müdürü'nün ne hikmete üzerine fazla vurılmamasını da taviye ediyor, gereken şeyleri zamam gelince açıklayacağım deyip, düşüncelerini aktarıyor (83).


83- KMA, Z. 69/21.  
84- KMA, Z. 70/6.  
85- KMA, Z. 70/24.  
86- KMA, Z. 70/60.

3- Sonradan Alınan Eşya


Şeyh Hasib Dede yeni semâzen ve muhipler yetiştirmiş, halkın dergâha rağbetiyle iyâ gecelerinde birçok cemaat gelerek beraber zikir

87- KMA, Z. 70/49.
ve meşk yapmışlar, mesnevi şerif okumuş ve âyin ıcrâ etmişlerdir (88). Daha önceleri akşam erkenden dergâhın kapıları örtülüp, ezan dahi okunmazken, artık her vakit düzenli ezan okunmaya başlanmış hâfızlar yetiştirmiş ve Şeyh Hasib Dede kendi de ney üfleyerek dergâh tüm halkın geleceği, istifade edeceği bir mekân hâline getirilmiş ve cemiyet nezdinde dergâhın şeref ve itibarı yeniden lâยก olduğu yere oturtulmuştur. Mukâbel-i şerif okunmuş ve semâ meşkına terk etmeksizin devam edilmiş ve dergâhın tüm faâliyetlerine şeyh kendiini adâmiştir (89). Böylece dergâh asli görevine Şeyh Hasib Dede sayesinde yeniden kavuşmuştur.

V. ARŞIV VE KÜTÜPHANE

1- Arşiv


88- KMA, Z. 70/35.
89- KMA, Z. 70/34.
90- Nejat GÖYÜNÇ, ”Konya mevlânâ Müzesi Arşivi’ndeki BelGler in önemi Hakkında” II milletler arası osmanlı Devleti’nde MEVELEVIHANER KONGRESİ, 14-15 Aralık 1993 Konya (Basılıyör).
91- ÖNDER, aynı teblig, s. 27.
Çankırı Mevlevihanesin'in de üzerinde çalışığımız 69-70 No'lu zarflarda genellikle şu konuları ihtiva eden belgeler mevcuttur.

1- Tamirat istekleri,
2- Berat süreterleri,
3- Tevliyet, İmamet Bük'adarlık ve Meşihat cihatleri,
4- Dergâhın tarihçesi,
5- Demirbaş eşyalar
6- Çankırı Mevlevihanesi'nin sosyal fonksiyonları,
7- Nûri Dede ile Hasib Dede arasındaki ihtilâfi konu alan yazışmalar,
8- Dergâhın vakıfları,
9- Dergâhın tahrip sebepleri.

31 Kânûn-i Evvel 1328 (M. 13 Aralık 1913) tarihli belgede Çankırı Mevlevihanesi'ne ait resmi evrak, kuyûd-1 hâkânî ve berat süreterleri şunlardır:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Evrak Ededî</th>
<th>Evrak Cinsi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>İsfendiyar - zâde Kâsim Beğ Zâviyesi'nin vakfiyyesi süreti</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>İsfendiyar - zâde Kâsim Beğ kuyûd-1 hâkânîye idâresine mûrâaattatla tasdik edilen kuyûd-1 hâkânî</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>İsfendiyar - zâde Kâsim Bey Kengri (Çanîrî) mutasarrifîğina mûrâaattatla Evkaf Dâiresinden ve Meclis-i idâre-i Livâ'dan cerayân eden muâmele üzerine verilen karar sûreti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Şeyh Cemaâleddin Hazretleri vakfindan, kaftan zaviye ve kefîn biha demekle ma’rûf zaviyenin berât-î âlişân sûreti.

Şeyh Cemaâleddin Hazretleri Medresesi vakfindan musaddak kuyûd-î hâkânî sûreti

Şeyh Cemaâleddin Medresesi ve Bîmarhâne ve sâire mahsûs bazı kuyûd-î hâkânî sûreti

Şeyh Cemaâleddin Medresesi için tevliyet ve buk’adârîlık tevcihine dâir berât-î âlişân sûreti

Şeyh Cemaâleddin Vakfının iki senelik muhasebelerinin sûreti

Şeyh Cemaâleddin vakfının vazîfe dârâne tevcihı vukûb’ulan Evkâf-î Hûmâyûn ve defter-i hâkânî Nezâret-i celilelerinden ihraç olunan kuyûdât sûreti

Şeyh Cemaâleddin vakfî meşihatine ait cereyan eden muâmele hakkında Evkâf-î Hûmâyûn Nezâretinden 1, ve umûr-i Mâliye Nezâretinden 1, ve defter-i hâkânî nezâretinden 1

Şeyh Cemaâleddin vakfından meşihat cihetine senevi ikibin kuruş i’tâsına dâir mahkeme-i teftîşden gösterilen lüzûm üzere Kastamonu Vilâyet-î celilesinden Ken- gri (Çankırı) Mutasarrîflığına yazılan tezkere-i sâmi sûreti
Şeyh Cemâleddin vakfî hakkında cerayan eden muâmeleye dâir tarih ve numra pu- sulası

Toplam 15 kit'a evraktır.

Bu 15 adet evrakın bir kısmı eski şeyh Nûri Dede tarafından, bir kısmı da Şeyh Hasib Dede tarafından ilgili resmi daire kayıtlarından çi- kartılmıştır (92).

Dergâhîtaki berât süresleri de şunlardır.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Evrak Adedi</th>
<th>Evrak Cinsi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Çankırı Mevlevihanesi meşihat cihetinin Nûri Dede uhdesine tevcihine dâir berat süresi</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Revza-i mutahhare-i seyyidîl-Kevnayn. Efendimiz Hazretlerinin ferâşet-i şerifesinden Nuri Dede üzerine tevcihine dâir berat</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Yevmiye altı akçe vazife ile Seyyid Ahmed Paşa Vakfından delâil-hanîhk cihetinin Nûri Dede üzerine tevcihetinin Nûri Dede üzere- rine tevcihine dâir berat süresi</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mâhiye altmiş kuruşa iblâğıyla Seyyid Ahmed Paşa vakfından delâil-hanîlk ci- hetinin Nûri Dede üzerine tevcihine dâir berât süresi</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mah bemâh ikiyüz kuruş ahzolunan taâmiye sened-i resmisinin süresi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

92- KMA, Z. 70/53.
Yevmiye altı akçe vazife ile Seyyid Ahmed Paşa vakfından delâil-hanlık cihatının Mehmmed Emin Halife bin eş-Şeyh Hâfiz Ali uhdesine tevcihine dâir atık berat süreti

Bimarhâne meşcid-i şerîfinin vazîfe-i mu’ayyene ile tevliyet cihatının merhûm Mehmmed Ragib Dede uhdesine tevcihine dâir atık berât-ı alışân süreti

Şeyh Cemaleddin Hazretlerinin meşihat cihatı Mehmmed Emin Halife uhdesine tevcihine dâir atık berât-ı alışân süreti

Bimarhâne meşcid-i şerîfî imâmet cihatının es-Seyyid Mehmmed Halife uhdesine tevcihine dâir atık berat süreti

Toplam 9 adet berâtıtr. (93). Bunlardan dördünün tarihi eski, beşisi sonradan çıkarılmıştır.

Yukarıda zikredilen resmi evraklardan başka önemli ecrakların olduğu, fakat onların da eski Şeyh Nûri Dede tarafından beraberinde götürüldüğünü Hasib Dede şu şekilde ifade etmektedir. "Hatta 313 tarihinden sonra senesine dâir dergâhîn umûr ve husûsuna ve ne gibi vâridât vâridât ve icrâ-yi mu’âmelâta ‘âid bir evrak bırakmayıp cümlesini götürmesi, ve temürbaş elya bırakmamast, binâbirîn evrâk-ı mühimmeleri götürüp bir takım lüzumsuz evrâk-ı atık bırakması fakiri hayrete düşmûş..." (94). Görüldüğü üzere birçok evrak bu şekilde kaybolmuştur. Hasib Dede evrakların götürülmesinin dergâha nasıl zarar verdiği de

93- KMA, Z. 69/29.
94- KMA, Z. 69/26.
şu şekilde beyân ediyor. "Zira sene-i sâbîk cereyan-i mu’âmele evrâki meydanda olmadığından cüml-i umûr ve husûsu meydana götürmesi yeniden bir dergâh küşâdi kabilinden olмаğa ısrâr-i vakfa bâdi olacağı tabi'dir" (95). Hasib Dede’nin ifadelerinden, evraklar götürildüğü için dergâhın nasıl zor durumda kaldıği ve ne şekilde muâmele yapılacak şekilde bilinemediğinden sıkıntılı çekildiği anlaşılmaktadır.

2- Kütüphâne


VI. SOSYAL FAÂLIYETLER

Mevlevihâneler sosyal bir karaktere sahip olduğu için, sadece dini faaliyetlerle değil, topluma içe ve beraberce yaşayarak gönülleri fethetmiştir. İnsanların bir çoğu Mevlevi olmasalar bile, Mevlânâ’ya gönül vermişler, onun mesajlarını almışlardır.

Mevlevilik’in Osmanlı Devleti zamanında yalnız Anadolu’da değil, Balkanlar’da ve Arap ülkelerinde yayılması, zaman zaman dergâhların

95- KMA, Z. 69/26.
97- KMA, Z. 69/24.
vezirlerin tarafından yaptırılarak vakıflarda bulunması, (98) tarikatın Osmanlı toplumun içinde ne kadar yaygın olduğunu işaretirtir. Bu da Mevlevilik’in ilhamı İslâm’dan alan insan sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu deliğidir.

Mevlevilik, toplumdan uzak kendi kabuğuna çekilmiş bir tarikat değildir. Günün şartlarına göre toplumda faal rol oynamıştır. İnceleme dönemindeki belgelerden Çankırı Mevlevihanesi’nde de Mevlevi dervişlerinin oldukça faal bulundukları anlaşılmaktadır. Şimdi buna dair gelişmeleri görelim.

1- Balkan Harbindeki Faaliyetleri


Bu tamam doğrultusunda, tüm Mevlevihaneler gibi Çankırı Mevlevihanesi de üzerine düşen bu ulvi vazifeyi ifa etmek için derhal harekete geçiyor. 30 Teşrin-i Evvel 1328 (M. 12 Ekim) 1912 tarihle gelen emir gereği, 7 Teşrin-i Sânî 1328 (M. 20 Kasım 1912) tarihinde Şeyh Hasib Dede nezâretinde açılan defter neticesi aşağıdaki ismi ve bağışları yazılı olan Çankırı ahâlisi şu yardımları yapıyor.

98- Göyünç, ayn teblig, s. 100.
99- Arabacı, ayn teblig,
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kuruş</th>
<th>Yardımı Yapan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>50</td>
<td>Mutasarrif Süleyman Fethi Beğ</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Kastamonu Vilâyeti Mebusu sâbîkî Elîf Beğ Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Bidâyet Ceza Reisi Beğ Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Müddde-i Umûmi muâvini Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Meclis-i idâre Azasından Hacı Şakir Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Bidâyet Mahkemesi Azasından ve esrâfdan Şükrü Beğ Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bidâyet Mahkemesi Azasından Hamdi Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Eşrâfdan mebus-u esbak Behçet Beğ Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Eşrâfdan Belediye Reisi Said Beğ Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Eşrâfdan Ziya Beğ Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Eşrâfdan mebus-u sâbîk müfti-zâde Hacı Tevfik Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Eşrâfdan mebus-u sâbîk Hazırlık- nilai Mehmed Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Mahkeme-i şerîyye başkâtibi Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Eytam Müdire Tevfik Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Virgü Başkatibi Saim Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bank memuru Vasfi Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Sandik Emîni Hüseyin Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Mukâvelât muharrirî Osman Efendi</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Reji Müdire Mehmed Behçet Beğ Efendi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Orman mu'amelât memuru Edhem Hâfiz Efendi
Telgraf Müdürü Niyazi Efendi
Tüccârdan Cerid-Zâde Hacı Ahmed Efendi
Tüccârdan Barutçu-Zâde Hacı Kâmil Efendi
Tüccârdan MIRALAY BEĞ-ZÂDE HACı MEHMED EFENDI
Hacı Hamid Efendi - Zâde Hacı Hasib Efendi
Tüccârdan Derelli - Zâde Hasan Efendi
Su yolu mütevelli Si Mehmed Efendi - Zâde Hacı Emin Efendi
İlmiyeden Elmahî - Zâde Hoca İsmail Efendi
Mekteb-i İdâdi müdiri Ahmed Fuat Efendi
Mekteb-i İdâdi ulûm-i Arâbiye muallimi Ahmed Mecbûr Efendi, Mevlevihâne-i fahri mesnevihân
Mekteb-i İdâdi Türkçe muallimi Ahmed Nâili Efendi, Dâru'l-fûnûn Edebiyat-ı Fârisiye şu'besi mezunlarından, muhibb-i mevlevî
Mekteb-i İdâdi Türkçe muallimi Yusuf Efendi
Mekteb-i İdâdi Türkçe muallimi Nizameddîn Efendi
Mekteb-i İdâdi Türkçe muallimi İhsan Efendi
Mekâtib-i İhtidâiye müfettişi Hacı Tevfik Efendi
Kâdirîyye meşâyihinden Celil Baba Dergâhi Şeyhi Hakkı Efendi
Kâdiriyeye meşâyiğinden Kayabaş Dergâhı Şeyhi İsmail Efendi

Halvetiye meşâyiğinden Hasbi Dede-Zâde Şeyh Ali Efendi mahdumu Ali Efendi

Nakşîyye hulefâsından Hacı Abdullah Efendi

Kayseri Beğ Mahellesi muhtar-ı evveli Hâfiz İsmail Efendi

Aşık Musalli-Zâde Tahir Efendi

Merzili Yüzbaşı - Zâde Hâfiz İsmail Efendi

Titrek-Zâde Hacı Hâfiz Efendi

Kavukçu-Zâde Hacı Mustafa Ağa

Kasap Muhiddin Ağa

Karpuzcu - Zâde Mustafa Efendi

Toplam 427 Kuruş (100).

Mevlevihâneler Balkan Harbi döneminde orduya o kadar destek veriyorlar ki, bu meyanda Yeni Kapu Dergâhı hastahâne yapılp, mevlevî doktor ve hasta bakıcılar burada görev alıyorlar. Ayrıca bu yardım hizmetlerinin düzenli ve aksamadan yapılmasının için Galata Mevlevihânesi şeyhlerinden müteşekkil komisyon bu işleri kontrol ediyor ve hizmetin devamlığını sağlayor (101).

Mevlevî tekkeleri Osmanlı ordusuna sadece maddi yardım değil, mânevi destekte de bulunuyorlar. Bakınız Çankırı Mevlevî şeyhi Hasib Dede bu konuda neler söylüyor, "Sevgili Padişahımızın en 'asâkir-i
mücâhidi’nin ve millet ve vatanın selâmet ve nusreti ve a’dây-ı din ve vatan olan kefere-i fecerelin makhûr ve münhezim (hezimete uğraması) olmaklğı için huzûr-ı evliyâullahda vakt-i mu’ayyende ed’îye-i hayriye ve süre-i fetihî kıraatına müdâvim ve deﬁatte yetmişbin tevhid-i şerîf hatmine muvaﬂfak olarak, enbiyâ ve evliyâ ve şuheldâ ervâhına ihdâ ile mu’âvenet-i ma’neviyelerinden istimdâd ve muzafarîyet bekleyerek, bir güna terk ve tekâsül, idilmeyle dâîmî’l-evkât lâzım gelen vezâife müdâvemet (devam etme) ve müvâzabetde (devamî çalışma) kusur idilmediği ma’rûzdur efendim” (102).

Görüldüğü üzere Balkan Harbi sırasında Mevlevihâneler, tüm mil-leletin hem dünyevi, hem de uhrevi saâdeti için her türlü gayreti gös-terip, mevcüdiyetinîn güyesi istikâmetinden çaba sarfetmişlerdir.

2- Şeyhîn Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye Azâlûna Seçilmesi


Osmanlı Devletî’nin siyâsî, iktisâdi ve kültürel yönden buhranda olduğu bir ortamda; gayesi İslâm ahâlîsinin dini, ilmi ve medeni ter-

102-KMA, 2, 70/44.


3- Mevlevîhânênin Bürokratlarla Manasebetleri

Mevlevîhâneler sadece halkla değil, idâri ve bürokrat kesimlerle de iyi bir diyalog kurmuş, onların maddî ve manvî desteği almışlardır. Sayın GÖYÜNÇ bu konuda, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde devlet ile bu tarıktar arasındaki ilişkiye pek iyi bilinmemekle beraber, daha sonraki yıllarda I. Murad'ın son senelerinden itibaren Osmanlı Devlet adamları ile Mevlevîlık arasındaki iyi münasebetlerin olduğunu ifade et-

104-KMA, Z. 70/32.
105-KMA, Z. 70/32.
mektedir. Hatta Fatih devrinde Mevlevilerin sosyal hayatta, hatta hükümdar üzerinde etkili olduklarından bahisle, Galata Mevleviîanesi'nin de II. Bayezid zamanında kurulmasını bu iyi münasebetin bir neticesi olarak görülmektedir (106).


Bu faaliyetler, dergâhın kasabadaki idâri ve ilmiye sınıfındaki kim-selerle nasıl bir münasebet içinde olduğunu göstermektedir.

106-Nejat GÖYÜNÇ, "Mevlevilik ve Sosyal Hayat", II. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi 3-5 Mayıs 1990, Konya, s. 98.
107-KMA, Z. 70/55.
VII. BELGELERDE GEÇEN DİĞER KONULAR

1- Çankırı Mevlevi Şeyhine Ferâşet Görevi Verilmesi


Elimizdeki belgelere göre ferâşet görevini Emine Hanım isminde bir kadın ifa ederken, ölümü üzerine aynı görevde Çankırı Dergâhi'nin eski Şeyhi Nüri Dede talip olmuş ve berât-ı âlişân ile 9 Cemâziye'l-Âhir 1308 (M. 11 Ocak 1831) tarihinde kendisine tevcih edilmiştir.

2- Belgelerde Geçen Mevlevihâne Adları


108-M. Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Devimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1971, s. 606.
SONUÇ


Çankırı Mevlevihânesi'nin tarihi XIII. yüzyıla kadar gitmektedir. İlk defa Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubât'ın meliklerinden Cemaâeddin Ferrüh tarafından Dâru's-şifa olarak yapılp, zamanla yanına ilâveler yapılmıştır. Ancak günümüzde sadece Dâru'l-Hadis ve türbe kısmı gelebilmştir. Bina bugüne kadar birçok defalar tamirat gördüğdür. Fakat Osmanlı'nın son Dönemlerinde ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik istikrarsızlık sebebiyle fazla ilgilenilememişine rağmen ayakta kalmış, ne yazık ki, Cumhuriyetin ilk yıllarından tekne kısımları ortadan...
kaldırılmıştır. Üzerinde çalış прогнüz dönemler içerisinde iki şahıs şeyhlik yapmış olup, dergâhın faaliyetlerini idame ettirebilmesi için çaba serfetmişteler, eskiyen ve yıkan alan kısımların tamiri için uğraşıp, dergâha canlılık kazandırılmışlardır.


Her dergâhta olduğu gibi Çankırı Mevlevihânesinde de arşiv ve küvetâphane mevcut olmuştur. Fakat bunların düzenli bir listesi yapılmamıştır.

Mevlevihâne, halktan kopuk bir hayat değil, toplumla iç içe yaşamış, milletin her derdine çare olmaya çalışmıştır. Milletin menfaatine olan cemiyetlerle ilişki kurup, devletin sıkıntılı anlarında her türlü maddi ve manevi desteğe esirgememişlerdir. Ayrıca bürokratik kesimlerle
de müspet münasebetler tesis etmişlerdir. Ama ne yazık ki, Mevlevî dergâhlarının bunca olumlu icraatına rağmen Konya Mevlâna Dergâhi dışında hiç birisi varlığımı sürdürümemiştir.

BİBLİYOGRAFYA

A- ARŞİV KAYNAKLARI

- Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi, 69-70 No’lu Zarflar.

B- DİĞER KAYNAKLAR


- ARSEVEN, Celal Esad, Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul 1950.

- BARKAN, Ömer Lütfi, ”Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler”, Vakıflar Dergisi, Sayı II, Ankara 1942, s. 284.


- GÖLPINARLI, Abdulbaki, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik, II. Baskı, İstanbul 1983.


- ÖNGE, Yılmaz, "Çankırı Darüşşifası", Vakıflar Dergisi, Sayı 5, s. 253.


- PAKALIN, M. Zeki, Osmanlı, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1971.

- TANKIKORUR, Ş. Bârîhüdâ, "Türk Kültür ve Mimarlık Tarihinde Mevlevihâne'nin Önemi ve Yeri", S.Ü. 3 Milli Mevlânâ Kongresi (Tebliğler), 12-14 Aralık 1988 Konya, s. 61.
1. BELGELERİN TRANSKRİPSİYONU
NEVİ İNŞAAT

(69/1) Semâ' hânenin yedi cephesinin döşemeleri sathına kadar sıvazı
Sema'hânenin yedi cephesinin tavan döşemesine kadar sıvazı
Züvvâr odalarının cephesinin sıvazı
Dervişân hücreleriyle damının tahtadan döşeme sathına kadar sıvazı
Dervişân hücreleriyle tarafeyn cephe sıvazı noksan
Sema' hâne kubbesinin sıvazı
Dervişân oda, sema hâne ve züvvâr ve harem dâireleriyle oda böl
melerinin badanasi
Sema'hâne çukurunun ta'miri için ahşap inşaât
Türbe kubbesinin kiremitlerinin ta'mir ve akdarmasıyla noksan
kiremidin ilâvesi
Sema hâne ve züvvâr ve dervişân odalarıyla haremlik kiremidinin
akdarmasıyla, noksan kiremidin ilâvesi
Dervişân hücreleri pencereleri için câm
Mutbah mahallinin kaba yönma taşla ta' mir ve tefrişi
3 Numrolu meydanlığın tanzım ve tesviyesi için harçdan toprakla
ıslâhi
Sema'hâne kapusu üzerine tarih-i taş
Dâhil ve hariç bölme kapuların ta' mîri
Dam mahalline bir aded firun inşası
Sema' hâne cephesinden i' tibâren züvvâr odalıri nihayetine kadar
12 numrolu
Çinkodan su oлуğu inşası Sema’hâne kapusuna sahînlık taş
Züvvâr ve haremlık dâireleri kapularına sahînlık taş
Müceddedâ bir aded şadırvân inşası
Dergâha giden su yolunun ta mîrî
Türbe tariki üzerine masârîf ve münhedim istinâd kuru dîvarın inşası
Yekûn=10040 Gurus
Îş bu keşifnâmeye mevzû fiyatın râyic-i hâziraya muvâfik olduğu bi’ t-tetikik anlašılмаг’a tasdîk kîlîndî

25 Kânûn-i Evvel Sene 328
(69/2) Evkâf-i Hümâyûn Nezâret-i Câlisine Kengîri Meclis
İdâresinden Yazılan 8 Kânûnî Sânî 328 Tarihle Ve Dörtîyûz
Kirk Numrolu karar Süretdir

Evkâf-i Celâliyeden Kengîri’de vâki’ Bîmarhâne nâm-1 diğer Taş Mescid Mevlevîhânesi dergâh-şerîfinin icrây-1 ta’miri hakkında dergâh-1 şerîf-i mezkûr Post-nişini tarafîndan virîlen müzekkere üzerine Nâfi’a Mühendisiyle Beledî Kalfası cânibinden icrâ kilînnân keşfiyyât-1 nâtîk keşifnâmeye nazaran ta’mirât-1 mukteziyyenîn 10045 ûruşla vûcûda geleceği anlaşılmasına ve dergâh-1 şerîf-i mezkûrûn vâridât ve muhassâsat-1 şehrişi uç yüz ûruş râddesinde bir meblâğdan ’îbâret olarak Muhtâc-1 mu’âvenet bir hâlde bulunmasından nâşi şimdiye kadar bihakk-1 i’mâr ve ihyâsına muvaffakiyet hâsîl olmadığı cihatle bu kere sâlefi’z-zikr mu’ameleli müzekkere merbûti keşifnâme ve harîta ile beraber leffen ’arz ve takdîm kilînmış olduğundan ber mûcib keşifnâme ta’mirât-1 lâzîmeye muktezi 10045 ûruşun bi kudret-i tahsîsâtından tesviye ve î’tâsîna
müşâde-i va'de-i celileri niyâz ve istirhâm olunur. 01 bâbda emr u fermân hazreti min lehûl’ emrindir.

9 Kânûn-i Sânî
İş bu sûret ashna muvâфикtr.

(69/3) Evkâf-i Hümâyûn Nezâret-i Celîlesine

Numro/ 162  13 Temmuz Sene 328

Kengîri Mevlevîhânesinin icrây-ı ta'mîrine dâîr keşifnâmê ve haîtasının leffîyle dokuzyûz kirk numrolu ve 9 Kânû-i Sânî 328 târihli mazbata ile vuku'bulan istirhâm-ı 'âcîz'ânemizin tesrî'îni müsterham mevlevîhâne-i mezkûr Post-nişini Hacî Hasîb Dede Efendi tarafîndan mu'tî 'ârzuhaî metviyyen 'arz ve takdim kîlîndîndan mezkûr mevlevîhânênin tamâmên dûçar-ı harâb olma'zdan evvel 'arz-ı sâbîk vechê ta'mîrât-ı mukteziyyesinin biran evvel icrâsına müsâ'ade-i celîliyye-i cenâb-ı nezâretpenâhîleri erzân buyurulmak bâbında emr u fermân hazreti min lehûl’-emrindedir.

Mutasarrîf-ı Livâ-i
Kengîri
Fethi Süleyman

Kastomonu Vilayet-i 'Âliyyesine

Numro/ 533  15 Temmuz Sene 329

Kengîri Mevlevîhânesi t'a'âmiyesi içün şehri muhassasî olan İkiyûz guruşun cuz'îyyetine binaen te'min idare kâbil olamadîndan ve bu gibi hayrât ve müberrâtin idâmê-i ma'mûriyet ve bekâsi esbâbînîn istîkmâliyel isticlåb-ı da'vât idilmesi lâzîmeden bulunamadîndan bahsle mezkûr ta'àmiyenin hadd-i kifâyeye iblâğiyla tehîvîn ihtiyâcî Post-nişini
Hacı Nasib Dede Efendi tarafından virilen 'arzuhâlde istirhâm olunmuş tahkikat-ı mezkûre hakikâtên âyende ve revendenin it'âme-i ta'âmi şöyle dursun bir türbedârî bile idâreye gayr-i kâfi bulunmuş olduğundan isticlab-ı da'vât-ı hayriyyeye vesile olmak üzere mikdârîn hadd-i kifâyyeye iblâğıyla te'imin-i bekâsi esbâbîn istikmâline müsâ'aâde ve ibzâl-i 'inâyet buyurulması meclis-i idâre-i livâ karârıyla 'arz ve istirhâm olunur. Olı bâbda

Mutasarrîf-iLivâ-îKengri
Fethi Süleyman

Huzûr-û 'Ali-iCenâb-1 Reşadetpenâhiye

Ma'rûz-1 Dâ'îleridir

veccühleri semeresinden olarak Nezârete dahî vilâyete takdîm kîlînän is-
tirhâmnâmelerînîn sûretî bâlâya nakîl ile 'arz ve keyfiyyette mecbûriyet
hâsîl olmâgîn berây- ta'kîbi icrâî-1 mu'âmelesînîn ifâsîna dâîr lâzîm gelen
emr-i-âli-i hâzret-i reşadetpenâhîlîrînîn sezâvîr buyuruılmâsînî niyâz ve
istirhâm eylerîm efendim Ol bâbda fermân.

17 Temmuz Sene 329
Eddâ'i
Hâdîmûl-Mevlevî
Kengri

Şeyh Cemâleddin Hazretlerînîn Meşihat Ciheti Mehmed

Emin Halîfê 'Uhdesine Tevçîhîne Dâîr 'Atîk Berât-î 'Alîsân

Sûretî

Medine-i Kengri civârînda medfûn Şeyh Cemâleddin vakîfîn
vazîfe-i mu'îne ile şeyh olan Şeyh Cemâleddin fevt olup yeri hålî ve hidd-
met-i lâzîmesî müddeti vâscribeden beru mahlûl ve mu'attal olmâgîn ye-
rine erbâb-î istihkâkdan iş bu refî 'i tevkî'î refî'u 'ş-şân-î hâkânî Mehmed
Emin Halife her veclidean lâyik ve mahal ve müstehak olmâgîn mütevevîfây-1
mezûrûn mahîlîlûndand tevcîh olunup yerine berât-î şerîf-i 'alisânîm ve-
rilmek bâbîndan gâzî molladan Gâzînin de Mehmed zîde fazluhû 'arz it-
meğin mücibînce tevcîh ve sadaka idüp bu berât-î hûmâyûn saadet
mâkrûnî vîrdim ve buyurdum ki ba'dêl-yevm merkûm Mehmed Emin
Halife varup zikrolunan vakîfîn mütevîfây-1 mezûrûn yerine şeyh olup
hidmet-i lazîmesîn merî ve müeddi kîlîndiktan sonra vazîfe-i
mu'ayyenîsîyle mutasarrîf olup vâkîfîn rûhu ve devâm-î 'ômr ve dev-
letçün dü'âya müdavemet gösterê. Ol hînde taraf-î ahîrden ber veçle
dahl ve ta'arruz kîlmâyalar, şöyle bileler, 'alâmî-î şerîfemê i'timäd ki-
lalar. Tahriran fi'il yevmi't-tâsi' ve'l 'ışrin min şehri Zîl-hicci-i şerîf sene ihdâ 'aşara va mieteyn ve elf

Konstantiniye

İş bu sûret asına muvâfık olduğu tasdîk kîndi.

9 Kânûn-i Sâni Sene 328

(69/5) Kengîrî Mevlevîhânesî'nin Meşihat Ciheti Mustafa Nûri

Dede Efendir 'Uhdesine Tevcihine Dair Berat-ı ' Alişân Süretî

Medîne-i Kengîrî'de vâkil merhum Şeyh Cemâleddin Mevlevîhanesî'nin meşihat ve zaviyedârîğîna mutasarrîf olan şeyh Osman Efendî'nin bilâ veled vuku'u vefâtîyla cihet-i mezkûre mahlûl olduğu ve cihet-i mezkûreyeye târîkat-i 'âliyye-i mevlevîye meşâyîhînden Mustafa Nûri dede bâ meşihatnâme intihâb kîndiî beyânîyla cihet-i mezkûrenin müteveffây-ı mûma ileyh mahlûlûndan mûma ileyh Mustafa Nûri Dede'ye tevcihine dair vârid olan inhâ üzerine têdikâat-ı kaydiyye lede'l-icrä evkâf-ı mülhamadân medîne-i Kengîrî'de vâkil Şeyh Cemâleddin vak-findan almak üzere vazîfe-i mu'ayyene ile meşihat ciheti müteveffây-ı mûma ileyhe tevcih kîndiî ve bu misûllû târîkat-i 'âliyye-i hazreti Mevlânâ'da seccâde-nişin meşihat olanların 'arz ve meşihatnâmeleriyle zabtulunmak hatt-ı hümayûn şevketmârûn-u şâhânem hükûm-i cellîlînden bulunduğu seccâde- nişin meşihat bulunan yedlerine virilen berâtın cümle-i ahkâmîndan olarak bunların meşihat cihetleri meşihatnâme ile idîlmekde olup şu kadar ki, bülûğ-u zevâyâdan bâ'zîlînîn kadîmden berâtî tevîyet ve meşihat ve zaviyedârlîklarî mukayyed olanlar için berât ahzhine tâlîp olunduğu hâlde bunlar içinde başkaca berâtî tevîyet meşihat ve zaviyedârlîklarî mukayyed olanlar için berât ahzhine tâlîp olunduğu hâlde bunlar içinde başkaca berât virûldü gü
emsâlinden bulunduğu cihat kaleminden mahrac-ı derkenârdan an-laşılmış olduğundan ber mûcib-i kayd bâ vazîfe-i mu'ayyene zikrolunân meşîhat cihetinin müteveffây-ı mûma ileyhâ mahlülündan bâ meşîhatname intihâb kilnân mûmâ ileyh iş bu râfi'i tevkî'i refî'ı 'ş-şân-ı hakkânî Şeyh Mustafa Nûri Dede zide irşâdeye tevcîhi meclisi meşâyiîhdan tanzûm kılndata mazbata üzerine mahkeme-i teftîsden i'läm ve taraf-ı şeyhü'l-islâmîyeden işâret kıldınıg makâm-ı nezâret-i evkâf-ı hümâyûnundan bâ telhîs ifâde kılınmağla mûcibince tevcih olunmak fermânın olmağın. Bin üçüz dokuz senesi Şâ'bân-ı şerîfin Yirma beşinci günü bu berât-ı hümâyûnumu virdim ve buyurdum ki, mûmâ ileyh sâlefü'z-zîkr meşîhat cihetine vazîfe-i mu'ayyenesiyle mutasarrîf ola.

Tahrîrân fil yevmi's-sâlisi min şehri ramazan-ı şerîf sene tis'a ve selâsemie ve elf

İş bu sûret asîna muvâfik olduğu tasdik kılındı.

5 Kânûn-ı Sânî Sene 328

(69/6) Bîmârîhâne Mescid-i Şerîfinin Vazîfe-i Mu'ayyene ile Tevlîyet Cihetinin Merhum Mehmed Rağib Dede 'Uhdezsine Tevcîhene dair 'Atik Berât-ı 'Alişân Sûreti

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûnum mülükâneme mülhak Evkâfdan medîne-i Kengîrî'de âvâki Bîmârîhâne Mescid-i şerîfi vakîfîndan vazîfe-i mu'ayyene ile tevlîyet cihetinin tevcîhine dâir mükaddem ve mûahhar mahallinden vârid olan inha üzerine kaydi bi't-tatbik kuyûd-i mukteziyyesi ba'de'l-icrâ cânîb-i mahkeme-i teftîs-i evkâftan olunan ilam mûcibince cihet-mezkûre mutasarrîf Mehmed Emin Halîfe'nin bilâ veled mahlülündan mescid-i mezbûre muttasîl Mevlevî Dergâh-ı şerîfi Post- nişini iş bu râfi'i tevkî'i refî'ı'ş-şân-i hakkânî Mehmed Rağib Dede zide salâhaya ber mûcib nizâm-ı vakf-ı mezbûrî beher sene lâzîm gelen
muhâsebesini mahallinde me’mûri ma’rifetiyle görüp memhûr ve mumzi defterini cânîb-i Nezâret-i Evkâf-î Hûmâyunuma bi’l-îrsâl yedine sûret muhâsebesini almak ve hîlâf-î şart-î vâkıf ve mügâyir-i nizâm bir gün hareket ve terk ve tekâsül ider ise refînden âhire verilmek şartiyla bi’t-tevcîh yedine berât-ı ’âlişânım ’i tâ olunmak bâbinda makâm-ı nezâret-i evkâf-î hûmâyunumdan ’lâm kılınmış olmağla mûcîbinde tevcîh olunmak fermânîm olmağın bin iki yüz seksen senesi Zîlhibce’sinin yiğirmi ikinci günü târihiyle virilen ruûs-u hûmâyunum mûcîbine bu berât-ı şerîfî vir-dim ve buyurdum ki, mu’ayyene,i mersûmesiyle şart-ı mezbûr üzure mutasarrîf ola. Söyle bile ki, ’alâmêt-i şerîfemî i ‘i’timâd kilalar. Tahrîrân fî l yevmi’s-sâbi’ min şehri rebi’î ’i’il-evvel sene isna ve семâsînin ve mieteyn ve efî.

Mahrûse-i Kostantiniyye

İş bu sûret asîna mûvâfîk olduğu tasdik kıldı.

8 Kânûni Sâni 328

İş bu berât-ı ’âlişân mûcîbine tevliyet ciheti Nûri Dede ’uhdesine tevcîh olunmayıb merhûm Râğib Dede üzerinde mukayyed bulunmâيلا munhal olduğu ve dergâh ise mescid-i mezkûr havlîsında ve ebniyesine merbût huzûr-ı şerîf dahî derûn-i mescide bulunduğu ’arz olunur, efendim ol bâbda fermân

Hasib

(69/7)Bimârhâne Mescid-i Şerif-i Îmâmêt Cihetinin es-Seyyid Mehmed Hâlife ’Uhdesine Tevcîhine Dâir ’Atîk Berât-ı ’Alişân Sûreti

Kengri’de vakû’ Bimârhâne Mescid-i Şerîfi vakfîndan almak üzerine nsîfî vazîfe-i mu’ayyene lie nsîfî imâmêt cihetine mukaddemâ mutasarrîf olan

Konstantiniyye

İş bu süret ashîna muvâfîk olduğu tasdik kîli̇nî.

9 Kânûn-i Sâni Sene 328
(69/9) Defter-i Hâkânî Kaleminden Selahaddin Efendi'nin

Mektûbu Sûretidir

Kengrîri Mevlevîhânesi'inin mevkûfatına dair tekrâr tettebû'ât-ı kuyûdiye bi'l-îcrâ evvelce 'arz ve iş'âr eylediğim kuyûddan mânâ' da bir şey'e tesâdûf olunamadı, fakat kuyûd-ı hâkânîyede olmâyla vakfîn da hukûku izâ'a idilemez. Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin vakfiyyesine mürâca'at olunmak üzere Evkâf Nezâreti kuyûd-ı kadîme-i vakfiyye idâresine mûrâca'at idîmelidir.

14 Marat Sene 328

Selâhaddin

(69/10) Bu numaralı belgede Sema'hânênin plâmi bulunmaktadır.

(69/11) Mahkeme-i Teftişden Şeyh Cemâleddin Medresesi Vakfîndan Mesihat Cihetine İ'tâsına Lûzûm Gösterilen İ'lâm Münderecâtîndan Bahisle Kastamonu Vilâyet-i Celîlesinden
Kengrî Mutasarrîfiği'ne Şerefvârid Tahrîrât-ı 'Aliyve
Sûretidir

Numro/322

Kengrî Mutasarrîfiği Cânîb-i Vâlâsîna

Sa'âdetlû Efendim Hazretleri

Meclis-i idâre-i livâdan vârid olan 18 Teşrîn-i Evvel 315 tarihli ve üç yüz âltûş yedi numrolu mazbataya cevâptır. Kengrîri Mevlevî şeyhi reşâdetlû Mustafa Nûri Dede Efendiye Şeyh Cemâleddin ve keffn bihâ vakûflarîndan mîkdâr-ı münîsîb vazîfe tefrikî mahkeme-i teftîş ilâmî ahkâm-ı münderecêsenden olmasına göre mezkûr şeyh Cemâleddin vak-
finn már sanduğunda kalan sülüşden ikibin guruşun mûma ileyhe tahsisi lüzûmu gösterilmiş ise de zaten bu gibi vakfların bedel-i işârî mûl sanduklarınca tamâmen ifâ olunmakda ve bunda sülûsi bi't-tevkîf sülesâtının tesiyesi hakkında öteden beru vûrûd idegelmiş havâle mûcibince erbûb-1 vezâife ve masârif-i zarûriyyesine virilegelmekde ve sülûsi dahî mûl sanduklarınca tevkîf idilmekde bulunmasına ve kâ'ide-i 'umûmiyeden olan şu mu'âmelenin tağyirîyle mezrûr sülûsden Şeyh-i mûmâ ileyhe hisse-i ifrâzi gârî gâbîl görülmüşdür. Ancak mâdemki mahkeme-i teftiş ilâmında Şeyh-i mûmâ ileyhe mezrûr vakıflar bedelâtından vezîfe tefriki gösterilmiştir. Şu hâlde Şeyh Cemâleddin vakîf bedel-i işârîn süleûsânından bir vezîfe ifrâz ve ta'yini lábud bulunmuşdur. Şu kadar ki, iş bu Şeyh Cemâleddin vakîfin eliyevm hayràti mevcûd ve ma'mûr olduğu siyâk-ı işârîn anlaûldûığı hâlde bu vakîf bedel, i işârîndan Bin Üçyüz Elli Altî guruşun ma'ârife ifrâz ve itâ idilmekte olduğu istinbât olunmuş ve hâlbûkî, ma'ûm-u vâlây-ı musasancılar olduğu üzre ma'ârife alınacak vârûdât hayràti mahv ve mûnderis vakıflara 'âid bulunmuş olunacaına mebnî vakîf mezrûr bedelâtından ma'ârife içün akçe ifrâz ve itâsî ol bâbda ki evâmire ve ta'limat ahkâmına menâfi görülmüşdür. Binâen 'aleyh ba 'dehû ana göre Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi ne meclis-i idâre-i vilâyetten dahi mazbatası yazdırılmak ve ârtik şu mûhâberat ve mu'âmela da bir netîce-i kat'îyye virîmek üzre ol emirde hadd-i zâtında vârûdâtî müsâ'd görûne ve andân dâhî Şeyh-i mûmâ ileyhe vezîfe tefriki mahkeme-i mezbûrenin ilâmi ahkâmından bulunan Şeyh Cemâleddin vakîf bedel-i işârîn môn sanduğunda kalan sülûsüne kat'îyyen dokulmayarak ma'ârife alınan mezrûr Bin küsûr guruş dâhî dâhîl olduğu hâlde süleûsân bedelâtından bir meblâg-ı mu'ayyen üzre olmayup fakat emsâl vezîfeler gibi akçe üzerinde Şeyh-i mûmâ ileyh içün de mûnâsib mıkûrd tahsîs ve
ta'yın idilmesi ve ma'a mâfih vakf-ı mezkûr bedelâtından usulsüz olarak ma'ârife virile gelmekde olan mebâlîgn dahî bu sûrele i'tâsi nasıl bir emre ve karara mûstenid idûgününde inbâsi ve şu hâle göre yeniden 'âle'l-usul meclis-ı idâre-i livâdan bir mazbatanın 'âcilen tanzîmiyle tészâri meclis-ı idâre-i vilâyet kararı üzerine temenni olunur. Ol bâbda 8 Receb Sene 317 ve30 Teşrin-i Evvel Sene 315

Kastomonu Vâlisi
Mehmed Enis

İş bu sûret Kengri evrak memurluğundan alınmıştır.

II Kânûn-i Evvel 326

**Numro/307 18 Teşrin-i Evvel Sene 317**

**Meclise 17 Nesan 317 vilâyetten husûsi**

Kengri Mevlevihânesinin meşihat cihetine 'âid vazîfe-i mu'ayyînenin Şeyh Cemaleddin vakf-ı bedelinden tesviyesi hakkında cerayân iden muhabere üzerine mahkeme-i teftîşden yazılan muktezi yine 'âde olunmak üzere evrak muteferrikâsyla ma'an ırsâl kilinâğından ıktizâsının ifâ ve enbâsına dâir Evkâf-ı Hümayûn Nezâaretinin 3 Teşrin-i Evvel Sene 317 tarihli ve 17 numrolu tahrirâtını zeylen 18 Teşrin-i Evvel Sene 317

Kastomonu Vâlisi

'Umûm evrâkin nezâret-i celîleye ırsâline dâir târih ve numrolu evrak kaleminden bulunmadığından evrak ise meclise havâle olunmasından meclis kâtibi tarafindan taharrî idilmekde ise de heter elde idilemediğinden bilâhâre diğer evraklar ile takdim idileceğişni 'arz eylerim efendim , ol bâbda

Hasîb
(69/12) Huzûr-ı 'Ali-i Cenâb-ı Hazreti Reşadetpenâhiye

Kütahya'dan selefimiz Nûri Dede Efendi'nin Kengri dergâhi şerifine mahsûs olarak bırakmış olduğu temurbaş eşâyâya dâir evrak üzerinde devr ve teslim kâ'idesi ıcrâ iderek göndermiş olduğu evrâkin ber vech-i zîr sûretidir.

Dergâhda terk idilen eşyâların 'ale'l-müfredat beyânı

'Aded

20 Sikke-i şerîf .....Altı adedi gâyet köhne, kabristana vaz' olunacak derecede 20 aded sikke-i şerîf mevcûddur.

2 Resm hîrkaşı, on beş sene evvel sekiz ' adet idiyse de fukarây-ı mevleviyeden ba'zîlari nezdinde kalmıştır. İş bu beyân olunan iki 'aded hîrka mevcûd değildir.

2 Kadûm-ı hût ..........mezkür kadûmlar mevcûddur.

6 Semâ' tennüresi ma'a destegül .......Beş 'aded tennüre ma'a destegül mevcûddur. Diğer altıcısı mevcûd değildir.

5 Selâmlık odasında on minder ...mezkür minderler mevcûddur.

23 Yastık, bunlar Hâkim Efendi hânesinde idi , teslim olunacaktır. 14' adet yastık Hâkim Efendi tarafından gönderilmiş , bâki 9'adetinin olmadığını cevab vermiştir.

4 Fevkânî harem odasının on minderi mevcûd idi...... mevcûd değildir.

2 Fevkânî küçük odanın minderi mevcûd idi...mevcûd değildir.

2 Fevkânî diğer odanın minderi mevcûd idi... mevcûddur. Gayet köhne
3 Büyük-küçük kahve tepsişi, fincanı ve takım mevcud idi. biri Büyük diğer kücük iki beyaz tepsi, 4 fincan ve iki çinko cezve mevcüddür. Üçüncü diğer tepsi mevcud değildir.

**Aded**

2 Tahta sofra somat .........Biri kebir, diğer Sağır köhne olarak 2 'adet tabla mevcüddur.

3 Soba ma'a boru .........Biri müsta'mel, diğer gayet köhne 2 'adet soba ma'a boru mevcüddur. Üçüncü diğer soba mevcud değildir.

5 Sema'hâne dolaplarında dört-beş 'adet kazma ....2 kazma kebir, I ufak, I 'adet dişli taş çekiçi, 1 'adet pencere temuru, I 'adet temur kerek mevcüddur.

2 Su yolcu tam'iri için kültün ve muğlu temur büyük ....mevcüddur.

I Urgân ......................... mevcüddur.

4 Türbe derûnunda büyük-küçük şamdan .......2 'aded evsat, 1 'aded ufak, 3 'aded şamdan mevcüddur... Dördüncü şamdan mevcud değildir.

8 Bu dahî büyük-küçük post ....... 7'aded gayet köhne semerci harcı olarak post mevcüddür. sekizinci pos mevcud değildir.

Selâmlık odasının dolabında 150 'aded daha ziyade tuğla mevcüddür.

Çanak-çömlek ve kalbur ve säire mevcud idi ....... Hiç birisi mevcud değildir.

Üç-dört 'aded defter sandık derûnunda mevcud idi ....... Hiç birisi mevcud değildir.
Sema’hanenin kadınlar kafesinde su yolu içim 120 ’aded künk mevcûd idi....Mezkûr künkler mevcûddur.


1 Zaman-ı ’âcizânemde istihşâl idilen ta’âmiye senedi ve musaddak kuyud-u hâkâni .....Ta’âmiye senedi bir kit’a ve Kâsim Beğ Mevlîvîhânesi nâmıyla olan kuyud-u hâkâni mevcûddur

2 Balta-keser mevcûd idi...’l’aded balta, 1’ ’aded keser mevcûddur.

5 Büyük-kucuk fenâr, bir tencere ma’a kapak, bir kahve gügümü mevcûddur. Tencere ve gügüm mevcûd değildir.

2 Temür mangal ma’a maşa ve kûrek mevcûd idi....Temur mangal 1 ’aded ma’a maşa ve ateş kürgeği mevcûddur. İkinci mangal mevcûd değildir.

Ber mücib bâlâ mutâla’asıyla müstebân buyurulacağı vechle evrak üzerinde gösterilen esyâının mevcûduyla ْgayr-i mevcûdu beyân olunmuş kendüsünce mevcûd olmayan esyalar kimin nezdinde ise taharri olun- mak üzere bildirilmesi yazılmış ise de buna dair cevâb virmeyûb başka eç- hetlerden bahsetmektedir. Ve lihye-i sa’âdet meselesine gelince bir mektûbında bundan beş altı mukaddem mâh, kerîmesi tarafından rivâyeten dergâha bekçi bırakmış olduğu kimsenin ’âilesi tarafından komşu kadınlarına ziyaret ittîrilmüş bu kimselerden tahkikînî beyân it- mişdi. Bunun üzerine vuku’ bulan hafi ve cela tahhükât-ı vakî’inden bir emâre-i kaviyye husûle gelmediğini bildirmişim. Bu kerre vûrûd iden tahâriratında 28 Ağustos Sene 328 tarihli makâm-ı reşâdetpenâhiye takdimine müteçâsir bulunduğum ’arîza-i dâ’iyanemi mutâla’asından
bahsle lihve-i sa'adetin bir sene evvel yâhut sonra zâyi' olduğu meçhûl ol-
duğunu bu def'a geldiğinde çekmecesini mevcûd görmekle zâyi'at hâtrına
gelmeyerek derûnuna bakmadiğımı ve yine taharrîye devâm idilmesini
dermiyân idiyor ise de henüz vûrûd itmemeştir. Çânkîri dergâhî
ahvâlinden bir mektûbunda şu yolda bir ma'lûmât dermiyân itmiştir.
Konya ile istişâre eyledim, huzûru reşadetpenâhiye müzeakkere takdîm
ittim. Mûcibince deftar-i hâkânî nezâretine gönderilmişdi. Hakikaten ora
kapu çukadarı tarafından bir çok vâridâtî olduğuunu ve henüz Kengri
Mevlevûhânesi ahz idemediği anlaşıldıgından taraf-1 eşref-i hazreti
reşadetpenâhî tarafından Evkâf Nezâretine yazılıp lâzım gelen vakfiyye
süreti çıktıklan sonra kuyud-u hâkânîce icâbi ifâa olunacağı ve vak-
fiyyesi beher hâl bulunduğuunu dermiyân itmiş, bu da Konya'da Kengri
torbâsında mahfuzdur, diyerek beyân etmiştir. 23 Eylül Sene-i mezûr tâ-
rihî bir tahârîâtında iş bu ma'lûmâtı beyân ideyor. Söyle ki Şeyh
Cemâleddin Medresesi vakfına dâir Bîmarhâne nâmîyla kuyud-u hâkânî
süresi bulambilidim, mazbata yaptırdım, vakf-1 mezûrûdan senevi ikibin
guruş verilmesi için mahkeme-i teftiştên ilâm aldım. Evrâk takımyla
nezâret-i celîleye gitti. Vakîf-1 mezûr senevi kirk bin guruşâ fürûhat
olunmaga bu vakf'dan Şeyh Cemâleddin meşihatine bir vazîfe çi-
karılacağı derdâr olarak senevi İkibin guruş Kengri'den alınmasına
lûzûm gösterilen evrâk mahkeme-i teftişden kaldı. Evkâf-1 hûmâyûn
nezâret-i celîlesinden ta'kib-i mesâliîf me'mûru tarafından tahbari idil-
mesi lázimdîr. Ve bir de Kengri'de Dervîs Şemsi vakfî Mevlevihâne-i
Kâsim Beğ nâmîyla bir kuyud-1 hâkânî süresi bulambilidim. Kâsim Beğ
vakf'dan beher hâl bu dergâhîa bir vazîfe virileceği tabî'îdir. Bu kerre 25
Eylül Sene-i mezûr tarihî diğer tahârîâtta bir cihet dahi ma'lûmât vi-
reyor. Söyle ki, kaftan zâviyesi ve kefen bihâ nâmîyla hudûd-1 erba'asını
gösterir bir evrak Kengri mahkemesi sicillâtından buldum, dersa'âdetde

10 Teşrin,i Evel Sene 328
Kengirî Kadîm du'âcmız
Hasib bendeniz

(69/13) Huzûr-u Sâmi-i Cenâb-ı Reşâdetpenâhiye

Vatan-ı azizin en mühim ve nâzîk intihâni olan hâl-i hâzîrda cümlenin 'âlâ kaderîl-imkân hâmete şîtebân olması ve cânîb-i umûrdan bulunduğunu mûbeyyin makâm-ı sâmi-i hazreti reşâdetpenâhiden şe-

**Kuruş**

50 Mutasarrîf Süleymân Fethî Beğ Efendi Hazretleri

10 Kastamonu vilâyeti intihâb-ı mebsûsân müfettiş-i sâbîkî Elifi Beğ Efendi

10 Bidâyet cezâ reisî Beğ Efendi

5 Müdâ-ı 'umûmi mu'âvîni Efendi

10 Meclis-i idâre a'zâsîndan Haci Şâkir Efendi

10 Bidâyet mahkemesi a'zâsîndan ve eşrâftan Şükrû Beğ Efendi

5 Bidâyet mahkemesi a'zâsîndan Hamdi Efendi

10 Esrâfdan meb'ûs-u esbak Behçet Beğ Efendi

20 Esrâfdan Belediye reisî Sa'îd Beğ Efendi

10 Esrâfdan ziyâ Beğ Efendi

5 Esrâfdan meb'ûs-u sâbîk müftî-zâde Haci Tevfîk Efendi

5 Esrâaâfdan meb'ûs-u sâbîk Hazırlıktı zâde Mehmed Efendi

5 Mahkeme-i şer'iyye bâş kâtibi Efendi

5 Eyta'm müdîri Tevfîk Efendi

5 Virgü bâş kâtibi Sâîm Efendi
Bank memuru Vasfi Efendi
Sandık emini Hüseyin Efendi
Mukâvelât muharriri Osman Efendi
Reji müdiri Mehmed Behced Beğ Efendi
Orman mu'âmelât memuru Edhem Hızı Efendi
Telgraf müdiri Niyâzi Efendi
Tüccârdan Cerîd-Zâde Hacı Ahmed Beğ Efendi
Tüccârdan Barutcu Zâde Hacı Kâmil Efendi
Tüccârdan Miralây Beğ Zâde Hacı Mehmed Beğ Efendi
Hacı Hamdi Efendi-Zâde Hacı Hasib Efendi
Tüccârdan Derelli-Zâde Hasan Efendi
Su yolu mütevellisi Mehmed Efendi-Zâde Hacı Emin Efendi
'Ilmiyeden Elmalı-Zâde Hoca İsmâil Efendi
Mekteb-i İ'dâdi Müdiri Ahmed Fuad Efendi
Mekteb-i İ'dâdi 'ulum-u 'arabiye mu'allimi Ahmed Mezbûr Efendi mevlîvîhân-ı fahri mesnevîhân
Mekteb-i İ'dâdi Türkçe mu'allimi Ahmed Nâîli Efendi Dâru'l-Fûnûn edebiyât-ı fârisiyye şu'besi me' zûnlarîndan
Mekteb-i İ'dâdi Türkçe mu'alîmi Yusuf Efendi
Mekteb-i İ'dâdi Türkçe mu'allimi Nizâmeddin Efendi
Mekteb-i İ'dâdi Türkçe mu'allimi ihsân Efendi
Mekâtib-i İbûtîdîâyî müfettişi Hacı Tevfik Efendi
Kâdirîyye meşâyiîhînden Celîl Baba Dergâhî şeyhi Hakkı Efendi
10 Kâdiriyye meşâyihinden Kayabaş Dergâhi şeyhi İsmâ'il Efendi
20 Halvetiyle meşâyihinden Hasbi Dede-Zâde Şeyh Ali Efendi mahdûmu Ali Efendi
5 Nakşiye hulefâsının Haci Abdullah Efendi
15 Kayseri Beğ mahallesine muhtar-ı evveli Hâfiz İsmâıl Efendi
5 'Aşık Musalli- Zâde Tâhir Efendi
10 Merzili Yüzbaşı-Zâde Hâfiz Efendi
5 Titrekzâde Haci Hâfiz Efendi
5 Kavukcu-Zâde Haci Mustafa Ağa
5 Kasab Muhiddin Ağa
2 Karpuzcu-Zâde Mustafa Efendi

427

Bâlada müfredâtı gösterildiği üzere cem'i olunun i'âne dört yüz yetmi yedi guruşa iblâg ve nezd-i dâ'iyanemde mahfûz bulunmağa emr-i 'âli-i hazret-i reşâtetpenâhilerine müntezir bulunduğu arz eylerim efendi. Ol bâbda fermân

7 Şubat Sene 328
Kengirî Kadîm du'âcınız

(69/14)

Ravza-i Mutağhare-i Seyyidül Kevneyn Ve Rasûlü's sakaleyn Efendimiz Hazretlerinin Ferâşet,i Şerifesinden Rub'u Gayrût(?) Hidmet-i Celîlesinin Mustafa Nûri Dede Efendi 'Uhdesine Tevcihine dâir Berât-ı Alişan Süreti
Çün ki a'zami devlet...? ve akdem-ü sa'ádet menzilin ve müdâvemet-i hidmet-i haremeyni şerifeyn ve mülâzimet-i ravza-i mutahhare-i hazret-i Seyyid'i'l-kevneyn ve rasûles'-sakaleyn olmağın ol devleti 'uzmâ ve ol sa'ádet-i kibriya vâsîl olanlar beni Adem nev'inden mümtâz ve sezefrâz idügü bi istiîbâhdir. Binâ-i 'alâ zâlik müttâfü melâikühü mukarrübin ve menzîlgâh-i cenâb-ı cibrîl-i emîn ve munzûrgâh-i hazret-i râbbül âlemin olan şân-ı şefâ'at 'unvânîn câr-u pekşây-ı sa 'adet iktîrânında ber vech-i hasbi rub'u gayrût (?) ferâşet-i şerife hidmet-i celîlesiyle şerefyâb olan Emine Hanımın müteveffîye olmasıyla mahlûlünden Kangri Mevlevhânesi postnîşini iş bu râfi'-i tevkî'i reflü's- şân-i hâkânî eş-Şeyh Msutafa Nûriyyüddin Dede hazretleri ol hidmet-i şerifeyi kendüye sermâye-i devlet ve sebeb-i rahmet ve şefâ'at bilüb ez derûn-u tâlib ve râgüb olmağla tevcîh ve yedine berât-ı şerîfin i'tâsi makâm-i nezâret-i evkâf-i hümâyûnumdan bâtaârîr lede'l-inhâ mücibince tevcîh olunmak fermânım olmağın bin üçûz dokuz senesi Cemâziye'l-Ahri'nin dokuzuncu günü tarihîyle bu berât-ı sa'âdet-i ayan ve behcet-i 'înâyâtî virdim ve bu-yurdum ki, mûma ileyh ba'de'l- yevm olmakâm-i cennet âsâde ber vech-i hasbi Rub'u gayrût (?) ferâşet-i şerîfe hidmet-i celîlesiyle şerefyâb olub hidmet-i lâzîmesin tarafından tâ'yîn ideceği käîmakâm ve nâîb-i menâc kemât-i ta'zîm ve tekrım ve âdab ve nihâyêt hayât ve hicâb ve mzâsêt-i elbis(e) ve siyâb ile ' alâ mâ cera'l-âde edâ eyleye. Tahrîran fil-yevmî'r-râbi'u min şehr-i receb-i şerîf sene tîs'a ve selâsémie ve elf

İş bu sûret asîna muvâfik olduğu tasdik kıldı.

5 Kânûn-i Sânî Sene 328
(69/15) Yevmi Altı Akçe Vazife ile Seyyid Ahmed Paşa Vakfından
Nüri Dede Efendi Üzerine Delâil-hanlık Tevcihine Dâir
Berât-ı 'Alişân Süreti

Evkâf-ı mülhakadan Kengnüğ'de vâkı' es- Seyyid Ahmed Paşa'nın
binâ etmiş olduğu Hân-ı cedidin hâsin olan îcârîndan olmak üzere yevmi
altı akçe vazîfe ile Şeyh Cêmâleddin kuddise sîrrahû'l-'azizin Taş Mescid
dimekle meşhûr zâviyesinde beher hafta delâil cihetinin tevcihîcin olun-
nan inha üzerinde kuyûd-u lázimesi bi'l-ihrâc mu'râmele-i kalemiyyesi
lede'l-icrâ ol bâbda cânib-i mahkeme-i teftışden olunan ilam mûcibince
cihet-i mezkûre mutasarrîfi Mehmed Emin bin es-Seyyid Hânîz Ali'în
bilâ veled fevtiyle mahlülinden tarikat-ı 'aliyye-i Mevleviye
meşâyihiinden iş bu râfi'î tevki-i reffî'u-şân-i hâkâni Mustafa Nüri Dede
zide salâhuya bi'n-nefsi bilâ kûsur edâyy-ı hûdmet etmî şartîyla bi't-
tevcîh yedîne berât-ı 'alişânîm i'tâ olunmak bâbında evkâf-ı hûmâyûnun
nezâreti tarafindan bâ telhis ifâde kilmarak mûcibince tevcîh olunmak
fermânîm olman bin üçûyiz yedi senesi zîl-ka'desinin on dördüncü günü
târihiyle bu berât-ı 'alişânîmî vîrdim ve buyurdum ki, mûmâ ileyh cihet-i
mezkûreye vazîfe-i mersûmesiyle şart-ı mezkûr üzere mutasarrîf ola
Tahrîrân fil-yevmi'l-hamisi 'aşara min şehri rebî'u-l-evveli sene ve semân
ve selâsemite ve elf

Konstantiniyye el
Mahrûse

İş bu sûret asîna muvâfık olduğu tasdik kîrnda.

6 Kânûn-i Sâni Sene 328


Kostantiniyye

İş bu sûret asîna muvâfik olduğu tasdîk kîlîndî. 7 Kânûn-i Sânî
Sene 328 Hasîb
İş bu berât-i şerîfin 'ayni hattıyla mümkün ileyeh Mehmêd Emin álîfe
bin eş-Şeyh Hâfîz Ali nämına tahrirân ı'l-yevmi’s sâlisî min şehri
cemâziye’l- evveli Sene Selâse ve ’ısrîn ve mietetyn ve elî tarihî bir berât-ı
’âlişân dahi olduğuunu’r-arz eyelerim efendim. Ol bâbda fermân Hasib

Konstantiniyye

(69/17)Mâhiye Altmış Gûrûşa iblâğıyla yine Seyyid Ahmed Paşa
Vakfîndan Delâil-hanîlık Cihatînî Nûrî Dede Efendi 'Uh-
desine Tevcîhîne Dâir Berât-ı 'Alişân Sûretî

Evkâf-ı mülhakadan merhûm Seyyid Ahmed Paşanın Kengrî’deki
Hân-ı cedîdi bedel-i içârîndan alınmak üzere kasaba-i mezku’rede váku’
Şeyh Ahmed Cemâleddin Zâviyesinde kîråtî şart ve ta’în eylediği
delâil-i şerîf hatîm-hanîlık cihatînîn vazîfesi olarak yevmî altı akçenîn
cûzî olduğu Kastamonu vilâyêtînden iŞîr olunması üzerine merhûm
muşârun ileyhin Hân-ı cedîdi bedel-i içârîndan alınmak üzere Şeyh
Cemâleddin Hazretlerînîn Taş Mescid nâm zâviyesinde yevmî altı akçe
vazîfe ile beher hafta delâil-i şerîf hatîmhanîlık cihatî tarîk-î ‘aliyye-i mev-
leviye meşâyiîndan Mustafa Nûrî Dede’ye tevcîh olunduğu ve vakf-ı
mezkûrun ru’yet olunân üçyübeş senesi muhâsebesinde gayr-i ez
masârif dokuz bin beşyüz küsür gûrûs fazla-i vâridâtî bulunduğu ve vakf-ı
mezbûrun zamma müsâ’îd fazla-i çîllesi olduğu hâlde vazîfesine
ma’rifet-i şerîle mûnâsîb mikdar zammî mecâz idîgî makâm-ı meşihat ile
bîl-muhâbere anlaşıldığından bahsle cihat-i mezku’renin yevmîsi altî ve
şehrisi yüz seksen akçeden ‘ıbâret olub gûrûşâtahâlinde bir gûrûş yîrmi
paraya bâlîg olan vezîfe-i kadîmesi üzerine vakf-ı mezbûrun fazla-i
vâridâtîndan elli sekiz gûrûş yîrmi para zamm ile emsâline tevîkan
şehrisinin altmış gûrûşa iblâğıyla mümkün ileyeh yedîne mûcèddedâ berât
î’tásına dâir Evkâf-ı Hümâyûnum nezâretînden yazılan takrîr şûray-ı
devlet karâriyla lêdeîl-istizân ol vecheî irâde-i ‘aliyyem ta’âlluk eylemiş
olmağa keyfiyyet masârifât-ı 'umûmiyye idâresine lede'l-havâle cihet-i mezkûrenin yevmi altı akçe hasâbiyla kadimen mahsûs olan şehri bir guruş yirmi para vazifesî üzerine ber mucib idâre-i 'aliyyem Ücyüz on seneşi Şâbân-ı şerîfinin yirmi dördüncü gününe müsadif üçüz dokuz seneşi Martının birinci gününden 'itibâren vakf-ı mezkûrun fazla-i varîdâtından elli sekiz guruş yirmi para daha zammıyla şehrîsîn almtuş guruşa iblâğ olmadığını hâvi icâb iden berât ve lâzim gelen mahallere 'ilm ve haberlerin 'itâsi idâre-i mezkûrenin yazılan derkenârda gösterilmiş ve mucibince 'ilm ve haber-i mezkûrlar tahrîr ve İ'tâ ittirilmiş olmağla iş bu berât-i hümâyûnumu dahi virdim ve buyurdum ki, müma ileyh zikrolunan delâîl-i şerîf hatim-hânîîh cihatînîn kadîm vazifesî olan şehri bir guruş yirmi para üzerine bir mantûk irâde-i 'aliyyem mezkûr Martın birinci gününden 'itibâren vakf-ı mezkûr fazla-i varîdâtından ola-rak zamm olunan şehri elli sekiz guruş yirmi parayı dahi mâh bemâh vakf-ı mezkûr mütevillisi bulunânlar yedlerinden ahz ile tahrîran fil-yevmis-sâdis 'aşara min şehri zîl-ka'de sene 'aşar ve selâsemieh ve elf. Konstantiniyye-i Mahrizê

İş bu sûret aslina muvâfîk olduğu tasdik kîndî.

6 Kânûn-i Sâni Sene 329

(69/18) Şeyh Cemâleddin Medresesinin Tevliyet Ve Buk'adarîh Hakkında Olan Berât-ı 'Alîşân Sûretidir

Nezâret-i Celîliyye-i Evkâf-ı Hûmâyûn mülkûânême mülîhak evkâfîdan Kengûrîde vâki Cemâleddin vakfîndan vazife-i mu'ayyene ile ba şart-ı tedrîs tevliyet ve buk'adarîh cihatîlere mutasarrîf olan Kengûrî Muftisi es-Seyyid el-Hâc Mehmed Halîfe bandan akdem vefât iderek zikrolunan tevliyet ve buk'adarîh cihatîlere kendîsî ile kârîndaşlari es-
Seyyid Mustafa ve es-Seyyid Ahmed'e iştırakken tevcih olunması ichtizä ider iken acabından Mehmed Es'ad nâm kimesne kendüsünün fakirî'î-hâl ve 'ulamâdan olduğu beyân iderek bir takrib cihetini mezkuşreteyn üzerine tevcih ve berâât ıtdârîs ve ol veche kendüleri mağdûr ve babaları nâ teyâresinden (?) ve elyevm tahsil-i 'ulûm ile meşgûl ve kendisi dahi der'âliyyede talebe-i 'ulûmün müderrîs ve müsta'dânından ve her biri bilâhare ehil ve erbâbından bulunmuş olduklarından bahsle ciheteyn-i mezkuşreteyn i babaları müteveffây-ı mezvbûrun mahlûlûndan ve merkûm Mehmed Es'ad'in ref'înden kendüsüyle karındaşıları merkûmân es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid Ahmed halifelere iştırakken tevcihî husûsunu müteveffây-ı merkûmun sulb-i kebir oğlu Seyyid Mehmed Halîfe zide 'îlmühû takdim eyleydiği bir kit'a 'arzuhâlinde niyâz ve istid'â itmekdennâşı keyfiyyeti kuyûdu ba'de'î-ıhrâc iktizâsi İstanbul pâyâsiyle hâlâ evkâf müfettişi akzâ kuzâtü'l-müslimîn Mevlânâ Mehmed Emin Asaf Beğ zidet fezâilehûden lede'l istilâm bervech-i muharrir vazîfe-i mu'ayyene ile tevliyet ve buk'adârlık cihetleri ba şart-ı tedris müteveffây-ı merkûm es-Seyyid el-Hâc Mehmed'in mahlûlûndan Mehmed Es'ad ibn-i Mehmed Feyzullah tevcih olunarak 'ühdesinde olduğu kuyûddan müstebân ve merkûmun es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid Ahmed müteveffây-ı merkûm es-Seyyid el-Hâc Mehmed'in sulb-i sahih evlâdîları ve tahsil-i ilm ile meşgûl olarak ciheteyn-i mezkuşreteynîn bi'l-vûcüh ehil erbâbı oldukları mazbu'tül-esâmi kûsânn 'alâ târîkî's şahade haberleriyle zâhire mütehakkık olmuş ve bu makûle cihet mutasarrîfîlî fevt oldukda ehil ve erbâbı oldukları hâlinde mahlûlûnden evlâdiye-i tevcîhi emsâlînden bulunmuş ve zikrolunan tevliyet ve buk'adârlık cihetleri müteveffây-ı merkûmun mahlûlûndan merkûm Mehmed Es'ad Halîfeye mukaddemâ tevcih olunmak oldûgunakan kemâkan ibkâsi vevâyût evvelâ merkûmun erbâb-ı is-
tihkâkından olduklarından ciheteyn-i mezküreteyn merkûmûnun ref'inden ve babaları mahlûlûndan evlâd-ı merkûmûne istîrâken tevcîhi mutlaka re'y-i 'alişânma menût idûğu müfettiş-i mir-i müma ileyhin ilâmında gösterilmiş olmâla ol vechle ciheteyn-i mezküreteyn merkûm Mehmed Es'ad'in 'uhdesine bütün bütün ref'tyle evlâd-ı merkûmûne tevcîh olunduğu ve merkûm Mehmed Es'ad 'uhdesinde ikbâ kıldıniğ hâlde evlâd-ı merkûmûne gadri mücib olacağından tarafdey-n-i gadrden vikâyeten ciheteyn-i mezküreteyinin nüsî hisseshi merkûm Mehmed Es'ad'in 'uhdesine bîl-ibkâ ve nüsî-1 ahiri ref'inden evlâd-ı merkûmûne istîrâken ber mücib nizâm-1 vakf-ı mezbûrun umûrunu hûsn-i idâre ve ru'yet ve hayrâtıyla i'mârin zart-ı vâkîfi ıcrâya dikkat eylemek ve sâl besâl lâzîmgelen muhâsebesini mahallinde ma'rifet-i şer'le bir-ru'ye memhûr ve mumzi defterini cânîb-i nezârete bîl-îrsâl yedelerine suret almak ve cihet-i säireye dahi binnefsi bilâ kusûr edây-ı hudmet itmek ve terk ve tekâsûl iderler ise ref'lerinden âhire virîmekte şartıyla tevcîh ve yedelerine başka başka berât-ı âlişânım i'tâ olunmak bâbunda a'zam-ı râîl-ı devlet-i 'aliyyemden hâlâ evkâf-ı hümâyûnum nâzîri iftihâru'l-âlâ ve-l a'zam Nu'man Mâhir Beğ dâme 'uluvevûh i lâm ve a'lâmû, l 'ulemâü'l- mütebehhîrin, efzalû'l fuzzelâ 'l-mûteverri'in bîl-îl' Şeyhu'l- islâm Mekki -zâde Mevlânâ Mustafa 'Azmi edâmehullâhû Ta' âlâ fezâilehû âşâret etmeleriyle mûcibince tevcîh olunmak fermânûm olmâgın olvechle ciheteyn-i mezküreteyinin nüsî hisseshi için merkûmûde ikbâ ve diğer bir kit'a berâtî virîmekte ber vech-i muharrer merkûmûm iş bu râfi'îden terfi 'i ref'û's-şân-i hâkânî es-Seyyid Mehmed ve es- Seyyid Mustafa zide 'ilmin dahî nüsî hisseleri için haklarında mezid-i inâyet-i pâdisâhânem zuhûra gelib bin ikiyüz elli yedi senesi Ramazân-ı Şerîfin onunci günü târihîyle müverrah virilen ruûs-ı hümâyûnum mûcibince bu berât-ı şerîf virdim ve buyurdum ki, merkûm es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Mustafa
ve es-Seyyid Ahmed zide 'ilmehüm babaları müteveffây-i merkümün mahlülümden merküm Mehmed Es'ad ref'iinden şart-i mezkür üzere nisfi hisse ciheteyn-i mezküreteyne ber vech-i iştirâken mutasarrîflar olub bundan evvel babaları müteveffây-i merküm vazife-i mu'ayyinesini nevechle ahzidegâlim isve merkümün dahî olvechle nüfûsu vakf-i mezbûru mahlülümdan ahz eyleyeler, şöyle bileler 'âlâmât-i şerîfâme' itimâd kilalar. Tahrîran fi'l-yevmi'il-işrin min şehr-i Şevvâlî'l-mükkerrem. Sene Seb'a hamsîn mieteteyn ve elf.

Es'ad Efendinin yedinde bulunan berâêt-1 'âli sûretidir. Bundan başka berât sûreti ahzine muvaffak olunamamıştır.

zâviyyedârlık mezkûr müteveffây-ı merkûmun mahlûlünden bâğılıqler olub
bi'n-nefîsi edây-ı hîdmete kesb-i iktidarlarına de̦nîn taraflarından ka-
rîndaşlari kebîr-i merkûm bi'n-niyâbê edây-ı hîdmet itmek üzere oğulları
mûmâ ileyhim âştirâken ve seviyen ber mûcib nizâm sâl besâl lâzîm gelen
muhâsèbesin mahallinde ma'rîfet-i şer'le bi'r-ru'ye memhibûr ve mumzî def-
terî cânib-i nezârete bi'l- ırsâl yedlerine sûret almak ve zâviye-i mezkûr
derûnunda âyende ve revendeye it'âm-ı ta'am ittirmek ve terk ve tekâsûl
iderler ise refflerinden âhire virîmek şartıyla bi'ttevcih yedlerine berât-1
âlişânın it'ta olunmak bâbinda hâlâ evkâf-ı hûmâyûnum nâzîrî olub
mecidiye nişân-ı hûmâyûnumun birinci rütbèsini hâiz ve hâsîl olan
düstür-u mûkerrem müşir-i müfehham nizâmûl- alem müşir-i
sadâkatçîların Ali Şefik Paşa edamellahû ta'alâ iclâlehû telhis itmekle
mücibince tevcih olunmak fermanın olmağın bin ikiyûz yetmiş senesi
Zîl-ka'desinin yirmicinci günû târihyile virîlen ruûs-u hûmâyûnum vechle
bu berât,1 hûmâyûnumu vîrdim ve buyurdum ki, mûmâ ileyhim kebîr Ab-
dullah Şâkir zîde salâha ile sağîrân Abdurrahman ve Mehmed zîde rûş-
dûhûmâ babalarî müteveffhay-ı merkûmun mahlûlûndan çiftlik-i mezbûr
ile zikrolunan zâviyyedârlîk cihetine şart-1 mezbûr üzere âştirâken mu-
tasarrıflar umûruna taraf-1 âhirden mûdâhale eylemeyeler şöyle bilerler,
'âlîmet-i şerîfeme i'timâd kulalar. Tahriran fil-yevmi's-sâlisî min şehri
Zîl-hicce Sene seb'a ve seb'in ve miteyen ve elf.

Dûrûn-u berâtda mezkûr kûsânın vukû'u vefâtıyla Abdurrahman
ve Mehmed'in evlâdlarına eliyevm müveceh bulunduğun evkâf dâiresince
olan kaydından anlaşılmıştır, Esendim ol bâbda

(69/20) Süret-i Temlik-nâmê-i Hûmâyûn Hüve'î-muvaffic

Sebeb-i tahrib tevkî' -i hûmâyûn ve mûcib-i takrîri hüküm nâfiz-i
meymûn, là zâle nâkîda fil- ektari oldur ki, meliki'l-ümerâî ve'l-ekâbir
câmi'u'l-me'âli ve'l-mefâhiri kavamu'd-din Kâsim Beğ, dâme ikbâlehidî
mahruş-e-i Kengri'deki zaviyesini vakfettiği köylerden ve hamâmından ve bezâzistan ve kervânsarayi ve dükkanlardan ve bağdan ve bağçeden fîlcümle ne ki vakf itti ise bende dahî müsellem ve mukarrer tutdum ve 

Bu bâbdaki vakfiyye-i ma'mül bihâ dahi şudur.

Bismillâhirrahmânînirrahîm

Elhamdülullâhîhilezi vekea fa 'ibådîhi 'l-muhlisîne ile'î-hayrâtı ve ev-
zaha sebilîhûm ila'l-hasanâtî ve fete ha birahmetiîhî ebvbâ-î keremîhî'âlâ

ehîl'-ihsanî ve'l-müberrâtî ve meneha limen yercü sevâbehü ve yehâfü
'ikâbehü min hazâini cüdehü esbâbi'l- ibâdâtî ve's-sâ ila'l-kurbâtî ve't-tâ
âtî ve tûzri du biicâbetî'd-da'vâtî 'inde re'fîl-hâcôtî ve tûvehhadû

bikabûlli'l-

hasenâtî ve's-sadakâtî ve's-salâtî'n- nâmîyatî'z zâkiyâtî 'alâ

Muhammedin Sâhibül-âyâtî'l-bâhiyatî'l-bâhirâtî ve'l-bâtûz-zâhirâtî ve'alâ

âlihi ve esbâbihi núcûmûl-hûdâ ve mesâbihu'd-dûca ila yevmîl'-hasrî ve'l

cezâî emmâ ba'dü fe innedûnûyâ eddiniyyeti mesva'r-rizbeti ve ma'vâ'î

beliyeti dâri ûrûr, lâ dâre sûrürin bel medâni sûrürin ve menzîl-i

ubûrin 'adîmetin elbukâyî şedîdetü'l-'inâ ve âfatihâ râşîfeîn ve eyyetûhâ

nâtikâtü'l-mûte'azzizî bahâ zelîlîn, el-mütekessiru biha kalîlîn men ve-

seka biha hazenêtûhû ve men i'tasame biha selebethû hümmûhâ

daîmetûn ve sighmîhâ sâîbetên fe'l-mûveffiki es-Sâ'id men yetehhebû lî's-

seferî'l-bâ'id ve yekûlû li a'dâdi'z-zâdi liyevmîl'-mî'âdî ve seleke's-dâdû ve

yeste'sîrî't-takvâ fe innahâ hayru zâdîn ve yehtâru mine'l-hayrâtî ek-
nîyyetûhû ve yebreî 'azîmetûhû kable nûzûlîl-ayletî 'alâ mâ rüviye anîn-

nebiyyî sallallâhû vesellem ennehû süile eyyû sadakatûn efîdalû, fekâle
aleyhisselâm, En tüsaddaka ve ente sahihün şehihün teemmele eğiña veteḥâfî’l-fakra ve lemmâ veffa kadallahü ta’âlá lîl-emirî’l-mûberrâti kavâmî’d-dünyâ ve’d-din rumdetü’l-islâm ve’l-müslûmin ’avnu’z-zû’asâﬁ ve’l-mesâkin el-mahfûzu bi inâyeti rabbü’l-âlemîn Melîk Kâsim ibnî’l-emir el-kebîrî’n, a’zami ve’l-hâkûnî’n - mu’azzam el -merhum, el maًfûr es-Sa’îdû’s-şehid Melîk İsfendiyâr Meddelâhi zilâli celâlihi litahkîkî’l-hayrâtî ve fe’sisî’l-mûberrâtî hattâ ’ulîme enne’l-esû’a elleti lübsûhha fehiye mâlisetûn ve elleti tasaddaka bihâ fehiye hasenetûn càriyetûn va’lem enne’l-hasenâtî yûzhibne’l-seyiâtî ve ennel vakfa elhâs mine’ssadakâtî el-càriyetelleti yetehaddedû fevâîdehâ ‘inde’l-bekâi ve’l-hayrâtî ve yete’addehû avâidehâ ba’de’l-fenâî ve’l-memâtî kemâ kâle rasûlullah salallâh tu’âlâ ’aleyhi ve sellem izâ mât ibn-û âmêm inkata’a ’amelühû ıllâ ’an selâsin ilmûn yentefta’û bihi ve veledûn ve seble binîyyetîn sâdikatîn ve akidetûn fevâkafa ve habesû ve seble binîyyetîn sâdikatîn ve akidetûn hålisatûn ve azimetûn sâfiyetûn ve rağbetûn fi sevâbîllâhî’l-müşiîn ve riçaye en yebûehû bahbûhatîn cennetihi dâra’l ebrân ve yeşrifî ’an vechihi şedâîdi’n-nâri yevme yenfes’s-sâdikine sidkühüm lehûm cennâtiun tecri min tahtihal enhârî’l-imâreti

(69/21) Ba’zi Kuyud-i Hâkânî Sûretidir

Vakf-ı Medrese-i Şeyh Cemâeddîn

Karye-i

Ağça ma’a mezra’a-i Hânder, der kurb-i karye-i hisarîk tâbi’i mezkür. Bu dahî;

Karye-i

Ayacık ma’a mezra’a Cemâeddîn Sulu ki ma’a hâr, tâbi’i mezkür

Vakf-ı Medrese-i Cemâeddîn
Zemin, der nefs-i Kengri  
3 Müdluk ulu yerde
Kengri  
ve zid-i Muharrem
Zemin  
Zemin
Birbuçuk müdlük der  
5 Kilelik Eski Hamâm
Mevzi'i Kanlu  
altında

Zemin, Bu dahî, 10 Kilelik der nezd-i Tarak Altı

Vakf;

Mescid-i Türbe-i Mevlânâ Sinân birâderi İshak

Zemin;

Şehrin cânib-i Kiblesinde  
Şehrin önünde bir müdlük
3 müdlük

Zemin, bu dahî, der kurb-i şehir 1 Müdluk

Vakf-ı Mescid-i Bimârâhâne

Zemin;  
Zemin;  
Zemin
Der karye-i Baba  
Der nefs-i Kengri  
Der civar-i karye-i
tâbi‘i Kengri Hisse 1  
8 Müdlük  
İnân tâbi‘-il Kengri, 1 Müdlük
Bağ  
Zemin  
Zemin
Hoca Müsa der nefs-i  
Der nezd-i bag-ı  
Diğer bag-ı mezbû-
Kengiri, 1 Kit‘a mezbûr, 5 Kilelik re muttasıl, 1Müdâlûk

Vakf-ı türbe-i Mevlânâ Muhyiddin
Şehir önünde Feslikân civarında 2 Müdâlûk yer
Yanlar nâm karyede 10 Kilelik yerdir
Vakf-ı Cemâleddin; mezra‘a-i şehir kurbunda on beş müdâlûk yer.
Kuyûdât-ı tetebbu‘ olduğu vakf-ı mezbûrun vakfiyyesine dâ
ir kayda zaferyâb olunamamışdır. 6 Kânûn-i sâni Sene 303
Kengiri evkâf dâresince olan kuyûd-u hâkânı bundan 'ibâretdir,
efendim ol bâbda fermân.

(69/22) Huzûr-i ‘Ali-i Reşâdetpenâh, Cenâb-ı Velîyyû’n-ni‘me

Efendim Hazretlerine

Ma‘rûz-i Dâ‘îleridir

15 Kânûn-i Evvel Sene 328 târihli şerîfârîd emr-i ‘ali-i hazreti
reşâdetpenâhileri 24 mezûr sene-i mezbûr târihiyle vâsîl dest-i
da‘iyânem olarak münderecatändan memnûn ve müteşekkr olundu ve
melfûfı bulunan selefimiz Nûri dede Efendi‘inin ‘arizası ba‘de’l-mutâla‘a
i‘ade kilindi ve mûma ileyhin mezûr dört lirayî tevkiîden maksâdi bun-
dan ‘ibâret olduğu ve tezâhûr iden cereyan-ı mu‘âmelesinin netîcesi ve
fikri bundan akdem huzûr-u mûn‘imânelerine takdîme mütecâsir bu-
lunduğum 12 Kânûn-ı Evvel Sene-i mezûr târihli ‘ariza-i dâ‘ iyânemde
ezher cihet bir tafsîl ‘ arz olunmuşdu.

Binân ‘aleyh âherden istikrâzi olan dört liranın te‘diyesini taraf-i
fakîrâneme ‘âid kîlması ve istîrdâd-ı lâzîm gelen fûzûlî zimmeti bulunan
Beşyûz seksen kuruşun dâhi nezdinde kalarak ta‘kîb-i mesâlih kar-
şuluğunu ya'ni yemediğim lokmanın bedelini virmek kabilinden olmak üzere bunun da ifâsımı fakire havâle göstermesi bununla beraber onların ırsâli hakkında şerefsâdî emr-i 'âli-i hazreti reşadetpenâhiye ve bu cümleye mukâbil olarak şu hâlde desteris olunan altı lira ile ıktifâ itâtârmek emelinde bulunduğu anlaşılmuştur. Bennâbirin bunca senelerdir ni'metiyle âlude olduğu bir dergâh'dan terflî ma'âşî ma'asîba infikâki vuku'bulan bir kimsenin istihkâmî sâktî ıken vâridâ'tindan zimmetine geçirmekle ve harcrah ahz itmekle bir vechle selâhîyeti olmadıği cümlece mülsemel olduğu gibi merziyye-i mu'delet hazreti reşadetpenâhileri dahi sezâvar bu-yurulacağı bedihidir. Ma'a házâ dá'îleri bir bucuk sene zarında az bir müddet içinde bu kadar masârîva ve hayli meşakatte dûçâr ve perîşân hâle gîrîftâr olmuş ıken cenâb-1 hazreti pîr ve münir Efendimiz uğrunda fedây-1 cân iderek itîâf ve emvâl ve emlâm ve çekilen meşakatârâr'den dola'yı bir güna elem gammanak olmayıp fûyûzat-ı ma'ânevîyesinden mü'telezziz ve bundan böyle iş bu zevk ve rûhâniyî zâyi ' itmemek üzre rûz-1 şeb mutazzârî' ve niyâz ile evkât-1 gözâr itmek teyimdir. Hâtâ Samsun dergâh'dan olan bûyûz on dokuz bucuk guruş matlûb-u dá'îyânemi şerefl ve ihyâ'î için sarf-î mukadderet ve bin bûyûz guruş dahî vuku'bulan harcrah için sarf itmiş ıken elyenm ahzîne muvaffak ola'madığım ve bu yüzdenden hayli medyûn bulunğu nezd-i reşadetpenâhîce ma'lumdur. Az bir zaman içinde bu kadar rehnidâr olmuş ve henüz bir istifâde gîrmemîş ıken yine sabir ve metânêt itmek teyimdir. Eğerî on bêş yirmi sene maddî ve ma'ânevî böyle dergâhımızın ni'metiyle âlude olmakâ'în lâzimgelse secedâh-1 cenâb-1 rabbi'l-îzzet'den baş kaldirmayacağî 'an semîmi'l-kalb 'izzetimle temennî' den baş kaldirmayacağî 'an semîmi'l-kalb 'izzetimle temennî ve niyâz idilmektedir. Hâlbuki, mûmâ ileyh ise bunca senelerdir kuddemây-1 meşâyîhden olub ve ihyâ'sına muvaffak olduğu böyle bir kalender- Hânenin fûkâra infâkına tenezzûlen irtikâb itmesine istiğrâb olunmuş ve hayretde kalınımsıdır. El-

Ma'a mâfîh hesâbînenin kapadîması husûsunda emr-i ‘âli-i hazret-i mûrsîd-i ekremîleri müçüdînca ahz itmiş olduğu mezûrû altî lırayî esyâ mukâbîli mi yâhut bervech-i mezûrû zimmeti mukâbîli mi ne vechle defter-i mahsûsuna kayd olunacağında tereddût hâsil olmuştur. Ve bir de ta'küb-i mesâlih karsılıgu ve irsâlî lâzım gelen muhassas mâhiyenin evvelce dahi arz ve istîzân olunduğu vechle dergâhî teslim aldığım mâh-i Âğustostan mi yohsa vâridâtun mâma ileyhin ahz itmiş olduğu ve eliyevm mürettebâtının te'dîye olunmadiği bildirilen mâh-i Mayısdan miî? itîbâr idilerek itâ ve irsâl itmeniz lâzım geleceğinde dahi tereddût hâsil olarak meblag-i mezûrû ırsâlinin te'hirine sebîeb düşmûs olmağin lütfen ve merhameten emr u irâde ve teveccühât-ı ‘âliye-i hazreti mün' imânelerinin hakk-i e hakk bendegânemde ibkâsiyla sezâvâr buyurulmasımi niyâz ve istîrhâm eylerim efendim. 01 bâbda ve kâtîbe-i ahvalde emr-u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir. Bâkî hemîse 'ömr ve ikbâldâim bâd. 29 Muharrem Sene 331 ve 26 Kânûn-i Evvel Sene 328

Kengîri kadim du'âcınız

Hasîb bendeniz
"Tahşiyye"

21 Kânûn-i Evvel Sene-i mezkûr târihiyle evkâf memuru ve nâfi'a mühendisi ve belediyê kalfa başî bundan akdem ber vech-i ma'rûz müzekkere-i dâ'iyanêm vechle dergâh-î şerifimizin keşfine gelinmiş ve tarafî fakirânemden dahi ehl-i haberden bir kaç zât bulundurularak lazımâgen inşât ve ta'mîrât cihetlerinin keşfiyyesi icrâ idilirek defter ve harita ve râyc mazbatasını bi't-tanzim ve bi't-tas dik cânib-i mutasarrîf-î ekremîye takdîm itmek üzere gitmişlerdir. Şimdîki hâl ta'kîb idilmektedir. Înşâallah-û ta'âlâ sayi-i devletlerinde muaflak olaarak cereyân-î mu'âmeleyi bilahare 'arz eylerim ve taş mes'eleleri hakkındaki müzekkerem elhâlet-i hâzihi meskûn-i anhîr efendim ol bîbda.

(69/23) Berât süreterinden müstebân buyurulacağı vechle vezife dârâne vuku'bulan tevcihat kaydârîdîr.

Evkâf-i Hümayûn ve Defter-i Hâkânî Nezâret-i Celîlelerinin İhîc olunân Kayd Sûretleridir.

Kuyûd-u Hâkânîye 25 Receb Sene 305 Buyuruldu.

Kuyûd

1016

Sene 28 Teşrin-i sâni 303

Durûn-i mazbatada muharrer evkâfin evvelce berât kayıtlarının evkâf-î hümayûn cîhâte kaleminde derkenârî lazım gelir. 3 Kânûn-i Evvel Sene 303

Cîhatt Kalemîne 151

Nezâret-i Evkâf-î Hümayûna mülahak evkâfîdan Kengirî'de vâki Şeyh Cemâleddîn Medresesi Vakîfinin vezîfe-i mu'ayyîne ile ba şart-î tedris buk'adârîk ve tevliyet cihetlerinin nîsf hissesi 10 Ramazan Sene 257 târihinde es-Seyd Mehmed Efendi ve es-Seyyid Mustafa ve Es-
Seyyid Ahmed veledân, es-Seyyid el-Hâc Mehmed Efendiye ve nisf-ı âhir hissesi 12 Cemâziyel Evvel Sene 292 tarihinde Hâfiz Abdulkâdir Efendi ibn-i Mehmed Es'ad Efendiye tevcih olunduğlu mübeyyen berât virilmiş olduğu kaydan anlaşılb vâkf-ı mezbûrun vakfiyyesine dair kayda derteres olunamamıştır. 4 Rebi‘ü’l-Ahir Sene 205

Kuyûd-û Hâkânîye

Kengri‘de Şeyh Cemâleddin Mevlevihânesi başkaca mukayyed midir ve meşihat ciheti kimlerin 'uhrdesindedir, buraların zâmnında tekrar cihat idâresinden derkenârî lâzım gelir. 7 Kânûn-i Evvel Sene 303

Cihat Kalemîne

Tedkkîkât-ı kaydiyye bi’il-icrâ Kengri civârında vakî Şeyh Cemâlüddin vakfîna almak üzere vazîfe-i mu‘ayyene ile meşihat ciheti 2 Safer sene 238 tarihinde Osman Efendiye tevcih olunduğlu mübeyyen berâtı virilmiş olub, bundan sonra bir tevcih vuku‘ bulmadığı kayden tebeyyûn itmiş ve bi‘l-’umûm mevlevihâneler meşihat cihetleri reşâdetli Çelebi Efendi Hazretleri taraflarına virilen meşihatnâmé ile tasarruf idilmekte bulunmuştur. 12 Rebi‘ü’l-Ahir Sene 305 ve 15 Kânûn-i Evvel Sene 303

Kuyûd-û Hâkânîye

Vâkf-ı mezbûrun vakfiyyesi ile muhâsebesi kaydlarının bi tafsîl derkenârî zâmnında keyfiyyetin cihat ve muhâsebât-ı ’umûmiyye idârelerinin derkenârî lâzım gelir.

21 Kânûn-û Evvel 303

Derûn-i mazbatada muharrer Bimarhâne Mescid-i şerîfî vakfinın tevliyeti kaydi cihat kaleminde bâ derkenâr beyânı olunması lâzım gelir. 19 Rebi‘ü’l-Ahir Sene 305 ve 22 Kânûn-i Evvel Sene 303
Nezâret-i Evkâfi Hümayûna mülhak evkâfdan Kengîrî'de váki':
Bimarhâne Mescid-i şerîfi vakfîname almak üzere vazîfe-i mu'ayyene ile
tevliyeti 22 Safer Sene 281 tarihinde mevlevihâne dergâh-ı şerîfi Poşt-
nîşini Mehmed Râ'ûb Dede'ye tevcih kîlindiği mübeyyên berâtî virildiğî
kayden anlaşılmıştır. 28 Kânûn-ı Evvel sene 303

Kengîrî'de váki'î Cemâleddin Medresesi vakînîn vazîfe-i mu'ayyîne
ile Buk'adârlîk ve tevliyet cîhetleri 12 Cemâziyê'l-Ahir Sene 92 tarihinde
Abdulkâvrir Efendi 'uhdesinde olduğu cihat kaleminde 7 Kânûn-ı Evvel
Sene 303 tarihî ve Şeyh Cemâleddin vakfîname almak üzere vazîfe-i
mu'ayyîne ile meşîhat cihatî 3 Safer Sene 328 tarihîyle Osman Efendi
'uhdesinde olduğu 15 Kânûn-u Evvel Sene 303 tarihî derkenârlarinda
gösterilmiş ise de derkenâr-ı evvelde mûharrer olan Buk'adârlîk ve tev-
liyet cihetleri Otuzsekiz tarihinde kimin tasarrufunda bulunduğunun
dahi cihat kaleminde bâ derkenâr beyân olunması lazım gelir. 26
Rebi‘ü'l-Ahir Sene 305 ve 29 Kânûn-u Evvel 303

Bi't-tekrâr tedkîkât-ı kaydiye lede'l-îcrâ Şeyh Cemâleddin Med-
resesi vakînîn bâ şart-ı tedris buk'adârlîk ve tevliyet cihatînî nîsf his-
sesi 29 Receb Sene 213 tarihîyle Esseyyid İbharîm Efendi'nin ve diğer
nîsf hissesi es-Seyyid Mehmed Efendi'nin 'uhdelerinde iken mezbûr İb-
rahim vukû'-î vefâtına mebni, hissesi mahlûlünden 17 Şevvâl Sene 242
tarihinde es-Seyyid Osman ibn Osman ve annân da vefâtîyla mahlûliyle 28
Zîl'hicce Sene 247 tarihinde es-Seyyid el-Hâc Mehmed ve sonra mezkûr
Mehmed ile es-Seyyid el-Hâc Mehmed'in dahi vefâtîlara mebni
mahlûlünden 23 Şevvâl Sene 254 tarihinde Mehmed Es'ad Efendi ibn
Feyzullah'a tevcih olunduğu mübeyyên berâtîleri virilmiş olub 1238
tarihinde yine tevcih vuku'bulmamış olduğu kayden tebeyyûn itmişir. 27
Rebi‘ü'l-Ahir Sene 305 ve 30 Kânûn-ı Evvel Sene 303
Cihat kaleminden ihrâc olunmuş tevcihât mu'âmelesi bundan ibâret olub evkâf dâiresince dahi başka gûna bir mu'âmele olmayib vükû-ı vefâtiyle evlâdlarına müvecceh bulunmuşdur ve bulunmaktadır. Efendim ol bâbda

Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin meşîhat ciheti 29 Zilhicce Sene 1211 târihiyle tevcih olunmuş ve nsf-1 tevliyet ciheti dahi 29 Receb Sene 1213 târihiyle tevcih olunarak mezbûr Mehmed Emin Efendi'nin mahlûlûnden meşîhat ciheti es-Seyyid Osman ibn Osman Efendi'ye tevcih olunub ve İbrahîm Efendi mahlûlûnden nsf-1 tevliyet dahi 17 Şevvâl Sene 1243 târihiyle mezbûr Osman Efendi'ye olunduğu ber vech-i mukkayyed bulunmuştur.

Bîmârhâne Mescid-i Şerîfinin vazîfe-i mu'âyine ile nsf hissesine emânet ciheti 2 Rebi‘ul-Evvel Sene 1242 târihinde es-Seyyid Hüseyin Râşid Efendi ibn es-Seyyid Abdullah ve nsfî hissesi dahi 19 Safer Sene 1219 târihinde es-Seyyid Mehmed Efendi i'udesinde olduğu

(69/24) Kütahya‘da Salefin Nûri Dede Hakkında Bermuhîb ve Muhbir Tarafından Vârid 3 Kânûn-1 Evvel Sene 328 Tarihîyle Alınmış Olan İhbarnâme Sürêtidir

İhbarnâmenin mâ kablini yazmaklîğa lisânım ve kalbim ictisâr ide-medîgînden ve ta'birât gâyet âğır olduğundan buradan tahrîre mübâderet olunmuştur, efendim,

Şöyle ki;

Vekîl olacak.....

Buraya vürûdunda altiyüzenelik bir temur mangalin vûcûdunun refîyle işe başlayan ve bunu da çelebi ve muhibbâna isnâd iden ve âsâr-ı nâdireden olan kitaplardan daha nelerin gâib olduğu meçhûlumuzdur.
Yalnız şunu bilirüz ki, Kengir'i'den vürüdunda tabi'î'de dergâha 'âid olmasi lâzım gelen on beş kadar ney ve sikke-i şerif ve sekiz on takım tennûre ve sairenin buraya geldiğini ve âlat istî'mâl idildiği cümle ihvânını meşhûdâdır. Bir vakfa 'âid eşyanın diğer vakif dergâha nakli kat'îyyen cevâz-1 çek'i olmadığı ma'lûm-1 resâdetleridir. Konya'ya mürâca'atınızdan ihtimâl bir şey hâsil olmuyor. Kolayı bura mah-kemesine mürâca'at iderseniz burada şâhid bulunur. Bura ahâlisinin te-şebbüsü din ve imân şetm iden böyle din ve nikâhi mefsûh bulunân bir şeyhin meşihatı căız olmâğına bir ilâm-1 istihsâl eylemekden 'ibâret olacakdır. Kengri Mevlêvi Dergâhına 'âid olan ba'zi eşyanın buraya nak-linden lihye-i sa'adetin dahî sârîki bu olduğu muhakkâkâdır efendim. 21 Teşrin-i Sâni Sen 328

Huzûr-u 'Alî-i Cenâb-1 Reşâdetpenâhîye

Ber mûcib bâlâ ihbarnâmeyi 'aynen yâhud sûretini kâmilen takdimini kendimce sù-i edeb gördüm. Zîra gazab-1 reşâdetpenâhilerine bâdî olacak ba'zi sözler bulunduğundan ve mûmâ ileyhin Kengri dergâh-1 şerifinden vakf eşâyâ daîr bir eşyâ götürmedim, ancak mâtaki olduğum eşyâmı götûrdüm, deyû makâm-1 aliyyeye takdim kıldığı 'arîzasıyla inkârîni isbât itmek emelîyle ve zât-1 velî'n-nî'milerinden şerefvârid tesâdûf itmesi bu da rûhânîyyât-1 aliyye-i hazreti pir efendimizin himmet-i kudsîyyesi ve lihye-i sa'adet meselesi içün rûh-u sa'adet cenâb-1 hazreti peyqamberinin irşâdiyla müstahak terbiye-i ma'nevi olarak vakf eşyânın tezâhür ideçeğine ve emmâre-i kaviyye olduğuuna bilâ istibâh bu kadarcısını tahrîr iderek berây-1 ma'lûmât 'arz-1 keyfiyyete mücâseret ey-ledim. Eğerci emr-i mün'imâneleri sezâvâr-buyurulur ise mezdürîr ihbarnâmeyi 'aynilâ takdim ideyim efendim. Binânen 'aleyh iş bu ihbârâtı ırsâl iden zevât kim olduğu fakîr içün meşhûdâr. Bununla berâber bu-radan zaye' olan eşâyı ve lihye-i sa'adeti bu kimse nereden ma'lûmâtaldi
ve husûsa dâir oraya hiçbir gûn yazılımı̇s vuku'bulmadiği̇ cihetle bu
ihbârâta bir ma'nâ virilemeyerek fâkîri hayretde bırakmıştır. Ancak
kendi lisânıyla ilân ittiği̇ anlaşılmış ve bu sebâbe vakîf-ı eşyanın tezâ
(hür) itmesine vesile olmak üzere Cenâb-ı Hak ve Erenler tarafindan
ma'nevî zühûra geldiğinden ve maddî ve ma'nevî mes'ûliyetden başka bir
ma'na virilmemiştir. Zira 'an samîmi̇l-kalb ifây-ı vazîfe bulunduğumdan
ve gibi hud'a ve desâise asla rağbet itmeyerek hatırlımın köşesine dahî
gelmediğinden ve maddi ve ma'nevî mes'ûliyetden ihâfe ider oldugum
nezd-i hak ve erenlerce ma'lûm olmağın "Her kim fukarâ gönülne do-
kuna, dokuna sinesi Allah okuna" musaddakanka ızhâr-ı hak vuku'a gel-
mişdir. Ma'a mâfîh bu cihete dâir muhabir-i mûmûn ileyhe cevâben beyân
itmi̇s olduğu eşyâları hin-i lüzûmunda tezâhûr ve tahakkuk it-
dirilebileceğî umîd-i kâmîlesi olduğunu ve şâhidler ile mezûr eşyanın ey-
yevm mevcûd bulunduğunu ve istî'mâl olunmakda olduğunu âzihat vir-
mesini ve eshâb-ı âğrâzdan olub olmadiğını anlamak üzre 'arîza takdim
eylerim. Alınacak cevâbi tekrar 'arz eylerim. Gerek bu husûsa ve gerek
sâîr cihetlere dâir oradan irûce makâm-ı 'aliyyeye ihbârât vuku'bulacağı
revisâtdan (?) anlaşılmış ise de ol bâbda emr u fermân hazreti min lehül-
embrindir, efendim. 8 Muharremü'l-Haram Sene 331 ve 5 Kânûn-ı Evvel
Sene 328

(69/25) Huzûr-ı 'Ali-i Hazreti Resâdetpenâhiye

Ma'rûz-ı Dirîneleridir

Evvelce 'arz itmi̇s olduğunu üzre Kengîri Mevlevihânesine dâir
eslâfımızdan hic bir evrak elde idîmemiş, esâsen Kengîri Mevlevihânesi
Kasım Beğ Hayrât ve müberrâtından ve mûşårûn ileyhin sülâlesinden
Dervîs Şemsi Mezra'ası dergâh-1 mezûre eye tahsîs buyurulduğu ve bu
vazifênin dâhî el-yevm mütevellileri tarafindan kendi 'imârethânêsinde
sârf olunmakda olduğu ve bundan başka dergâh-1 mezûre derûnunda
kânásâr-ı 'atıkanın ma'mûr ve mevcûd ve 'umûm ahâlinin meşhûd ve meşhûrî olan ve ziyâretgâhî bulunân hulâfây-ı mevlevîyeden Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin medfûn olduğu Bîmrâhâne Mescid-i şerîfî ve nâm-ı diğer Dâra'l-hâdîs olduğu cümle 'indinde ma'ûm ve müsellem bulunmuştur. İş bu əbniye-i cismiye el-yevm mevlevihâne olub müşârûn ileyh hazretlerinin Kengri'de vazîfe-i mu'âyyine ile meşihat ve zâviyedârlık ve tevlîyet ve buk'adârlık ve kaftan zâviyesi ve kefen behâ ve dahâ medresesi nâmına birçok kurây-ı mevkûfesî mukayyed olduğu hâlde iş bu dergâhî derûnunda Dâra'l-hâdîs olan mevki'in âsâr-ı 'atıkanın musanna' kapusu ve penceresi üzerinde Dâra'l-hâdîs mukayyed olmasına nazaran hem zâviye hem de medresesi burası olduğu delâlet ider ise de her nasıl ise bir aralîk âhir kimse tarafından başkaca bir ma-halle medrese binâ iderek Şeyh Cemâleddin Medresesi nâmına kâffe-i kurâyî mevkûfesîni 'uhdesîne tevcîh ittîrmiş ve kezâlik Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin bundan başka bir zâviyesi varmuş gibi kendilerinîn mükki olan ve el-yevm o sûretle hânesi bulunân mahalli kaftan zâviyesi nâmîyla vârådâmî almakda bulunmuştur. Hâlbûki, 'uhde-i fakirâneme Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin meşihat ve zâviyedârlık cihatleri tevcîh ve ihşân buyurulduğu hâlde henüz vârådâmînî 'âsîler yedinden tahliyesine muvâflak olunamadığı ve el-yevm şûnun bunun yed-i mekîlînde bulunduğu cihatle bu bâbda lâzîm gelen vakfîyye ve kuyûd-i hâkânı sûretlerinin ihrâçıyla taraf-ı dâî'yânem 'î tási ve şart-ı vâkîf vechle mu'âmelesinin îfâsi husûsunun irâde ve iş'ârîna müsâ'ade-i ' aliyye-i reşâdetpenâhîlerinin şâyân buyurulması bâbînda emr'â emrân hazreti velîyyû'l-emrîndir. 11 Kânûn-i Sâni Sene 327

Kengri Mevlevi Şeyhi

el fakru'lıl hizir

Mühûr

Mevlâna Şeyh Mustafa Nûri
(69/26) Huzûr-ı 'Ali-i Reşâdetpenâh Cenâb-ı Veliyyû'ń-ni'me

Esfendim Hazretlerine

Ma'ûz-ı Dâ'îleridir

Hulûliyle istiâd buyurulduğumuz iýd-i fitr-i sa'ãd Cenâb-ı Hak ve Erenler zât-ı velîyyû'ń-ni'me Esfendim hakkında meymûn ve mübarek ve nice nice emsâl-i kesîresiyle müşerref buyurułması du'ây-ı vâcibül-edâyi merfü' bârîgâh Cenâb-ı rabbi ahadiyyet kîlindiği beyâmîyla 16 Ağustos Sene 328 târihli şerefvârid cihan beha olan ıltifatnâme-i hazreti reşâdetpenâhîleri 27 Ağustos mezûr târihiyle vâsil dest-i dâ'îyanem olurak hakk-ı bendegânûnda ibzâl buyurulan tevecûhât-ı kudsiyyet âyan-ı mûnîmânelerinden mûnasîl meserret,î lâtûhassânın lisân-ı fâm-i dâ'îyanemden izhâr-ı nâkâbî olmağın vecibe-i zimmetim olan tezyîd-i 'omr ve 'âfiyet ve terakki,i fêyz ve devlet velî'n-ni'melerinin edîye-i hayriyesi yâd-ı tezkîr ve ref-i icâbetgâh,î rabb-ı kadîr kîlindîni 'arz eylerimi esfendim. Binâ binir tahrîrât-ı reşâdetpenâhîde selefimiz Nûrî Dede Esfendiye devr u teslim husûsunda telgrafla beyân buyurulduğu ve buraca icâb iden ma'lûmâtîn ahzi iştâr buyuruulmuş ise de mûmâ ileyhin fâkîr gelmezden mukaddem ta'cîlen dergâhî cîpladup tehî olarak devr u teslîme dâir bir mu'âmele ve bir evrak bırakmadığı gibi derhah umûruna 'âid evrâk-ı mûhimmeden bir evrak bırakmamış olduğu 18 Ağustos sene-i mezûr târihli 'arîza-i dâ'îyanemde 'arz olunmuşdu. Binâen'aleh liyve-i sa'âdet mes'elesi cümleyî ta'ccûbde bırakmışdur. Kendüüsîne yazulan mektûplardan el-yevm bir cevâb zuhûr itmemişdir. İsî hu ahvâl mûmâ ileyhen aslà beklenmez iken dâ'îlerini istîğraba düşûrmuştur ve bundan fîkir ve maksadına bir ma'nâ virilememiştir ve kendüüsünden umûmûn teveccühû zâîl olarak mûcîp-i nefret olmûşdur. Hâlbûki, yirmi beş senedir meşîhatta bulunduğu bir dergâhda vakf esûâyâ dâir bir şey bulunmasun, eshâb-ı hamiyet tarafindan hiç bir niyâz esûâyâ vi-
rilmemişdir. Bununla beraber beher sene zarında bir muhab yetişdirmek lazımgelse yirmi beş sema'azen ve ayinhân ve neyzen bulunması lazım gelir iken bir topal sema'zen dahî bulunmamış doğrusu çok teessûfûmû mücueb olmuştur. Hattâ 313 tarihinden sonra dâir dergâhın umûr ve husûsına dâir ve ne gibi vâridât ve ıcrây-1 mu'âmelâta 'âid bir evrak bir-rakmayup cümlesini göstermesi ve temûrbâş bir eşya bırakmamasi binâbinin evrâk-1 mühimmeleri götürüb bir takım lüzûmsuz evrâk-1'atika bırakması fakiri hayrete düşûrûş ve ezher cihet dergâhın inzibât-1 vakfiyyesi husûsına tes'iîbat göstermişdir. Zira sene-i sâbûk cerekân-1 mu'âmele evrâkî meydanda olmadiğindan cümle umûr ve husûs meydâna getürmesi yeniden bir dergâh kûsâdi kâbulinden olmaga ızrâr-1 vakfa bâdi olacâğı tabî'dir. Dâ'ilerinin burada Samsun'dan ziyâde zahmet ve meşakkate dûçar olacâğına anlaşılmıştır. Ma'amâfih dergâhın vâridâti gayet çûz'i olub idare idilmesi mümkün olmadiğindan başka hâric kâsâbada bir mikdâr mesafeli ve yalınızlığı ve kenarda bulunması hasebiyle Berbil (?) kahvesi bekler gibi ma'a 'âile bulunmak biraz mûskîlce. Zira fakat ve hûmetçî bulundurmakliğa tahammül olmadiğindan dâ'ileri şimdîki hâl Samsun'dan inşikâkîme nedâmdeledi bahr-i endişede olduğumu 'arz eyler isem de maksad-1 fakirânum şikâyet olmâyeb mahzâ 'arz-1 keyfiyyetden 'ibâret olmaga yalnız dergâhın şerefe ve ihyâsî, şu hâlde teennî ve temkin ve metâneth ayli zamâna ve çelêbi ihvâna mu-vaffâkıyet ise ancak kuş tâneye cem'i olur kâidesince bir mikdâr teziyîd-i vâridâta mütevekkîlf bulunduğu bedîhidir. Binâen 'aleyh, 'ulema ve mü-tehayyîzan ve ahâli tarafindan fevka'l-îde raqbet ve hareket görmekde ve şerefe ve ihyâ arzûsunda olduklar ve mu'âvenetde bulundukları ve Nûrî Dedê'nin ezher hususu şerefe ve hâysiyeti zâyî' itmiş olduğu ifâdelerinden anlaşılmakda ise de burası ta'alluk-1 ma'nevîyâta râcî'i olmağın bikeremîhi ta'âlâ Hazreti pîr efendimizle teveccûhât-1 'aliyye-i
mürşidânelerinde Samsun'dan ziyâde ihyâ ve şerefe resîdesinde muvaqqâf olunacağından ümîd-i kaviyyem hâsil olmaktadır. Íş bu ma'rûz-ı teşekkür ve tehnikârâde-i dâ'iyanem rehîn-i ilm-i mekârim ârây-ı bende pûrûrlarî buyuruldukdâa huzûr-ı lå ma'a'n-nûr efendimizde fîmâba'd savb-i fakirânemin tevecûhât-ı kalbiyye ve ta'attûfât-ı mürşidânelerinde meşmûl ve mübâhi ve lâzîmgelen emr-i 'aliyyenin mûmâ ileyh Nûrî Dede Efendi'ye ve lihye-i sa'âdet hakkında mutasarrıflîğa ve hâkim efendiye ve mahal-i saireye emr u izbâr buyurulması nîyâz ve istirhâm eylerim efendim. Ol bâbda fermân bâki hemîşe 'ömr ve ikbâl dâim bâd. 28 Ağustos Sene 328 Elfakir

Hâdim-i Kengri kadim
du'âczınız, Hasib bendeniz

(69/27) Huzûr-ı 'Ali-i Hazreti Reşâdetpenâhiye

Ma'rûz-ı Bendegânemdir


Kütahya Mevlevî Şeyhi

Vekili
Huzur-u 'Ali-i Hazreti Reşâdetpenâhiye Husûsi

İstirhamnâme-i Bendegânemdir

Ma’rûz-ı Dâ’îleridir

Kengri Mevlevihânesinin meşîhat cihetine selefim Nûri Dede Efendi’nin ba berât-ı ’âlişân’ uhdesine tevcihine muvaflak olduğu huzûr-ı devletlerine takdim kılınan sürerlerden müstebânı buyurulacağı veçhle mezkûr berâtın dâ’îleri’ uhdesine tevcihine dâ’îr inâhâ buyurulmasını,

Ferâşet-i şerîf ciheti dahi tensâb buyurulur ise, sâyle-i hazret-i ve-liyyû’n-nî’imide o şerefê nâîl olarak dâreye ve mes’ûd ve müşerref olmaâlûmînîmîsînî buyurulacaqandan mähiye alûmkadâ aralalâsînîn Alt-mış guruşun yüz guruşa iblâği mümkün değil ise ol veçhle yine ’uhde-i fakîrânemîte tevcihine inâyet buyûrulmasî,

Delâîlî-hanûk ciheti ise ’atîk ve cedîd berât-ı ’âlişân’înîn mutâla’asîyla ma’lûm–umûn’imâneleri buyurulacaqandan mähiye alûmkadâ aralalâsînîn Alt-mış guruşun yüz guruşa iblâği mümkün değil ise ol veçhle yine ’uhde-i fakîrânemîte tevcihine lütfu buyûrulmasî,

Mähiye İkîyûz guruş alûmkadâ aralalâsînîn ta’mîyiye bedelînîn bin guruşa olamadığı takdirde beşyûz guruşa olsun iblâğınîn çâresine himmed buyûrulmasî, zira şu hâlde dergâhînîn vâridâtûnîn cúz’î olmasî hasebiyle şeref ve ihyâ ve muhibbânînîn cellî mümkün olamadığı nezd-i reşâdetpenâhîce ma’lûm olmaqîn, ızâhatdan sarf-ı nazarla tasdi’îtdan ihtirâz olunmuşdur.

Tevliyet ciheti dahi berât-ı ’âlişân meâlînden anlašılacaqandand Nûri Dede’ uhdesine tevcihine muvaflak olamadığıni bir mektûbundaki süâlimize cevâben beyânînden anlašılmîştir. Şöyleki, zaman-ı istibdâddâ bu gibi tevliyetler hazine-bend idildîgîndenden såy olunmuş ise de tevcihine muvaflak olunamadî. Ve pek de üzerine varîlamadî. Şu ’âshrî mu’delerde
tevcihinin mümkün olacağını dermiyân itmişdir. İş bu tevliyet cihetinin tevcihı dahi nevechle käbil-i imkân ise meded ve meserrete buyrulması,

Binân' aleyh, Babsa karyesindeki Altmış kit'a arâziy-ı mevkûfe ve derûn-ı kasabada bulunan Kara Köprü civârındaki on sekiz kit'a bakçe ve dergâh kurbundaki bâğların hâsilât-ı 'oğrû Bimârhâne Mescid-i şerifi nâmına olduğu kuyûd-ı hâkânî mûnderecâtıyla tevliyet ve imâmât cihetine 'âid olub meleviîâne nâmyyla mukayyed ve meşrût olmadiği meleviîânenin ancak ta'âmiyeden başka vâridâtı olmadığını Evkâf me'muru tarafından bahsedilmekektedir. Hattâ tevliyet ve imâmât cihetine dâir olan berâtlar Bimârhâne Mescid-i şerifi zikrettâğı için menzûr-u 'âlileri olmak üzere takdimine mücaâseret eyledim. Hasebul'îcab bi'l-âhires muktezáy-ı zaman ifsâdât zühûre gelüb sûyey mezkür vazîfeler elden çıkâr ise meleviîâne yalûzûm ikiyûz gûrus ta'âmiyâ ile kalaçâgî bedîhi bulunmağın, gelecek bir hâle meydân virîlmemek ve şimdiden têdbirli bulunmakliğımız vârid-ı hâtîr olmağla berây-ı ma'lûmât 'arz eyliyorum efendim.

Ma'âmâfih, bâlâdaki cümle-i ma'rûzat-ı dâ'iyyânem olan tevcihat ciheti ise, ancak delâlet ve vesâdat ve himmeti mûrşid-i ekremîlerine muhtâc bulunduğum hasebiyle benderelerini memnûn ve meşrûr ve kalb-i mahlûnumu dışâd buyurmak üzere vûcûd-ı pezîr ve hüsûl-ı tesrîrî her ne esbâba mütevekkûf ise lûtfen ve merhametlen bi'l-inhâ himmed ve inayet buyurulmasının elzher hûsusû umidvar olduğum ve minnetdâr bulunduğum cihetle hazret-i pîr Efendimiz' aşkına niyâz ve istirhâm eyler ve tebşîrât beklerim. Efendim ol bâbda fermân.

Bu kere lûtuf ve inayet-i mûrşid-i a'zâmîleri sâyesinde Samson'daki matlûbat-i dâ'iyyânem mehûben vekilîmiz bulunan Hâlid Efendi tarafından bâposta yedi 'aded Osmanî lîrasi ırsâl Olsonmağla 5 Kânûn-ı Sâni Sene 328 tarihîyle Kengî Postahânesinden makhûzun olmuştur. Henûz mektubu zühûr itmediğinden şimdiye kadar tehir ve
bâkîsinin esbapı te’hiri bildirileceği tabi’i idügün den bil-âhire ızâhat alındığında ’arz ideceğim bedihi bulunmayı, bâki mutlûbâtımızın da himmet-i mün’imâneleri sâyesinde ahzina muvaffak olunacağından ümidvâr olduğum hasebiyle şimdiki hâl ma’a’l-mesâr berây-ı ma’lûmât ’arz ve keyfiyete mecbûriyyet hasıl olmuştur, efendim. ol bâbda fermân.


Kengiri kadim du’âciniz
Hasib bendeniz

(69/29) Huzûr-ı Âli-i Reşadetpenâh Cenâb-ı Veliyyû’n-nime

Efendim Hazretlerine

’Aded-i Evrak

I Kengiri Mevlevihânesi meşihat cihatinin selefim Nûri Dede Efendi ’uhdesine dâir berât-ı ’alişân sûreti
I Ravza-i mutahhare-i seyyidil kevneyn Efendimiz hazretlerinin ferâşete-i şerifesinden rub'u kayrút hûdmeti celîlesiûnun mûmâ ileyh üzerine tevcîhine dâir berât-1 'âlişân sûreti

I Yevmiye Altı akçe vazhife ile Seyyid Ahmed Paşa vakfindan delâîl-hanîlık cihetinin mûmâ ileyh üzerine tevcîhine dâir berât-1 'âlişân sûreti

I Máhiye Altmiş guruşça ıblâğıyla Seyyid Ahmed Paşa vakfindan delâîl-hanîlık cihetinin mûma ileyh üzerine tevcîhine dâir berât-1 'âlişân sûreti

I Mâh bemâh ikiyüz guruş ahzolunan ta'âmiye sened-i resmîsinin sûreti

I Yevmiye Altı akçe vazîfe ile Seyyid Ahmed paşa vakfindan delâîl-hanîlık cihetinin Mehmed Emin Halîfe bin es-Şeyh Hâfîz Ali 'uhdesine tevcîhine dâir 'atîk berât-1 'âlişân sûreti

I Bîmarhâne Mescid-i şerîfin vazîfe-i mu'ayyene ile tevliyet cihetinin merhûm Mehmed Râğbî Dede 'uhdesine tevcîhine dâir 'atîk berât-1 'âlişân sûreti

I Şeyh Cemâleddin Hazretleri'nin meşihat ciheti Mehmed Emin Halîfe 'uhdesine tevcîhine dâir 'atîk berât-1 'âlişân sûreti

I Bîmarhâne Mescid-i Şerîfi imâmet cihetinin es-Seyyid Mehmed Halîfe 'uhdesine tevcîhine dâir 'atîk berât sûreti

9 Yalîniz dört 'atîk ve beş cedîd ki, dokuz 'âdet berât,1 'âlişân sûreti
Ma'rûz-1 Dâ'îleridir

Bâlâda müfredât-1 mezkûr dokuz 'aded berât-1 'âlişân sûretlerinin emr-i 'âli-i devletleri vechle takdimine ictisâr kilnîştir. Ve 2 Kânûn-u Sâni Sene 328 târihli takdim kîlînân evrâkîlar ile mutâlâ' agûzâr hazreti
reşadetpenâhileri buyuruldukdada lazım gelen muâmele-i icâbiyesinin lütuf ve sürûvvet-i mün'imânelerinden ümidvar olduğum hasebiyle tebâsırâtımın intizârında olduğumu ve buraca olan evrâk ve kuyûdât bundan ibâret olup, başka günâ evrâk-ı olmadığı ve evkâf daîresinden tahârrisinde bulunduğu Şeyh Cemâleddin Medresesi vakfiyyesi daire-i mezîkûrda mukâyved olmadığı gibi vazîfedârân yedinde dahi olmadığı tahakkuk itmiş olmağın ancak Nezâret-i Celîledgeden başka mahalde kâfi ümid idilmiş olmağla ta'kib-i mesâlih me'mûru tarafından tahârrisine emr u izbâr buyurulmasının, kezâlîk nezâreti celîleye gönderdiği bildirilen 'ümûm evrâk numrosunun meclis kitâbetinden tahârrisinde olunduğu 'arz olunmuşdu. Mezkûr numro dahî buldurulamamış olmağla yine ta'kib idilmekde olunduğundan elde idildiği hinde takdîm kilnacağımı dahi buraca ıkîtâzâ iden cihete dâir evâmîr-i ʿaliyye-i hazreti velîyyu'n-nimeleri mücîince bi't-ta'kib ifay-ı muâmeleye sa'y u gayret ve bir vechle kusur idilmeyeceliğini 'arz eyerim efendim. ol bâbda fermân

Bundan akdem dergâh-ı şerîfimizin ta'miri husûsunda hükmüet-i mahälliyeye virmiş olduğum müzeâkererin sûreti huzûr-u devletlerine takdim kılınmış ve keşfinin icrâsîyla mazbatasının derdest-i tanzimi dahi 'arz olunmuşdu. Bu kerre Belediye riyâsetiyle Nâfi'a Mühendisliğinden bi't-tanzim musaddak keşîf v râyic defteri kitâ'a I ve haritası kitâ'a I, ve meclis-i idâre-i livâdan tanzim kılınan 440 numro ve 7 Kânûn-ı Sânî Sene 328 târihî mazbatasının süret-i musaddakası kitâ'a I ki, 3 kitâ'a evrâk-ı resmiyye leffên takdim pişâh-ı hazret-i reşadetpenâhî kilnmişdir. Ve 9 Kânûn-ı Sânî Sene-i mezîk târihiyle evrâk-ı mezîkûr takımıyla cânîb-i mutasarrîflîkdan doğrudan, resmen vilâyete uğramaksızın Evkâf-i hümâyûn nezâret-i celîlesine takdim kilindiğimi berây-ı ma'lûmat 'arz ve mezîkûr evrâk bi'l-vusûl nazargâh-ı mûrşid-i a' zamileriyle müstebân bu-yurulacağı ve haritasından dergâhın resm ve ebniyesi derpiş olacağı tabî'ı
idüğüünden ve bu sene zarında dergâh ta'mirât görmez ise inhidâma mâıl olmağa bîl-âhere masârîf-i kesire întâc-ı pezîr olacağı evvel ve âhir 'arz olunduğu vechle lütfen ve merhameten bir an evvel husûl-ı tesrîr husûsunda inhâsının inâyet-i reşâdetpenâhilerinin sezâvar bu-yurulmasıyla iş bu dergâh-ı şerîfin dahî sâye-i hazreti Veliyyû'n-nîmelerinin şeref ve ihyâ ve ma'mûr ve âbâdan olmasına muvaffak olunmasını bilhassa ve teveccühât-ı kalbiyye-i ve ta'attüfat-ı mün'imânelerinin hakk-ı ehak bendegânemde meşmûl ve mûbâhi bu-yurulmasına niyâz ve istirhâm eyerlerim efendim. Ol bâbda fermân hazreti veliyyû'l-emrin dir. Bâki hemîşe 'ömr ve ikbâl dâim bâd. 15 Safer'î-hayr sene 331 ve 10 Kânûn-ı Sânî sene 328 Kengri kadîm du'âcınız

Hasib bendeniz

(69/30) Kâсим Beğ Zâviyesi Hakkında Nûri Dede Efendi

'Tarafından vuku'bulan mürâcat üzerine istid'ânın Meclis-i İdâre-i Livâdan Evkâf Dâiresine lüzûm Gösterilmiş ve Dâire-i Mezkûrdan Virilen Dereker Üzerine Cereyan iden Mu'âmele Evrâkin Süretidir. 3 Teşîn-i Sânî Sene 315 Meclis-i İdâre-i livâ-i Kengri, mucibince, 31020 Teşîn-i Sani Sene 315

İş bu 'arzuhâl ve Meclis-i idâre-i livâının derkenâr tekrâr mütâlâ'agüzär câkerî olduğu. Kâsim Beğ vakfinin buraca başkaca zâviye olmadığı ve vakf-ı mezkûrun İ'sâri bedeli de hayrâtî buluân câmî'i şerîf ve imâret-i müniîf ve masârîf-i sâiresine meşrût olduğu ve şart-ı vâkîf da icrâ oonmakda bulunduğun ve vakf-ı mezkûrun Kengri'ye täbi' Saray kar-yesinde Kâsim Beğ zâviyesi olduğu ve başkaca kurây-ı mevkûfesi olub mütevellileri ma'rifetîyle zâviyesinde it'âm-ı ta'âm olunmakda olduğu bit-tahîk anlaşılmış olduğundan yeddâ mevcûd bulunân vakfiyye-i
ma'mül bihāsının mütāla'asıyla hakikat-i hâlin zâhire ihrâcî zimmində mahkeme-i şer'iyyeye havâlesi iktizâ ider ise olbâbda emr-u fermân hazreti minlehû'-emrindir. 8 Kânûn Evel Sene 315

Vekîl-i Müdir-i Evkâf
es-Seyyidr Halîl Hîlmi

Tekrâr Meclise 8 Kânûn-u Evvel Sene 315

Numro: 278

Hattâ 'arzuhaâlde beyân olunan husûsât hakkında Evkâf müdirliği vekâletinden bâlâyâ yazılmış olan 8 Kânûn-u -Evel Sene 315 târihlî ve yüz on beş numrolu derkenâr me'âlinin reşâdetli Nûrî Efendiyê tefhimine ve iddi'ây-î va'âki'asîçûn isterse mahkeme-i şer'iyyeye murâca'a'atda muhtâr idûğûne karar virildi. 14 Kânûn-u Evvel Sene 315
Meclis-i İdâre-i Livâ-i
Kengîri

Evvelce mezkûr istid'ânın mutasarrîflîkdan havâlesi

Evkâf Müdiriyetine 21 Teşrîn-i Sâni Sene 315

Numro: 107

İş bu 'arzuhaâlde hûlûsa-i meâli bâ berât-i mutasarrîf olduğu Mevlevîhâne Kasım Beğ zâviyesi yedde mevcûd bulunan kuyûd-u hâkânî müsbet bulunduğundan mevlevîhâneden başka Kasım Beğ zâviyesinin olub olmadığının ve zâviyedârlîk üçün kaç gûruş tefrik olduğunun derciyle keyfiyyetin nezâret-i celileden bâ mazbata beyândan 'ibâret bulunmuş ve kuyûda lede'î- mûrâca'a vakîf-î mezkûrun âçûyz on dört senesi ru'yet olunan muhâsebesinde ez gayr-i masraf altûbin yedi yüz seksen gûruş fazla-i vakîf olub her mûcib şart-i vakîf vakîf-î mezkûrun 'imâret-i
zâviyesinde sarf olunmak üzere mütevelli lerine itâ olunduğu kayded anlaşılmış ve mu‘âmele-i mukteziyyesinin ifâ ve icrâsi zmindandı meclis-i idâre-i livadan havâlesi iktizza iderse ol bâbda emr u fermân hazreti min lehü‘l-emrindir. 22 Teşrin-i Sâni Sene 315

Müdir-i Vekîl-i Evkâf
es-Seyyid Halîl Hilmi

Meclise

22 Teşrin-i Sâni Sene 315

Numro: 268

İş Bu ‘ arzuhal güzelce nazar-ı mütâl’adan geçürülerek mün-derecatına göre kâfi olacak süretdede beyân, keyfiyyet idilmesi ve mev-levihâneden başka Kâsim Zâviyesi olub olmadığının izâhan beyân olun-ması zmindandı tekrâr Evkâf müdirliği vekâletine havâle buyurulmasına karar virildi. 30 Teşrin-i Sâî Sene 315 Meclîs-i İdâre-i Livâ-i kengri mûcibince- 30 Teşrin-i

Sâni Sene 315

İş bu Kâsim Beğ zâviyesi hakkında gerek evkaf dairesince gerek ‘umûm evrak meyânında başka gına bir mu‘âmele ve bir evraka desteres olunamayib ancak vakfiyye süredi ve kuyûd-i hâkânı süretleriyle iş bu mu‘âmeleden ’ibâret olarak huzûr-ı ’âliye takdim olunmuştur efendim. Ol bâbda fermân. Hasîb
(69/31) Nûri Dede Efendi Tarafından Defter-i Hâkâni Nezâret-i 'Aliyyesine Takdim Kılınan İstid'âya Nezâret-i Müşarûn ileyhâdan, Bâderkenâr İ' âde Olunan Musaddak Derkenâr Süretidir

Kuyûd-u Hâkâniye idaresine

28 Haziran Sene 315

Hatt-ı Özû

Şehir Civari Mezra’aları 828/374

Kuyûd-u Hâkâniye mûrâca’ât olundukça Kengirî Kazâsına tâbi Derviş Şemsi deyû yazıldığı mahallin tahtında mezra’â-i mevlevîhâne-i Kâsim Bêgî mevlevîhâne harâb olub Derviş Şemsi îl ol makâmî ihyâ idûb baq ve bahçe idûb idûb’ imâretine vakf bûn idûb, evladata kimesne kalmadûgî ecîlden, sâbikan ’atabe-i ’ ulyâdan Derviş Mûsa nâm kimesneye sadaka olmuş hâliyâ teftiş olundukda Gâzî Mü’mîn mescidî imâmî mu-tassarîfdir, didiler, temessûkî görülmêdi. Hâsil yüz akçe ve yine kaza-i mezbûre tâbi’ Saray Karyesîyle, Kara Çevre ve Kara Sûrû mezra’alarının hâsîlatlarilya nefs-i tevahhut hamâmînîn ûsîne mütevveçihatî Kâsim Bêg zâviyesine tahrîr ve tahsis kilinarak sebt-i dererîf-i hâkâni kilinmiştir. 30 Haziran Sene 315

Mukâabele olunmuşdur İdâresi Kuyûd-u hâkâni

Kuyûd-u Hâkâni

Kengîrî

Kal’acik

Kâsim Bêg Zâviyesi

Vakf-i Zâviye-i Kâsim Bêg

Karye

Karye

Saray ma’a mezra’a Kara

Mîkâil deresi ma’a mezra’a
Çevre ve Kara Sürü ta Hars-ı tâbi-i mezbûr
bi’i mezbûr Kara Dere
Kâsım Beğ zâviyesi hakkında defter, i hâkâni nezâretinden Maliye Nezâreti ’aliyyesine tezkere-i sămi yazılmıştır.
Numro: 206 31 Temmuz Sene 315

Evraklar taharri olundukda iş bu numro hakkında bir evrâka des-
teres olunamadığından ’umûm evrâk meyânında evkâf nezâret-i
celilesinden olması vardır-i hâtr olmuşdur efendim. Ol bâbda fermân.
Hasib

(70/1) Evkâf-ı Hûmâyûn Nezâret-i Celilesine

25 Eylül Sene 329
Numro:230

Kengiri Mevlevihanesi post-nişini Hacı Hasib Dede Efendi ta-
rafindan virilen ’arzuhabde dergâhın kasabaya bir çârek saat mesâfede
bulunmasıyla beraber minber bulunmadığından gerek dergâhın sükkan
ve züvvâr ve dedegânî ve gerek komşu ve cirâni yâz ve kısh salât-ı cum’a
ve iydeyni edâda müşkilât çekmekte olduklarından dergâh-ı şerifin
mihrâbi yanında yeniden bir minberin vaz’ı ve inşası derd est olmağa ber
vech-i hasbi hitâbet cihetinin dahî uhdesine tevcîhi istid’â ve merbûtü
istid’ay-ı ’umûmîde dahî uhdesine tervîc istid’â istîrhâm kimûnûs ve
mûmâ ileyh cînet-i meşihatî häiz eshâb-ı ’ilm ve fazldan olmasî cihetle
imtihânına lûzûm ve hitâbet vazifesini hasbi olarak deruhde ideceğini
mebni ’îlâm istihsâline hâçet gürülememiş ise de evvel emirde sâlîf’z-
zîkr istid’âların leffîyle istizzân-ı keyfiyyet olunmuş tensîb kimûnûsla
ifây-ı muktezâsına inâyet buyurulması bâbinda emr u fermân hazreti
min lehû’l-emrindir.
Beş gurüşluk hicâz varakasına yazılmışdır.

Lütfen ta'kib ve tervicine dâir emr-i 'ali-i hazret-i reşâdetpenâhîlerinin sezâvar buyurulması niyâz buyurulması niyâz ve istirhâm olunur efendim. Ol bâbda fermân.

(70/2) Dergâh-ı Şerîfîn Ta'âmiyesinin Tezyîdi Husûsunda Kengîri Mutasarrîflîğa Virîlen İstidây-ı Dâ'îyâneme Meclis-i İdâre Kararîyla Mutasarrîf Efhamî Tarafından Vilâyet-i Celiye Yazılan İnhâmın Süretidir.

Numro: 533 Kastomonu Vilâyet-i 'Aliyyesine

15 Temmuz 329

Kengîri Mevlevîhanesi ta'âmiyesi için şehri mahsûs olan ikiyüz gurûsun cûzîyyetine binâen te'mîn-i idâre kâbîl olamadığından ve bu gibi hayrât ve müberrâtın idâme-i ma'mûriyyet ve bekâsi esbâbîn istikmâliyle isticlâ-ı dâ'îyet idilmesi lâzîmeden bulunduğundan bahisle mezkûr ta'âmiyenin hadd-i kifâyeye iblâşyyla tehvîn âhtiyâcı post-nişîn Hacî Hasib Dede Efendi tarafindan virîlenî arzuhâlde istirhâm olunmuş ve tahkikât-i mezkûre hakikat-i âyende ve revendenin it'am-ı ta'âmi söyle dursun bir türbedârî bile idâreye gayri kâfi bulunmuş olduğundan isticlâbî da'îyet-i hayriyyeye vesîle olmak üzere miktârînîn hadd-i kifâyeye iblâşyyla te'mîn-i bakâsi esbâbîn istikmâline müsâ'ade ve ibzâl-i 'înâyet buyurulması meclis-i idâre-i livâ kararîyla 'arz ve istirhâm olunur. Ol bâbda.

Mutasarrîf-i Livâ-i Kengîri

Fethi Süleyman

Vilâyet-i celîleden 33 numro ve 18 Temmuz Sene 329 târihî tahrîrât-ı 'aliyeye vilâyetpenâhiye bâlâda gösterilen mutasarrîflîkdan yazılan inhâ mazbatasınınleffiyle Evkâf Nezâret-i celîlesine takdim kı-
İnmiştir.

İş bu vilâyet-i celilênin târîh numrosu Post-nişîn Ahmed Remzi Efendi vesâdetiyle ma'lûmat alınmıştı.

El-yevm nezâret-i celîleden bir cevab zuhûr etmemişdir.

Lütfen ta'kibine dâîr emr-i 'âli-i hazreti reşâdetpenâhîlerinin sezâvar buyurulması niyâz ve istîrhâm buyurulur, efendim. Ol bâbda fermân.


Evkâf-ı Hûmâyûn Nezâret-i Celîlesine

Numro:162 13 Temmuz 329

Kengîrî Mevlevihanesinin icrây-ı ta'mîrine dâîr keşîfnâmê ve harîtasının leffîyle mütekaddem dokuzyüz kîrk numrölu ve 9 Kanûn-u Sâni Sene 328 târihli mazbata ile vuku'bulan istîrhâm-ı 'âcizânemizin türî'ini müsterham mevlevihâne-i mezûr post-nişîn Hasib Dede Efendi tarafindan mü'tî 'arzûhal metviyyen 'arz ve takdim kilindîgîndan mezûr mevlevihânênin tamâmîn duçar-ı harâb olmazdand evvel 'arz-ı sâbîk veçh-le ta'mîrat-ı mûkteziyyesinin bir an evvel icrâsına müsâ'ade-i celîle-i cenâb-ı nezâretpenâhîlerî erzân buyurulmak bâbında emr u fermân hazrêti min lehîl-emrîndir.

Mutasarrîf Livâ-î Kengîrî
Fethi Süleyman

İş bu te'kîden vuku'bulan istirhâma dâir el-yevm nezâreti celileden bir cevâb zuhûr itmemişdir.

Lütfen ta'kibine dâir emr-i 'âli-i hazreti reşâdetpenâhîlerinin sezâvar buyurulması niyâz ve istirhâm olunur, efendim. Ol bâbda fermân (70/4) Huzûr-u Reşâdetpenâhiye

Kengiri Mevlevihânesî'nin senevi olan vâridât-ı vakfiyyesinin ber veche-i zîr beyânı

2400 Evkâf sandığından mâhiye alınmakda olan ta'âmiye bedeli. Mâhiye
200

720 Seyyid Ahmed Paşa vakf-ı mütevellisinden olan delâîl-hanîk

756 Babsa Karyesi bedel-i a'sârî kable'î-vürûd Nûri Dede-i vekil ta-
rafindan furûhat idilîş lîrây-ı Osmânî 7'aded

350 Derûn-i kasabada olan bâğ ve bahçe rüsûmunun yekûn tahsîl olu-
nan bedeli

4226

Yüz guruş kadar tahsîl olunacak rüsûm bakâyâsi var ise de kimi
askere sevk olunmuş, kimi bi kes bulunmuş olmâğa tahsîlî sarf-ı nazar
idîmîstir. Ve birde buralarda üzmû ve săire meyve hâsilatîm saqûk itlâf
itmesi hasebiyle mîkdâr-ı mezkûr rüsûm tahrîr ve tahsîl olunabilmîstir.

Ber mûcib bâlâda dergâh-ı sherîfin senevi vâridâtî bundan 'ibâret
olub mâhiyesi üçyüz elli guruş dimekdir. Hâlbûki, Samsun dergâhînun
vâridâtî nezd-i reşâdetpenâhîce ma'lûm iken idâre idilemedîğinden dolayı
buraya tahvîlimiz kabul idilîmişdi. Bununla beraber dergâh ise kasaba
hâricinde yirmi dakika mesâfede derbend kahvesi gibi olmâgh, kuş ta-
neye cem' olur kâ'idesince ihvânın celibâyle dergâhın ihyâsi vâreste-i kayd ve izâhîrd. Bundan sarf-ı nazara, zira böyle cüz'î bir vâridât ile idâre idil-mek husûsunda müşkilât çekeceği bedîhi olmağa dâimâ tefekkürde bulunarak kimseden mu'âvenet vuku'bulamayacağı dahi dermiyân idil-metedir. Binâen 'aleyh burada şîta hükmünu ziyâde içra itdiği haber virilmekde ve âsimden içra itmetde ve ezher cihet hâlâ husûsu Sam-sun'dan ziyâde olduğu ve ahâlinin medeniyetsizliği anlaşılmıştır. Şu hâlde dergâhın şeref ve ihyâsına dâir lâzım gelen hata ve kömüy ve gaz ve kahve mangırı da'îlerini düşündürmekde olduğu gibi Samsun'dan infîkâkımize nedâmee ve buradan memnûniyet hâsil olmamışdır. Bu hâl ise zât-ı veliyyü'n-nî'mice dahi meçhul olduğuna bîla ıştibâh eminîmdir. Gerçi Samsun dergâhına kıyâsen huzûr-ı evliyâullahda bulunduğumuza iftihaën sabir ve metânât cihetî teemmûl olunmakda ve leyl ve nehâr dergâhın şeref ve ihyâsyla megül bulunmakda isem de meşihatname ve tevliyet ve zâviyedârlık berâtının tevcîhine dâir elyevm bir mu'âmelenin 'adem-i cereyânila dest-i da'îyanemde Çanâgirî Mevlîvîhânésine 'âid bir evrâka hâiz olamadığmdan Samsun'daki zâyi'âtim gibi burada dahi tehî dest kalurum fikrine zehâbetle selefimizin rî'cat itme ve âlî âhire evlâyıları tarafından müdâhale ihtimalî mûlâhâsasyyla fakîrî kamu umûra müdâheleden vâreste klub soğukluk virek müsâfîretle cereyân-ı mu'âmele ve mâyazar ile ikîfâ ve kuru tahta üzerine ikâmet idil-mektedir. Binâbirin buraya i'âne ile geldiğim mâ'lûm-ı devletleri olmâgın ezher husûsu te'mîn-i istirâhatim zât-ı veliyyü'n-nî'me efendim haz-retlerine ümidvâr ve kalbi mürsidânelerinde mahfüz bulunduğumdan emniyet-i kâmîle olduğu hasebiyle 16 August Sen 328 târihli şerefsâdîr olan emr-i 'âli mücîbince fêvka'1-âde bir dergâhla kariben maz-har-ı mûkâfât olacağımza dâir va'd buyurulan ilitatinge-i reşâdetpenâhileri müteselli olmakda isem de bir muktezây-ı zaman itminân-ı kalb hâsil olmak üzere lütfen ve merhameten husûl-u tespiremin ez her cihet tebâşiriyle dîlâd buyurulmakhi nîyâz ve istirhâm
iderek dü çemle intizârında olduğumu bilhâssa 'arz eylerim efendim. Ol bâbda fermân.

Ma'amâfîh, dergâh-1 şerîf müsekkifât-1 vakfiyyyesine 'âid mu'âmelât ferâğ ve intikâliyeye vuku'bulmakda ve selefimizin zamân-ı idâresinde tekâsülde bırakılan hayli mu'âmelenin harçları alınmış yedlerine senedleri virilmemiş olduğundan bazıları mûriye tahvil ve sened-i hâkânî alarak pânk sandığından istikrâz ittiikleri haber alınmakta ve bundan böyle vuku'lu tekessür ideâğı anlaﬂılmış ve bu yüzden inzibât ve vâridât-ı vakfa sekte 'ıras itmekde olduğu tabrî-i idûgünden ve eshâb-ı mesâlih tarafindan mûrûca'atla şikâyet vuku'bulmakta ve eshâb-ı arâzî yedine virilecek evkâf-ı müstesnâ sened-i hâkânîsi ve birde muntazam ve müdevver bir defter-i mahsus bulunmadığından ve bundan böyle inziûbat-ı mu'âmele ve vâridât-ı vakfa hale gelmemek ve defter-i mahsus tertibiyle muntazam sürede icrây-ı mu'âmeleye medûr olmak vetekrâr tâsdik hâcek kalmamak üzere lâ akal yüz 'aded müstesnâ sened-i hâkânînin bâposta tesâyri husûsuna müsâ'ade-i reşâdetpenâhîlerinin sezâvâr buyurulması niyâz olunur. Zîra altmış kit'a arâzî Babsa karîyesinde ve elli kit'âyi mütecâvîz bâğ ve bağçe derûn-u kasabada bulunduğu cihetle bunların ekserîsi muhtâc-ı mu'âmele olduğu vuku'bulan tahkikatdan anlaﬂılmış olmağla lûtffen taleb olunan ve ırsâline 'înaqyet bu-yurulacak senedâtın bedeli kaç guruş ise peşînîn yâhut bilâhare iş'âr bu-yuruldu¤u vechle ilk posta ma'rîfetiyle takdûm kîhnaçığı bi'l-hâssa 'arz eylerim efendim. Ol bâbda ve kâtibe-i ahvâlde irâde hazret-i velîyyû'n-ni'melerinindir.

10 Teşrin Evvel Sene 328 Kengirî Kadîm du'âcınız, Hasib bendeniz

(70/5) Huzûr-1 'Âli-i Reşâdetpenâh Cenâb-ı Velîyyû'n-ni'ne

Effendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı Dâ'ilîeridir

Dergâh-1 Kâdim ve du'â'ciniz.

5 Zilhicce Sene 331 ve 23 Teşrin-i Evvel Sene 329

(70/6) Huzûr-1 'Ali-ı Reşâtetpenâh Cenâb-ı Velîyyû'n-nî'me
Efendim Hazretlerine

Hulâsa

Çilekeş nâmiyla fahr-i Mevlânâ altında bir hânin Çorum Mevlevihânesi'nden şirkat vukû'atına dâir havâdisidir.

Ma'rûz-ı Dâ'îleridir

yara gelmiş, bir kaç mäh ikâmet itmiş, mümâ ileyh ise hâin-i emin bilerik huzûr-u şerif ve semâ'hânênin miftâhını merkûme teslim eylemiş, Nûri Dede gerek Konya'ya gideceğinden gerekse Derviş gittikden sonra lihye-i sa'âdet mevcûd olub olmadığına bakmadığın ma'rûzâtından müstebân olmağın, buradaki lihye-i sa'âdetin daha sârîki ve mücâsir-i mutlak hâin-i merkûm olduğu bu emmâre ile sâbit olacağından berâ-y-1 malûmât-

Elfâkîr kadim du'âcımız
Kengirî

23 Teşrin-i Evvel Sene 329

(70/7) Mahkeme-i Teftişden Seýh Cemâleddin Medresesi Vakfından Meşihat Cihetine İ'tâsına Lüzûm Gosterilen İlâm Münderecâtından Bahsle Kastamonu Vilâyeti-i Celîlesinden Kengîrî Mutasarrîflîğa Şerfvârid Tahrirât-i 'Alîyye Sûretidir.

Kengîrî Mutasarrîflîğî Cânib-i Vâlâsına

Numro: 322

Sa'âdetlü Efendim Hazretleri

vâridât hayrâti mahu ve münferis vakıflara 'âid bulunmuş olunacağına mebni vakf-ı mezkûr bedelâtından ma'ârif içtin akçe ifrâz ve 'itâsi ol bab-daki avâmire ve ta'limat ahkâmına menâfi' görülmüşdür. Binânen 'aleyh, ba'dehû ana göre evkâf-ı hümâyûn nezâret-i celîsesine meclis-i idâre-i vilâyetden dahi mazbatası yazdırılmak ve artık şu muhâberât ve mu'âmelâtde de bir netice-i kat'îyye virilmek üzere evvel emirde hadd-i zâtında vâridâtı müsâ'îd görünan ve andan dahi Şeyh-i mâma ileyhe vazîfe tefîrî mahkeme-i mezûrenin ilâmî ahkâmından bulunan Şeh Cemâleddin Vakî bedel-i a'sârin mâl sanduğundan kalan sülüsüne kat'îyyen dokunulmayarak ma'ârîfe alınan mezkûr bin küsûr gurus dahhi dâhil olduğu hâlde sülesân bedelâtından bir meblağ-ı mu'ayyen üzre ol-mayıp, fakat emsâli vazîfeler gibi akçe üzerine Şeyh-i mâma ileyh içinde münâsib mikdar tahsis ve ta'yın idilmesi, ve ma'amâ fîh vakf-ı mezkûr bedelâtından usûlsuz olarak ma'ârîfe virilegelmekde olan mabâlîğn dahi bu sûrelte 'itâsi nasıl bir emre ve karâra müstenid idûğünden ibnâsi, ve şu hâle göre yeniden 'âcilen tanzîmiyle tesyârî meclis-i idâre-i livâdan bir mazbatanın âcilen tanzîmiyle tesyârî meclis-i idâre-i vilâyet kararî üzere-rine temenni olunur. Ol Bâbda. 8 Receb Sene 317 ve 30 Teşrîn-i Evvel Sene 315

Kastomonu Vâlisi Mehmed Enis

İş bu sûret Kengrî evrak me'mûrîğündan alınmışdır.

II Kânûn-u Evvel Sene 328

Numro:307 17 Teşrîn-i Evvel Sene 317

Meclise 17 Nisan Sene 317

Vilâyetden Husûsi

Kengrî Mevlevihânesinin meşihat cihetinde 'âid vazîfe-i mu'ayyine
Şeyh Cenâleddin vakfî bedelinden tasviyesi hakkında cereyan iden muhâbere üzerine mahkeme-i teftîsten yazılan muktezâ yine İâde olunmak üzere evrak-ı müteferri'asıyla ma'an ırsâl kiâ unwindgından iktizâsının ifâ ve ibnâsına dâir Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretî'nin 3 Teşrin-i tarihî ve 17 numrolu tahrîrâtını zeylen 17 teşrin-i Evvel Sene 317

Kastomonu Vâlisi

'Umûm evrâkîn nezâret-i celifeye dâir ırsâline târih ve numrosu evrak kaleminden bulunduğunand, evrak ise meclise havâle olunmasından meclis kâtibi tarafından taharrî edilmekde ise de henûz elde idilemediğinden bilâhare diğer evraklar ile takdim idileceğini 'arz eylerim efendim. Ol bâbda. Hasib

(70/8) Huzûr-ı Âli-i Cenâb-ı Reşâdetpenâhiye

Ma'rûz Dâ'ireleridir

Bu kere şerefvârid olan 30 Eylül Sene 328 târihli emirnâme-i 'âli-i Cenâb-ı reşâdetpenâhlileri 12 Teşrin-i Evvel sene-i mezûr tarihiyle vâsîl dest-i dâ'îyânem olarak melfûfi bulunan selefımız Nûrî Dedê Efendi'nin zât-ı veliyû'nnenî'yiye takdimine mütecâsir bulunduğu 'arizâsîyla merbût evrak üzerinde devr u teslîm kâ'îdesi icrâ emeliyle ismi mevcud vecisimi nâmecûd ve teslim eylediği şahsîn dahî ismi mecbûl el-yevm beyân itmediği ve kendûsûnden süül olunmuş ise de cevâb virmediği hâlde âğya dergâh nâmına terk itmiş, olduğu eşyâya dâir pusulasi ve mezûr evrâkın mütâlâ'asıyla mûnderecatına göre icâbûn icrâ ve inbâsî emr-i 'âli-i mün'imâneleri mûcibince mütâlâ' agûzar olub, leffen ve i'adeten takdim kûndî. Zîra bundan akdim mûmâ ileyî Dedê Efendi'nin Mihtâh birikdiği mekteb müdîri Fuâd Efendi'ye ve dergâha bekçi bıráktığı şahsa gönderdiği eşyâ pusulası gösterilerek gayr-i mevcûd olan eşyâlar süül olundukda, mûmâ ileyûmânîn mezûr eşyâyi bize ber múcîp defter, bil-
müşahede telim itmediği gibi, meçhûl ve gayr-i usûl olarak gider iken hâneme gelüp yalnızlık miftâhı teszlim etmiş, biz de kendüsüne emniyet idüb şûhdenen mútebâ'ıd iderek kabûl eylemsizdik. Hâlbuki beyân itdiği gayr-i mevcûd olan esyâlarını dellâl ma'refetiyle dâ'a'nız furûhat it-direvirmişdum cevâbını Füâd Efendî hayırğâhlar için çocuklara elbise yaptığımı bekçi biriktiği sahîs tarafından cevâb virildiği, hattâ furûhat itmiş olduğu esyâyi mevcûd nazârında gösterdâginden dolayı cümle-i nâs tarafından ta'âccûb eyledigi ve kendüsünün nâmusuna halel virdîgini beyân itmişdîm. Buna dâir cevâb virmediğinden başka bir takım eski hazır, zira keelen yeıkûn hûkmünde olan gayr-i mevcûd esyâyi, mevcûd esyâ nazârîyla makâm-ı 'âliyye ye pusulasının takdimine müteâsir bû-lunduğuna istîgrab ve teessûf oluşmuşdur. Ma'amâ fih, haysiyetinin zâyi' mes'ealesine gelince, burasının ahâli ve 'ulemâsî şeyyet müte'assîb ol-dukları hasebiyle mumâ ileyhin 'işrete mübtelâ' vesâir 'ef'al-i kabîhasından ilerî geldiği ve şeref-i dergâhîn ziyâ'iyla ezher cibet nevâkîsinîn ikmal idilmediği dahi vâridât-ı vakfinin tezyidiyle inzibâta alınmadığını 'umûm tarafından beyân idilmektedir. Ve bir de mü-tallakası târafiyla üflet itmediğim gibi, kimler olduğu dahi meçhûlum ol-duğunu bilhassa 'arz eylerim. Binân 'aleyh, mezkur esyâ pusulasının nûsha-i sânîsini emr u devletleri üzre taraf-ı fâkîrâneme ırsâl ve ba'zi mu'a'âmele hakkında beyân itmiş olduğu ma'lûmatını ve melfûf pu-sulasında gösterdiği esyânın mevcuduyla gayr-i mevcudunu imâ ve izah iderek ve lihye-i sa'àdet meselesine hâvi cereyân iden mu'aâmeleyi ve derghahn saîr husûsuna dâir lâzîm gelen lütuf ve' inâyet-i mún'imânelerinin seza var buyurulması zimmindende 10 Teşrin-i Evvel Sene-i mezkûr târihî 'ariza-i dâ'iyânemin takdimine mücâseret hâsil olmuşdu. Binâbirin, esyâ pusulasının bir kaç maha'linde yekdîğerine muğâyir ne zuhûr itmiş ide de hûkûmsûzdür. Bununla berâber, tahrîrât-ı
reşādatpenāhîde taleb-i dā'īyânem üzre tanzim ve leffen irsâl kîldînî
deyân buyurulan meşihatnâmênin keyfiyyeti vusûlunun 'îşär-i emr buy-
yurulmasi olmâdïnîn hênuz tahrîrât meyânanda mezkür meşihatnâmê
ezhûr itmêmîş olmâla fakîrî telâşa düşûrmûs, tahrîrât-î aliyyênîn zar-
îfînà dikkâtla bâkîlmûs bir günâ kûsâdîyla sîrkat emmâresi müфаâhû
e olunmamağla, belki sehên maqâm,î aliyyênî kalmışîr fîkrêne zehâbetle
îş bu 'arîza-i dâ'îyânemîn terkim ve takdîmîne ictisîr kûlnîşîtûr.
İnşâallahû Ta'âlâ rehîn-i 'îlm-i mekârîmi âray-î bende perûrlarî bu-
yuruldukdâ lûtîfên ve merhametên îş bu ilişikdên halâsi ve necâtîm
husûsûnda dîlsâd buyurulmaklîgünî ve huzûr-u làma 'annûr efendimizde
fîmûbàd savb-i fîkîrânîn teveccûhât-î kalbiyêe ve ta'attûfât-î mûr-
şidânêlêrinîn meşmûl ve mûbâhi buyurulmasîni niyaz ve istirham eyerîm
efendim. Ol bâbda fermân bâkî hemîşe 'ömîr ve ikbal dâim bâb. 13 Teşrîn-i
Evvel Sene 328

Kengîri kadîm du'âcînîz Hasib

Hâşîye

İş bu 'arîzasînîn posthâneye takdîmî esnâsinda ihvân-î sadâkat
nişânemîzden Samsun Posta müdîrî sâbîki Cevri Beğ Efendi tarafından
bir mektûb aldım mûma ileyî mağdûr bulunduğu hasebiyle der'aliyyeye
'azîlet Posta Nezâretine hâlî-î mağduriyetinden bahsle istid-î virdîgini ve
nezâretden bu gün ûyûn ile vakît geçirildiğini ve 'âciz kalarak bizzat
maqâm-î sâmî-î hazreti reşâdetpenâhîlêrîne istirhamnâmê takdîm ide-
çeğîni ve dâlîlêrînîn dahi zât-î velîyyû'n-nî'mîye arz olunmasını iltîmâs
itmesi überine ve mûmâ ileyîn meâlen ve bedenen görûş olduğum il-
tîfat ve hûrmet mahsûsuna ve Samsun Dergâhında vuku'bulan hidmet-i
halisânêsinên bînân mûmâ ileyîn hakkında lâzım gelecek mu'âvenetîn lût-
fên ve merhametên ihsan ve in'àmya dîlsâd ve ezhar cîhet tevcîh buy-
yurulmasî husûsûnda zât-î mûrşidânêlêrîne mağrûrâne niyâz ve istirhama
müçaseret hâsil olmuşdur efendim. Ol bâbda ferman.

(70/9) Huzur-ı 'Alî-i Cenâbî Hazreti Reşadetpenâhiye

Ma'rûz-ı Dâ'ileridir

Bi-lutf-i Ta'âlâ hâdemi bulunduğu Kangırî Mevlevihânesi şehre çârek sâ'at mesâfele bulunmasıyla berâber minber bulunmadiğından fariza-i cum'anın edâsında gerek dergâhın sükkân ve züvvâr ve dervişânı ve gerek etrafındaki kesretli ahâlinden komşular ve çirâm yaz yaz ve kișda zahmet ve meşakkat çekmekde ve binâen 'aleyh salât-ı cum'a ve iydeyn edâ olunmak üzere minber vaz'ıyla hatip ta'yînine lüzûm-u hakiki görülmekde olub dergâhın ise vâridâti gâyet kalâr olmağla bundan bir mikdâr vazîfe ifrâziyyla müceddedâ ahâr bir kimsenin hatib tayîn olmayacağından, zâten dergâh-ı mezkûrûn her bir vazifesini deruhe itmiş bulunduğun gibi, işbu hitabet hidretini dahi ilâveten ifâ ideceğinden dergâh-ı şerîfin semâhânesi mihrâbî yanında yeniden bir minberin vaz'ı ve inşâsi da derdest iðûgenden bervech-i hasebi nâm-ı dâ'îyâneme bi't-tevcîh berât-ı hûmâyûnun istihsâli zmnunda lazımgelen mu'âmele ve inhaşının himmet ve 'inâyet-i hazreti reşâdetpenâhîlerinin sezâvar bu-yurulmasının niyaz ve istirham eylerim efendim. Ol bâbda emr u fermân hazreti min lehû'lemrindir. 25 Şa'bân 331 ve 17 Temmuz Sene 329

Eddâ'i
Hâdim-i Mevlevihâne
Kengirî

(70/10) Kastomonu Vilâyet-i Celîlesi Evkâf Müdûrîyeti Cânîb-i Behiyyesine

Ma'rûz-ı Dâ'ileridir

Kengirî Kasabasında váki' mevlevîhânenin hazine-i celileden mü-
devver mâhiye ikiyüz guruş ta'âmiye bedeli olup, bundan başka mahoşs vâridât mâhiyesi olmadığın cihetle böyle çüz'î bir vâridâtlâ dergâh idâresinden müşkilât çekilmekde iken bu kerre Evkâf-ı Hümâyun Nezâret-i célîlesinden ta'mîmen şerefvârid olan emr-i 'aliyye-i cânib-i behiyyelerinden zeylen izahnâmênin vûrûduna deâin Kânûn-ı Evvel ma'aşât ve muhassasât ve saîresi hakkında sarfiyât idâmemesine dâir emr ve izbâr buyurlması üzerine mezkûr emr-i 'aliyyeye istinâden elyevm ta'âmiye ve tevkîf ve sarf ve i'tâ idîmektedir. Hâlbûki, mezkûr taâmiye şahsa 'âid ma'aşât nev'iinden olmayub dergâh-ı şerîf nâmına fûkarâ ve dervişân itâ'îyesine mahoşs olduğu hasèbiyle müstesnâ tutulacağı tabî idûğünden binânên' aleyh 'askerîye ve jandarma ta'yînât bedelinin istisnâiyyeti hüsûsünde emr-i aliyyenin şerefsudûruyla sarf ve i'tâ olunduğu gibi itâ'îmiye-i fûkara dahi tevkîf tahtında olmayip ta'yînât müsûlû sarf ve i'tâsî lazimgelen emr-i 'aliyye meyânında dâhil olacağı bedîhi bu-lunduğundan fûkara-i bâbûlûhâ mağdûriyetden mûhâfaza ile mezkûr ta'âmiye bedelinin i'tâ veyâhud tevkîf olunacağına dâir sarâhaten tesrî-i cevâbiyye intizârida olunmağın lütfen ve merhameten emr-i 'aliyyenin sezâvar buyurlması niyâz ve istirham olunur. Ol bâbda fermân hazreti min leh'î-ermindir. 16 Kânûn-u Sânî Sene 329

ed-Dâ'i Hasib

(70/11) Huzûr-ı Âli- Hazreti Reşâdetpenâhiye

Ma'rûz-ı Dâ'îleridir

Leffen takdim-i pişêkâh-ı sâmi kîlînan müzekkere-i dâ'îyânemden mûstebân buyurlacağı vechle dergâhımızın kasabayâ ba'd mesâbesi hasèbiyle gerek kîráat-ı Mesnevi-i şerîf ve gerek ıcrây-ı âyîn-i tarikat-ı 'aliyyemizle nâm hazreti pir ekdase efendimizin 'ulûvve kadrimin yât ve şerefi dergâh-ı şerefimizin tezyîd-i hüsûsunda isticlâb-ı cemâ'at-i kesîre içün
salât-ı cum'ânın kullanımı elzem olduğundan bahsle buraca mürâca'at olunmuş ise de evkâf dâiresinden bir vazife tahsisine lüzum gösterilmiş ve buna da dergâh-ı mezkûr vâridâtının müsâ'adesi olmadıgından huzûr-u reşâdetpenâhiye 'arz ve keyfiyyet ihvân ve yârân ile tensib görülerek istidâsi bitertib takdim sağlanmıştır. Zât-ı hazreti veliyyü'nu'nmilerince dahî tensib buyurulur ise Evkâf Nezâret-i celîlesine inhâsiyyla hitâbetin 'uhde-i dâ'iyaneme tevcih ve berât-ı hümâyûnun istihsâline himmet ve delâlet-i mün'imânelerinin sezâvar buyurulmasını. Binâbîrin tevliyet ve meşihat ve delâil halkh berât-î 'alişânlarının sûreleri evvelce makâm-î 'aliyyeye 'arz ve takdim alınmış ve 'uhde-i dâ'iyaneme tevcihine dair lâzım gelen mu'âmele ve inhâsiyyla berât-ı hümâyûnun istihsâli gibi esbâba mütevekkîf ise himmet ve 'inâyet-i mûrşîd-i a'zamîlerinin ibzâl buyurulması niyâz ve istirham alınmışdu. Şimdiye kadar bemeseret cevâbına desteres olunamadığından lütfen ve merhameten ifâ-yî mu'âmelesine emr buyurulduğuun yâhud buracami mûrâca'at olunması lâzım geleceğinin, ma'amâfih, iş bu hitâbet mes'elesinin de nevechle mu'âmele idilmesi muktezisinin emr u izbâr buyurulmasını istirham ey-lerim efendim. Ol bàbdaferman. ed-Dâ'î

17 Temmuz Sene 329

Kengtrî kadîm du'âcnîz

(70/12)Huzûr-î 'Ali-i Reşâdetpenâh Cenâb-î Velîyyü'n-nîme

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı Dâî'ileridir

4 Kânûn-u Evvel Sene 329 târihlî şerefvûrduna lütuf buyurulan emr-i 'âli-i hazret-i reşâdetpenâhi mûcibince leffen takdimine ictisâr kilnân pusulasından müstebân burulacağı vechle emvâl-î gayrî menkûle nizamnâmé-i cedide ahkâmînca defter-i hâkâni memurluğundan taleb

Binâen 'aleyh, 20 Kânûn-u Evvel Sene 329 Târihîlû şerefsâdîr olan emirnâmê-i Cenâb-1 hazret-i veliyyû'n-nîmi müsâdîncâ dergâhımızın ta'mîri hakkında teşebbûs-i váki'i'adan kariben müstefid olunacağna dair tebûrât-1 'aliyyeye bilhâssa 'arz-i teşekûrân ile ta'kib-i mesâlihî karşılığu muhassasî şehri Yirmişer guruşun ibtidây-ı Teşrîn-i Sânî tarihinden ilâ Teşrîn-i Sânî Sene 329 târihine deîgin yirmi beş mâh ki, cemînân beşyüz guruşdan az ğayr-i teslim üçyüz yirmi guruş müterâkîm deyûnumuzun 'inde'l-kayd tahakkuk itdiği, şu hâlde vâridâtını ahzeylediğî mâhlar mürețtâbâtının tesvidi ise selefizme 'âid iken tarîf-ı da'iyanemden tasviye ide- leceği anlaçılımî ve meblağ-1 mezbûrûn bi'z-zarûr icabînî bakïlarak sür'at-i 1râsîli hakkında emr-i 'aliyyeye sezâvûr buyurulması olmâgın, her günâ emr-i münimânelerine itâ'at vecîbe-i zimmetimizden bulunmuş ve vüs'atîn derece ifâsına sa'y u gayretde kusûr idîmemîsî ve şu hâl-i müzâyaka ve bikaderetlik dolayısıyla istîkrâzan tesviyesine teşebbûs olunmuş ise de hayli medyûn bulunduğun cihetle muvaffak olun- namadığından bu hususdaki emr-i devletlerini inîfâz idemediğinden do-
layı gäyet me'yûs ve mûkeddirimdir. Ma'amâfih, bundan akdem dergâhımızın vâridâti mahiye ikiyüz guruş ta'âmiyeden 'ıbâret olduğu ma'lum -ı mûrşidâneleri olmâgra tenki-i hâlînden ve ma'a 'aile bir dergâh idâresince müskilât çekilmekde ve hâlîi yeisle evkatgûzar itmek ve bu mürettabât ise nisbetle gâli ve de'fâten ırsâline 'adem-i ıktidârımızdan bahsle ancak mâh bemâh üçer mecidiyê takdimle ifây-1 din idîleceğî ve bundan başka bir gûna tesviyesi mümkün olmayub tese'elümûze bâdi olarak bu da merzî-i rûh-1 mukaddes-i hazrete-i pîr ve teveccüh-1 'aliyye-i hazreti reşâdetpenâhîlerin sezâvâr buyurulamayacaği cihettle 'arz ve istirham olunmuşdu. Binâbîrin meblağ-1 mezbûrun de'fâten ırsâline betekrâr emr buyurulması üzerine infâzına şîtaban olunmuştur. Şöyleki şîta ihrâkiyyesi ve ihyâ giceleri züvvâr ve ihvân-i bâsafânın kahve ve masârîf-i sâiresiyle beraber ihtiyâc-1 mübrem içerisinde yaşamaklîği bi'z-zarûri ihtiyâr ve bir âsrîn iki seyринi múlahaza ve yakın vakîtde nâîl-i múkâfât olunacağından ımidvâr olarak emr-i mûn'imânelerine itâ'atlâ ifây-1 deyne muvaflak olmak üzere mezûr kâr iki yüz guruş ta'âmiyenin nîsi diğeri olan yüz guruşunu takdim itmek emelinde bulunmuş isem de bu kere evkâf-1 hümâyûn nezâret-i celîlesinden şerifvaârid-i emr-i 'aliyyedî Kânûn-i Evvel ma'aşât ve muhassasât ve sâiresî hakkında ızahnâmenin intizâr olunmuş ise de vûrûd itmemesi hasâbiyle 16 Sene-i mezûr târihiyle evkâf me'murunun vilâyet-i celîiliyeyen ızahnâmeyî taleb itmesi üzerine melfûf müzekkere sûretinden müstebân buyurulacağı vechle bendeleri dahî târih-i mezûr ile vilâyet-i evkâf müdürüyyetine mûrâca'ata mecbûr ve başka gûna bir kolayını bulamadığım cihettle bi'z-zarûri sandık emininden beş mecidiyê istikraz iderek takdimine ve az bir müddet zarfînda tesviye,î düzeyn içün ehmîmiyet virilerek sa'yu gayretde kusûr idilmeyecêği cihette 'arz ve keyfiyete ictsâr kılmış olmazın váktı olan kusûrumun dâmen-i 'afv-i mûrşid-i ekremîlerinde mestûr buyurulması ve teveccûhat-1 'aliyyelerinin bakâsi niyâz ve istirhâm olunur efendim. Ol
bâbda fermân.


Dergâh-ı Kengîri
Kadîm Du'âcinîz

Tahşiyye

muşdur. Kitâb-1 müstetâb-1 şerîfin vûrûdunun istimâ aden ihvân ve aşîkân-1 bâsafa taraftan vuku’bulan mûrâca’at ve talebleri hasebiyle on ‘aded dahi risâle-i şerîfin tesrî-i ırsâline himmet buyûrulması niyâz ve istîrham olunmuş bedel-i niyâz olan yetmiş beş gûrus üzerinde bir misli dahi peşinen zam olunarak cem’ an yüzeili gûrus 18 Sene-i mezkûr târihiyle postaya tevdî’àn takdim kılınmış iş bu kitâb-1 şerîfler tevdî’ ve her tarafda hazret-i pir ekdas efendimizin kemâlât-1 bahiresi tezâhûr ve kulûb-1 âşikânve te’sir sebebiyle tezyid şeref,î tarîkat-1 aliyyemize ve kesret-i muhibbân bâdî olacağını umîdvar olarak betekrâr taleb olunacagı cihatle mûmâ ileyhe ‘arz-1 teşēkkûr olunduğu, bununla beraber der’aliyyeye bulunan ta’kib-i mesâlih me’murunda şîmdîye kadar hic bir âguna havâdis zuhûr itmediği ve Samsun dergâhîmdızda bulunan vekil-i âhire emr-i ‘aliyye-i veli’-n-nî’merleri vechle yazılan ‘arizâmîza dâir henüz bir çevâba des- teres olunmadiği berây-1 ma’lûmat ‘arz olunur efendim, 0l bâbdâ fermân.

(70/13) Müstesna evkâfa merbût mahaller mu’âmelâtınnın defter-i hâkânî idârelerince icrä ve harclarının tamamen vakflarına itâsî ve mu’âmelatından ma’lûmat virilmesi ve vakf defterleri nûshalarının alınması emvâl-i gayr-i menkülenin tasarrufuna ‘âid kânûn-1 muvakkat ahkâmından bulunduğunand ol vechle ifây-1 muktezâsi zmnnda defter-i hâkânî nezâret-i celîlîsinden şerefvârid 17 Nisân Sene 329 Târihlü telgrafaınamesinde emr u izbar buyûrulması üzerinde dergâhımıza ‘âid vakf defterleri nûshasının livâ-i defter-i hâkânî me’murluğundan resmen vuku’bulan talebi ve ber vech-i mezkur makâm-1 ‘aliyyeye ‘arz olunduğu vechle bermûcib emr-i ‘âli-hazreti reşûdetpenâhi defter-i mezkûr bi’t-tanzim dâire- mezkûre takdimi husûsunda rabten mutasarrîfîga virilen müzekkere-i dâ’îyenem sûretidir.

Huzûr-u ‘Ali-i Cenâb-1 Mutasarrîf Efhamiye

Mağ ve bahçe ve arâzi El yevm mutasarrîfi bulunan eşhâs
Kit' a
36
25
87
147
29 Derün-u kasabada vákı' dergâh civarında bulunan bâğlar ber
mûcib defter-i 'atîk
23 Bu dahî karaköprü civarında bulunan bahçe
ter
53 Tahta nâhiyenesi tâbi, Babsa karyeside bulunan arâzi
Bermûcib-i bâlâ yüzbeş eşhas tasarruflarında yüzkırıksekiz kit'a bâğ ve
bağçe ve arâzi-i mefkûfeden 'ibâret olub işbu beyân olunan kit'aların
hudûd ve mikdârıyla kiymeti ve ferâğ ve intikâl mu'âmelesi icrâ olacaklar
ile ibkâ kalacaklar ve karye-i mezâkûrdeki arâzîdan dört kit'asının har-
man yeri ve bir kat'asının kabristana tahvîl olunduğu vukûbulan
tahhikatdan bi'lmûşahede anlaşılmış olmağla lazımge mu'âmele-i
şer'iyye ve nizâmiyesinin ifâsının 'inâyet buyurulması hususunda
esâmîleri hizâsına meşruhat verilmiştir.

Ma'rûz-u Dâ'ileridir

Post-nişîni bulunduğum Kengri Kasabasında vákı' Bimarhâne
nâm-i diğer Taş Mescid Mevlevîhanesinde hâk-i 'ıtrımâk Şeyh Cemâleddin
kuddise sirrahü'l-aziz hazretlerine muhassas evkâf-1 celâliyeye merbût
arâzi ve müsekkafat ve müstağlât-1 mevkûfesinin ol bâbdaki emr-i 'âli
mûcibince o misûllü evkâfa 'âid defâîrden nûsha-i musaddakasının ta-
lebiyle mûrâca'at idenlerin dâiremize sevki husûsu mevlevîhâne post-
nişînilîğine emr u teblîg buyurulmasına dâire-i defter-i hâkâni
me'mûrülüğunun müzekkeresi 16 Mayıs Sene 329 târihli ve 132 numrolu
çâñib-i mutasarrîf encümenlerinden müzîl emr-i ʿaliye teblîğ olunmuş ve şimdiye kadar teʿhîri makâm-ı ʿâli-i hazreti reşâdetpenâhiye ʿarz ve keyfiyyetin mecbûriyetinden ileri gelmişdi. Bu kere 4 Kânûn-ı Evvel sene-i mezkûr târihî şerefvârid emr-i ʿaliye-i hazret-i veliyyû’n-nî’me mefâdînca defter-i mezkûrun tanzîm ve takdimine müsâra’at olunmuşdur. Şöyle ki, kadîmen selef ve eslef-i dâʾîyânem zîr-i idâmelerinde cibâyet bulunan gelen ve cereyan-ı muʿâmesesinden anlaşılmış olan müdevver defter-i atîkından bil’-istinsâh derûn-u kasabada bulunan bâğ ve bahçe ve Tahta nâhiyesine tâbi Babsa karyesinde bulunan arâzi ber mücîb bâlâ cem’an yüzeş eşhâs tasarruflarında yüzquir sekiz kit’adan ibaret olub elyevm mevcûd bulunduğunu nâtkî bil’-ahere tahakkukla zuhûrat vuku’unda zeïlen dahil-i defter olunmak ve envâl-i gayr-i menkûle nizamnâme-i cedîdine rabt ve ilave olunduğunu vechle alnacak ferâq ve intikal ve säire harçlarının tamamı ay başlarında cânib-i vakfa itâsîyla cereyan-ı muʿâlesinden haberdar edilmek üzere defter bi’t-tanzîm iş bu müzeikkere-i dâʾîyâneme huzûr-ı ʿâli-i mutasarrîf encümenlerine takdim kılınmış olmayın defter-i mezkûrun defter-i hâkânî me’murluğuna takdim husûsunun emr u havâle buyurulması bâbinda fermân II Kânûn-ı Evvel Sene 329

Şayed oraca ileride lüzûmuna binâen ihtiyaçâten bulunmak üzere mezkûr bâğ ve bâğge ve arâzi kit’alarının hudûd ve mikdârî ve kıymeti ve cereyan-ı muʿâmesesiyle eshâbînîn esâmîsini mübeyyen müfredât defter nûshasının ırsâline emr–ı ʿaliye-i hazret-i reşâtetenâhipleri sezâvâr buyûrulur ise takdim kılınacağı ma’rüzdur efendim. Ol bâbda fermân, 16 Kânûn-u Sânî Sene 329
(70/14) Huzûr-ı 'Âli-i Reşâdetpenâh Cenâb-ı Velîyyû'n-nî'me
Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı Dâ'îleridir


Hulûsi Efendi'den defter taleb olunarak cevâb tastirî Dergâh-ı şe-rînin icrâ-îî ta'miri husûsunda Evkâf nezâret-i celilesine takdim kılmîms olan evrâk takîmyila i'ade olunarak evkâf me'murluğundan teblîg olunmuş ve nezâret-i müşârûn ileyhâdan mevru'd tahirîât-ı 'âliyye sûreti ma'lûm-u devletleri olmak üzre leffen takdim kılmışdır. Şu hâlde dergâhîmiz bu ta'mirâtdan mahrûm kaldığı anlaşılmış olmağın bütün bütün mahv ve harâb olacağı biştıbhâdîr. Binâen ' aleyh evrâkin şimdiye kadar te'hirde kalmasından kat'î ümid idilmekle mecrûhîn-ı guzât-ı Os- manîye icûn cem' ve nezdîmizde mevcûd bulunan meblağ ile şîtânın hulûlûnden mukaddem yalnız sama'haneyi inhîdâm'dan mûhâfazaten üzerinin kiremidinin akdârîmâsına muvaffak olunmuş ise de hiç hükk-mündedir. Zira ta'mirâtın elzem cihetleri külliyetli olduğu zâten huzûr-u mûn'îmânelerine takdim kîlânın evrâk keşîfe ve haritasından müstebân
beyurulacağı bedihidir. Ma'amsâfih, bu ta'мирât ise iâneten ve sâir cihetle içrâsi gayr-i kâbîl idügüden ne vechle ifây-i mu'âmele idilmesi lázım ge-leceği ve tedbir-i hasenesi re'y-i 'âli-i mûrşid-i a'zâmilerine mehûl ki-lmiş olmâğa emr u izbârîna himmet ve inâyet beyurulmasî bâbînda fermân.

Nezâretden vârid olan cevâba mükedder olmalarına ve bu misüllü dergâhlarımız hakkında bir tedbir ittihâzî husûsuna dâir âcide mûrâca'at derdest bulunduğuna dâir cevâb testirî.

dergâh-i Kendirî

Kadîm du'âcûmîz

(70/16) Hitâbet berâtının tevcîhi husûsunda emr-i 'âli-i hazreti veliyû'n-nî'meleri mûcibince istid'ây-î dâ'îyânemin sûretir.

Huzûr-i Samî-i Hazreti Mutasarrîf-i Ekremîye

Ma'ruz-i Dâ'îleridir

Bilutfîhi Ta'âlâ post-înişi bulunduğum Kendirî Mevlevihânesi şehre çär-îyek să'at mesâfele bulunmasıyla berâber minber bu-
lunmadığından farıza-i cum'ann edâsında gerek dergâhın sükkân ve züvvâr ve dedegâhi ve gerek etrafındaki kişretli ahâliden komşular ve cîrâni yaz ve kişda zahmet ve meşakattı çekmekde ve binân 'aleyh salât-ı cum'a ve 'iydeyn edâ olunmak üzere minber vaz'ıyla hatib ta'yînine lüzüm-ı hakiki görülmekde olup dergâhın ise vâridâti gâyet kalil olmağla bundan bir mikdâr vazîfe ifrâziyla müceddedâ ahar bir kimsenin hatib ta'yîn olunması mümkün olamayacağından, zâten dergâh-ı mezkûrun her bir vazifesini deruhde itmiş bulunduğu gibi iş bu hitâbet hâtmetini dahi ilavet enîfâ ideceğimden dergâh-ı şerîfin mihrâbi yanna yeniden bir minberin vaz' ve inşâsi da derdest idûğünden bervech-i hasebi nâm-ı dâ'iyaneme berât-ı hümâyûnun istîhsâli zimmindir lazmgelen mu'âmele-i şerîyye ve nizâmiesinin ıcrâsına himem-i 'alîyyelerinin biyd-i rîg bu-yurulması müsterhamdır. Ol bâbda emr u fermân hazreti min lehûl- emrindir.

15 Temmuz Sene 329 ed-Dâ'i Eddâ'î
Post-nişîn-i Mevlevihâne-i
Kengri

Dergâh-ı şerîf kurbunda bulunan bahçe ve bahçe'nin komşuları ta-râfdan yirmi beş mühre hâvî tanzîmiyle mutasarrîflîğa takdim külün mazbata-i 'umûmiyyeyenin sûretidir.

Kengri Mutasarrîflîği Cânîbi 'Alîsîne şehr-i Kengri'nin cihat-i garbîsîndeki Mağara Yakası nâm mahal ile Taş Mescid dîmekle ma'rûf Mevlevihâne civârında ve bağlarda eskiden ve yeniden yapılan hâneler çoğalarak mahalle şeklîni almiş ve buralarda yaz ve kiş pek çok ehl-i islâm ikâmêt itmetde bulunmuş ise de şehre çârek să'at mesâfe de olan bu civarda salât-ı cum'a ve 'iydeyn edâ olunur câmi' olmadiği gibi, zik-rolunan taş Mescid Mevlevihânesinde minber bulunmadığından gerek
mevlâvîhânenin züvvâr ve dedegâni ve gerek iş bu civâr ahâli ve sükkâni kış ve yağışda salât-i cum'a ve 'iydeyn için şehre gitmek su'îbet ve müsâ kelât çekmekde olduklarından ve ihtiyârlarda ekseriyâ emr-i farizât edâdan mahrûm kalmakda olduklarından şu ihtiyaç kerdemize muvaffak olmak ve bundan böyle mezûr dergâhda Post-nişîn bulunan zevâte 'ilâveten vazîfe idilme üzre elâm post-nişîni olub bîlî'îl hidmet-i meşîhati ifâ itmekde bulunan ve ezher cihat hidmet-i hitabete ehliyet ve salâh ve liyâkati müsâlelem olan Hâcî Hasib Dede Efendi nâmına bir kit'a berât-ı 'âlişân istisâlî ve bu vesile ile de selâmet-i din ve vatan hakkında da'vâtî hayriyenin isticlâbî husûsuna himmet ve delâlet buyurulmasını 'umûm nâmına istîrhâm eyleriz. Ol bâbda emr u fermân hazret-i min lehût-emrindir.

İsbus sûret-i berây-ı ma'lûmât 'arz ve takdim kîlnmişdir efendim. Olbâbda fermân.

(70/17) Huzûr-ı 'Ali-i Reşadetpenâh Cenâb-ı Velîyyü'n-nîme

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı Dâîleridir

5 Teşrîn-i Sânî Sene 329 târîhlû şerefvârid emr-i 'âli-i hazreti reşadetpenâhileri derdest-i i'zâz-ı ihtirâm oldu. Mütérâkim-i muhâssasâtın def'aten irsâli hakkında olan emr-i 'âliye itâ'at idilceği tabî idûgünden dergâhımız varîdâtı ise mâhiye ikiyüz guruş it'âmiyeden 'ibâret olması tenki-i hâlimle berâber hayli medyûn bulunduğumdan def'aten irsâline iktidârdan 'âciz ve sâir günü tesviyesi de gayr-i kâbil olmağın Teşrîn-i Sânî gâyesi tagarrub itdiği hasebiyle inşâallah-û Ta'âlâ it'tâmiye ma'aşûnun ahzine muvaffak olmağımda iktidârim derecesinde çund-u günden takim, ba'demâde olvechle mâh bemâh tesviye-i mütérâkim ideceğimi ta'ahhûdale 'arz,ma'amâfîh bu husûs için buraya
muvâsalatımızden beru vechle ifâ idileçeğine dâir makâm-ı 'aliyyeden defâtle istizân itmiş isem de bir çevâba desteres olamadığımızdan belki lağvolundu fikrine zehâbete mâh bemâh takdimindan sarf-ı nazâr idilmesi, şimdi terâkîm itmesine bâdî olmasından dolayı vákû olan kusûrumun dâmen-ı 'afv-û mürşid-i a'zâmilerinden mestûr buyurlması niyâzımdır. Binâen 'aleyh dergâha 'âid umûrunda ta'kib icân tesri-i irsâli husûsundaki emr-i 'aliyye-i mürîâneleri mûcibînce dergâhımızin icrây-ı ta'miriyle hitabet tevcîhi hakkında evkâf nezâreti celilesine takdim kilânan mazbata ve bîl-âhire vükûb’ulan te’kide el yevm bir çevâb zühûr itmediğinden suretlere ise zâten makâm-ı 'aliyyeye takdim kilnmiş olduğundan, bu kere de tekrâr olarak târîh ve numroloru leffen takdim kilnmiş bununla beraber selef-i dâ’iyanem Nûri Dede Efendi’nin Şeyh Cemâleddin Medresesi ve kefîn bahâ vakîlardan Kâşım Beğ Mevlevihânesi zâviyesi hakkındaki teşebbüs vák’âsî ve hayli müddet der’aliyyede uğrasarak medrese-i mezkûr vakıfından meşihat cihetine ‘âid olmak üzere senevi ikibin gurus itâsına dâir mahkeme-i teftîşden emr-i tahsiline muvaflak ve evrâkının takımıyla nezâret-i celîlide bulunduğu mûmâ ileyhin müfäd-i iş’ârîndan anlaşılmış ve cereyân-ı mu’âmeleye dâir evrâk ‘umûniyetle bunda bir sene akdem huzûr-ı veliyû’ün-nî’melerine takdim kilindiği gibi bu kere dahi mezkûr mu’mâleleye dâir tarih numrosu da leffen takdim kilnmiş ve bundan başka bir evrâk-ı vesika olmadiği da arz olunmuşdu. Zira mezkûr cereyân-ı mu’mâle ise Nûri Dede Efendi’nin kendi sa’y u gayretiyle tezhâhûr itdirdiği ve her mu’âmelesi kendüsînce ma’lum ve ızâha lüzûm görülmendiği cihete ihyâgerdesi olan dergâh-ı şerîfîmizin ezher cihet şerif ve ihyâsına ve terakki ve te’âlisine bezl-i himmet iderek evrâk-ı mahfûzanın nezâret-i celîlîyyeden ta-harrîsiyle tezhâhûr ve husûl pezîrinin vakt-i merhûnesi gelmiş olmasıyla sa’y u gayret itmeleri husûsunda emr u izbâr-ı mûn’îmânelerinimiz sezâvâr buyurulmasını istirhâm eylerim efendim. Ol bâbda fermân
Binâbirin 328 senesi dergâhımızın Babsa karyesindeki arâzî-i mevkûfesi bedel-i a’şâri yediyyüz ve derûn-u kasabadaki bâğ ve bağçe gâgeri rûstümu üç yüz ki cem’an bin guruşa reside olmuş bundan yüzde üç harb virgüsüyle yarm zam evkâf dairesinden ahz idilmişdi. Bu kere dahii 329 senesi için berveh-i mezkür dâire-i mezârından taleb itmekde olduklarından başka ru’yet-i muhâsebe ile harc-î muhâsebe taleb idilmekeâdirdir ve bir de telâkkî itdikleri emr-i ‘ali-i nezâret-i celile ve kânûn-i cedid ahkâmınca ba’dé ezyin müstesnâ evkafların cânib-i hazine-i celileden cibâyetle bedelinin evkâf sandıklarına it’tâ ve mütevellilerin ora- dan ahzedecığı ve ba’demâ tarafımızdan müdâhele olunmaması dahî tef- him idilmiştir. Şimdiye kadar bu veçhle mu’amele cereyan itmediğinden iş bu vârid olan emre ittibâ’an arâzî-i mevkûfe bâğ ve bağçelerin müdâhalesinden kat’î ‘alâka ve ru’yet-i muhâsebe ve it’tây-î harc idileçginden tereddûd hâsil olmuş, dahî defter-i hâkânî dairesinden taleb olunan vakf defterlerinin sûre-i musaddakası derdest-i ta’zîm idilmiş ise de teslim idüb idülmekeâgine dâir evvel ve âhir vukû’ bulmakda olan istizân-î dâ’iyâneme henüz bir cevâb-i mûnîmâneleri şerfsâdîr ol- madoğundan ehâfemdennâsi el yevm takdim idilememiş, şu mecbûriyete karşı iş bu ma’rûzâtın terkim ve takdimine ictisâr kılınmasdır. İnş’allâh-û Ta’âlâ rehîn-i ilm ve mekârim ârây-î bende perûrları buyuruldukdak berveh-i ma’rûz gerek evkâf dairesinden ve gerek defter-i hâkânî dairesinden taleb olunan cihatler hakkında neveçhle mu’âmele idilmesi lazımgeleceğin lütfen ve merhameten emr u izbâîriyla fakiri bu tazyikdan halâs ve yolsuz mu’âmeleden muhâfaza buyurulmağlı zât-i ve-liyyû’n ni’îmelerinden niyâz ve fîmâba’d huzûr-u lâma’annûr hazreti pir kdesе efendimizde savb-i fakirânemin teveccühât-î kalbiye ve ta’attûfât-î ‘alîyye-i mûrşid-i ekremilerinde meşmûl mûbâhi buyurulmasımı istirhâm ve düçeşmile intizâr ider olduğunu ‘arz eylerim efendim. Ol bâbda ve
kâtıbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyû'n-ni'melerinindir. Bâki hemişe âmr ve ikbâl dâim bâd. II Muharrem Sene 332 ve 28 Teşrin-i Sânî Sene 329 el-fâkir

Dergâh-i Kengirlî

Kadîm Du'âcînîz

Tahşiyeye

Lihye-i sa'âdet sârîki erzel-i merkûmûn Aksaray'da derdest idilmiş ise de emânêt-i mukaddese nezdinde zuhûr itmediğinden dolayı ifâdesi ahzedilmiş ve kendûsâ salverilmiş olduğunâ hâvi kazây-ı mezkûr müdde'i umûmîliğinden tanzîm olunan zapt varakası Corum mûdd-i umûmîliğinden vûrûd itmiş, bunun üzerine müständikârîndan o civârlara ihzâr müzekkeresi ırsâl kîlnmiş, insâllâh-û Ta'âlâ 'an karîb himmet-i 'aliyye-i reşât-etpenâhileriyle merkûmûn hükümetçe derdest idilmesi muhtemeî ve ehemmiyetli olduğu dahhi Yozgad şeyhînîn vukû-ı vefâtî Corum Şeyhinden vârid 14 Teşrin-i Sânî mezkûr târihî 'arîzasında dermiyân idilmiş olmağla berây-ı ma'lûmât 'arz ve keyfiyyete ictisâr ki-lnmişdir efendim. Ol bâbda fermân

(70/18) Bîmûrhaîne Mescid-i şerîfinin vazîfe-i mu'ayyine ile tevliyîet cihetinîn merhûm Mehmed Râğîb Dede 'uhdesine tevcîhîne dâir 'atîk berât-ı 'âlîsân sûretî

Nezâret-i Evkâf-î Hümâyûn-ı mülûkâneme mülîhak evkâfîndan medîne-i Kengirlî'de váku' Bîmûrhaîne Mescid-i şerîfî vakîndan vazîfe-i mu'ayyine ile tevliyîet cihetinîn tevcîhîne dâir mukaddem ve müahhar mahlînden vârid olan inhâ üzerinde kaydî bit-tatbik kuyûd ve mûkteziyîyesî ba'de'l-îcrâ cânîb-i mahkeme-i teftiş evkâfîndan olunan ilâm mûcîbînce cihet-i mezkûre mutasarrîfî Mehmed Emin Halife'nîn bilâ veled mahlûlûndan mescid-i mezbûra muttasîl mevlevî dergâh-ı şerîfî
post-nişini iş bu râfi-i tevki-i refig'u-şân-1 hakâni Mehmed Râğib Dede zide salâhâya ber mûcib-i nizâm-1 vakf-1 mezbûru beher sene lâzım gelen muhâsebesini mahallinde me'mûri ma'rifetiley görüb memhûr ve mumzi defterini cânib-i nezâret-i evkâf-1 hümâyûnuma bi'l-irsâl yedine sûret-i muhâsebesini almak ve hilâf-1 şart-1 vâkif ve mûgâyyir-i nizâm bir günê hareket ve terk ve tekâsül ider ise ref'inden âhire virilmek şartıyla bitt-tevcih yedine berât-1 'alişânım' itâ olunmak babında makâm-1 nezâret-i evkâf-1 hümâyûnumundan ilâm kılınmış olmâğla mûcibince tevcih olunmak fermânım olmâğın bin ikiyüz seksen bir senesi zîl-'hîcesinin yiğirmiikînci günü târihiyle virîlen ruuş-1 hümâyûnum mûcibince bu berât-1 şerifîmi vîrdim ve buyurdum ki, mûmâ ileyî cihet-i mezbûreye vâzîfe-i mu'ayyine mersûmesiyle şart-1 mezbûr üstüne mutassarîf ola. Şöyle bile ki 'alamet-i şerifeme itîmâd kilalar, Tahirîanîl' yevmi's-sâbi' min şehri rebî'ul evveli sene isnâ ve semânin ve miyeteyn ve elf

Konstantiniyye-i Mahrûse

İş bu sûret asılma mûvâfîk olduğu tasdik kînîndî.

8 Kânûn-u Sânî Sene 328

İş bu berât-1 'alişân mûcibince tevliyet ciheti Nûrî Dede 'ühdesine tevcîh olunmayîb, merhum Râğib Dede üzerinde mukayyed bulunmâğa münhal olduğu ve dergâh ise mescid-i mezkûr havlîsinda ve ebnîyesîne merbût hüzûr-u şerîf dahi dürûn-u mescidde bulunduğu 'arz olunur efendim. Ol bábda fermân. Hasib

(70/19) Kastomonu Vilâyeti Evkâf Müdürîyeti

Kengûrî meclis-i idâresinin 8 Kânûn-u Sânî Sene 328 târihli ve 440 numrolu mazbatasında Bimârîhâne nâm-1 diğer Taş Mescid Mevlevîhânesi'nin muhassasât-1 şehrişi üç yüz gurûşdan ibâret olduğundan bahisle mürsel evrâk keşiîyyesi mûcibince mesârîf-i ta'mîriyyesi olan on
bin kürsü gurşun bıkdret tertibinden sarşıyla icrâ-yı ta’mirine me’zünîyet i’tâси is’âr idâmiş ise de bıl-ümûm mevlevihâneler müstesnâ evkâfdan bulunan evkâf-ı celâliye merbûdâtından olarak istisnâiyyet dâiresinde mu’amelâtı tedvîr idîmekde olmasına göre hazine-i, evkâfdan tahsîsât i’tâsı gayr-i kâbil olmâyla ta’mirât-ı mezbûre içîn ve diğer bir tedbîr taharrüsi lâzım gelmiş ve hey’et-i fennîye raporu sûretiyle evrâk-ı keşfiyye müsûlesî leffen i’âde isrâ kûnûnûsûr.

Kengri Evkâf Me’mûrülüğuna

‘Umûm: 4872
Husûs: 102

Me’mûr Efendi

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretinden vârîd olub sûreti bâlâda muharrer I0 Teşrin-i Evvel Sene 329 târihli ve 59848/255 numrolu tahrîrât-ı ‘aliyyede gönderildiği beyân buyurulan rapor ile evrâk-ı keşfiyye ma’a teferru’ât leffen ırsâl kûnûnûsûr olduğundan berâmûcib-i is’âr-ı nezâretpenâhî ifâ-yı muktezâsî lâzûmu teblîg olunur. 26 Teşrin-i Sânî Sene 329

Kastomonu Evkâf
Müdirî Rizâ

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn

Muhâsebe Kalemi

İnşaât ve ta’mirât hey’et-i fennîyesinden virilen rapor sûretidir

Kengri Taş Mescid Mevlevihanesi’nin ta’mirine ‘âid melûf keşîfnâmê bi’t-tedkîk emânîyeten kâbil-i tatbîk olduğu görüldü. Taşradan ihâleten kâbil-i tatbîk olacak evrâk-ı keşfiyye vûrûd itmekde olması nazar-ı itîbâra alınamak mezkiyr ta’mirâtın emânî yeten icrâsi zarûri bu-
lunacağı mütâlâ’asından bulunduğu mümeyyen rapor takdim kılınıldı. 20 Şubat Sene 328

Aslına Mutâbıkdır.

Evkâf Nezâreti
Hümâyûn Muhâsebât-1
’tatîka dâiresi

5 Kânûn-u Evvel Sene 329 târihiyle Kengirî Evkâf dairesinden tebliğ olunmuşdur.

(70/21) Kütahya Mevlevi Şeyhi vekâletinde bulunân selefimiz
Nûri Dede Efendi tarafından vârid olan 'arîzanın sûretidir.

Konya’da Kengirî Mevlevi şeyhi Faziletlü Dede Efendi

16 Nisan Sene 328 Târihli tezkeresinde muharrer yüz yiğimi
guruş ta’mîmâtımız, defter-i mahsûsuna kaydolunmuş idâgün den Kengirî
Mevlevîhânese de halefiniz musarûf kayd ve imlâ itdirilmesi ve ba’de
ezyîn dahî muntazaman ırsâlinin tebeyyûn ve ifâde olunması siyâkında
cevâbnâme terkîmine ibtidâr kılınan Dede efendi. 19 Nisan Sene 328

Hazreti Mevlânâ
Postnişin Dergâh

Mevlânâ ibn-i Hazreti Bahâeddîn-i Veled

Faziletlü Efendim Hazretleri

Yiğirmi yedi kit’a matbû’ olan emirnâme-i hazreti reşhadetpenâhi
takdim kılındı. Şîmdîye kadar te’hîr olmasının esbâbî ise Kütahya şî-
mendüfer şu’besinin ahvâl-i hâzîradan dolayı yolcu ve eşây-1 säire al-
madîği sebeb olmuşdur. Zât-1 sämi-i hazreti reşâdetpenahîye olan
’arîzanız Kengirî Mevlevîhâneseinin hiç bir eşâyîsî bize teslim olunmadî
gibi ba’ızı iş’ârât vuku’ buluyor. Hakkul-ınsâf mülâhaza buyurun harem
dâiresinde olan esyâımı da size terk etmek mi lâzîmgelîyordu. Böyle bir
vâridâtsız dergâhın size teslim olan esyâsî böyle bulunur. Hattâ fakir kü-
tahya’dâ pek çok şeyleri bulmadım, bunlar için hiç bir kelâm itmiyorum,
ihvâniyyet onu ıktizâ ider. Mekteb Müdiri efendimin üzerinde pek de var-
mayın’ azizim. Sa’yu himmet idin de inşâallah Cenâb,ı Hak pek çok kapu
küşâd ider. Hakkımızda ’ayni lûtûf olur. Biraz sabır ve sükü’t üzre ol
îmânım. Kengîri mevlevihânesi için şimdiye kadar bir defter du-
tulmamış, sü-i istî’îmîl idilmiş gibi ’atf-u nazr itme, o zaman devr u is-
tibbât’ içâbatından idi. Öyle ıktizâ itdi. Kengîrî’nin ahvâlini anladıkdan
sonra fakîrî bu bâbda ma’zur görürseniz, sonra tezâhûr ider. İcâb iden
şeyleri işâr ideceğim, henüz zamâni gelmişdir. Vâku’ olan kusûrumun ’af-
vînî rîcâ iderim efendim. 7 Teşrin-i Sânı Sene 328

Kütahya Mevlevî Şeyhi Vekili
Nûri

(70/22) Huzûr-ı an Mûrşidânelerine

Ma’rûz-ı Bende-i Mutahâssislarıdır

Reside-i dest-i tevkîr ve ta’zîm olan 19 Kânûn-u Evvel Sene 327
târihi emîrnamê-i reşadetpenâhileriyle işâr ve istîfâr buyurulan melfûf
’arîza sûretinde mahki Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin vakfına mev-
levihâneye bir şey tahsis kilmamış olacağı bi’t-taharrî desteres olunan
kadın tedkikatından anlaşılmış ve fakat ’arîza sûretinde Mezra’a-i
Devriş vakf-ı mevlevihâne-i Kâsim Beğ nâmîyla mukayyed ve Bîmarhâne
Mescid-i şerîfî nâm-ı diğer Dâru’l-Hadis dîmêke meşhûr Şeyh-i muşårûn
ileyh hazretlerinin irîce mevlevihâneye tahsisâtî olduğu vâzîfe-i
mu’ayyine ile meşihat ve tevliyet ve bu’kadarlık ve kaftan zâviyesi ve
kefîn bahâsî ve sâir kurâ’y-ı mevkûfesi ta’bîleriyle zât-ı âli-i mûr-
şidânelere ma'rûzâtda bulunulması bir vesika ve ma'lımâta müstenid olacağı istidlâl idilmekde bulunulmuş olduğundan keyfiyyetin Kengrî meşîhatinin isti'lam buyurularak bu bâbdaki ma'lımâtin ve mevkûfât-ı müzekkereye dâir bir kayd ve bir vesika olduğu hâlde yine i'âde olunmak üzere aslının veya süretinin ırsal buyurularak ana itinânın ve tekrâr tahrîrât ve tedkîkâtâ kuyûdiye icrasî muvâfik maslahat olacağının huzûr-ı âlilerine cevâben 'arz ve iştârîna müsâberet ve binânî 'aleyh Konya'da Hazreti pir Efendimizin emlak ve arâzi-yı mevkûfesinin mu'âmelâtında mesâbe't-tatbik olmak üzere taraf-ı an reşadatpenâhâlerine Konya defter-i hâkâ(nî) müdürinden harc ta'rîfesî taleb buyurulmuş ve gayet câhil ve hamkadân olduğu tarz-ı iş'ârîndan anlaşılan defter-i hâkânî müdîri taleb-i vâki' ser rişde iderek evkâf-ı celâliyye hakkında virilegelen senedât-ı ta'rîfiyyenin hûkmü defter-i hâkânî idâresinden virilken senedât-ı hâkânîyye mekîs olub olmadiğımı kesdiremediğinden ve mütevellî tarafından virilmekde olan senedâtın defter-i hâkânî idâresinden ayrıca tadsâki iktîzâ idüb itmeyecêgenden bahsle nezâretden istîzânını müsîr tahrîrât-ı garâib iştîmâli meşhûd-ı 'âcîzi oldu. Müdürin bu tarza vukû'u istizâmına red ile cevâb 'i'tâ olunacağı tabî ise müdîrin mesleği nezd-i 'âlinizde bi't-tabî tezâhûr ideçeçinden âtiyen ana göre hareket idilmesi lûzûmûnu bi't-tabî 'arz ile berâber arzu buyurulan ve elyevm ma'mûl bulunan bir 'aded matbû' harç ta'rîfesî leffen pîşekâh-ı velîyyû'n-nî'melerine takdim kiñlî. Efendim ol bâbdâ emr u fermân efendimiz haz- retlerinindir. 3 Kânûn-û Sânî Sene 328

Defter-i hâkânî kuyûd-u hâkânîye

kalemi, Derviş
(70/23) Kütahya Mevlevi Şeyhi vekili Fazıletlü Nùri Dede

Efendi'ye yazılan 'ariza-i dâ'iyyânemin süretidir.

Kengri Mevlevîhânesi vâridât-1 vakfiyyesinden bigayr-i istihkâk fuzûli olarak ahz ile zimmetiniz olan ve istirdâdî lazımgelen meblağın bervech,i zir beyâni

Guruş Fîmîrî

200 Evkâf sandığından it'âmiye bedeli mâh-1 Mayîs ma'âşi
60 Seyyid Ahmed Paşa vakfından delâil hanlık bu dahi
200 Evkâf sandığından, delâil-hanlık, mâh-1 Haziran
60 Seyyid Ahmed Paşa vakfından delâil-hanlık, bu dahi
60 Bu dahi, delâil-hanlık, mâh-1 temmuz ma'âşi

31 Temmuz Sene 328 târihiyle ahzolunduğu mühr-i zatımızla dâire-i mezkûrda mukayyeddir. Dahî mâh-1 temmuz it'âmiyesinden başka bırakmayib bâkisini ahzetmiş olduğunuz nezdinizce ma'lûmunuzdur. Ya-lınız, beşyüz seksen guruşdurdur.

Fazıletlü Efendim Hazretleri

Bu kerre 7 Teşrin-i Sâni Sene 328 târihli tahrîrât-1 'âileri 19 Teşrin-i Sâni mezkûr târihiyle alındı. Serâpa mûtâlâ olundu ve serlevâsına makâm-1 sâmi-i hazretleri reşâdetpenâhîden şerefsâdîr tahrîrât-1 'aliyyenin süreti bi'll istinsâh mezkûr bulunduğum Kengri dergâhından kat'î 'alâka ile Kütahya dergâhından istihkâk-1 istihkâk ve hem de böyle bir kalender dergâhının vâridatina el sürmek her iki dergâhda ahz-1 istihkâk itmek bir vechle tecviz görüleseyeceği gibi merzi-i hazreti reşâdetpenâhi dahi sezâvâr buyurulamayacağı keş-şemsi ve'ül-bedri âşıkârdır. Ma'amâfih der'aliyyece ta'kib-i mesâlih me'mûruna
muhassas mâhiye i'tâsi lâzimgelen Yirmi guruşun ibtidây-ı Teşrin-i Sâni Sene 328 târihinden i'tibâren Mâh-ı Nisan Sene 328 gâyesine deân Altı mâhiyelik Yüzyiâgirmi guruşun taraf-ı 'alinizden makâm-ı 'âliyeye i'tâsi ile Mâh-ı Mayysdan i'tibâren tarafımızdan i'tâsına dâir yine mezkûr 'arizanızda devr mu'âmelesi göstermenizle dahî müsbettir. Binâen 'aleyh is bu dergâhın mâhiye vâridâtını zâtınız ahz, borcunu tarafımızdan te'diye itmekle bu da yemediğim lokmanım her tânesini virmek kâbilinden olub, yalnız mâh-ı Temmuz it'âmiyesini terk idûb kusûrunu kâmilen ahzetmiş olgumuz kayden ma'lûm olmaâla bunada hic bir vicdan râzi olmayacağından ve husûs için kesb-i istihkâk ve selâhiyetim hasebiyle makâm-ı reşâdetpenâhiye 'arz olunacagî tabi'i idûğünden vusûl-i 'arizada buraca tasarruf'dan sâkît olduğu hâlde biyayr-i istihkâk zimmâtiniz olan bermûcib-i bâlâ Beşyüzseksten gurûş mütlûbâtımızın istirdâden sû'râtle ısrâlini taleb ideyorum Zîra müterâkım ta'kib-i mesâlih me'mûri ma'âşâtının ısrâline dâir ta'mîmen şerefvarîd olan emr-i 'âli-i hazreti reşâdetpenâhi mûcibince muhassasâtın ısrâli tabi'i ve mecbûri ol-duğu ma'lûm-u 'âlileri olmağn is bu zimmâtinizde bulunan meblağı mezkûrun talebine mecbûriyyet hâsil olmuşdur 'azîzin. Zîra uykuda iken uyandırmaâla kendiniz bârî olduğuunuz beyân olunur ırenlerim. Bunuyla berâber Yigirmi yedi küt'a melfûf ve matbû' emirâme-i sâmi-i hazreti reşâdetpenâhi alındı. Ve bir de hâlâ eşya süâlinde bahsediyorsunuz, evvel ve âhir zâtımzdan bir eşya süâl olunmamısrıdır. Kangî 'arizamda mezkûr ise beyân idiniz, ancak tarafımızdan tarafımız ve makâm-ı 'âliyeye, Kengri dergâhına terk itmiş olduğuunuz dâir ısrâl buyurulan müfredât eşya pusulanız mûcibince mevcud ile gayr-i mevcûd eşyaîy beyân ve mevcûd olmayan eşya kimin nezdinde teslim olunmuş ise ismiyle müfredâtını mübeyyen mûhr-i zâtınız ile betekrâr pusulasının ısrâl ve hükûmet-i mahalliye ma'rifetiyle taharri idilmesine kendiniz
Binâen 'aleyh bu âna değil zâtímdan vükûb olan süûlim dergâh-ı şerîfin inzîbât-ı vakfiyyesi hakkında ba'zi ma'lûmüntüzi izâhâtdan 'ibâretdir. Ez-çümle ibdâl-i hüsnün vakf itmiş olduğu bâğ mes'eleleri hükm-i lâhak ve ilâma rabâ ve mahkeme-i teftîşden nakzen gelmiş olan evrâkin bunda senelerdir ta'kîb idilmeyüb yüzüştü bırakılmasıın esbâbını süûl itmiş isem de elyevm oradan cevâb virmeyüb başka cihetlereden bahsediyorunuz. Ve bir de dergâhın ittîsalinde bulunan Cebel-i Senkden taş hafredîmesiyle dergâhın tahribine sebepîyet virmiş olmasî ve mahkemeye mûrâca'atla müsebbidinden taätzümü lâzîmageleceğinden bu süûlümize dahi bihâkkün cevâb virilmiyor. Halbuki, 6 Hazîran Sene 328 târihil Çelebi Efendimiz tarafından mezkûr taş hafri hakkında mutasarrîflîga şerefvârîd emr-i 'âliyi ta'kîb itmekde bulunuyorum. İş bu ta'kîbâtın 'aleyhinize zuhûr itmişdir. Dergâh her tarafdan akmakda ve inhídâmâ mâil olmuşdur, suyu dâhi kesilmişdir, şöyle ki orman idâresinden Sene 328 târihil istidânız ile cebel-i mezkûru taş ocağı ittihâz iderek lâzîmgelen harcımı virmek üzre idärâ, mezkûrdan ruhsat tezkeresi talebine bulunduğumuz evrâk-ı resmîyeniz ile tezâhûr itmiş ve bu mu'âmele tênize de esef olunmuşdur. Ziâ elhâleli hâzîhî dergâh cebel-i mezkûr sâhasının üze-rine bûna olunmuş ve buzûr-ı şerîf kezâlık ve harîm,î dergâhdan olduğu cümle ru'yet iden eşhâş tarafından tâsdik olunacağı bedihi iken dergâh-ı şerîf harîminden ihrâçla orman idâresi tahtına geçirilmesine meydan vi-rîlmediğine istîgâb olunmuşdur. Bu ise vakîn muhâfazası lâzîm iken izarına bâdi olacağı ma'lûm olmağını bu mu'âmeleyi ta'kîb ve cebel-i mezkûrun harîm-i dergâhdan olduğu tezâhûr ve bi'î keşf taht-î karâra alınması husûsunda sa'yû gayretle muvaffak ve cânîb-i vazîfemizden bulunduğu ve ta'kîbine devâm idileceği cihetle bervech-i ma'rûz orman idâresinden ruhsat tezkeresi talebine dâîr mûrâca'at itmeniz ne sebebe mebînî ve hakikat-i hâl neden 'ibâret ise mezkûr bâîq mes'elesi tefsîlen
İZAHAT VİRMENİZİ SÜR'ATLE ÇEVAŞ BEKLIYORUM. BAĞ İÇİN TEKRAR MUHAKEMEYE KIYAM IDILECEĞİNDEN DERGÂHA 'ÂID SÂIR MA'LÜMÂTINIZIN DÂHİ LÜTFEN BEYÂN BUYURULMASINI NIYAZ EYLERİM EFENDİM. BÂKİ ES'DE KÜMÜLLÂ FI'D-DÂREYN 'AZİZİM, HÜVE.

EL-FAKİR

HÂDIMÜ'L-MELEVÎ-I

KENGIÎ, HASÎB

(70/24) HUZÛR-Î SÂMI-I CENAB-Î REŞADETPENÂHIYE

MA'RûZ-Î DÂ'İLERIDIR


BUNDAN AKDEM 30 TEŞRÎN-I EVVÎL SENE 328 TÂRÎHLİ MÜZÎL-I EMR-I SÂMI-I HAZRETÎ REŞADETPENÂHÎ MÜCÎBİNCE DÂ'İLERİ DÂHİ KENDİMİ BU YOLDA
hidmete şitâbân itmek üzere Kengrice iâne cem'ine teşebbüsle cem' olunacak meblağın bâposta Galata Dergâh-1 şerîfîne irsâl ve mikdârînın makâm-ı 'ulyâya 'arz kilınacağına dâir 14 Teşrîn-i Sanîsene-i mezkûr târihiyle huzûr-1 âli-i Cenâb-1 mün'imânelerine 'arz ve keyfiyyete müteçâsir olunmuşdu. Bu kere Kengri hamiyetmendânî tarafından vuku'bulan mu'âvenetin mîkıdârî melfûf ve mezku'ru'l- esâmî takdim kıllınam defterden müstebân buyurulacağı vechle ahâli-i beldenin fakîr ve ticâreti zik olduğu hâsebiyle lira yüz sekiz mecideye yiğimiye guruşdan ancak 345 guruşa iblâğa himmet-i hazret-i pîr ve saîye-i velîyyû'n-nî'mîde mümkün derece sa'y u gayretle muvaffak olunarak ilerüsünden kat'-ı ümid hasil olmağın târih-ı mezkûr itibâryyla doğruca Galata Mevlevihânesi Postişînîliği nâmına postahâneye teslîmen 'îlm ve haberi ahzolumuşdur. İnşaâllâh-ü Ta'âlâ rehin-i 'îlm-i mekârîm ârâ-yı bendeperûrları buyuruldukdâ, bu kadar çuzî bir meblağın takdimi, gerçî makâm-ı 'ulyâya karşı 'arz-ı şayan ve takdir olunacak hidmet kabîlînden değil ise de defter-i 'ümûm meyânında bu kalender hânênin de isiminin zâhir ve batin yâd u kayd olunması emelîyle bikâdedi't tâkati iş bu kalîl hidmet-i dâ'iyyânemizin lütfen ve merhameten kesîr makâmına kâîm buyurarak kabûlûyle huzûr-1 lâma'annûr hazret-i pîr akdese efendimizde savb,î fakîrânemin fîm'âba'd teveccûhât-1 kalbiyye ve ta'attûfât-1 mûrşid-i ekremîlerinin hakk u ehakk bendegânemde meşmûl ve mûbâhi buyurulmasını niyâz ve istirhâm buyurlamasını efendim. Ol bâbda ve kâtibe-i ahvâlde emr u fermân, bâkî hemîşe 'ömr ve ikbâl dâim bâd. El-fakîr, Kengîrî kadîm du'âcınız

Hasib bendeniz

I Muharremül-harâm Sene 331 ve 28 Teşrîn-i Sânî Sene 328
"Teşkiye"

İşbu 'arîza-i dâ-iyânemin ve meblağ-ı mezkırun postahâneye teslîmi hûnde postanın vürûduyla 13 Teşrîn-i Sânî Sene 328 tarihli iki kitâ husûsu ve 14 sene-i mezkür tarihli bir kitâ ta'mîn-i emr-i 'âli-i haz- ret,i reşhadetpenâhileri 28 Teşrîn-i Sânî sene-i mezkür tarihîyle şimdî alındı. Galata Mevlevhihânesi postnişînîligi ne rîsâl kilnacak iânemin işâr-i âhire deân te'hîrine dâir tahşiyye-i mün'imâneleri mücibince postahâneye teslîm olunân mezkür meblağ bil istirdâd emr-i 'âlînîn sudûruna intizâr te'hîr ve hifzedildi ve melfûfen rîsâl buyurulan se- lefimiz Nûrî Dede Efendi'nîn 7 Teşrîn-i Sânî Sene-i mezkür tarihî 'arîzasi serapâ mutâlâ'a olunarak iade olundu. Evvel ve âhir husûsu ve umûmi evâmîr-i 'aliyye-i mûrşid-ı ekremileri ahkâmına imtisânîn hoşnûdiyyet-i hazret,i pîr akdes efendimiz isticlav sa'y u gayretle rûz u şeb sevgili Pâdişâhımızın ve millet ve vatannın selâmet ve muzafferiyeti da'vât-i vâcidül,eddarım bil- ifâ lâzimgelen vezâfimizin icrâsiyyla meşgûl ve birgûna terk ve tekâsûl idilmediğini bilhâssa 'arz eylerim efendim. Olu bâbda fermân veliyyû'n-nî'me efendim hazretlerinindir:

28 Teşrîn-i Sânî 328

İnşaâallah-û Ta'âlâ mezkür iâneye bir mikdâr dâhi 'ilâvesine mu- vaffak olunacağından ümidvîr olarak bilâhere zühûrunda ma'lûmât i'tâ kilnacağımı 'arz eylerim efendim. Olbâbda

(70/25) Huzûr-ı 'Âli-i Cenâb-ı Reşâdetpenâhiye

Ma'rûz-ı Dâ'îleridir

Hâlik-i kâînât ve mevcûd-ı mevcûdât Hazret-i Hüdâ ve Cenâb-ı Kibriyâ bihurmet-i Tâhâ ve bihakk-ı âl-i 'abâ ve şûhedâ-i deşt-i kerbelâ nefa'anallâh-û Ta'âlâ bifuyûzâtihimi'l kudsiyye ve nâle şefâ'atühümü'l- ulviyye olan hilâl-i nûr efşân mâh-ı Muharremül Haram mâtemzede-i
âşıkânın kengere-i çerh-i divâr ân 'ilm-i ifrâzî ta'lat ve zümre-i muhibb-i ehli beytin merkez-i mensûbiyetlerine 'arz-i kâlây-1 'ubûdiyyet itmelerine işâretmenây-1 ruhsât ve hulûliyle teşerrüf ve isti'âd olunan sâl-i ferhunde fâl-i hakk-1 ehakk mûrşidi a'zamilerinde meymûn ve mûbârek ve sinin-i kesîre emâl-i bîghaye iile müşerref ve mes'üd ve ekdâr-1 gönyeden mahfüz ve masûn buyurarak hemîse dilşâd ve dâimâ mesrûnûl fûâd ve nezd-i mekârim-i ma'nevi-i hazret-i pîrî duçhânda destekir Cenâb-1 hüdâvendîgâr Efendimizde meşkûrû'l-mesâ'î buyurulması vácibü'l-edâsimi bi'l-ifâ ezdil ve cân-1 isâl-1 hüdâ bî enbâz ve ibrâz-1 sîdâl-1 ubûdiyyetle tebrîk-i sene-i cedîd rukiyyet meâlûhû mûbâdîret ve hâssaten beyân-1 memnûniyet ve istîzâde-i teveccûh meveddetle i's bu tebrîkrînâmem terkîm ve takdimine mücâseret hâsil olmuşdur. Înşâllâh-ü Ta'âlâ rihîn-i 'ilm-i mekârim ârây-1 bende perûurları buyuruldukda fimâba'd savb-i fakîrânemin teveccûhât-1 kalbiyye ve ta'âtûfât-1 reşâdetpenâhîlere meûmûl ve mûbâhî buyurulmasî niyâz ve istîrîhâm eyerîm efendîm. Ol bâbda fermân bâkî hemîse 'ömr ve ikbâldâim bâd.

I Muharremü'l-Haram Sene 332 ve17 TEŞRîN-î Sânî Sene 329

El-fakîr
Dergâh-î Kengîrî
Kadîm Du'âcumî

(70/26) Konya'da Huzûr-u Ali-i Reşâdetpenâh Cenâb-1

Veliyyû'n-nî'îme Efendîm Hazretlerine

Ma'rûz-u Dâ'îleridir

Bu kere 26 Âğustos Sene 328 târihli şerefvârid olan tahrîrât-1 hazreti reşhadetpenâhî 4 Eylûl Sene 328 târihiyle vâsîl-i dest-i dâ'îyanem
olarak teşşirâtından münhasıl meserret-i lâtühassânın lisân-ı fâme-i dâ'iyanemden izhâr nâkâbî olmağa Samsun'dan takdim-i pîşekâh hazreti reşâdetpenahîye ictisâr kılınan dergâhımızın vâridât ve masârifât defterinden müstebân-buyurulacaği vechle deyn-i vakf olan matlûbâtıma harçrâhîmizin kabûlu dahi vâridât-ı vakfdan tesviyesiyle i'tâsi husûsunda dergâh-1 mezkür umûruna tevkîl itmiş olduğumuz Hâlid Efendîye yazıldığı ve hakk-ı dâ'iyanemde ibzâl buyurulan teveccûhât-1 mün'imânelerinin teşekkürârînden izhâr-ı 'acz ile hemân seccedâh-ı Cenabd-ı Rabûl-izzetîye baş koyarak tezyîd-i 'ômr ve 'âfiyet ve terakki-i feyz ve devlet-i veliyyü'n-nimeleri yâd u tezkîr ve refî icâbetgâh-ı rabb-i kadir kûldîndî beyânîyla iş bu ma'rûz-1 teşekkür ve tehnik kârîde terkîm ve takdime mûcâseret hâsal olmuşdur. İnşâallâh-u ta'âlâ rehîn-i 'ilm ve mekârîmî ârâ-ıîyi bende perûlari buyuruldukdak fimâba'd savb-i fakîrânemin huzûr-1 là ma'annûr efendimizde teveccûhât-1 kalbîyye ve ta'attûfât-1 mûrûşîdnelerimizin meşmûl ve mûbâhi buyurulmasını nîyâz ve istirhâm eylerîm efendim, olbâbda fermân bâki hemîše 'ômr ve ikbâl dâim bâd. 5 Eylül 328

El-fakîr
Kengri kadim
du'âcımız, Hasib

Hernekadar araba kirâşî dokuz lira göstermiş ise de bi'l-âhire arabaçlarının rûcû'î hasebiyle bir buçuk lira dahhi 'ilâvesiyle on buçuk lira dahi 'ilâvesiyle on buçuk liraya iblâg idilmiştir. Efendim olbâbda fermân

Bina'nên 'aleyh, Evkâf sandığından ez gayr-i tevkîf-i senevi alûmakda olan bedel-i a'sârdan nisf-1 evveli olan altiyûz kûsûr guruşu ahzolunub, bâkî nisf-1 âhîrî olan altiyûz kûsûr guruş ka'dîî ve zât-ı veliyyü'n-nimeleri tarafîndan i'tâsîna dâîr evkâf me'muruna emr-i
devletleri şerefsâdır buyurular ise bâ posta i'tâ ideçeğini me'mûr-ı müma ileyhin va'd buyurduğu mükaddem arz olunduğu vechle meblağ-ı mezbûrun i'tâsi dahî tensib görülür ise me'mûr-ı müma ileyhe irüce meblağ-ı mezbûr hakkında bir kut'a emr-i âlînin sezâvâr buyurulmasını bilhâssa niyâz ve istirhâm eylerim efendim. Olbâbda fermân

(70/27) Huzûr-ı Sâmi-i Cenhab-ı Reşâdetpenâhiye

Reşhadetlü Efendim Hazretleri

Makâm-ı mu'âllâ ile múlhaçâk-i melevîhhanelerin dersâdete 'âid mesâlih-i vakfiyyelerinde ( ) için istihdâmına lüzûm görülen kapu çukadârının mesârîfîne karşılık olmak üzere 'umûm sûradâ Kengrî Melevîhânesine de tertib ve tensib buyurulan şehri yiğirmi guruş çeş teşrînî, sâni ile ibtidasından 'itibaren ırsâli hakkında şerefvârid olan emirnâme-i 'âli-i reşâdetpenâhiye imtisâlen altı aylık yüz yiğirmi guruş takdim kîlindîğinden melevîhânece musarraf kayd ve imlâ olmak üzere vusületinîn idâmî ve iş'ar buyurulması bâbindan emr u fermân hazretî min lehû'l-emrandindir.

16 Nisân Sene 329
Kengrî Melevî Şeyhi
ed-Dâ'i

(70/28) Defter-i Hâkânî Kaleminde Selahaddin Efendi'nin

Mektûb-ı Süretidir

Kengrî Melevîhânesinin mevkûfâtına dâir tekrâr tettebbu'ât-ı kuyûdiye bi'l-içrâ evvelce 'arz ve iş'ar eylediğimden kuyûddan mâda bir şey'e tesâdûf olunamadı, fakat kuyûd-i hâkânîyede olmâla vakfin da hukûku izâ'a idilemez Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin vakfiyyesine mûrâca'at olunmak üzere Evkâf nezâreti kuyûd-u kadîme-i vakfiyye idâresine mûrâca'at idîmelidir. 14 Mart Sene 328
Salahaddin
Kengirî'de Mezra'a-i Derviş Şemsi vakf-ı Mevlevihâ-i Kâsim Beğ diğer Bimârîhâne Mescid-i şerifi nâm-ı diğer Dâru'l-Hadis dimekle ma'rûf ve ayruca Şeyh Çemâleddin Hazretlerinin tahsîsâtı olduğu vazîfe-i mu'ayyine ile meşihat ve tevliyet ve bu'k'adarlık ve kaftân zâviyesi ve kefin bahâ dimekle meşhûr zâviye ve daha kıray-ı mevkûfesi olduğu mukayyedir. Bunların vakifî dergâhda medfûn 'umûmun ziyâretgâhî bulunan Şeyh Çemâleddin Hazretleridir.

(70/29) Huzûr-ı 'Ali-i Mûrşidânelerine

Ma'rûz-ı bende mütehassiÎarıdır

Reside-i dest-i müfehhîn-i bendegânem olan 12 Kânûn-ı Sânî Sene 327 ve 26 Şubat sene 327 ve 6 Mart sene 328 târihli üç kt'a emirname-i veliyyû'n-nî'melerinin 'arîza-i cevâbbiyesidir. Ma'lûm-u hakâyik-ı malzûmeleridir ki, evâmîr-i 'aliyyelerinin takdîm cevâbi tahrîrât-ı kuyûdiye neticesine mu'allak deyû ise bi't-tabî'i dikkâte muhtâc olduğundan emr-u iş'ârât-ı evveliyenin te'hîr takdîm cevâbnâmeden do-layı mazhar-ı 'afv-ı 'âilîeri olacağîma âmidvârım. Kengirî Mevlevihanesi'nin mevkûfâtına dâir tekrâr te'tebbu'ât-ı kuyûdiye bi'l-icrâ evvelce 'arz ve iş'âr eylediğim kuyûddan mâ'da bir şey'e tesâdûf olunamadı, fakat kuyûd-ı hâkânîyede olmamağla vakfın da hukûkî izâ'a idilemez. Şeyh çemâleddin Hazretlerinin vakfiyyesine mürâca'at olunmak üzere Evkâf Nezâreti kuyûd-ı kadîme-i vakfiyye idâresine mürâca'at idîmelidir. Aydın'da Ayasluğ nâhiyesindeki mevlevihâne vakfına dâir taharriyât-ı lâzîme icrâ olundukda ( vakf-ı mevlevihâne Hace İbrahim mescidi hûkmü kazâ ile göçürülmesine defter-i 'atik) deyû bir kayd bulundu. Şu hâle nazaran sene 950 târihinde såbit defter-i hâkânî olunacağı vakit ( ) ifâ olunan tahrire dahi o sûrelte mukayyed olunacağı ve hûkm-i şerîyye ıktîrân iderek mezûr mescid vakfına tâşhih eylemiş olunacağına bu bâbda ugraşılmış bir faideyi mûntec olunmasına, fakat mahall-i mezûr


Derviş
Mustafa

(70/30) Huzûr-ı 'Âli-i Resâdetpenâh Cenâb-ı Veliyyü'n-ni'me

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-1 Dâ'ileridir

Hayli Müddetdir iltifât-1 hazret-i resâdetpenâhîden mahrûm kal-dığından dolayı mahzûn ve me'yûsu'1-kalb olduğumu, binâen 'âleyh, ka-sabadan hârîc ve neşîrsiz böyle bir derbendhânede ikâmât itmek ise
ancak teveccüh-i 'âli ve iltifât-ı mün'imâneliriyyle müteselli ve bà husûs ve bu sene-i mübârekdeki şîtanın şiddetî hasıbiyle çekilen 'üsret kâbîl-i izâh olmamağıla Cenâb-ı Hakk ve erenlere tahmîd ve teşekkür ve sabr u metânêlî sâye -i hazreti velîyyü'n-ni'mîde ve yakûn vakıtte yesriyle nâîl-i mûkâfât olunacağının tebîrâtından umîdvâr olarak rûz-u şeb ed'iye-i hayriyyelireyle meşgûl ve evkâtgûzâr itmekde ve sâyesinde nigehbân ol-dûğum teveccüh-ü 'âli-i müsûd-i a'zâmîleriinin hakk-ı bendegânemde zâîl ve iltifât-ı mûkrîmânelerinin derîgî buyurulacağımı hiç bir vakît beklemedîgment hâlde ne esbâba mebnî ki, ezher cîhet mahrûmiyyetîm hâl-i ye'sime bâdî olduğu gibi, maddî ve ma'nevi地处 olduğu kederîât huzûrumu izâle ve hayatûmdan bizâr dahi memâtîmî ihtiyâr itdîrmiş ve kamû umûr ve husûsdan váreste ve mûsafîrete ikiîmete mecbur kilmîşdir. Zîra hayatûn ise teveccüh-i 'âli-i mün'-imânelerinin überimden ref'olumnumamasıyla kâım olduğundan iş bu mahrûmiyyet hâlî bendelerini ezher husûsu mehçûr-u 'âlem bırakmış ve daimâ ihâfe itmekde olduğum hâl başına gelmişdir. Eğerci, bu hâle sebebiyet virmiş olan küstahleğim dâmen-i 'avf-i reşhadetpenâhîlerinde meşûr buyurulmaz ve i'âdeten teveccüh ve iltifât-ı alîyyeye nâîl olmaz da mahrûmiyyetîm devâm ider ise, bundan sonra dûnyâda yaşamak fakir için harâm olub intihârîm mu-kadderdir. Zîrâ deryâdakî mâhîlerin hayat-ı âb ile olub nigehbân olan âb ref' olunca hayatlarının dahti izhalesi tabî idûgû ma'ûm-ı müsûd-i ekremîleri olmâğın, ecâdâd-i 'âli-i a'zam hazret-i pîr u mûnîr efendîmiz 'aş-kîna dermandem feryâd-ı res. Sûr'atîle dilşâdîma yetiş, dahîlek bâbek yâ seydi veya senedi veyâ rûhu veya hayat fî cesedî veya nûr-u 'aýnî bendelerine meded ve mûrâvvete ve lûtîf ve kerem ve 'inâyet kil bu diyâr-ı gurbetde mahzûn ve mûkedder bırakıma, hâl-i perişânîma rahm ile mûr-kedîl bendegânemî hayât bahş ile el-âmân canîmdan sevgî 'azîz efendîceğim el-âmân. Sadhezâr şermimle zât-ı velîyyü'n-name efendîme mağ-
ruran iș bu istirhamnamə, i dâ'iyanəmin terkim ve takdîmine mütecəsir olarak dúcəşmə tebsîrât beklər olduğunu 'arz eylerim efendim. Ol bâbda ve kâtibe-i ahvâlde emr u fermân hazreti veliyyü'n-ni'melerinindir. Bâki hemișe 'ömre ve ikbâl dâim bâd. 1o Cemâdi'l Evvel Sene 331 ve 6 Nisan Sene 329

Kengiri Kadîm Du'âciniz
Hasib Bendeniz

(70/31) Huzûr-i 'Ali-i Cenâb-i Resâdetpenâh Velîyyü'n-ni'me

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-i Dâ'ileridir

Bu kere Kengiri 'ulemâ-yı benâmından Zâim-zâde fazîletli Mesneviyan Ahmed Mecbûr Efendi Hazretlerine Mesnevi-hanlık tevcihine dâir vuku'bulan istirham-ı bendegâmen nezd-i mürsid-i a'zamilerince kabûl ve tasvib buyurulması üzerine lütuf ve 'inâyet-i mükrimâneleriyle teşerrûf ve istiâd buyurulan icâzetname-i hazret-i reşâdetpenâhileri 5 Şubat Sene 328 tarihiyle şerefsudûri mûcib-i memûniyet ve mahzûziyyet-i dâ'iyanəmə bâdî olmağın bilhâssa' arz ve teşekkîr eylerim ve mûmha ileyh Efendi ise iș bu tevcihata nâ'il ve mazhar buyurulduğundan dolayı sadhezâr-ı teşkûrîle 'arz-ı tahiyât ve tekrîmât-ı vâfîre ile hattâ ma'a'l-ıftihâr icâzetnâmənin kîrât ve du'âsî ve mesnevi şerîf kîrâtına bidâye olunmasıçın 'ayni cem' tertibı takarrur ıtmış ise de ibtîdâyî erba'înden beru şîtâ hükmûnû ziyâde icrâ iderek yekdîgerînî ta'kîben bir metruyu müteccâviv yazmış olan selçîl-yevm mevcûd ve mûrûr-u 'ubûrun katîyle karadan hatab ve kûmûr gelmemiş ve Ankara ile Kastamonu 'dan iki günde gelmekde olan postanın altı yedi günde hayli mêşakkatle gelmiş, bir yük hatab yiğirmibeş, bir teneke gaz yağı otuzbeş gurûs olub, onunda bulunmaması ve sâîr şey de bunlara kiyâs
idilerek cümlenin müzayekaya giriftâr olması, dergâhımız ise kasabaya rub'u să'at mesâfede bulunması hasebiyle muhibbân devâmdan 'âciz ol dukları gibi salât-ı cum'aya dahi gitmek mümkün olamadığından ihvânın cem'inde müşkilât-ı 'azîme mülâhazasyyla hevaların kesb u itidâline ve ihvânın celli ve cemâ'at-i kesirenin kesirenin teshilâtına vesile olan vakft-i bahâra ta'lik idildîğini ve himmet-i hazret-i pîr-i ekdas Efendimizle säye-i hazret-i münimânelerinde ba'de salâtül cum'a mûmâ ileyhe Mecbûr Efendi tarafından kiraat-ı mesnevi-i şerîf icrâsına muvâakk olmak emeliyle semâ'zen ve âyîhnân yetâstîrmek üzere rûz u şeb sa'y u gayretle meşgül bulunduğuumu, bununla beraber keyîfsizlik săkâsî bu ruđa dahi min kabîlîr rahmân havâle ve iki mâhî müteccâvîz ' âilem ve mahdûm köleniz gâyet şiddeti esir firâş olarak derece,i nihâyede perîşân hâle reside ve medyûn düşerek hayli masârîfa giriftâr olunmuş ise de bi'înâyetihi Ta'âlâ bilâ vukû'ât çund yevm zarında kesb-i 'âfiyete tebdîl olunmağın birminhi'l-kerîm Îş bu hål-i yeisden rehâyâb olunduğuna Cenâb-ı Hakk ve erenlere tazarru' ve niyâz ve tahmid ve teşkürle ma'âl mesâr 'arz ve keyfiyyete mücâseret eyliyorum ve himmet ve teveccâh-i ma'nevi-i Hazreti Veliyyûn-ni'melerini bekliyorum 'azîz efendiciğim ol bâbda.

Bundan akdem Galata Mevlâvîhânesi postnişinlîğine ırsâl olunmak üzere cem' olunan i'ânemin mikdârî hâkipây-ı 'ulyâya 'arz olunmuş ve iş'ar-ı âhire dêgin ırsâlinin te'hîrine dâir şerefvârid olan emr-i 'âli-i Hazret-i reşâdetpenâhî mücibince el-yevm nezd-i fakîrânemde mahfûz bulunmakda ise de şu kalenderlik hålimizde bâdi-i sü-i zann olmamak üzere ve leffen takdim-i pişêkâh -i sâmi kîlnan müfredât defterinden mezkûrî'âne müstebân buyurulacağı bedihi bulunmağın meblağ,i mezkûrun sarf ve itâsi husûsunun ma'amâfih gâileen hål,i hazîrda 'umûm ma'âşatîn tevzî'î te'hîr olunmağla dergâhımızın evkâf idâresinden
alınmakda olan ikiyüz guruş it’âmiye bedeli tevkîf idilerek el-yevm ah-
zine muvaffak olunamadığı cihetle mâh-ı Martin takarrûb itmesi ha-
sebiyle sene-i âtiye devr olunmak üzere evvelce de arz olunduğu vechle
ta’kîb-i mesâlih karşılığı hakkında ve Kütahya’dan mevru’d altı liranın
defter-i mahsûsuna kaydı zımında mütereddid bulunduğumdan bahsle
vuku’bulan istizân-i dâ’iyaneme dahi ne sürelle kayd ve tesviye ırsâl idî-
leceğinin lütfen ve merhameten emr-i izbâr ve huzûr-i là ma’annîr haz-
ret-i hüdavendiğar Efendimizde fîmâba’d savb-i fâkîrânemîn teveccühât-ı
kalbiyî ve ta’attûfât-ı mûrşîd-ı ekremilerinde meşmûl ve mûbâhi bu-
yurulmasını niyâz ve istirhâm eylerim efendim ol bâbda emr u fermân
hazreti veliyyûl-emrindir. Bâki hemiše ‘ömr ve ikbâl dâim bâd. 13
rebî’ul- Evvel Sene 331 ve 7 Şubat Sene 328

Kengiri Kadîm Du’acınız

(70/32) Meşâyih-i Mevleviyeden Hasib Dede Efendiye

Reşadetlü Efendi

Ahâli-i İslâmîyenin terbiye-i dîniyye ve ‘âlimiyye ve medeniyyeleri
esbâbînîn istikmâli ve tehzîb ve tashîh-i ahlaklarına ‘âid ve sâîlîn is-
tihsâlî için velî ‘ahd-i saltanat-ı seniyye devletlü necâbetlü Yusuf İzzeddin
Efendi Hazretleri’nin tahî-i riya’set necâbetpenâhîlîerinde dersa’ädetçe
teskîl idilîms olan (Cem’iyyet-i Hayriyye-i İsyâmiye) nin Kengirî Şu’besi
için zât-ı mûrşîdânelerinin dahi a’zalîgî tensîb idîlîdîgînden bu bâbdaki
nizânîmme kîrâat ve lâzîme-i mu’âmeleye mûbâderet idîlmek üzere şehr-i
rûmî-yi hâlin onuncu cum’a günü sâ’at altı râddesinde Mekteb-i İ’dâdiye
tesrîf buyurmaları mütemennâdîr.

Mutasarrîf
Vekil-i Nâîb
Ahmed Asîm
Huzûr-ı ‘Ali-i Cenâb-ı Hazreti Reşâdetpenâhilerine

Ma’rûz-ı Dâ’îleridir

Kengiri mutasarrıflıqından mevru’d ve sûreti ‘aynen bâlâya nakî ile huzûr-u reşâdetpenâhilerine takdimine ictisâr kılınan da’vêtîyeden müstebân buyurulacağı vechle dünkü cum’a günü mezûr da’vêt icâbet tabî bulunmuş olmâgın ‘ulemat ve mesâyîh ve esrâf-ı beldeden mûrekkeb cemâ’at-i kesîr hâzîr olduğu hâlde Dâhîliye Nezâreti celîlesinden şerefsâdîr dahi váli-i vilâyetden müzîl evâmîr-i ’aliyye ile olbâbdaki kîrküç bende câmi’ olan proqramı tahîrât müdîri Efendi kîrât ve Hâkim Efendi tarafîndan dahi mu’âmeleri lâzîmesi ve hûsûsha hâhişle hidmet ve mu’âvenete şîtâbân idilmesi cümle için ve cânîbî umûrdan bulunduğunun şifâhên tehsîhîden sonra da’îlerini a’zây-i müessese neyâmına dehâlete mecbûr idîlmiş ma’amâﬁh, bu ânâ deîn zuhûr iden farkaların göstérmiş oldukları fa’âliyet ’umûnum nefret ve icînânîna bâdî olduğu váreste-i kayd ve ızâh ve ma’lûm-i mümînâmeleridir. Binâbîrin her ne kadar işbu cem’îyyet hakkında program ahkâmînîn mûnderecatından siyyâsiye-i firka șâbesi olduğunu anlașîms isâ de bu gibi șu’be ve farkalarından icînân idilmesi dair evvelce şerefvârîd olan emr-i ’âli-i hazreti reşâdetpenâhîleri mücibince mezûr cem’îyyetîn millet ve vatan hakkînda âtîsî meçhûl olması hasebiyle neyin ve bedelini vârîd-i hâtîr olarak tereddûd olunmuş, binân ’aleyh mezûr evâmîr-i ’aliyye ve proqram ta’ımîm olduğu cîhêtle makâm-i ’ulyâya dahi şerefsûdîrû bedihi bu- lûnmuş olmâgla bervech-i ma’rûz teklîf olunân a’zâlîğînîn kabûluyla cem’îyyet-i mezûrê dahâlet idîlîb idilmeyeceğindeki vâkı’ olan istibâhîmîzin ref’ ve izâlesi hûsûsunda istîzân ve ‘arz ve keyfiyyete mecbûriyyet hasil olmuşdur. İnşâallah-û Ta’âlâ rehîn-i ’ilm-i mekârîm-i ârâ-yi bende perûrlarî buyuruldukdâ müsâ’ade-i hazreti mûrşîd-i ekremîlerînîn sezâvâr ve nevechle ifây-i mu’âmeler idilmesi
lazımgeleçeğine dâir emr-u izbâr buyurulması niyâz ve istirhâm buyurulmasını niyâz eylerim efendim. Olbâbda fermân hazreti veliyyûn'-ni'melerinindir. Bâktî hemîše 'ömr ve ikbâl dâim bâd. 18 Cemâdi'l-Ahir Sene 331 ve II Mayîs Sene 329

Kengri Kâdim du'âcınız

(70/33) Numro: 7

Müstesnâ evkâfa merbût mahaller mu'âmelâtının defter-i hâkânî idârelerince içrâ ve haçlarının tamamen vakflarına 'ıtâsi ve mu'âmelâtında ma'lûmat virilmesi ve vakf defterleri nûshalarının alınması emvâl-i gayr-i menkûlenin tasarrufuna 'âid kânûn muvakkat ahkâmından bulunduğundan olvechle ifsâ-ı muktezâsî zimninda bir kere defter-i hâkânî nezâret-i celîlesinden şerefvârid 17 Nisan Sene 329 tarihî telgrafnâmesinde emr u işâr buyurulmağa şimdiye kadar ıstisnâen sûret-i idâresi mütevellisi cânîbinden ifâ kılınan mahallere 'âid defâtîr-i kuyûdiyeden bir nûşhasının musaddak olarak dâiremize ırsâline ve ba'de mâde ferâğ ve intikâli içün mûrâca'at vukû'unuda defter-i hâkânî idârelerine sevkine himmet eylemeleri husûsunun mevleviîhâne postnişini Hüseyin Hasib Efendi'ye havâle buyurulması ma'rûzdur. Olbâbda fermân, 18 Nisan Sene 329

Kengri defter-i hâkânî memurluğu

Huzûr-ı 'Ali-i Cenâb-ı Hazreti Reşâdetpenâhiye

Ma'rûz-ı dâ'ileridir

Defter-i hâkânî nezâret-i celîlesinden şerefvârid telgrafnâmeden bahsle Kengri defter-i hâkânî memuruğunun mutasarrîfîğa virmiş olduğu müzekkeresi 3 Mayîs Sene 329 tarihîyle evrâk memuruçundan res-
men teblīğ olunmuş ve 'aynен süreti bälāya nakl ile huzūr-ı reşādetpenāhiye 'arz ve tekdiime mecbūriyyet hāsıl olmuşdur. Zira mezkūr telgraf ta'mım olduğu cihetle makām-ı 'ulyāya dahi vürüdu tabi'ī idüğünden cânib-ı reşādetpenāhiyen ise henüz şerfsudur itmediğinden ve dāire-i mezkūrdan dergāhımıza 'āid müsāakkafat ve müsteğlāt defterinin sür'at-i itāsına tālib olmaları hasebiyle mezkūr defterin itāsından hüşule gelecek men'āfi' ve mazarratı hakkında istibāh vāki'olmuş, ma'amāfīh, buraca ise dergāh civārındaki bağların gerek derūn-ı kasabada bulunan Karaköprü nâm mevkī'deki on sekiz kit'a bak-çelerin ve gerekse Tahta Nāhiyesinin Babsa Karyesindeki gösterilen alt-muş kit'a arazinin muntazam sûretde defteri ve bu âna değin cereyan mu'âmelesikuyûdu olmadığı gibi icrā olunacak ve cânib-ı vakfa vâridât hüşule gelecek müferakim hayli ferağ ve intikal mu'âmelesi bulunduğu hâlde işbu cihat-i icrây-ı mu'âmeleye māni' olarak yüzüstü kalmasına bâdî olacağī tabiri bulunmuş, hâlbüki dergāhın ise çimdiki hâl-i hâzırdâ ihtiyâci kesîresi olduğu evvelce makām-ı devletlerine 'arz olunmuş olmağın, taleb olunan mezkūr defterin sürêt-i itāsi nevechle olacağı dahi virilüb virilemeyeceğine dâir em u izbâr buyurulması hüşunda zât-ı mür-şid-i ekremîlerine istifzânla 'arz ve keyfiyyete bîl-mecbūriyye ictisâr kı-llımuşdur, efendim olbâbda emr u fermân hezreti veliyyü'n-nî'melerinindir II Mayîs Sene 329

Kengrī kadîm
du'âcingiz Hasib bendeniz

(70/34) Huzur-ı 'Âli-ı Resâdetpenâh Cenâb-ı Velîyyün-nî'me

E fendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı Dâ'ileridir

26 Teşrîn-i Sâni Sene 328 târihi şerefsâdâr emirnâme-i Hazreti reşâdetpenâhiye 3 Kânûn-ı Evvel Sene 328 târihiyle derdest ve ta'zim ve
tekrimle alınmış ve mündereçâtından derece-i nihâyede memnûn ve mahfûz ve dilşâd olunmuş ve münhasil meserret-i lâtiühassânın lisân-ı fâme-i dâ'iyyânemden ızzâm-i nâkâbil olmaqla vecibe-i zimmetim olan tezyid-i ömr ve âfiyet ve terakki fiyez ve devlet-i mün'imânelerinin da'vât-i hayriyyesi yâd u tezkîr ve ref-i icâbetgâh-1 rab-i kâdir ki-
lnmişdır. Ve leffen ırsâl buyurulan selefimiz Nûri Dede Efendi'ın 'arızası ba'de'l-mûtâla'a i'âdeten huzûr-1 devletlerine takdim olunmuşdur. Binâen 'aleyh mümâ ileyhin mine'l-kadim mu'tâd olan dergâh-ı şerifin cümlle kapusu să'at on birde sed idilerek yevm-i mu'ayyen olan ihyâ ge-
celerinde dâhi bilâkûşâd ezân-ı Muhammedi ve ism-i Celâl-ı şerif tilâvet olunmadığını 'umûm ahâli ve muhibbân ve cîranları tarafından bildirilen dergâh-ı şerifinin kapusunu evvel ve âhîr 'arz olunduğu üzre kûşâda ve himmet-i Hazreti pîr ve sâye-i mûrşid-i ekmêrilerinde her ihyâ gîcesi çifti ezân-ı Muhammedi kîrâât ve cemâ'atla edây-ı salât-ı farîza ve ba'de tilâvet ism-i celâl-ı şerif Samsun dergâh-ı şerifinde icrâsına muvaflak olunduğu gibi burada dâhi bir kaç sema'zen tennûre ilbâsîyla ye-
tişîrmekde olduğum Hâfiz efendiîere âyîn-ı şerif kîrâât ve kendim ney üfleyerek bilâdevr Sultan Veled muhtasar mukâbele-i şerif icrâsiyla 'umûm ahâlinin tevelocity mehmeti isticlaba ve dergâh-ı şerif ve tarikat-i 'alîyyemizin şerefini nâsa izhâra ve zikûr ve inâsî ceb-i cemâ'at-ı kesire muvaflak olunmuşdur ve bundan akdem ma'rûzâtın vechle rûz-u şeb ve 'âyîn-ı şerif ve ney ve sema' meşkına bilâterk müdâvemet ve tezyid-i şerêf-i dergâh ve hoşnûdiyyet-i Hazret-i pir akdes efendimizle meşgûlûmdur. Zira zâhir ve bâtin-1 himmât ve rûhâniyyât-i 'alîyyelerine ve fûyüzât-ı ma'neviyyelerine muhtâç bulunduğum hasebiyle böyle dergâh-ı şeriflerinde hidmet-i hålisâne ve süpürgedâr ve çeraççılık vazifeleriyle bikini kalınarak feyziyâb olmak emelinde bulunduğumu ve maddi ve ma'nevi kendimi iş bu vazifeler ile sâye-i veliyyû'n- ni mâde mü-
kellef bulunduğumdan dolayıbahtiyar ‘add iderek Ćenáb-ı Hakk ve eren-
ler yolunda mahv-ı vücuda ve sarf-ı mukadderete ‘azm ve cezm eylediğini
bununla beraber eshab-ı ticäretden olmayıb leyl ve nehar dergâh-ı şerif
ve tarıkât-ı ‘aliyyemiz şerifinin tezyidine sa’y u gayretle meşgul olmak ve
canib-i vazifemizden bulunduğumu ve dü’âgûylukdan başka bir vazife ile
mükellef bulunmadığımı ve lüzumsuz eşhâs ile ülfe ve ühsiyetden te-
berrâ ile ‘uzlet-nişin olarak ancak vazifemle mükellef bulunduğumu
binâbîn selâmet-i din ve devlet ve mensûr ve muzaferiyet-i ‘asâkir-i
mûcâhidin ve makhûm ve münhezim-i a’dây-ı din ve vatan olan küffâr-ı
hâkisâr için burada bulunan taraf-i süfiyye dergâhlardında münâvebeten
meşâyiîh ve ‘ulemâ ve müfti-i belde ‘il-ittifak ve ‘il-ittihâd yetmiş bin
hatm-i tevhîd-î şerif ve ism-ı şerif-i kahhâr ve sâir esmâullâhiyye ile
dû’âhân olarak dergâh-ı şerifimze üç def’a nöbet gelerek bitevfık-ı Ta’âlâ
icrasına muvaffak ve bu cemîyyet’e edîye-i hayriye bil ifâ elyevm
mûdâvimi bulunduğumuzu ve dergâh-ı şerifimizin ihyâ gicesine tesâdûf
îtidiği takdirde yine dergâhımızın ihyâsını bilâterk ba’de’l ism-ı celâl
ce’mîyyet olan dergâhlara gitmekde olduğumu her ne kadar dergâhımız
kasabaya yiğirmi dakika ba’d mescâfe ise de yine muihbânın ihyâ gi-
colerinde mûdâvimi bulunduğum bu da meşk husûsundan ilerî geldiği ci-
hetle beyneöl-ulemâ ve’s-meşâyiîh ve ‘umûm ahâlice hûsn ü mu’aşeretle
sâye-i müşrîd-i a’zamide min gayr-i liyâkata reisîl-meşâyiîh nazaryla iâs
bu teveccühe hâiz olunduğunu ‘arz ve fimâba’d tevecûhât-ı ‘aliyye-i
mûn’imânelerinin hakk-ı ehakk bende gânemde ibkâ buyurulmasını
niyâz ve istirhâm eyelerim efendim.Ol bâbda fermân. Bâkî hemîşe ‘ômîr ve
ikbâl dâîmbâd. 8 Muharremü’l Harâm Sene 331 ve 5 Kânûn-ı Evvel Sene
el-Fakîr

Kengiri kadın du’âınız

Hasib bendeniz
(70/35) Huzûr-ı 'Âli-i Cenâb-ı Hazreti Reşâdetpenâhiye

Ma’ruz-ı Dâ’îleridir

refimize mübâderet emelinde bulunduğumuzdan muvaffakiyeti Cenhab-ı Hak ve erenlerden tezarru' ve niyâz idilmekektedir. Binâbîrin Samsun'dan olan bir cevâb zühûr itmediğinden kendiniz ise her ne kadar ihtiyâc-ı kesirede isek de nâсьm sǔ-i zannından ihtirâzen vakfa sarf olunması tercîh yâhud eshâbına i'âdesi husûsunda tekrar istizâne ve 'arz ve keyfiyyete mecêbûriyyet hâsil olarak i săb 'ariza-i bendeğânemin terkîm ve takdimine ictâsûr kîlînmişdir. Însâllâh-ü Ta'âlha rehîn-i 'îlî-i mekârim ârâ-yi bende perürleri buyurulduklâ zât-ı mûrşid-i a'замîlerince her nevechle tensîb görâtür ise icrâ-yi mu'âmelesin ifâsî husûsunda emr u izbâr buyurulmasmî niyâz ve istîrham eylerim efendim. Ol bâbda emr u fe'mân hazreti Veilîyyû'n-nî'melerinindir. Bâkı hemîse 'ömre ve ikbâr dâaim bâd. 18 Cemâdi'il-Ahir Sene 331 ve II Mayîs Sene 329

Kengirî kadim du'âcmîz

(70/36) Kengirî Evkâf me'mûrlûğuna

Postnişini bulunduğum Kengirî'de vákı' Bîmârîhîne ve nâm-i diğer Taş mescid Mevlevîhâne dergâh-ı şerîfi için inşâ ve ta'mirâtı elzem olan mahallerin keşfî zîmînda müfredâtı mûbeyyendir

Huzûr-ı şerîf için bir 'aded penceresinin müceddeden çerçevesiyle camlara ve kubbeleri üstünün tahrîb olmuş kiremitlerinin furtûnadan muhâfazaşı için etrafinin çibuk temûrûyle ﻢhâtası ve orta kubbe üstü etråfiyla taşra divârlarının iç sıvâsî ve âsâr-i 'âtic olan taş nerdibannî hedim olmuş mahallerin ta’mîri.

Dergâha mahsûs tarîkda hedim olmuş kaldırım divârının kireç harc ile ta’mîri, cümlî kapusuna müceddedâ kebir kilid vazî,

Dergâha mahsûs olan su yolunun tahrîb olmuş mahallerinin ta’mîri ve derûnda bulunan çeşme havzının şadîrvanî tahlîli,
Sema'zen için orta kubbe üstü ve kible cânibinin tahrib olmuş kiremitlerinin tecdidi ve kâmil en akdarılması, kezâlik etrafının çubuk temünüyle ihâtası ve orta kubbe üstünün divârı ve taşra diwarlarının kireç sıvısı ve kapusunun taş nerdimani ve üstünün lâzimgelen ta'miri ve kadınlar kafesi nerdibininin taş kademlerinin müceddedâ inşası.

Dervişâna mahsûs hücrât ile harem dâiresi için tahrib olmuş pencere camlarının tecdidiyle üstünün kiremitlerinin tecdidi ve kâmil en akdarılması, kezâlik etrafının çubuk temörüyle ihâtası dahî etrafının hemd olmuş kireç sıvalarının ta'miri, mevcûd bulunan mutbah için ya'ni fûkâra it'âmiyesinin tabhuna mahsûs aş evinin zibâni müceddeda Malta taşi ile tefriş ve inhidâma nâîl olan bacann ta'miri.

Bâlâdaki gösterildiği vechle kiremitlerinin tahribiliği ve bârânın nûzûli hasebiyle akmasından ve sıvalarının hemd olmasından âインドâlik muhtâc-1 ta'mir bulunan dahî inşası yiârımı seneyi tecâvûz itmesiyle hin-i inşasından beri elyevm ta'mirat görmeyen dergâh-1 şerif için lûzum gösterilen ta'mirât ciheti şeyed te'hirde kalur ise yakın vaktde kâmil inhidâmına bâdi ve masârif-i kesire intâcla dergâhın mahvina sebebiyet vireceğinden bu ise hilhaf-1 merzi-1 Hazret-i şehinşâhi olacağandan Cenâb-1 Hakk 'omer ve şehvet-i şehânelerini müzdâd buyursun, padişâh-1 müşrûtiyet perûr efendimiz hazretlerinin şu 'asr-1 mu'deletlerinde hayrât ve müberrâtın ma'mûriyyetinle idâmesi arzu buyurulmasından nâşi inşasının lûzûmuyla muhtâc-1 ta'mir olan mahallerinin evvel emirde keşf-i evvel defteriyile râyiç mazbasının belediye mühendisiliği tarafından bi't-tanzim ve nâfîa mühendisiliğinden bi't-tasdiq meclis-i idâreden yapılacak mazbasının tanzimiyle rabten Evkâf-1 Hümâyûn Nezâret-i celleiine resmen takdim ve sûret-i musaddakasinın da makâm-1 ulyâdan berâyî ta'kib bâ emr-i 'aliyye-i reşâdetpenâhî Çelebi Efendimiz Hazretlerine takdim olunmak üzere taraf-1 dâ'iyyâneme itâ buyurulmak
hususunda iş bu müzekkere evkaf memurluğuna takdim kılındı. 9 Kânûn-u Evvel Sene 328

ed-Dâ'i

(70/37) Kengirî Evkâf Me'mürluğuna

Postnişini bulunduğum Kengirî'de váki' Bimârhâne ve nâm-ı diğer Taş Mescid Melevihâne dergâh-ı şerîfinin hâl-i hâzıra tahribine sebebiyet viren ve ta'mîrine lüzum gösteren ve kadimen dergâhın binâsi mezkûr senk üzerine vaz'olunarak sema'hâneye merbût ve harîminden ma'dûd bulunân ve şu mecrâsi üzerinde gelen Kızıl Kaya demikle ma'rûf olan Cebel-i senkten taş ocağı ittihzâz idilerek barut endâhâtıyla taş hafredilmesinden ileri geldiği bil'-keşf tezâhûr iderek bu yüzden vuku' bulan tahribin tazmini sebebinden lâzımgeleceğinden ve bundan böyle mezkûr cebelden taş hafrine ruhsat virülür ise ezher cihat dergâhın muhâfazasına bir sedd-i 'azîm olan cebel-i sengin refîinden hudangerde derelerden zuhûr idecek seylâb hem dergâhın ve hem de harîfi ne ruhsat virülür ise ezher cihat dergâhın hem de harîminde medfûn bulunân meşâyi'ih kabirlerin bütün bütün mahvına bâdi olacağı derkár bulunduğundan Cenâb-ı Hakk 'ömrü şehvet şâhânelerini müzdâd bu-yursun. Padişâh-ı meşrûtiyetperûr Efendimiz Hazretlerinin şu 'asr-ı mu'deletlerine hayrat ve müberrâtin ma'mûriyetiyle idâmese arzû bu-yurulmasından nâzî merzi-i Hazretişehinşâhîleri hilâfında olacağından ba'de ezîn cebel-i mezkûrdan sûret-i kat'îyyede taş hafredilmemesinin lâzîmgeleceğine te'fîm ve sene-i hâliye zarında belediye riyâsîeti ta-rafindan ikiyüz arabayî tecâvûz hafrettirilmiş olan taşdan bervech-i nizâm lâzîmgelen hârç rûsûmunun cânîb-i vakfa 'itâsına dâir 6 Hazıran Sene 328 târibîli makâm-ı hazret-i reşadetpenâhîden cânîb-i hazreti mutasarrîf efhamîlerine şerefvârid ve dâire-i 'âlîlerinde mahfûz bulunân tahârîât-ı 'aliyye mûcîbine rûsûm-ı mezkûrun 'îtâsı zimnînda belediye
riyâsetine tebliğ ve iktizâ iden mu'âmelesinin icrâ buyurulması hususunda iş bu müzekkere evkâf me'mûruşuna takdîm kılındı. 9 Kânûn-u Evvel Sene 328

(70/38) Mâhbemâh İkiyüz Gurus Ahzolunân Ta'âmiye

Sened-i resmisinin Sûreti

Mâliye hazine-i celilesinin Mütekâdidin ve muhtâcin-i 'âmmeye ma'âş ve mu' îmâtuna muhassas senedidir

Mîkdâr-i Muhassas Şehri Mahall-i itâsi

Kengri Sancağı Numro :23

Gurus

114 Gayr-i ezte'cil kadımı

84 Zammî

200

Tarih-i tahsisî: Binüçüyzonsekiz senesi Temmuzun yiğirmi dördüncü günüdür

Esası ve şart-i mu'in:

Kengri'de tarikat-1 'aliyye-i Mevleviye dergâh-ı şerifîne ta'âmiye almak ve her kim Şeyh bulunur ise ana virilmek über mâliye sandığından ma'a zamm-i mahsûsudur

Mahâl-i iskâni ve ism-i şöhreti : Dergâh-1 şerif-i mezkûr post-nişîni Mustafa Nûri Efendi

Takâ' üde şâyân olan ve muhtâc-1 'âtîfet bulunânlara tahsis ve ihsân buyurulagelen ma'âş ve mu'înâtdan bánâda tafsîlen gösterilen kuyûd-1 meşrût üzre mûmâ ileyih
Mustafa Nûri Efendi'nin ma'a zamm-ı şehri ikiyüz guruş ta'amiyeye nâil olduğunu tasdikan iş bu sened-i resmi bi't-tenzil itâ kilindi. 7 Cemâdi'l Evvel Sene 1320 ve 30 Temmuz Sene 317

İş bu sürelə sələna muvâfqık olduğu təsdik kılındı. 7 Kânûn-u Sânî Sene 328

(70/39)

Kengirî Mevlevîhânesine Muhassas der 'alîyyece umûr-ı vak-fiyyenin ta'kibine dair mâhiye mürettebâtin müterâkim ve irdâlat târihiyle mîkdârını mübeyyendir.

<table>
<thead>
<tr>
<th>İcmâl-i Gurus</th>
<th>Mâhiye Gurus</th>
<th>Mâh-ı 'aded</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Teşrin-i Sâni 327</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Kânûn-u Evvel 327</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Kânûn-u Evvel 327</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Şubat Sene 327</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Mart Sene 327</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Nisan 327</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Mayıs Sene 327</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Haziran Sene 327</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Temmuz Sene 327</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>180</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

İş bu dokuz mâhiyenin selefîm Nûri Dede zamânına 'âid olmakla tesviyesi ana râcî olduğu

180 9

120 6

60 6
16 Nisan Sene 328 tarihyle mümâ ileyh Nûri Dede tarafından vuku'bulan ırsâlât

19 Nisan Sene 328 tarihli meblağ-ı Mezkûrun vusûlünü mübeyyen tahrirât-ı 'aliyye-i Hazreti Reşadetpenâhî mûcibi

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Montl.</th>
<th>Tarih</th>
<th>Sene</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Ağustos Sene</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Eylül Sene</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Teşrin-i Evvel</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Teşrin-i Sani</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Kânûn-i Evvel</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Kânûn-i Sani</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Şubat</td>
<td>328</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zamân-ı idâre-i fâkirâneme 'âid olan mâhiye ve ırsâlat beyânı

<table>
<thead>
<tr>
<th>İcmâl</th>
<th>Mâhiye</th>
<th>Mâh-ı 'aded</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Guruş</td>
<td>Guruş</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Mart Sene 329</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Nisan Sene 329</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Mayıs Sene 329</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Haziran Sene 329</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Temmuz Sene 329</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Ağustos Sene 329</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Eylül Sene 329</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Teşrin-i Evvel 329</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Teşrin-i Sani 329</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>Kânûn-i Evvel 329</td>
</tr>
</tbody>
</table>

200  340  17

240  12
7 Kânûn-ı Evvel Sene 329 tarihli taraf-ı dâ’iyanem
den ırsâl kîhnân üç ’aded mecidîyedir.

20 Kânûn-ı Evvel Sene 329 tarihî mezkûr
altmış gurûsun vusûlûne dâir tahîrât-ı ‘alîyye-i hazreti
reşâdetpenâhî mücibi.

İş bu altmış gurûsun bîkudret hâlimle bendelerinin
tesviyesi tensîb ve emr buyurulur ise bîz-zarûri
anında tesviyesine bakılacaği ’arz olunur efendim.

Bâlâda müfredâtî gösterildiği veche ’an ibtidâ-yî Teşrîn-ı Sânî Sene
328 tarihinden îtibâren îlâ gâye Kânûn-ı Evvel Sene 329 tarihîne deîn
gizrân iden Yiğirîn altî mâhiye bedeli olan Beşyûzyiîîrîn gurusdan on
dört mâhiye ki, ikâyızeksen gurus ırsâlat bî’t-tenzîl bâkî müterâkim
oniki mâhiye bedeîl olan ikâyûzîrîn gurus deînûmûz olduğu ’inde’l-kâyî
tahakkuk itmekle meblağ-î mezkûrun karîbân ırsâl olunacaği ma’rûzdur
efendim. Olbâbda fermân. 18 Kânûn-ı Sânî Sene 329
(70/40) Huzûr-ı ’Âli-i Reşâdetpenâh Cenâb-ı Velîyyü’-nî’me

Efendim Hazretlerine

Ma’ rûz-î Dâ’ ileridir

Hakk-ı bendegânemde nevbûtucîlveger sâha-i zühûr olan âsâr-î te-
vecûhât-î feyz ve gâyata evvelce de nâîl ve şereflyâb oldûgûm lûtîf u
kerem-î Cenâb-î Hazret-i Reşâdetpenâhîlerînî müntedârî ve her an ’arz-î
kâlây-î ’ubûdiyetle ibrâzî-1 şûkrûnû bihakk ifâdan ’âcîz iken betekrâr
taltîf-i mürûşî-î a’zamîleriyle teşerrûf ve isti’âd ve mazhariyyet-i
’âbidâneme bâdî ve cümle-i cemîlesinden bu kere dahi himmet ve ’inayet
buyurulan ve cihân-î bahâ olan Kengîrî Mevlîvîhânîsî nâmîn-
meşihatnamê-i da'îyânemin şerefverûdu bir kat daha mürdedeli ihyâ ve şâd u harm ve mûcib-i sûrûr ve îfây-ı teşekkürle ve cânib-i umûrumuzdan olan 'ömür ü ikbâl-ı resâdetpenahilerin mütezâyid ve âyîd-i nûmun bu-yurmasi dü'ây-ı pir -i bâsî tekrâr betekrâr refî dâru'lıcâbe,i Cenâb-ı perûrdîgar kilnûmsidir. Binînem 'aleyh sâye-i mûn'imânelerinde isbu teveccûh-i 'âli az bir mûddet zarfında ikinci def'a olarak nâil-i şerefyâb ol-maklîn ise zîlîl-î fûyûzât-ı rûhânîsi dâîmah meslek-i kulub-ı 'aşıkânê càrî vâridât olan Hazret-i pir kudissê sirrâhâl- mûnîr Efendîmiz Haz- retlerinin Himmet-i pîrânelerîyle muvaffak kürde-hûdâvend-i müsteân olmasi keyfiyyeti güşâyisgâh-ı hakâyik-1 umûr olan hûzûr-ı ma'âli nûşür-1 hazret-i mûrsidânelerinde gayr-ı mestûr ve bu bâbda ebûno-1 zamânênin iltizâm gerdesi olan bir takim kelîmât-ı resmiyye ile isbât mûdde'ây-1 mûsâdîkara mûbâderet beyhûde tassî-î mûcib dîmek olacaği vâreste-i kayd sûtûr bulunmuş olmalîa hemân ibraz müessir-î sîdk-ı 'ubûdiyet ve beyân-1 memnûniyet ve istizâde-i teveccûh-i meveddet ve mazûziyyetle ma'rûz-ı teşekkür ve tehnikkâride terkím ve takdim,i rûkîyeyet meâlîhû ibtidâr ve bundan akdem takdimîne ictisâr kilnûn dergâh-ı şerîfîmize 'âid evrâk-ı resmiyye sûretlerinin vusûliyle ezher cihet hûsn i tervic ve husû-l-i tesrückîyle te'mîn ve istirâhat-i bendegânelerinin himmet ve delâlet ve vesâdet-i veliyyû'nîmelerî sâyesinde husûl-1 pezîr ve tebsîrinden ümîdvar olduğumu ve mesnevîhân faziletli Mecûr Efendi icâzetname-sinin intizâmîyeyî istirhâmîm 'arzina mücâseret hâmîsܐ olmuşdur, Înşâallah-û Ta'âlâ rehîn-î ilmi mekârim ârây-1 bendeperûrları bu-yurulduka hûzûr-1 lâmâa'n-nûr hazreti hûdâvendîgar efendimizde fîmâba'd dahi savb-i fâkîrânemî teveccûbât-ı kalbiyye ve ta'attûfât-1 mûr- şîd-i ekremîleriyle meşmûl ve mûbâhi buyurulamasını niyâz ve istirhâm eyerîm efendim. Olbâbda ve herhalde emr u ferman hazreti Veliyyûl- emrindir. Bâki hemîse 'ömr ve ikbâl dâîm bâd. I Rebi'-u1-Evvel Sene 331 ve 26 Kânûn-u Sânî Sene 328

Kengirî kadîm du'acanîz
(70/41) Huzûr-ı 'Âli-i Reşâdetpenâh Cenâb-ı Veliyyû'n-ni'me

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı Dâ'ileridir

17 Şûbât Sene 328 Târihli mûzîl-i tâ'mîm-i emr-i 'âli-i Hazreti reşâdetpenâhileri şerefsudûruyyla vâsîl dest-i dâ'iyanem olmuşdur. Binâbîrîn dergâhımızın muhtâc-ı ta'îrîr olduğu ve bu sene ta'îrîrât görmez ise bâdi-i inhidâm olacağı evvelce makâm-ı 'ulyâya 'arz olunmuş ve hükmüet-i mahalliyye müråca'atla keşfi bîl-icrâ ve mazbatasi bi't-tanzîm 9 Kânûn-ı Sânî sene 328 târihiyle Evkâf Nezâret-i Celîlesine ve süret-i musaddakası dokuz kit'a berât-ı 'âliyan sûretleriyle ta'ahhûdîlî olarak ve bundan akdem 31 Kânûn-ı Evvel Sene-i mezûr târihiyle de on beş kit'a berât ve kuyûd-ı hâkânî ve saîr evrâk-ı vesîka huzûr-ı 'âliyerine takdim k ylimış ve lâzmeglen cihetlerin de 'ühde-i dâ'iyanemde tevcîhine himmet ve 'inâyet ve ta'kîb-i mesâlih mâ'mûrûna berây-ı ta'kîb-i mâ'lûmât itâ buyurulması niyâz olunmuşdur. Mezûr evrâkın rehin-i ilmi mekârim,i reşâdetpenâhilerine dâîr elveym huzûr-ı devletlerine ve nezâret-i celîleden bir cevâba desteres olunamadığından ve şîtânın kesreti hasebiyle dergâhımızın huzûr-ı şerîf ve hicrân ve sema'hâne ve harem dâ'iresi akindan mahallerin sâvâralı hedm olduğu gibi sema'hâne kapasunun üstü dâhi divâriyyla hedm olmuşdur. Geçen cum'a günû dergâha berây-ı ziyâret mutasarrîf beğ ile Hâkim Efendi Hazretleri teşrif iderek ma'rûzâtım vechle münhêdim olan mahalleri müşaâhede itmişler, Çelebî Efendi Hazretlerine mâ'lûmât viriniz, bi't-tanzîm takdim kâldığımız evrâk-ı keşfiyyeyî nezâret-i Celîleden ta'kîbine himmet buyursunlar cevâbında bulunmuşlardır. Lûtîfen ta'kîb me'mûrû vâsitîsîyla taharrisinde emr buyurulması niyâzımızdır. Ve bir de dergâhımızın ezher husûsû inzibât vakfiyyeyesine elzem olan sened-i hâkânî olduğunu ve tekrâr tasdî'a hâcet kalmamak üzere lâakkall şimdilik yüz 'aded sened-i
hâkânınin her ne sürelle Özel kâbîl ise huşûl-ı tâşrîriyle lütfen ırsâline himmet buyurulmasi IO Teşrin-i Evvel Sene -i mezkürb tâřihiyle istirhâm Olsonmuşdu. Bu huşûsa dâir bu âna deün cevâb intizârında olunmuş ise de netîcesiz kalmışdır. Şâyed oraca kâbîl olmayacak ise vakîn inzibatına manî ve ihrahâna bâdi olmamak üzere arâzi-i mevkûfe canibine gidilerek mu'âmele-i intîkâl vakti hulûl itmiş ve icrây-1 mu'âmele lâzım gelmiş olsâ-mân müsâ'ade-i mün'îmâneleri sezâvâr buyurulur ise burada defter-i hâkânâ memurluğuna ve tevliyet ve delâîl-hanîk cihetine dâir de evkâf memurluğuna mûrawça'at ideyim ve muvaaffak olmak ve ne cihetle mümkin olacak ise lâzım gecek mu'âmelinin ifâ ve icrâ huşûsunda emr-i 'âlinin izbâr buyurulması niyâz eylerim. Bununla beraber 7 Şubât Sene-i mezkürb târihbli 'ariza-i bendegânemde âhâlden cem' idilerek nezdînde mahfûz bulunan dörtüzyügirmi yedi guruş iânênin sû-i zann-ı nása mucib olmamak üzere mahallî-sarf ve îtási ile Kütâhiya'dan mevru'd altî lîranın ne sûrelle kayd olunacağı ve ta'kîb-i meşâlîh karşılığu dahi kanû mâhâdan itibaren tesviye ve îta olunacağî istîzan kîlmış ve 16 Şubât Sene-i mezkürb târihiyle de Samsun'da olan matûbâtımız hakkında vârid olan şuâle cevâbla mezkürb evrâk-ı vesikaların wusûl-ı tebsirî şâyed wusûl bulmamış ise postahâneden taharri itmekligi için isâr buyurulmasını niyâz ve istirhâm kîlmış ise de iş bu cümlâ-i ma'rûzâtîm meskûtûn 'anîkâlî ve dâîîlerini endîsede bırakmışdır. Bercebî ma'rûz lâzım gelen cevabiyelerin lütfen ve merhameten tebsirîyle dilşâd buyurulmaklîğı ve elyevm Samsun'dan bir cevâb zûhûr itmedîgînden lâzım gecek mu'âmelenin emr u izbâr buyurulması, ma'amâ fih bu-raca olan selb ve râhat ve bi huzurluğum cümlce müsellem olmâğı 'ulêmâ ve şûràfâ ve meşâyîh ve mütehayyizân tarafından hakk-idâ'iyanemde burâda ibkâmî ve tezyîd-i vâridât huşûsunda istirhâmânâme tanzîmiyle 2 Mart Sene 329 târihiyle makâm-î ulyâlara takdim itmiş
olduklarını istima' itdim. Her ne hâl ise hüsn i teveccüh ve muhabbetleri semeresinden ileri geldiğini 'arz ve sâyê-i hazreti veliyyü'n-ni'mide işbu teveccühe hâiz olduğundan dolay: Cenâb-i Hak ve Erenlere sadhezâr te-şekkürle huzûr-1 lâma'a'n-nûr Hazret-i pîr-i akdem Efedimizde fîmâba'd savb-i fakirânemin teveccûhât-1 kalbiyye ve ta'attûfât-1 mûrşid-i ekremilerinde meşmül ve mûbâhi buyurulmasını niyâz ve istirham ilerû düşçeşme husûl-1 tesrûr ve tesrî-i tebûsîrat bekler olduğunu 'arz eyerîm efendim. Ol bâbda fermân bâkî hemişe 'ömr ve ikbâl dâim bâd, birrabîl- 'ibâd. 10 Çemâdi'l- Evvel Sene 331 ve 3 Şubat 329

Kengiri kadim du'âcınız

Ve dergâhımınızın su yolu tahible kat' olduğu evvelce' arz olun-duğu ve che hayli meşakat çekilmekde olduğu ma'ruzdur. Efendim

(70/42) Huzûr-1 'Âli-i Cenâb-1 Reşâdetpenâh Veliyyü'n-ni'me Efendim Hazretlerine

Ma'ruz-1 Dâ'ileridir

Bu kere 5 Teşrin-i Sânı Sene 328 tarihli iki ve 6 mezûr sene tarihli bir iki, üç kit'â tahrire tahrîrât-1 'aliyye Hazret-i reşâhilerinin (reşâdetpenâhilerinin) şerefşûdûrûyla 14 Kânûn-1 Evvel Sene-i mezûr târihiyle vâsîl dest-i dâ'îyanem oldu. Ve melfûfî bulunan tahrire tahrîrât-1 'aliyye-ler mutasarrîf Hazretleriyle mesnevîhân Mecbûr Efendi'yê takdim kî-lindi. Mûmâ ilehûmâ gayetle memnûn ve mahfûz olarak bilhâssa te-şekkûrnâme takdim ideceklerini ifade itmişlerdir Ma'amâfîh, emirnâmê-i 'alînîn behrîni serâpâ tekrâr be tekrâr mútâlã'a güzel dâ'îyânemden mûnhasil meserret-i lâtûhassânîn lisân-i fâme-i bendegânemde izhârî nânâbîl olmağû hemân secdegâh-1 cenâb-1 Rabbû'l- 'izzetiye baş koyarak vecibe-i zimmetim olan tezyîd-i 'ömr ve 'âfiyet ve terâkki-i feyz ve devlet-i mûnîmânêlîrî hakkında ed'iye-i hayriyeye yâd-u tezkîrle ref'i icâbetgâh-1

Binâên 'âleyh, meşîhatnâme ile mesneviên îcâzetnâmenin testirîyle ırsalîne ve Samsun'daki matlubuzun doğruca tarafımîza dâir te'kîden vekilikmiz Hâlîd Efendi'ye emr-i 'âli-i Hazret-i reşâdetpenâhîlerinin sezâvâr buyurulduguna bilhâssa 'ârz ve toşekkürle ve taraf-ı dâ'îyânemden dâhî taleb olunması husûsunda emr-i 'âli mûcibîne bu kere mûmâ ileyh Hâlîd Efendi'ye 'arîza takdîm alınacak cevâbi bilâtore 'ârz , ma'a hâzâ 12 Kânûn-ı Evvel sene-i mezûr târihiyle takdîm-i pişekâh-ı sâmiye müteâsir bulunduğum 'arizada bu hûsûsa dâir istîrâhâm, bu da evvelce ma'rûz vakf-ı bâğ mese'eleşi içîn mahkemeye mûrâcaat idûleceği ve Hâkim Efendi'nin râ'y-i hûsûmetine medâr olacağı ve mesbûk ilâmın mahkeme-i teftîşden nakzan gelmesî isbu re'y-i hûsûmet lafzî mezûr iîândâ münderic bulûnmamasından ilerî geldiği cihatle ve evkâf dâiresine vukû' bulmuş ve bulûcak olan mûrâca'atınız vechle dâ'îlerinden evrâk-ı vesika talebinin lûzûmuna binân 'ârz olun-
muşdu. Bu husúsca ta'çileden dolayı vâki olan kusur ve tasdi ' -i ben-
degânemîn dâmen-i 'afv-i mürşid,i ekremîlerinde mestür buyurulmasını
niyâz ve istirhâm ve dergâh-ı şerîfîmizîn şeref ve ihyâ ve 'îmâir ve inzibâti
husûsunda bir günü terk ve tekâsül idimiyerek rûz ve şeb bikaderi'ît-tâka
sa'y u gayretle meşgûl bulunduğunu arz eyerim efendim. Ol bâbda
fermân.

Bununla berâber hâiz-i ehemmiyet olmayân eşyâ hakkında selefm
Nûri Dede tarafindan evvel ve âhir takdim itdîgîm 'arzâzada bir günü eşyâ
talebine dâir kelâm sarf idilmediği kendüsüne defâtle yazılmış iken
dâimâ buradan bahsle sühal teveccüh itdirmekte bulunduğuna teessîf
olunmakdadır. Ve lihye-i sa'âdet meselesine gelince mûmâ ileyhin
kerîmesi tarafindan rivâyet olunduğunu beyânı üzerine ziyâret iden ve it-
direnlerden hafî veセルbî tahkikât icrâ olunmuş ise de bir semere hâsîl ol-
mayarak emmâre-i kaviyye zuhûr itmediği ve mevsûk olmâdîgi an-
laâsîlmiş ve bu yüzden tevellûd idecek seyyîâtımın cezâsi kendüsüne
tahmil idildiği, bundan akdem ber vech-i tafsîl ma'ârûzdur. 2 Kânûn-ı
Evvel Sene-i mezûr tarihî ma'ârûzat-ı dâ'iyânemde Kütahya'dan hakk-
inda vukû bulan ihbârnameden bahsle bir nebze ' arz olunmuşdu. Bu-
raca bervech-i ma'ârûz lihye-i sa'âdetin tezâhûr itmeyecêği tahakkuk itmiş
ve ümidimiz kat' olmuşdur. Ma'amâfîh, kuyûd-ı hâkâni ve berât
sûretlerinin ve evkâf dâiresinden tahârîsî lâzîmgelen evrâk-ı vesîkanın
îrsâline dâir emr-i 'âli-i Hazret-i veliyyü'nî'meleri mûcibînce dâire-i
mezkûre ba müzekkere mûrâca'atla husûs mezkûre dâir elde idîlecek
evrâk ile elde mevcûd bulunan evrâk-ı resmiye sûretleri bi'l-îstinsâh
takdim kilınacağı ve istinsâhà mübâşeretle derdest-i takdim bulunduğu
ve dergâh-ı şerîfin lüzum görülen inşâsîyla ta'mîrine dâir makâm-ı
'ûlâyaya takdim kilinan sûretlerden müstebân buyurulacağı vechle Evkâf
dâiresine virmiş olduğum müzekkere mutasarrîfîkdan belediye

177

Kengri kadîm du’âciniz

Hasib bendenîz
(70/43) **Telğrafnâme**

Devlet-i 'Aliyye-i Osmâniyye Telğraf İdâresi

Mahreci: Kengîrî  Numro: 1113

Kelîmât:15  Tarih : 14 Ağustos Sene 328

Konya′da Huzûr-ı Reşâdetpenâhiye

El-yevm sâlimen Kengîrî′ye dergâha muvâsâlat olunmuşdur. Emr-i ′âliye muntazîrim efendim.

Hasîb

(70/44) **Huzûr-ı ′Âli,i Cenâb-ı Reşâdetmaâb Velîyyü'n-ni′me**

Efendim Hazretlerine

Ma′rûz-î dâ′îleridir

15 Teşrîn-i Evvel Sene 328 târîhlî ta′mîmen şerefvârid emr-i ′âli-i Hazret-i reşâdetpenâhî vâsil dest-i dâ′îyânemden mûnderecâti ma′lûm ol dukda evvel ve âhir vecîbe,i zimmetimiz olan sevgili Pâdişâhımızın ve ′âsâkir-i mücâhidînîn ve millet ve vatannı selâmî ve nusretî ve a′day-ı din ve vatannı kanı defere-i fecerinin makûhur ve mûnhezim olmaklînîn içün Huzûr-ı Evliyâullâhâda vakt-i mu′ayyende ed′iye-i hayriye ve sûre-i Feteîh kırâtina mûdâvîm ve def′atla yetmiş bin tevhîd-i şerîf hatmine muvaflak olarak enbîyâ ve evliyâ ve şûhêda ervâhîna ihdâ ile mu′âvenet-i ma′neviyelerinden istimdâd ve mûzafferîyet bekleyerek bir günâ terk ve tekâsûl idîlîyûb dâîmîl-evkât lâzîmgelîn vezâîfîe mûdâvemet mûvâzebetde kusûr idîlmedîği ma′rûzdur efedim.

Bununla berâber Yeni Kapu dergâh-ı şerîfinin hastahâne ittihâziyla Galata Dergâh-ı şerîfi dahî meşâyiîdan müterekkeb husûs-ı mezkûr için ancak teşkil idîlîgîne dâîr makâm-ı reşâdetpenâhîden
müzil 30 Teşrin-i Evvel Sene 328 tarihli şerefvârid tahrirât-1 umûmiyye serâpâ mütâla'a.gzârımız olmaqla hemân secdeghân-ı Cenâb-ı Rabbü'l- izmetiye baş koyarak ma'al- mesâr mecrûhân-i.gzât-ı Osmaniyyeye tarikat-ı aliyyemizce dahi mâlen ve bedenen ' alâ kaderîl-imkan hidmete şitâbân olmâğıımız ve cânib-i umûrdan bulunduğu cümlemizce müsûmül ol-duğu veçhle iş bu cihatden dolayı tahmîd ve teşekkür idilmişdir. Ma'amâfih, buradan mahall-i mezküre a'zamla hidmete lâyik derviştân ve muhibbândan kimseninin bulunmadığı nezd-i münîmânelerince ma'lûm olmaqm mezkürd hidmete ıştirâken mahrûm kaldığına münkesirül-kalb olduğum cîhette husüsi olarak sözülmüze te'sir idecek ihvân ve yârandan bâri bu kadarca olsun hidmetde bulunmâklık üzere i'âne cemînes teşebbüs eyledim. Însâallah-ü Ta'âlâ Cenâb-ı Hazret-i pîr Efendimizin hemân rûhâniyyât-ı aliyyesiyile mûrşid-i ekremîlelerinde bikadeti't-takati muvâfakk ve mûmkün olduğu derece elde idilen mebâlg bâ posta doğrueva Galata Mevlevihânesine itâsiyla mîkdârının huzûr-u reşadetpenâhilerine ma'lûmat i'tâ kilinacaqmi 'arz eylerim efendim. şl bábda

Binâen 'aleyh bundan akdem 26 Agostos Sene 328 Tarihli tahrirât-ı reşadetpenâhî mûcibince Samsun Dergâhndaki matlûbat-ı dâ'iyyênmle harçırâhimizin itâsına dâir vekillîmiz bulunan Hâlid Efendi'ye emr-i münîmânelerinin sezâvâr-buyurduqg veçhle henüz bir cevâba desteres olunamadığı ve 30 Eylül Sene-i mezkü râhi hâli şerefvârid tahrirât-ı reşadetmaâbiye leffen meşîhatnâmêmizin i'tâ buyurulduq mezküür ise annî da zuhûr itmediği dahi dergâhımızmâ lazîmgelen inzibât-ı vakîfiyye ve ba'zi ahvâl,i müsta'cîlesÎ istizân ve evâmîr-i aliyyeyin makâm-ı 'âidesine irsâl buyurulmasi niyâz ve istîrhâmına dâir 10 ve 13 ve 24 Teşrin-i Evvel Sene-i Mezkûr târihli üç kit'a 'ariza-i dâ'iyyânemin huzûr-ı veliyyû'n-nî'melerine takdimine mütecâsir olunmuşdu. El-veym gerek makâm-ı 'ulyâdan ve gerekse Samsun'dan bir cevâba muvâfakk ola-
madiğından bigâyet mahzûn ve mükedder bulunduğu cihetle dîlşâd buyurulmaklıkın husûsunda tasdî'âne ve mağrûrâne iş bu zeylin terkîm ve takdimine mücâserete mübâderet hâsîl olmuştur. İnşâallah-ü Ta'âlâ rehin,i 'ılm-i mekârim-i âray-1 bende perûrlarî buyuruldukdâ fîmâ ba'd savb-i fakîrânemîn huzûr-u lâ ma'ân-nûr Efendimizde teveccûhât-1 kal-biyye ve ta'attûfât-1 mûrşidânelerinin meşmûl ve mübâhi buyurulmasûn niyâz ve istîrhâm eylerim efendim. Ol bâbda ve kâtibe-i ahvâlîde emr u fermân, bâkî hemîse 'ömr ve ikbâl dâîm bâd. 14 Teşrîn-i Sânî Sene 328
ve 17 Zi'il-hicce Sene 330

Kengîrî Kadîm du'âcınız Hasib
Bendeniz

"Hâşiye"

İşbu 'arizamin postahhaneye tesîm esnâsında Samsun'dan mu-hibbân tarafindan vârid 30 Teşrîn-i Evvel Sene-i mezûr târîhiyle bir mektûb oldum. Söyle ki, der'aliyye bulunan mûnâsebetsiz 'âilînen Samsun'a geldiklerini Yusuf sîkke boş olduğu hâlde gezmekde ve gel-dikleri günden i'tûbâren vâlîdesiyle Vekîl Hâlid Efendi'ye dergâhın miftâhiyla tesîmî husûsunda mûrâca'at itdiklerini ve mûmâa ileyh efendi tarafindan dergâhın size tesîmîne dâîr Çelebi Efendi Hazretleri ta-rafından henûz bir emr vûrûd itmedi. Şu hâlde emr almadıkça tesîm ide-meveceğini sûret-i kat'iyyeye cevâb vîrîmesi üzerine hemân Yusuf ve 'an-nesi dergâhî had ve behad açûb girdiklerini ve birde kurb an zebîh iderek şimdiki hâl-i dergâhda ikâmît itmekde olduklarımı beyân itmişlîrdir. Bu husûsa dâîr Samsun'dan makâm-1 ulyâya iş'âr kilnacağî tabî' ise de berây-1 ma'lûmât 'arz eyliyorum efendim. Ol bâbda
(70/45) Huzûr-ı 'Ali-i Hazreti Reşâdetpenâhiye

Numro: 1

Ma'rûz-ı fakîrânemdir


Kengîri Mevlevî

Şeyhi Elfakrûl-hîzîr

(70/46) Kengîri Mevlevîhanesi meşihat cihetine 'âid Şeyh Cemâleddîn Hazretleri vakînîndan almak üzere Kâstomonu Vilayet-i celîlesinden Evkâf-ı Hûmâyûn Nezâretî celîlesine yazılan mezbata'nın târih ve numrosudur.

322 30 Teşrin-î Evvel Sene 315 Nezâret-i celîlenin 9 Ağustos Sene 315 târihli tahrîrât-ı 'âliyyesini zeylen
367 18 Teşrin-i Evvel Sene 315 Livâdan Vilâyet-i Celîleye gönderilen mazbata... Ve tekrâr Livâya i'âde olunmuştur.

442 5 Kânûn-i Evvel Sene 315 Livâdan Vilâyet-i Celîleye betekrâr mazbata. 22 Kânûn-i Evvel Sene 315 Vilâyete tahrîrât

112 30 Kânûn-i Evvel Sene 315 Vilâyetden Evkâf Nezâret-i Celîlesine

114 3 Teşrin-i Evvel Sene 317 Livâdan Vilâyete

Numro


Mezkûr evrâkın Nezâret-i celîleye gönderildiği tarih ve nomrosu evrâk kaleminde buldurulamadığından meclis kaleminde taharri olunmaktadır.

(70/47) Kengîri'de kâin bâğ ve bağçelerin kemâ fi's sâbîk Kengîri Mevlevihânesi tarafindan sûret-i istinsâiyyede idâresi istîfsârına dâir wârid olan 21 Temmuz Sene 335 tarih ve 3959/531 numârolu tahrîrâtımız üzerine hâzîne-ve icrâ kılınan tedkikât ve muhâberât netîcesinde Kengîri Mevlevihânesi vakifna dâir kayd ve ma'lûmât bulunmayıp mevlevîhâneye âidiyyeti iş'ar olunan Kengîri Kasabasına tabî'Babsa Karyesinde bir çift
zemîn ile nefs-i Kengîri'de seksiz müdlük ve 'Ayân Karyesi civarında bir müd seksiz kilelik ve yine nefs-i Kengîri'de Hoca Mûsa bağı dimekle ma'rûf bir kit'a bağ ve yine bağ-1 mezkûr nezdinde beş kilelik ve bağ hâsîlatının Bîmârîhâne Mescidi tarafından zabtî muktezi-i kuyûd-ı hakkâniyeden bulunmuş ve bunlardan Kengîri Mevlîvîhânésî vakfına bir şey terk ve tahsis kilmamış ve mevlîvîhânê-i mezkûr vakfının vakfiyyesi mukayyed olmadığı cihetle mevkûfâtı hakkında nezâretçe ma'lûmât-ı kaydiye olamayacağı Evkâf-ı Hümayûn Nezâret-i Celîlesinin işârât vâkı'asından anlaşılması ve sebk iden istîlâmâta alınan muharîrât-ı cevâbiyede Kengîri de Bîmârîhâne Mescidi nâmiyla meydanda bir hayrâtın vücûd-ı ma'lûmu ve mesmû olmâdî bildirilmekte beraber mevlîvîhânê-i mezkûr post-nışini tarafindan Kengîri mutasarrîfîğına vîrîlen 'arzuhal zuhruna mahall-i evkâf me'muruğu tarafindan yazılan 17 Eylül Sene 332 tarihli mûta'la'anâmêde Bîmârîhâne veya Dâru'l-Hâdis ve bilâhere Mevlîvîhânê ismiyle tevsîm olunan iş bu-mahal hakkında ba'zi vesâîk-i târihiyyeye nazar, işbu mahalde semâ'hânê ittihâz olunan mahallin kapusu fevkîna mevzû' iken hin-i ta'mîrde indirülüb hifzolunan bir kitâbeda binâ-i mezkûrun Dâru'l-âfiye nâmîyla binâ idilmesi Gıyâseddin Keykubâd tarafindan emiri Şeyh Cemâleddin'e emr olunduğu ve Cemâleddin'in türbesi olmak üzere ma'rûf binânın iki tarafî merdivânla çıkılan kapusu üzerindeki kitâbede dahî binâ-i mezkûrun Dâru'l-Hâdis ittihâz olunduğunu muhârer bulunmakdadır ki, işbu vesâîka nazaran binâ-i mezkûr ibtidâ Dâru'l-âfiye ya'ni Bîmârîhâne veya Dâru'l-Hadis olarak bina idildiği ve inklâb-î zamanla sonralar mevlîvîhânê olduğu anlaştırmaktadır ki, kuyûd-i hakkâniye fahrî olunduğu 'asîrda Bîmârîhâne haiînde bulunan ebniye-i mezkûreye meerbût ferağ dahî o nâm ile tahrip olunmuş ve elyvm Bîmârîhâne nâmîmi muafaza itmekde bulunmuşdur. Binâ-i mezkûrum mevlîvîhânêye girmesi bi'tabi' tahîrîden sonra olacağı
cihette Kengirî mevlevihânesi nâmyla kuyûd-ı hâkâniyede bir kayd bulunmaması emr-i tabî bulunduğundan binâ-i mezkûr ferağ mevkûifesinin idâre ve cibâyeti ötedenberü müessesê-i mezkûre derûnunda âyin-i melevî icrâsına me'mûr post nişînler tarafindan Evkâf- Celâliye ve sâire misûllü müstesnâ sûrelü idâre idilmiş olduğu ve elyevî melevihâne olan mahallîn Bimârhâne dinilen mahallîn gayri olmadiği ve kuyûd-ı hâkâniyecê Bimârhâne vakfî nâmyla mukayyed mahallerin melevihâne vakfî tarafindan üçûz otuz senesine kadar istisnâen idâre olunduğu bâldîrilmış, icabî lede't-teemmül kuyûd- hâkâniyecê mukayyed olub Giyâseddin Keykubâb tarafindan binâ ve i'mâr idildiği mahal evkâf Me'mûrluğunun mûtâla'asindan anlaşılan Bimârhâne Mescidi vakfina 'âid kurâ ve mezra'in şart-î vâkîf hilâfina olarak vakfında hiçbir sûrelle 'alâkası görülemeyen Kengirî Mevlevihânesi tarafindan idâre ve cibâyet idilmesi ve reddiyad terkîinden virilmekde olan mebâliğin mezkûr melevihâneye virilmesi muvâfîk olamayacağindan ilerûde Bimârhâne Mescid vakfî mütevellisi tarafindan şart-î vâkîf bihakkin icrâ ve i'fâ idelegeldiği 'alel'-usûl tebeyyûn ve tahakkuk idince icâbîna bakılmak üzere mebâliğ-i mezkûrenin şimdilîk tevkîfiyle hiçbir tarafına itâ idilmemesi ve Kengirî Mevlevihânesi hakkındaki iş'âr meclisinin de redd-i karari mevkûfe tettik komisyonunun karari ıktizâsından bulunmuş olmasıyla olvechle ifây-î muktezâsi ve arâziy-î mezkûre hâsilâtının doğrudan doğruya hâzînece tahsil ve cibâyeti luzûmu kurâ-yî mevkûfe komisyonunun karâriyla beyân olunur. 23 Kânûn-u Evvel sene 335

Kengirî Muhâsebeciliğine

Mâliye Nezâret-i Celîlesinin sûreti bâlâya naklonulan 23 Kânûn-ı Evvel Sene 335 ve 11536/129 numrolu tahrîrât-î alîyesi mûcibince mu'âmele ifâsi ehemmiyetle teblîg olunur efendim. 4 Kânûn-ı Sâni Sene 336

Def tardâr
(70/48) Huzûr-ı 'Âli-i Reşâdetpenâh Cenâb-ı Velîyyû'n-nî'me

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı Dâ'îleridir


6 Teşrîn-ı Sânî Sene 329 târihlü lütufnâme-i mûrüşdi a'zâmileri rêside-i dest-i i'zâz ve cîlvegân-1 bi istibâh olan gönlümü lebrîz-i perteveeyeledi. Sarîk derviş hakkında ta'kibât-1 lâzîme icerâsîyla keyfiyyetin iştirî Çorum Şeyhîne emr u izbâr buyurulduğuuna hissiyât-1 mûnkalebe-i tekrimkârî ile 'arz-1 teşekkûrân eyerîm. Binâbirin sarîk-1 merkûm derdest olunduğu ta'kib olunarak bây-ı hâl tesrî-1 iştirî şeyh-i mûmâ ileyhe ve lâzîmgelin mahallere taraf-1 dâ'îyânemden dâhi yazıldığından rûh-ı sa'aâdet Hazret-i Peygamber ve rûh-1 mukaddes-i Hazret-i pîr him-
metleri ve sabe-i hazreti veliyyü’n-ni’imide yakın vakitde sărik-i merkûmun derdestiyle her iki lihye-i sa’adenin tezâhür ideceği şübbeden våreste olmagon ifây-1 ta’kibâtda kusur idilmeyeceğinden merkûm elde idildiği takdirde der’akb huzûr-1 devletlerine ’arz idileği tabi’i idiğünden himmet ve teveccüh-i kalbiyye-i müminâne-i medâr-1 muvaffakiyetdir efendim olbâbda,

Samsun dergâhmiza imâm ta’yın itmiş olduğum Hâfiz Hâcı Fethi Efendi’den mevrûd 29 Teşrin-i Evvel Sene 329 târihlü tahrîrâtında Kastamonu Şeyhi Ahmed Remzi Efendi’nin neyen Emin Dede refâketinde olarak Samsun’a muvâsaletini ve evvelce ’arz olunduغو vechle oraca olan matlûbâtımızdan bâkî altiyüz yetmiş ikibuçuk gurûş meblağ hakkında Vekil Hâlid Efendi hesâp pusulasını gönderdim, ba’demâ meblağ-1 mezkûru benden talebîmeyüb dergâhî dahî vâridâtı tesâhib idenlerden talep idilmesi için sûret-i kat’iyyede cevâb virđini ve umûr-1 dergâhdan kat’i alâka itdiğini iç’ar itmişdir. Şu hâlde mezkûr matlûbumuz yandi dimek oluyor ise de himmet ve säye,i veliyyü’n-ni’mide husûl-pezîr olar- rak vüsûlumuz olacağindan umidvârmdir efendim. Olbâbda

Bununla berâber kütahya Belediye Reisi Rif’at Efendi’den mevrûd 9 Teşrin-i sâni Sene 329 târihlü tahrîrâtında selef-i da’iyanem Nûri Dede’nin oradân kat’i alâka iderek efrah-1 ’âilesiyle berâber dersa’âdete harekette Bahâriye Dergâhuna sertabbâh ta’yın kılındiği ve Kütahya Dergâh’ina Şeyh Şeyh-i săbik Hamdi Efendi merhûmun mahdûmu Sâkib Efendi’nin iclas olunduغو iç’ar olunmuş olmaqua ezher cihat te’mîn-i istirâhatımız emniyet-i kâmilên olduğu hasebiyle içbu istihbár-1 fakirânemin ‘arzina ictisár kûlnûmdur. İnşaâallah-û Ta’âlâ bu tasdi’anem rehin-i ilden-i mekârim âray-1 bende perûrları buyrukdûkda fîmâba’d savb-i fâkirânemin huzûr-1 lâm’an-nur Hazret-i hüdâvendîgâr Efendimizde teveccühât-1 kalbiyye ve ta’attûfât-1 mürsid-i ekremilerinin hakk-1 ben-
degânemde meşmûl ve mûbâhî buyurulması niyâz ve istîrâhâm eylerim efendim. Olbâbda ve kâtibê-i ahvalde emr u fermân Hazret-i veliyyû'n-nî'melerinindir. Bâkî hemîse 'ömr ve ikbâd dâim bâd. 29 Zilhicce Sene 331 ve 16 Teşrin-i Sânî Sene 329

El-fakîr

Dergâh-î Kengirî Du'âcınız

(70/49) Huzûr-î Ali-i Reşâdetpenâh Cenâb-î Velîyyû'n-nî'me

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-î Dâ'îleridir.

İşbu takarrub-u hülûyla teşerrür ve isti'âd buyurulduğumuz mâh-î mağfire't-i gufrân-î mûbârek şehri ramazân-î şerîf tebrik ve nice nice emsâl-î kesîresiyle müsârref ve devâm-î 'ömr ve 'âfiyet ve terakki-i feyz ve devlet-i reşâdetpenâhilerinin rûz u şeb vecibe-i zimmetimiz olan da'vât-î hayriyeleri yâd u tezkir ve ref'i icâbetgâh-î rabbi kadîr kıldıgni 'arz eylerim. Ma'amâşîh, defter-i hâkâmî dâieresinde taleb olunan defter hâkında mecbûrî ve sâîr cihetlere dâir olan istîzân-î dâîyânemé cevâben 22 Mâyîs Sene 329 târihî der'aliyyeden şerefvâri'd tahîrât-î Hazret-i velîlyû'n-nî'meleri her nasîlsa posta çantasında âslanmış yazılârî ka-ralanmış ve yapışmış ekserî lüzumu mahalleri okunmas bir hâle gelmiş netîcesi yakında bildiriliyoryâbî bir işâret-i hasen olunmağa Şimdiye kadar tasdi'den ihtirâzen intizârında bulunmuş idi. Binâbîrîn dâire-i mezkûr talebinde devâm itmekde buraca ise müsakkaât ve müstağlât-î vakfiyyênin muntazam sûretde defterînîn olmadığı gibi cereyan mu'âmelesine dâir kuyûdâd icrâ olunmadığı mukaddem 'arz olunmuşdu. Şu halde yeniden defter tanzîminde hayli müşkilât çekîlerek derdesti mûmkin olamadığandan mecbûrî karye-i mezkûre gidîlerek arâzî-î mevkûfeyi kit'a bekit'a bi'l-muşahede mevki' ve hudûdiyle ve hey'et-i
ihuțiariye hâzır olduğu hâlde defter tanzım ve tasdik itdürüb taht-ı inzibâta alarak vakfi yeniden vücüde getirilmiş derecesine resîde idiîmiş ve birde arâzîden bir kitâsi kabristana ve üç kitâsî da harman yeri olmuş, bunların istirdâdî taleb ve zîrâ’at olunan arâzi ve hâsilâtımızı da ru’yette bi’l-keşf’ avdet olunmuş ve şimdiki hâl defter-i mezkûrun sûretini istinsâhla meşgûlumdur. Berveç-i ma’rûz tahrirât-ı reşâdetpenâhî-i maâli anlaşılamadığından mezkûr defterin taleb olunduğu vechle dâire-yi mezkûreyle i’tâ olunup olunamayacağımız ve nevechle mu’âmele idilmesi lazım geleceğinin buraca da olvechle ifâ-yı mu’âmele idilmesi husûsunda emr u iş’ar buyurulması niyâz ve istirhâm olunur efendim. Bununla berâber i’tâ olunub olunamayacağımız Kengri mutasarrîfi Süleyman Fethi Beğ Hazretlerinin Cenab-ı Hazret-i pire olan muhabbeti ve dâ’îlerine olan teveccühü hasebiyle dergâhın her umûrunu sadâkatla tervîcine himmet itmekde olduğu gibi bu kere dahî mu’âvenet iderek imâm ve müezzin tertibiyle edâyî-salât-ı terâvîh hatta iftârda yapılmaktar tertibi görûlmüş ve bazen kendûsûsün dahî teşrif ideekleri va’d ve icrásına mûbâseret olunmuş bu da dergâhın kasabaya ba’d mesâfesiyle Ramazân hâli gidip gelmek mıskîl olmâyla ihtiyârlığımiza rağmen ve dergâhumızın şerefi için hürmet-i mahsûsasından ilerî gelmişdir. Binâbîrin ‘âlesi ismetlî Hânım Efendi tarafından dahi sema’hânênin çıplaklığı müsâhede olunamayla vukû’bulan mu’aveneti üzerine dört’adet kilim ve iki fanûs ve lambalar alınarak tefriş ve Ankara’ya mükemmel bir âzîp sipâris olunmuş ve defin-i hak-i ‘iîrniyak bulunan Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin sanduka-i şerîfî mûcededâ yeşil çûha ile poşîdesî ortulmuş ve destâr-ı şerîf sarılmış, zîrâ selîf ve eslefmiz zamânında değil salât- terâvîh ism-i celal kirât olunmayan bir dergâhda yakın vakîtde böyle kalender hâliyle bu teveccûhe hâiz olunduğundan dolayı ’umûm ahâlinin rağbet ve teveccühleri ve şeref-i dergâh-ı şerîfimiz tezâyîd itmiş ve ba’zi ahâli ve meşâyîhîn gîp-
tasına bâdi olmuşdur. Binânen 'aleyh iś bu şerefe min gayr-i liyâkatin nâîl ve muvaffak olunmak ise ancak Cenâb-1 Hakkin lütûf ve ihsansı ve rûhâniyyât-ı 'aliyye-i Hazret-i pir-i akde Efendimizin himmet-i ma'neviyeleri ve teveccûh-i 'âli-i mün'îmâneleri sûyesinde nâîl olun-duğuna bilâ istibâh leyl ve nehâr secdegâh-ı cenâb-ı rabbül-izzetiye baş koyarak sad hezârân cüm ve'isyânimla teşekkürûn olduğumu ve huzûr-ı là ma'an-nûr efendimizde fîmâba'd teveccûhât-ı kalbiyye ve ta'attûfât-ı 'aliyye-i mûrûd-i ekremîlerinin hakk-ı eham dervişânında meşmül ve mûbâhi buyurulmasını niyâz ve istirhâm eylerim efendim. Ol bâbda ferman. Bâki 'ömr ve ikbâl dâim bâd. 28 Şâ'bân Sene 331 ve 20 Temmuz Sene 329

Kengîrî kadîm du'âcınız

(70/50) İki yüz Doksan Seneşi Martı ibtidâsından Şubat'ı
nihayetine değin mütevellileri Mustafa, Mehmed, Ahmed, Ab-
dülkadîr Efendiler ma'rîfetîyle ru'yet olunân bir senelik
muhâsebesidir.

Vakf-ı Şeyh Cemâleddin

Vâridat

14961 Hâsilat

14961 Masârîfât-ı vakf olub, tenzîli lâzîmgelên

Masârîfât

1258 Masârîf, i ta'şiriyyesi

3425 Mûrettebat-ı hazînesi

10227 Müderris, i mûmâ ileyhine terk olunan fazl-a vakf
14961

İkiyüz Doksan Bir Senesi Martı ibtidásından Şubât nihayetine değin Mustafa, Mehmed Ahmed, Abdülkâdir Efendiler tarafından ru'yet olunan bir d senelik muhhasébesidir. Vakf-ı Mezbûr

Vâridât

24-14171 Hâsilât

24-14171 Masârifât-ı vâkf olub tenzilî lázîmgelen

Masârifât

36-3542 Mürettebât

38-10628 Mûderrislerine terk olunan

14171

(70/51) Huzûr-ı'Ali-i Reşâdetpenâh Cenâb-ı Velîyyû'n-ni'me

E fendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı Da'îleridir

Samsun'daki matlûbâtumiza dâir cereyan iden mu'âmele ile mevrûd hesâp pusulası leffen bâki matlûbumu zun berâyî ma'lıumât beyânı sadedeinde 31 Temmuz Sene 329 târihlü huzûr-ı mûrsîd-i a'zâmilerine 'arz ve takdimine mütécâsir bulunduğum 'arîza-i dâ'îyânememe cevâben şerefvarid olan 26 Ağustos Sene-i mezkûr târihli tahrîrât-ı 'âliyye-i Hazret-i reşâdetpenâhîde vekil bulunan Hâlid Efendi'ye hitâben 'inâyet buyurulan tahrîrât-ı 'âliyyenin leffen taraf-ı dâ'îyânememe irsâl kılındığı ve kendiilerine irsâlîyle telâkkî olunacak ceâbin esyâlı ve emr i vekâletde hâiz-i istikâmė olub olmadığımın iṣ'ârî emr buyurulmuş, ma'amâfi, mezkûr tahrîrât ise tahrîrât-ı 'âliyye-i Hazreti velîyyû'n-ni'mide derûnunda bulunan olmağla Kâtib Efendi tarafından leffî nisyan olunmuştur fikriyle
şimdiye kadar takdim 'ariza-i fakırânemin te’hiriyle intizâr olunmuş ise de el-yevm vüru’d-î itmekle belki doğrudan Samsun’a irsâl kilnîmişdir zehâbi vârid-i hâtir olmuş ve henüz oradan da bir çevâba desteres olunmadığından mezâkî tahrirât-1 'aliyye hakkında nevehle mu’âmele cereyân itmiş ise ise ’ârâyle kalb-i bendegânemin bu iştibâhdan halâs ve necâtim husûsunda lütfen lâzım gelenlere emr u izbâr Hazreti mûn’imânelerinin sezâvâr buryurulmasına dâîr i$$$$b i$$$$$$sâm-$$ $$nemin tastir ve takdimine icitisâr kilnîmişdir Efendim. Olbâbda.

Binâen 'aleyh vekîli mûmâ ileyh Hâlid Efendi meselesine gelince evvel ve âhir ma’rûzât-1 dâ’iyanemde ’arz olunduğu ve bu âna deîgin Sam$$sun ahvâline ve cereyân mu’âmelesine dâîr nîk ve bed bir çevâb vir- medigiinden müstebân buryurulâcâği veche bu kere ivân-1 sadâkat şi ‘ârîmzîdan Samsun Posta müdîr-i sâbîki Cevrî Efendi’nin tekâ’udlûğunu ihtiyaçla mema’riyetden bîl-istiîfa mâ’içet içün bir ticâret tahârîsî emelîyle Kastamonu’ya kadar gelüb oradan da bîlhâssa ziyâret maksadiyla 4 Eylül Sene-i mezûkî târih bu taraf teşrîf ve 10 Mezkûr ay ve sene târihî yine tarîk-1 mezûkî ile Samsun cânîbîne da’vet itmişlerdir. Zîrâ mûmâ ileyhden görmuş olduğum lütüf ve in’âmi bir vakıtde unutmak kâbîl olmadığından rûz 1 şeb Cenâb-1 Hakk ve Erenlerden terakki-i feyzini tâlîb bulunduğunmdan esnây-1 muhabbetde Samsun’un kamu ahvâlinden izâhan ma’lûmât virmişdir. Şöyle ki mûmâ ileyh Hâlid Efendi’nin her umûru mezbûrelere teslim ve hâmileri bulunarak bir gûnâ umûr-1 dergâha müdâhale itmedîgini ve mezbûrelerin mütecâsirânê hâreketle kimseyi tanmûkdağlarînm ve dergâhımên eski hålînden evedd bir hâle giriftärîla Yeni Kapu cilekçeîrîden mukâvelât muharrerîginde bulunan Mahmûd Dede nâmında bir kimse ile Selânîkli Haci Ahmed is- minde gerek hidmedlerinden denî ve alçak ve mezbûrelerin hâl ve şânîna elyak şahîslar yedinde kalarak tarîkât-1 ’aliyye-i mevlevîyîye âyîn ve
erkânın ref'iyle ba'zan kendi za'imlerince tarık ba'zan kendi za'imlerince tarık-ı rifa'î ayin icrâ itmekde olduklarımız ve yetişmişdirmiş olduğumuz ihvânlardan kimsenin dergâha gelmediklerini ve iltifât görmeyerek hakâretle dergâhi mesrûd bulduklarımı ve cümlesi fakirden mu'âvenet bekleyerek istirhamda bulduklarımı dahi vekâletle i'zâm buyurulan Sabri Dede'nin Yeni Kapu meşihatı tarafından mezbüreleri himayetin gönderildiği ve mûmâ ileyhin bir hafta ikâmetle teftişen geldiği ve mezbürenin oğlu Yusuf nâmına asâleten meşihatnâmâ meşhûrileceğini ifade ederek avdet itmesiyle mezbürelerin derece-i nîhâyede tuğyanlarına bâdî olduğu ve sarf-ı nakdine-i vucûnda küsâd ve şeref ve ihyâsına mûvaffak oldugumuz dergâhmızın acıacak bir hâle reside ve mevlevîhânelikden çıktığım dahi sâir ahvâlden bir taflâl-i hikâye ve hâkipây-ı 'ulyâya yüz sürerek mezbürelerin terbiye ve yedlerinden dergâhın halâsiyla yine şeref ve ihyâsı ve vechle mümkün olacak ise i'âdesinin himmet ve 'înâyet buyurulması husûsundaki istirhâmın bizzât tarafından 'arz idilmesini sü-i edeb görmesiyle ma'al-kasem müşîd-i ekremîlerine dâ'îleri vastasıyla 'arz olunmasını niyâz ve istirhâm itmesi, dâhi Vekil Hâlid Efendînin ahvâlinden ma'lumâtım bundan'ibâret olmağla mûmâ ileyhin hâiz,i istikâmətini takdir ancak ra'y-i 'ali Hazret-i mün'imânelerine muhavvel kîlmiş ve işbu havâdis cümlemizi dîlînî itmiş, bununla berâber sâir iyvân bâ safha tarafından bu husûs âcin makâm-ı 'ulyâya' arz idilmesine dâir def'atle delâlet-i dâ'îyânemden taleb iderek istirhâmna 'ırsâl itmişler ise de sîhhatına kâîl olmayarak sabr u sükûnet istmişdîm. Bu kere Cevri Efendî'nin kasemîyle ibâri takvît vir-mesi üzerine me'yûsâne ve mahzûnâne 'arz ve keyfiyyete şîtâban olarak niyâz ve istirham nâmına bendegâmin terkim ve takdimine mücâseret hâsil olmuşdur efendim. Olbânda ve kâtûbe-i ahvâlde emr u fermân haz-
reti veliyyü-n ni'melerinindir. Bâkı hemîşe 'ömr ve ikbâl dâim bâd. 7 Zilka'de sene 331 ve 25 Eylül Sene 329

El- Fakir
Kadim du'âcınız Hâdim-i
Mevlevi Kengri

(70/52) Evkâf-i Hümâyûn Nezârete-i Celîlesine

Numro: 162 13 Temmuz 329

Kengri Mevlevihânesinin icrây-ı ta'mîrine dâir keşîfnâme ve haritasının leffîyle Dokuzyüzkırk numrolu ve 9 Kânûn-ı Sânî Sene 328 târihli mazbata ile vükû'bulân istirhâm-ı 'âcizânemizin tesrî'ini müsterham mevlevihâne-i mezkûr Poştnişîni Hacî Hasib Dede Efendi tarafından mu'tî 'arzuhâl metviyyen 'arz ve takdim kılmındından mezkûr mevlevihânênin tamâmen düşçar -ı harâm olmazden evvel 'arz-ı sâbik vechle ta'mîrat-ı mukteziyyesenin bir ân evvel icrâsına müsâ'ade-i celîle-i Cenâb-ı nezâretpenâhîleri erzân buyurulmak bâbında emr u femân Hazreti min lehû'l-emrindir.

Mutasarrîf-ı Livâ-i Kengri, Fethi Süleylan

Kastamonu Vilâyet-i 'Aliyyesine

Numro: 533 13 Temmuz 329

Kengri Mevlevihânesi ta'âmiyesi için şehri muhassas olan ikiyüz gurûsun çüz'iyyetine binhaen te'mîn-i idäre kâbil olamadığından ve bu gibi hayrât ve mûberrâtın idâme-i ma'muriyyet ve bekâsi esbâbın istikmâliyle istîclâb-ı da'vât idilmesi lâzım gelmeden bulunduğundan bahsle mezkûr ta'âmiyyenin hadd-i kifâyeye iblâgniyla tehvin-i ihtiyâci Poştnişîni Hacî Hasib Dede Efendi tarafından virilen 'arzuhâlde istirhâm olunmuş ve tahkikât-ı mezkûre hakikaten âyende ve revendênin it'âm-ı
ta'âmi şöyle dursun ibr türbedarı bile idâreye gayr-i kâfi bulunmuş oldugundan isticlâb-1 dâvâd-i hayriyye vesile olmak üzere mikdârının hadd-i kifâyeye ıblâğiyla te'min-i ibkâsi esbânının istikmâline müsâ'ade ve ibzâl-i 'inanet buyurulması meclis-i idâre-i livâ karâryla 'arz ve istirhâm olunur. Ol bâbda.

Mutasarrîf-ı livâ-i Kengiri
Fethi Süleyman

Huzûr-ı Ali-ı Cenâb-ı Resâdetpenâhiye

Ma'rûz-ı Dâ' ileridir.

Hâdimi bulunduğum dergâh-1 şerifimizin icrây-ı ta'mirâti bu sene zarfında vukû' bulmaz ise bütün bütün münhêdim olarak masârüfî kesîreye bâdi olacağının vâridâtî ise gâyet küz'i olduğu hasebiyle idâresince müşkilât-1 'âzîme çekilmekde olduğundan bahisle evvel ve makâm-ı 'ulâyâya 'arz ve istirhâm olunmuşdu. Bununla beraber devr-ı teftîş münâsebetiyle Vâli- vilâyet 'atûfetlî Mehmed Gâlib Beğ Efendi Hazretlerinin Kengiri'ye teşriflerinde hâlisân muhibb-i Hazret-i Mevlâna olmağla berây-ı ziyâret-i dergâh-1 şerife tenezzûl buyurduklarına derghânın kamu ahvaline bi'l-müşahede vakif olarak merhameti galebe itmekle sema'hâne için bir âvize talîk itdirerek iki lira da niyâz birakmış ve ta'cilen ta'mirâtla tezyîd-i vâridât husûsunda himmet ve istirhâm ideceği esnây-ı musâhebetimizde 'an samîmi'l-kalb va'd buyurmuşdu. Bu zât-ı âli-ı kadrin vilâyetde bekâsına hayli istifâde görülecekdi. Ne çâre ki, felek çok görerek vukû'-i inîsâl nâgehânisiyle me'yûsen 'avdet İmâsi üzerine berz vech-i ma'ruz mutasarrıflığa 'arz ve keyfiyetle istid'a eyledim. Cânib-i mutasarrîfî efhamîden vukû'bulân ve dâ'îlerine olan teveccühleri semeresinden olarak nezârete dahî vilâyete takdim olunan istirhamnâmelerinin sûreti bâlâya nakl ile 'arz ve key-
fiyete mecbûriyyet hâsîl olmâğın, berây-ı ta'kid-i icrây-ı mu'âmelesinin ifasına lâzîmîgêlen emr-i 'âli,i Hazret-i Reşâdetpenâhilerinin sezâvâr bu-yûrûlmasîni niyâz ve istirhâm eylerim efendim. Ol bâbda fermân

17 Temmuz Sene 329

ed-Dâ'î'i

Hâdimül-Mevlevî-i Kangirî

(70/53) Huzûr-ı 'Ali-i Reşâdetpenâh Cenâb-ı Velîyyû'n- ni'îme

Efendim Hazretlerine

Aded-i Evrak

I İsfendiyâr- Zâde Kâsim Beğ Zaviyesinin vakfiyesi sûreti

I İsfendiyâr-Zâde Kâsim Beğ Zaviyesi'nin kuyûd-u hâkâni idâresine mûrâca'atla bâderkenâr musaddak gösterilen kuyûd-ı hâkâni sûreti, defter-i hâkâni nezâretinden Mâliye nezâretinden yazılan tezkere-i sâmî numro ve târîhi

I İsfendiyâr-Zâde Kâsim Beğ Zaviyesi'nin Kangirî mutasarrîflîğına mûrâca'atla Evkâf daîresinden ve meclisi idâresinden cereyân iden mu'âmele üzerine virilen karârin sûreti

I Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin Vakfından kaftân zâviye ve kefîn bahâ dimekle ma'rûf zaviyesinin berât-ı 'aâlîsan sûreti ve defter-i hâkâni sûreti

I Şeyh Cemâleddin Hazretleri Medressesinin Bîmârîhâne ve sâire mahsûs ba'zî kuyûd-ı hâkâni sûreti

I Şeyh Cemâleddinî Hazretleri vakf-ı mezkûrun iki senelik ru'yet muhhasebelerinin sûreti
I Şeyh Cemâleddin Hazretleri kezâlık, vazîfedârâne tevcîhi vukû'bulan evkâf-ı hümâyûn ve defter-i hâkânî nezâret-i celîlerinden ihrâc olanın kuyûdâd sûreti

3 Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin vakf-ı mezûrûndan meşîhata 'âid cereyân iden mu'âmele hakkında Evkâf-ı hümâyûn Nezâretinden 1, ve umûr-u mâliye nezâretinden 1, ve defter-i hâkânî nezâretinden 1,

I Şeh Cemâleddin Hazretleri, vakf-ı mezûrûnden meşîhat cihetine senevi ikibin guruş i'tâsîna dâîr mahkeme-i teftişden gösterilen lüzûm üzerine Kastamonu Vilâyet-i celîlesinden Kengîrî mutasarrîflığına yazalan tezkere-i samîm sûreti

Toplam : 15 (Yahûz on beş 'aded kut'a evrâkâtır.)

Ma'rûz-ı Dâ'îleridir

6 Teşrîn- Sâni Sene 328 tâarihli 14 Kânûn-ı Evvel Sene-i mezûr tâarihli şerefvârid emirname,i 'âli-i Hazreti reşadetpenâhîleri mûcibince taleb buyurulan dergâh-ı şerîfîmize 'âid evrâk-ı resmiyeden kuyûd-ı hâkânî ve berât sûretlerin bi'l-istînsâh takdim idîleçegini 19 Kânûn-ı Evvel Sene-i mezûr tâarihli 'arîza-i bendegânemle 'arz eylemişdim. Şimdiki hâl selefîmizin elde itimîz olduğu ve yeniden elde idîlen evrâklardan ber mûcib bâlâ on beş kut'a evrâkân ancak derdest-i tahrîrine muvaflak olarak huzûr-i devletlerine takdimine ictisâr kilmışdır. Beher evrâkân zeylîndeki meşrûhatdan müstebân buyurulacağı vechle yahûz Şeyh Cemâleddin Medresesi vakfiyyesi evkâf dâîresinden ve mahkeme-i teftişden meşîhata 'âid vakf-ı mezûr bedelinden senevi ikibin guruş i'tâsîna dâîr lüzûm gösterilen evrâk-ı umûmiyyenin târîh ve numrosunu evrâk kalemenden bulduramadım. Ve el-yevm ta'kib ve taharrisindeyim. Bi'inâyetihi Ta'âlâ himmet-i hazreti pîr ve sâye-i mün'imânelerinin an- ların da derdestine muvaflakla yahûz dergâh-ı şerîfîmize mabsûs olan
berâ't-ı 'alişâni sûretlerinin istinâhâna mübâşeret eyledim. Bikeremihî Ta'âlâ hitâma reside olduğundan ma'an takdim idileceğini bilhâssa ma'rûz-ı teşekkür ve tehnitkâridemin terkîm ve takdimine mücadele hâsil olmuşdur. Însâllah-ü Ta'âlâ rehîn-i 'ilm-i mekârimi ârây-ı bende perûrları ve mûtâla'a- güzâr Hazreti veliyyü'n-ni'meleri buyuruldukdâ icâb-ı muktezisinin ezher cihet muhtâci bulunduğum himmet ve delâlet ve vesâdât-ı reşâdetpenâhilerinin sezâvâr buyurulmasıyla daha'lerini dîlâşâd ve huzûr-ı lâmâ ân-nur

Hazret-i pîr-i akdes Efendimizde fîmâba'd savb-i fakîrânemin tevecûhât-ı kalbiyye ve ta'attûfât-ı mürûsh-i a'zamilerinin hakk-ı ehhak dâ'îyânemde meşmûl ve mübâhi buyurulmasını niyâz ve istirhâm. Ve 26 Kânûn-ı Evvel Sene-i mezûkûr tarihî 'arîza-i dâ'îyânemden dergâh-ı şerifimizin keşfine geldiğini 'arz eylemişdim. Mezkûr mu'âmeleyi ta'âlâ ve on bin kûsûr kuruş keşif ve râyic defterleriyle haritasını belediye rîyâsetiyle Nafi'a Mühendisliği'nden bi'tasdik säye-i Hazret-i veliyyü'n-ni'mide ahzine ve meclise havâlesiyle kıraat ve mazbatasının tanzûminin kararına muvaffak olarak mezûkûr mazbata derdes-i tanzim bulunduğunu ve ta'âlâvine devâmla bitevîkîhi ta'âlâ Hükümet-i mahallîye ma'rifetiyle bir hafta postasıyla evrâkin Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celileseven irsâline ve sûret-i musaddakalarının huzûr-ı reşâdetpenâhiye takdimine muvaffak olunacağından ümîdvâr olduğunu 'arz eyledim efedim. Ol bâbda ve katîbe-i ahvâlde emr-u fermân hazreti min lehu'l-emrindir. Bâkî Hemîse 'ômr ve ikbâl dâim bâd. 5 Sefer'i'l Hayr sene 331 Kânûn-u Evvel Sene 328

Kengirî Kadûn Du'âcînz
Hasib bendeniz
(70/54) Kastamonu Vilâyeti

Mektubu Kalemi/530

Kengirî Mutasarrîfînî Cânîb-i Vâlâsîna

Hulâsa: Kengirî Mevlevihânesinin ta'âmiyesî tezyîdî mümkün olamayacağına dâir

10 Temmuz Sene 329 târih ve 533 numrûlu tahrîrât-1 vâlâlara cevâbdir.

Kengirî Mevlevihânesini ta'âmiyesi hayrât-1 müdevverâ meyânında bulunduğu ve hazîne-i mâliyeden cihat-i evkâfa devr ve i'tâ oluna gelen hayrât-1 mezküre tahsîsât-1 müfredâta mûstenid olarak tezyîdîne karşılk bulunamayacağı için mezkür mevlevihâne ta'âmiyesinin tezyîdi mümkün olamayacağından sebî iden iş'âra cevâben Evkâf-1 Hümâyûn Nezâret-i Celiîesînden alınan 15 Eylül sene 329 târih ve 5740/13 numrûlu tahrîrâtında izbâr buyurulmuşdur, ol bâbda. 12 Eylül Sene 329

Vâlî-i Kastamonu

Şeyh Efendi’ye tefhimîyle hifzîna dâir evrâk kalemîne

28 Eylül Sene 329

Evrak kaleminden tara0xf-1 dâ’iyânemê tebîlîq olunmuşdur.

I Teşrîn-i Evvel Sene-i mezkür

Huzur-ı ‘Âli-i Reşâdetpenahiye

Bu kere mutasarrıflıktan takdim ve nezâret-i mezkûrden varid olan emr-i 'aliyyenin sûreti bâlâya nakl ile berây-1 ma'lûmât 'arz ve keyfiyete icitsâr kilnmişdir efendim. Ol bâbda 2 Teşrin-i Evvel Sene 329

(70/55) Huzûr-ı 'Ali-i Reşadetpenâh Cenâb-ı Velîyyû'n-ni'me

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı Dâ'i'leridir

17 Temmuz Sene 329 tarihli huzûr-ı mürşid-i a'zamîlerine 'arz ve takdimine müteâsir bulunduğum istirhamnâmê-i dâ'îyâneme cevâben şerefvîrdir olan 13 Ağustos Sene-i mezkûr tarihli tahrîrât-1 'aliyye-i Hazret-i Reşdetpenâhîden hitâbet için tanzimi muktezîy-i ilâm-ı şer'îyye ile bir kit'a mazbatayî bi'lmûrâc'a hükümetden ahz ve Evkâf Nezâretine takdim ve tarih ve numro pusalasyla Cânib-i Livâdan ta'mîr için yazılan inhâya henüz bir cevab gelmemiş ise te'kîd itdirîlererek makâm-ı 'ulyâya iş'âri emr buyurulmuş olmun ber mücib emr-i 'âli-i hükümet-i mahalliye mûrâc'atla hitâbet için ilâm-ı şer'îye lüzûm görmeyerek istid' âyi dâ'îyânemê istid'ay-yyı 'umûmiyyeyin leffiyle meclis-i idâreden tanzîm kiln'an mazbata 230 numro ve 23 Eylül Sene 329 tarihli ve ta'mîr husundaki evvelce tanzîm ve sûret-i musaddakası huzûr-ı velîyyû'n-ni'miye takdim kîn'an evrâk-ı keşfiyye ve harîta ve mazbatasî 940 numro ve 9 Kânûn-u Sânî sene 328 tarihîyle takdimi vukû'bulmuş ise de bir cevâba desteres olunamadığından bu kere mutasarrıflıktan te'kîden yazılan tahrîrât-1 'aliyye 162 numro ve 13 Temmuz Sene 329 tarihîyle ve iki yüz gurûş it'tâmiye ile idâmâ edilmeyûb tenki-i hâlimden bahsle tezyîdi husûsundaki mûrâca'at-1 fakîrâneme meclis-i idâmâ karâryyla vilâyêt-i celîleye takdim kînân 533 numro ve 15 Temmuz Sene-i mezkûr tarihîli istirhamnâmê-i Hazret-i mutasarrıf-1 efhamîlerinin leffiyle 33 Numro ve 18 Temmuz Sene-i mezkûr tarihîyle cânib-i vilâyêtpenâhîden Evkâf
Nezâret-i Celile sine her üç evrâkin takımıyla takdim kılındığı ve ber vechi ma'ruz evrâkin sûret ve tarih numraları leffen berâ-yı ma'lûmât-1 huzûr-1 mün'imânelerine takdim ve 'arz ve keyfiyetle ta'kib ve tervicine dâir lütfen delâlet ve emr u izbâriyla himmet-i 'aliyyelerinin beyd-i rig buyurulması ahass-1 âmâlimden olduğu 'arz ve niyâz ve istirhâm olunur efendim ol bâbda fermân.

Ma'amâfih evvel ve âhîr ma'rûzâtından ve iṣ bu takdimine müteçâsir bulunduğu evrâkin manzûr-1 'âlileriyle mûtâla'asından müstebân buyurulacağı veche, dergâh-1 şerîf bu sene zarında içrâ-yi ta'mırat görmez ise inhidâmına bâdî olacaği nezâret-i celileleye 'arz olunmuş ise de el-yevm bir cevâp zühûr itmediğinden ve eyyâm-1 şâtâmînî hüllüî hasebiyle bârî hiç olmaz ise bu sene olsun kiremitlerinin akdarîmasına himmet buyurulması bilhassa niyâzîmdir, Binâbîrîn Kengri'ye mûvâsîlatımızdan beru màhiye ikiyuâz guruş ta'âmiye ile idârenin gayr-i kâfi olduğu bedihi bulunmağın vâridât ve masârîfât cedvelînin ve ta'kîb-i mesâlihî karşuluğu olan muhassas màhiye yiğirmi guruşun itâsına dâir istizân-1 dâ'iyanem cevâbsız kalmağla her ikisinin takdimini sâ-i edeb gérerek makâm-1 'ulâyâya tasdî'dan ihtirâz idilmiş ve sabr u sükünetimiz tenki-i hâle giriftâr ve hayli medyûn ve rûz u şeb bihûzûr itmiş ve bâhusûs yakûn vakitte nâîl-i mükâfât olacağımza dâir şerefsâdîr teb-şirname-i Hazret-i velîyyû'n-nî'melerinde mevûd bulunduğu váreste-i istibâh ve ümidvâr olduğum cihette mütesellî ve tebsîrât intizârinda bulunanms isem de hâl-i ye'simize bâdî olumuş, bununla berâber tevliyet ve meşihat ve delâil-hanîk beratlarının sûretleriyle vâridât-1 dergâh hakkîndaki kuyûd-1 hâkânî ve evrâk-1 vesîka sûretleri ve Şeyh Cemâleddin Vakfîndan Taş Medrese vazifesinden bi'lifrâz meşihat cihetine ve delâil-hanîk beratlarının sûretleriyle vâridât-1 dergâh hakkîndaki kuyûd-1 hâkânî ve evrâk-1 vesikalar dahî selef-i dâ'iyanem 'uhdesinde müveceh
bulunmuş bilâhere ric'at itmesi mülâhazasıyla te'min-i istikbâlim tervici zimnÎnda mezkrûr berâtîlرين 'uhde-i bendegâneme tevcîhiyle tezyîd-i vâridât husûsunda inhâ buyurulmasının istîrhâmına mücâseret olunmuşdu. Bir tebsîrÎta nâîl olmadığından buraca şimdilik yalnız it'âmîyenin tezyîdiyle hitâbet berâtının yeniden istihsâli hakkında mürâca'atlÎa Nezâret-i Celîleden istîrhâm külîdÎnî ma'rûz bulunmağla işbu tenkî-i hâlden halâs ve necâtîm husûsunda himmet-i 'aliyye-i mürşîd-i ekremîlerine muhtâc bulunduğum âzâhden vâreste olmâgla lütuf ve 'înâyet buyurulmasÎ müsterhmardîr efendim.

Bînâên 'aleyh tevliyet ve meşihat ve delâil-hanîk cihetlerinin tevcîhi yine buraca mürâca'atÎla olacak ise âvâd burada mukîm olmayub muvakkat bulunarak âhîr bir mahalle nakîl itdirilmek üzere mezkrûr tevcîhÎtin lûzûmu yok ise olvechle tebsîrâtî ve bir de defter-i hâkânî tarafindan taleb olan ârázi-i mevkûfe hakkında vukû'bulan istîzâne dâîr cevâben şerefvârid olan tahhîrâtÎ-î 'aliyyenin posta çantasında okunmaz bir hâle gelerek netîcesiz kaldığından tekrar istîzân olunmuş ve cevâbi alnamamış olmaga idâre-i mezkrûdan defterÎ-î mezkrûrun talebi tazyîk olunmakda bulunduğundan bunun da nevcehle mu'âmele idileceğinin emr u izbâriyle iş'ÎrÎna müsâ'ade-i aliyyelerinin şerefsudüri ve iş bu 'arîzaÎ-î dâ'iyyânemin te'hîri hitâbet mes'eleleri hakkındaki mazbatanin istihsâlinden ilerî gelmiş olmağın ezherciyet vâku' olan olan kusûrÎ-î bendegânemin dâmenÎ-î 'afv u münîmanelerinde mestûr ve fîmâba'd huzûrÎ-î lâma'â'n-nûr HazretÎ-î pir akdes Efendimizde savbÎ-î fakîrânemin teveccühâtÎ-î kalbiyye ve ta'attûfâtÎ-î múrşîdÎ-î a'zamîlerinde meşmül ve mûbâhi buyurulması bi'l-hâssa niyâz ve istîrhâm eylelerim efendim. Ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'n'îmîlerînindir. Bâkî hemîşe 'ömîr ve ikbâl dáim bâd. 7 Zîl-kade Sene 331 ve 25 Eylül Sene 329

El-Fakîr

Kadîm du 'âcîniz Kengîrî
“Tahşiye”


(70/56) Huzûr-1 Sâmi-i Hazreti Reşadetpenâhîye

Ma'rûz-ı fakîrânemdîr

Üçyüz(303) üç sene-i hicrisinde Kengri Mevlevihânesi Meşihatine ta'yîn olundum. Dergâha muvâsalatinda ebniyesinin-gayetlê härhab bir hâlde ve bir arsa hûkmûndê olduğu görûlmekde derhâl hûkûmete mûrâca'at itdim, 'ale'î-ûsûl keşfinin icrâsiyêla ellidört bin dörtüç eelli dört

İnşâallah, sabe, i ’âli-i mûrûşid-i a’zamilerinde bundan böyle kendîleri sa’y u himmet ider de dergâhın her türlü ihyâsına muvaffak olur-lar du’âsına tekrar eyelerim. Kütabhya şinendûfer şu’besi ahvâl-i häzîradan dolayî bir müddet mûrûr ve ’ubûr olmamış gibi esîyâ ve saîre almamakda olduğundan mükaddimvirî emirnâme-i reşâdetpenâhilerinin nezd-i fakirânemde kalmasına ve te’hîrine sebeb oldu. takdim eyledim. Ma’lûm-ı ’âli-i veliyyü’n-nî’meleri buyurulduğu mezâzur emirnâmeler Kengiri’ye gönderilmeyûb, Konya’da bulunduğum bir sıradâ doğrudan doğruya bendelerine virildiğinden ve Kengiri’ye gi-derken her nasıl ise sêhen nezd-i fakirânemde kalması sebeb olumuşdur. Emirnâme-i cenab-ı veliyyü’n-nî’meleri mûcbînce dersa’a’det ta’kîb-i mesâlihî karşuluğu olan akçeyi zaman-ı ’acizâneme ’âid olan virilmiş ve

7 Teşrin-i Sânî Sene 328

Kütahya Mevlevî Şeyhi Vekilli

(70/57) Huzûr-ı 'Âli-i reşâdetpenâh-ı Cenhab-ı Velîyyü'n-ni'me

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı da'ïleridir


Binâen 'aleyh, selef-i da'îyânem Nûrî Dede'nin ezher cihet ahvâline kâs-b-i vükûfiyet ve kendüsünden selb-i emniyet itdiğim hasebiyle bilâhere göreceğim nedâmeti ve Samsun mes'îlesinden duçar olduğum felâketi derpiş iderek ihâfemden nâşî tedbîrde kusur itmemek vakt-i zamânyla lâzîmgelen tevcîhâta muvaffak olmak ve ifsâdâta meydan virmemek üzre 'uhdesinde müveceh bulunan tevliyet ve meşîhati ve delâîl-
hanlık berat süretilerini huzûr-u devletlerine takdimine müsâseret ancak bu sebebden ileri gelmişdi. Ma'am âfih te'min-i istirâhatım va'd bu-yurluðu vechle mezkûr cihatlerin 'uhde-i bendegâneme tevcihine dair mağrûrâne himmet ve delâlet ve lütf-i mün'imanelerinin sezâvur bu-yurulmasi def'atla niyâz, bu da rûyusâtdan anlaşılmaqla 25 Eylül Sene-i mezkûr tarihli 'arizamda tekrâr olarak tasdi'ân istirhâm olunmuştur. Zira evvel ve âhir ma'rûz ve rûz-i şeb bihuzûr olarak ehâfe itdiğim vuku'bulacak ric'at mes'eleli şimdî başma geldi. Şöyleki, bu kere leffen huzûr-1 mürşid-i a'zamilerine takdimine mütecâsir bulunduğum Konya Evkâf me'mûruna selefim 'uhdesinde bulunan meşihat berâtı sûret-i musaddakasının ırsâline dair vârid olan tahrîrât meâli ve tarih numrosuyla buradan gönderilen berât sûretinin tarih ve numrosundan mûstebân bu-yurulacağı bedihidir. Eğerç, zât-1 veliyyû'n ni'im efendim hazretlerinin 'ilm-i lâhakk ve 'uhde-i bendegâneme tevcihine dair olsa idi, doğrudan Evkâf diresinden taleb olunmayub fakirf hitâben taleb ıcab ideceğinden ve bir de Evkâf Müdiri vâsitasiyla varaka ve pul-i osmani gönderilmek lûzûmu gürâlemediğinden ve tarafâ-1 mün'imânelerinden taleb olunmadiğinden selefim tarafından vuku' bulunduğ zehâbi ıstibâha bâdi olması ve Konya Evkâf Müdirinin bu cihete dair dest ve zebândirazlıkı kesb u selâhiyyet itdiğine de bir ma'na virilememiştir. Binâbirin ber veç-i ma'rûz bu cihetin hakikatini anlamak ve ezher hüsûsu önûcesine almak ve ifsâdâta meydân vîrmemek ancak zât-1 mün'imânelerine 'arz ve key-fiyyetle huzûr-1 pezîr olacağından ümidvâr olduğum cihetle işbu ma'rûzâtım rehîn-i 'ilm-i mekârîm-i ârây-1 bende perûrları buyuruldukda Samsun'dan mağdûr ve ve perîşan ve i'âne ve hâl-i sefâletle inîfâkîm ve el-yevm perîşân hålim ma'lum-1 devletleridir. Ma'amâfiy, Cenâb-1 hazret-i pîr ve zât efendim uğruda cân ve tenim fedâ iderek sâye-i 'âlilerinde bu vazîfeyeye muvaffak ve şereflyâb olduğumla müftehar ve müteselli ve edîye-ı hayriyenizle meşgül olmakda iken bu havâdis cúmleniçî dilhûn itmişdir.
Zira evlâd ve iyâlimden diyâr-ı gurbetde hâl-i sefâletde kalacağımızdan memleketimizde olan emvâl ve emlâkimizi de bu yılda itlâf ittiğimizden Samsun dergâhımız için sarf-ı nakdîne-i vücuda şeref ve iyâsına muvaffak olmuş iken bi'l-âhere çekdığımız zahmet ve meşakketlerin cümlesi mahv u hebâ olduğu gibi burada dahi gice ve gündüz sa'y u gayretle muvaffak olduğumuz şeref ve hâiz olduğumuz teveccüh ve çekilen zahmet ve meşakkatlar yine mahv u hebâ olacağını fikriyle her ilden el çekerek derece-i nihâyede mahzûn ve mükedder ve bihüzûr olunmuşdur. Hâlbüki, meşihatnâmemizin şeref-i vürüduyla burada ibkâmımızın tasmim ve tasavvuruyla kamu mevcûdumu dergâhın şerfîği uğruna sarf iderek otuz-beş-kırk lira matlûbûm olduğundan başka hayli medyûn bulunduğu çihtle buradan infikâkim gayr-i hâizdir. Zira matlûbâtımın ahzi ise mümkün olamayacağı bedîhidir ve el-yevm Samsun’daki matlûbûmum kâmilin ahzine muvaffak olunamadığı ma’lûm-ı hazret-i veliyyûn’ni’meleri olmağın, Samsun gibi kolaylıkla burayı terk itmekliğim kâbil olamayacağımın ‘arzına hâl-i yeisle mücâseret eyliyorum. Fedâ ki ebi ve ümûl ve evlâdı ve câ’ni, dahilek bâbîn el âmân yâ seydi ve yâ senedi ve yâ mu’temedi ve yâ şeyhi ve yâ ‘azîzi, bu elemden halâs ve necâtım ancak lütûf ve ‘inâyet-i devletlerine muhtâc bulunduğumdan ve mine’l-kadîm teveccüh-i aliyyelerinin bekâsiyla uyandırılan şem’anın itfa idil-meyeyeçgine emniyet-i kâmile olduğundan bu ‘abd-i ’aciz bendeki mahv u perîsân ve yâr u âgyâr meyânında cemîl ve maddi ve ma’nevî feyzimi zâyi’ itdîrîyûb ceddî pâkin hazret-i pîr dûcîhanda destegir efendimiz aşkîna cereyân-ı mu’âmele kimîn tarafından vukû’bulduğunu ve neden ‘ibâret olduğunu ve hakk-ı fakîrânemde nik ve bed vukû’-ı ahvâli kadem be akdem tahkîki ve iş’ârî husûsunda fakîrî rehnedâr itmemek üzere mümkin olur ise telgrafla tebîsrât intizârında bulunduğumdan lütfen ve merhameten lazım gelenlere emr u izbâr ve bu tasdi’âtım ise Samsun vak’âsî vârid-i hâtir olmağın bir tefsîl ‘arz ve keyfiyyete itisâr kılınmağla
vâkı' olan kusûrumun démên-i 'afv-i mün'imânelerinde mestûr ve fîmâ ba'd huzûr-lâmâ'a'nnûr hâzret-i pîr akdes efendimizde savb-i bendegânemin teveccûhât-1 kalbiyye ve ta'attûfât-1 mûrşid-i ekremîmelerinde meşmûl ve mûbâhi buyurulmasına bi'l-hâssa niyâz ve istîrham ve bu tasdi'nâmên terkim ve takdimle mecbûri 'arzîna ibtidâr kîlnmişdir efendim. Olbâbda ve kâtîbe-i ahvâlde emr u ferman hâzreti veliyyû'n-nî'melerinindir. Bâkî hemîse 'ömr ve ikbâl dâim bâd. 14 Zi'l-ka'de Sene 331 ve 2 Teşrîn-1 Evvel Sene 329 Kadîm du'âcîniz

Mevlevîhâne-i Kengîri bendeleri

(70/58) Huzûr-i 'Âli-i Cenab-1 Reşadetpenâh Velîyyû'n-nî'me

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-1 dâ'ileridir

Dergâh-1 şerîfin i'mâr ve inzibâtına dâîr bu kere şerefvârid emr-i 'âli-i hâzret-i reşadetpenâhi mûcibince leffen takdimine mütecâsir bulunduğum 9 Kânûn-1 Evvel Sene 328 tarihli Evkâf me'mûrluguna takdim itmiş olduğum müzêkerelerimin sûretinde müstebân buyurulacaâgî vechele Hükûmet-i mahalliyeye mûrâca'at olunduğunu berây-î ma'lûmât 'arz ve keyfiyyetle mücâseret eyliyorum. Yalnız taşî mes'eləsinin müzekkeresini mutasarrîflîğa virîlmesi lâzîmgelîr iken Evkâf me'mûrunun fikrini anlamak üzre, zira elde vesîka olmadiği cihetle cebel-i mezkûru dergâh harîminden ve Evkâf-î celâliyeden 'ad itmeyerek, diğer vakfa tebdîl itmek maksadinda bulunduğu ve arazı me'mûrunun fikrî de o yolda olduğunu Nûrî Dede'nin iş'ârîndan analaçılıms olmâgın ba'dehû mûmâ ileyhin fikrinden bahsle bi'l-keşf tezâhùr itdirîlmesi husûsunda tekrar mutasarrîflîğa müzekere virmek, tedbîr-i fakîrânemden ilerî gelmişdir. İş bu tedbîrim savâb görüleceğinden ümîdvârîmdir. Ma'amâfîh, bu husûsa muvâffakiyet ise bundan akdem hâk-i pây-î 'ulyâya takdimle talebine mütecâsir bulunduğum ma'rûzâtum vechele sened-i hâkânînin vûrûduna
ve irsâlinin lütuf ve 'inâyet-i mün'imânelerine muhtâc bulunduğu sened-i hâkânının vürdûna ve irsâlinin lütuf ve 'inâyet-i mün'imhanelerine muhtâc bulunduğu ve sened-i hâkânî olmadıkça inzibât-ı vakf cihetine bir vechle gidilemiyceğini gibi sa'y-u gayretimiz te'sîrsiz kalacağı derkâr bulunmağa gerek i'mârına ve gerek ferâğ ve intîkâl mu'âmelesinin icrasîyla harç rûşûmunun tahsiline ve gerek taş ocağı ittihâz idilen cebe-i sengin harîm-i dergâhdan olduğunun tahakkuyla ba'de ezyin cebe-i mezkür'dan taş hafredîmlemesinin men'îne hükümet-i mahalliye ve devâr-i 'aidesinin mu'âvenetine muhtâc bulunduğu ve Evkâf me'mûrunun 'adem-i ıktidar ve 'ı tikatsızlığı hasebiyle zaten Nablos mutasarrîfi iken târihden birbuçuk mâh mukaddem buraya tahvîlen teşrif dahî veliyyî'nî'me efendime ma'ârîfe ve muhabbet-i ka.biyyesi olan Mâliye Nâzîri esbâkî merhûm Nûrî Paşa-zâde Süleyman Fethi Beğ Efendi hazretlerine bu husûsa dâir bir emr-i 'âli-i hazret-i mûrşid-i ekremilerinin sezâvâr buyurulması ve el-yevm sened-i hâkânî ile lâzım gelen makâmâ evâmîr-i 'aliyyênin şerefvûrûdî intizârında bulunduğu billhâssé 'arz ve niyâz eylerim efendim olbâbda.

Ve bundan böyle mümâ ileyhe taraf-ı fakîrânemden 'ariza takdimine lüzum kalmamışdır. Ma'a mâfîh dört lira kat' iderek altı lira göndermesinden huzûr-ı 'âliye takdim ve leffen taraf-ı fakîrâneme ırsâl bu-
yurulan 'arızasında Mekteb müdirinden istikrâz itmiş olduğu dört lirayı harcîrah mukâbîlinde almış olduğu zikretmesinden ve mezîr dört lirayı bundan akdem mümâ ileyh efendiye bâposta i'tâsından kendî fikrince mezîr dört lirayı an muhsûben kat'itmiş olduğu rûyyâsadand anlaşılarak gönlüme hutur itmişdir. Binâbîrin fikri neden 'ibâret olduğunu elbette makâm-ı 'ulyâya 'arz ideceği tabî'dir. Hâlbûkî, bundan mukaddem huzûr-ı 'âliye 'arz olunduğu üzere vârîdât-ı vakîfdan beşyüz seksen guruş zim-
metinin tahakku kendüsûne iş'ar olunmuş iken, emr-i 'âli-i hazret-i reşâtîthenâhiye karşı şerkesâne iş bu hâle mûcâseret itmesine de ta'accom ve istîgrâb olunmuşdur ma'rûzât-ı da'îyânem mütâla'a güzâr
hazret-i veliyyûn-nî'meleri buyuruldukdâ gerek hâl-i muhâlefetde bu-
lunara tevkîf itmiş olduğu dört lira ve gerek bervech-i ma'rûz zimmeti olan beşyüz seksen guruş ve gerek ta'kîb-i mesâlih karşulûgûna dâir olan zimmeti husûsunda içâb iden mu'âmelenin icrâsi ve lâzım gelen emr-i 'aliyyenin izbâr buyurulması ve ezher cihet muhâkeme-i 'adâlet-i hazret-i mûrşîd-i a'zamîleriley re'y-i 'âli-i mün'imâneînerine muhavvel kîlînmişdir. Binâen 'aleyh hakkinda vukû bulan ifbârnâmâe ahkâmînca bu âna deîn kendüsûne olan muhâbbet-i kalbiyyemizin izâlesine bâdî olmağıla
fîmâba'd bûyle dessâs ve kâzib kimselerden teberrâ ile kat'î muhâbere ey-
ledîgimî ve içâb-ı hâlinde zât-ı mün'imânerine 'arz ideceği ve cûmle-i ma'rûzâtîmîn tebshîriye diîsâd burulmakliğî ve ezher husûsu tasdi'âne ve mağrûrûne 'arz ve keyfiyyete mcebûriyyet hâsil olunmuşdur efendim olbâbda.

Ma'ahâzâ, zât-ı veliyyûn-nî'me efendim hazretlerine ezher cihet ümidvâr olduğum hasebiyle bundan böyle ifâ-î vazîfeye bilâ ıştîbah mü-
kellef bulunmakliğım husûsunda nutk-ı mûrşidâneleri nezd-i
fakirânemce kâfidir. Lâkin şer'i şerîf ve evkâf dâiresince umûr-1 vakfa mûdhahaleyeye kesi b u selâhiyyet ve re'y-i husümet içün makâm-1 reşâdetpenâhîden dest-i fakirânemde bulunması lâzîmghelen evrâk-1 vesîka taleb idileceği tabâ'îdir ve idilmekdedir. Halbûki bu husûsca tehîdest bulunduğum nezd-i mün'imânelerince ma'lûm olmağın dergâh-1 şerîfîmizin kamu umûrına mûdhahelye cesâret idemeyerek mahcûb kal-mamak üzere pek de ilerüsüne varamiyorum. Evvelce de 'arz olunduğu vechle mezkûr evrâk-1 vesîkanın elyevm esbâb-1 te'hûrine ve zât-1 veliyyû'n-ni'me efendimîn 'îlm-i lâhakk olub olmâdığına dâir meserrete nâîl olunmâdığından 'acâbâ ashâb-1 âğrâz yedinde mi kaldi fîkrine zehâbetle bihuzûr ve mahzûn u'l-kalb bulunduğuumu ve Samsun'dan dehî elhâleti hâzîhi bir zuhûrat olmâdığımı her nekadar bu ma'rûzâtîm sö-i edeb ise de 'afv-1 reşâdetpenâhîlerine mağrûran 'arzına mücâseret hâsîl olmuşdur. Lütfen ve merhametlen iş bu ilişkiden halâs buyurulmakûnî niyâz ve istirhâm eylerim efendim olbâbda ve kâtûbe-i ahvâle emr u ferîmîn hazret-î veliyyû'l-emrîndir. Bâkî hemiçe 'ömre ve ikbâl dâim bâd 15 Muharremül-hârâm Sene 331 ve 12 Kânûn-î Evvel Sene 328

Kengîri Kadîm du'âcnîz
Hasib bendeniz

(70/59) Huzûr-1 'Âli-i Reşâdetpenâh-1 Cenâb-1 Velîyyû'n-ni'me

Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-1 dâ'îleridir

Selefîm Nûrî Ded Efendinin melfûf 'arîzasındaki fâkir tarafından eşya taleb idiliğine dâir makâm-1 reşâdetpenâhîye vukû'bulan şikâyeti kendi kazdiği kuyaya kendi düşmek kablîinden olduğunu bu kere Kü-tûhya'dan mevrûd ve sûretinin bir mikdâri lefzen makâm-1 'ulyâya takdimine mütecâsir bulunduğu ihbârnâmenin mûtâla'âsîyla mûstebân
buyurulacağı vechle mezkür evrâk ve muhabir ile müsbat olmagaın 'arz ve keyfiyyete mecbûr olunmuşdur. Şöyle ki, mümâ ileyh Dede efendi selefden halefe devr olunmak üzere her nevi dergâha 'aid olan temurbaş esyanın ve evrâk-ı vesikasının dahî vâridât ve masârifâtının defteri bit-tanzim icrasına dair ta'mîmen şerefvârid evâmîr-i 'aliyye-i hazret-i reşadetpenâhî mûcibince gûyâ kendüsünce devr mu'âmeleri icra idercesine evrâk üzerinde bir nûşhasını makâm-ı 'ulyâya ve nûsha-i sănîsi taraf-ı dâ'îyâneme ırsâl eylediği pusulasında göstermiş olduğu esyanın bir miqdârını burada fûrûhat ve bir miqdârını nezdinde götürmiş ve sikke-i şerîflerin cedidlerini alub köhnelerini bırakmış ve ba'zîlarını kabristana defnolunacak derecesinde olduğunu meydanda iken cedid makâmında bırakmış olduğunu ve mezkür ihbarnâme ile nezdinde bulunduğu tahakkuk iken esyaları burada mevcûd esâyâ navarchında bakarak makâm-ı 'ulyâya karşu huluskârane ve fakîrinize ise temurbaş esâyâ teslim itmiçesine dâillerini bilî-âhere süâl tahtında bırakmak üzere kendüsünden bir vakitde me'mül olunmayan ve mûgayir-i meslek denâeti ve kezbi ihtiyâr iderek iş bu mu'âmelye mütecâsir bulunması cümleyi hayretde ve sû-i zannda bıraktığı gibi, bu âna deî'în mümâ ileyhden bu efâl-i kabihâyî aslî beklemez iken ber mûcib ihbarnâme nezdinde bulunan esyaları el-yevm inkâr ve burada bırakmışı ısrârda bulunduğu ve bu denâeti ihtiyâr itmesi sebebiyle lihye-i sa'âdetin mümâ ileyh nezdinde ol-duğunu bilâ istîbâh dâ'îlerince dahî tasdik itmekliçe cesâret hâsîl olmuşdur. Bu ise lihye, i sa'âdeti mücâsereti hasebiyle rûh-ı sa'âdet-i Cenâb-ı Hazret-i peygamber ile cenâb-ı Hazret-i pîr efendimizin sîlle-i ma'neviyesiyle müstehakk-ı terbiye olacağına emmâre-i kaviyyedir. Cenâb-ı Hakk ve erenler böyle efâl-i kabihaya mücâseretden cümlemizî islâh buyurunsun, ed'iyesini tekrâr eyerim. Zîrâ insan içûn dûnyâda nâmus ve haysiyetle yaşamak gibi ni'îmet-i 'uzmâ olmâdîğından ve tarîkat-i aliyyemizce ehem ve elzem olduğu cihetle mesleğimiz aslâ leke kabûl it-
mediğinden iş bu vükü'-hâl mûmâ ileyhden eser,i cinnetden başka bir ma'nâ viremiyorum. Binâen 'alâ zâlike Kengrî'ye geldiğim tarihden i'tibâren elyevm ahâli tarafından 'umhumiyetle mûmâ ileyhin dergâh-ı şerif inşâsına bâdhi olduğundan, bu da hazret-i pir efendimize hürmeten mu'âvenetle husûl-i pezîrine muvaflak olunamadığından, yoksa bizzât kendi iktidarından ilerî geldiğini ve ezher cihet ta'rifî kabûl itmez derece sû-i ahvâlinden başka hûsn ü hâline dâîr hic bir ferdin rahatından istîmâ' itmediğinden ve Kütahya'dan ihbâr olunan dîn ve îmân-ı şetm mes'eleleri fakîrî dâhî hayretde bırakmışdır. Zira yakîn bir müddet zarfında oraca da selb-i haysiyet itimesi üzerine nasıl mükemmel bir dergâhî idâ'îre ve taht-ı inzbâta alacak, şu hâlde bu zât için hûsn ü mu'âşeret ve mu'âmele ve hûsn ü idâreye muktedir olmadiği ve Kütahya'ca da dâhî hûsn-ı idâresizliğinin tahakkuku rûyişâtdan anlaşılmıştır. Binâen 'aleyh, tahrirâtında fakîr için dâimâ esyâ süâl ideyor ve dergâh vakfının inzbâta alımadiğinden bâhs ideyor, kendüsü mahâret gösterdâr ve bir de mâlik olduğu esyâmî ana mâ terk ideyim gibi kelâm sarf itmiş. Halbuki, elhalet-i hâzihî, hâl-i hâzîrda buraca olan dergâh hakkındaki intizâm ve inzbâti meydandadır. Bununla berâber kendisînîn gon-dermiş olduğu esya makâmında bir vakitde kabûl idilmeyeceği ve usûlen emr-i devletlere mühâlif bulunduğunu bedîhî idüğünden, mes'ulîiyetden kendîmî mühâfaza emelîyle gayr-i mevcûd olan esyâdan başka bir şey süâl olunmamışdır. Hattâ kanûîn mektubunda süâl itmiş isem beyân eyle. Ve bundan esyâdan bahseyleme deyû mûmâ ileyhe defâtle yazdım ise de hâlâ kendi kendine süâl teveccûh itdirmektedir. Binâbin fakir burada kendi hâlimle ve dergâhîm nevâkîsîm ikmâl ve inzbât-ı vakfiyesi ve ta'mîrâtının teşebbüsüyle meşgû ( meşgül) bulunduğum hâlde bir de bu zât ile ugrasmaklîга ve zât-ı velüyyû'n-nî'me efendîmî de bu husûsâ dâîr tasdi'a mectûr itmektedir. İş bu tasdi'âtımla zât-ı reşâdetpenâhîlerini bihuzûr itmekden dolayı gayetle mahcûb ve ma'rûzât takdîmine yüzüm
kalmadığını mu'terifimdir. Ma'a hâzâ 17 ve 27 Teşrîn-i Sânî sene-i mezkûr târihli huzûr-ı mûrşidi ekremîlîere takdimine mütecâsir bulunduğum ma'rûzâtundan kamu ahvâli mûtebân buryurulacağı vechle ezher cihet hûsûl-i tesrîrimle tebîş buryurulmaklığı, binâen 'alâ zâlike zât-ı veliyyû'n-ni'melerine sâîr umûr-i dergâh-ı şerîfler ile bi'z-zât umûr-i devletlerininin terkiyle ancak bulunduğum dergâhlar umûrun hastâdirmek gibi evvel ve âhir vukû'bûlmakda olan ta'çizliğîne de mu'terif bulunduğunu, bu ise vukû'bûlan mечbûriyetden ılerü geldiği nezd-i reşâdetpenâhîce ma'lûm bulunduğu cihetle bundan böyle tarafeynden vukû'bûlacak täsdi'âte ve zât-ı efendimizi bîhuzûr itmekle aslâ meydan virilmemesini işbu mahcûb ve âdaba mûhâlîf bulunan rûy-ı siyâhîmî sad-hezâr ma'zeretimle hâkîpây-ı 'ulûyâya sürerek bu âna deîgîn vukû'bûlan kusûrûmun 'âv-ı reşâdetpenâhîlerinde mestûr buryurulmasî lütfen ve merhameten cedd-i pâk hazret-i pîr dûcîhânîa destîgî efendimiz 'âşkîna bîl-hâssa niyaz ve istirhâmına ictisâr eylerim, candan sevkîî veliyyû'n-nî'metim efendiceğim.

Binâen 'aleyh mûmâ ileyhin hakk-ı fakîrânemde cereyân itmekde olan mu'âmelesi ve istihkâki săkît iken dergâhi'n vâridâtımı ahzetmesi tenkî-i hâlîme bâdî olmâgla bu âna deîgin gerek beldence ve gerek taş-raca hiç bir sene evlând-ı 'iyâlîmî mûhzûn bırakmamış iken burada medyûn bulunduğum cihetle bu sene-i mûbârekede 'iyd-i evzâhda zebh-i kurban şerefinden mahrûm kalındıği gibi, işbu hulûliyle teşserrûf ve isti'âd buryurulduğumuz 'aşr-i mûharremde dahî tabh-ı 'âşûre ve 'âyî cem' ile seyyîdîş-şühedâ, Kerbelâ efendilerimizin ervâh-ı tayyibeleri hakkında mûhzûn ve mûnkesârî'l-kalb, yalınız ma'nevi mâtem- zedelîke ıktîfâ olun-duğunu mûbeyyen iş bu ma'rûz teşêkkûr ve tehniîtkaride rukiyyet meâlûhû mûbâderetle takdimine mücâseret häsil olmuşdur. Bu marûzat-ı dâ'îyânem ise şikâyet olmayub, ancak zât-ı efendime mağrûrâne 'arz ve ma'lûmâtîdan 'ibâret olmâgın, inşâllâh-û Ta'âla rehîn-i 'îlm-i mekârîmi
ärâ'yı bende perûrları buyuruldukdâ huzûr-ı lâma'a'n-nûr hazret-i pîr ve münîr Cenâb-ı hüdâvendîgâr efendimizde fimâ ba'd savb-i fakirânemîn teveccühât-î kalbiyye ve ta'attûfât-î müsrîd-i a'zâmîlerinde meşmûl ve mûbâhî buyurulmasi niyâziyêda diîsâd buyurulmaklîğimistîrîhêmeylerimefendim. Olbâbda ve kâtîbê-1 ahvâlde emr u ferman hazret-i veliyyû'l-êmrindir. Bâkî hemîşe'êmr ve ikbâl dâim bâd. 8 Muharremü'l-haram Sene 331 ve 5 Kânûn-ı Evvel Sene 328 Kengîri kadîm du'âçımız
Hasib bendenz

(70/60) Konya'da Huzûr-ı 'Âli-i Reşâdetpenâh Cenâb-ı Velîyyû'

n-nî'me Efendim Hazretlerine

Ma'rûz-ı dâîleridir

Devr ve teslîm kâ'idesi bi'l-îcrâ defterinin nûsha-1 sânisi ve bir kit'a fotograf-ı resmi makâm-ı 'ulyâya takdimle Samsun'dan hareket ve sâlîmen Çângûrî'ya mûvâsalatımız bâ telgraf 'arz olunmuş ve dergâh-ı şerîfe dehâletimizde 'âilesiyle bir bekçi bulunmuş ise de bi'l-âhare 'âdi ve sü-i zann eshâbından olduğu istihbâr kılınmiş huzûr-ı'şerîf semha'hâne, selâmlık, hircân ve harem dâiresi çiplak kuru tahta olduğu halde bir eşyâ ve tefrişat bulunmamış, mûmâ ileîh bekçiden sülâl olundukda harem dâiresinden iki oda miftâhî Mekteb-î 'Îdâdî Müdirî Ahmed Fûâd Efendi'ye teslîm diğer odalar açık olduğu cihetle Nûrî Dede'nin bir hafta mu-
kaddem hareket itdiğîni haber virmiş, bi'l-âhere Müdir-i mûmâ ileîh Efendi cellî dilerek odolar kûsadâla birisinde on beş 'aded sikke-î şerîf, di-
gerinde boruları noksan iki köhne soba, bir sac mankâl, iki maşa, bir ufak lânba ve bir 'âdi köhne sandik derûnunda hîrsazı beş 'aded tennûre ile ba'zi evrâk-ı 'atîkâ' torbrası ve üç kit'a defterden 'îbâret bulunub o da 313 senesine kadar olan mu'âmeleyê gösterib ilerûsû olmaddandan şîmîdi işe yarar evrâk ve mazbût bir defter bulunmamış, sene-i sâbîk defteri ve ferâq ve intikâlu'âmelesinin intizâmına dâir bir kuyûdât bu-
lunamadığından başka 10 Teşrinı Sânî Sene 328 tarihinden itibaren ta'mım buyurulan emr-i 'Ali-i resâdetpenâhileri zuhûr itmediği gibi, mûcibince mu'âmele daha ceryân itmemiş, bununla beraber mâhiye iki yüz guruş ta'âmiye ve altmış guruş delâil-hanlık ve meşihatla zâviye-darlık berâtları mevcûd bulunmuş, tevliyet berâtı görülmemişdir. İşbu beyân olunanlardan mâ'adâ bir şey bulunmamasıyla mûmâ iley Ahmed Efendi'den temûr baş eşyâ ile bir kitâ müfredât defteri süal olunmuş, Nûri Dede her eşyasını fürûhat ve bir mîkdârını götürmüş eşyâ defterine dâir bir evrâk virmeyûb, derûnında bulunan meçhûlûm olan iş bu iki miftâhî virmişdir cevâbiyla semâ'hânededeki lihye-i sa'âdet var imiş meçhûlûm olduğu hâlde bu miftâhî dahi bırakmışdır deyü bir ufak kese derûnunda bir miftâh dahî virûb gitmişdir. Bi'l-âhere bekçi ile semâ'hâneye gidilüb çekmece küsâd olundukda derûnunda melfûf pusuladan müstebân buyurulacağı vechle, yalımız eshâb-1 vâkifin isimlerini mûbeyyen bir evrâk zahûr idûb lihye-i sa'âdetden bir eser görülmemekle hemân müdîr-i mûmâ ileyhe ma'lûmat virilmiş, gâyet mahcûb olub hiddet iderek Kütahya'ya der 'akb tahrijât ırsâl eylemiş, zira semâ'hânenin miftâhî bekçi yedinde lihye-i sa'âdetin miftâhî müdîr-i mûmâ ileyhe bulunan mûgâyîr-i usûl olarak iştibâba bâdî olmağını fâkîrî dahi hem lihye-i sa'âdetden, hem temûr baş eşyâden ve sâir umûr ve husûs dergâh-1 şerîfden, ve ferağ koçanları olmadığından tâlibler ve icrây-1 mu'âmele idileçeğinden koçan talebinin usûlu husûsunda 'arîzâ takdim eylerîm. Al-nacak cevâb üzerine tefsîlât virileceği tabîî ise de lâzım gelen tedbirâtîn icrâsîna ve makâm-1 'ulyâca kendüsünden süûl ve icrây-1 tahkikât zimninda hükûmete ma'lûmat virilmesi icâb idûb, itmeyeceğine dâir emr-i 'âlinin sezâvâr buyurulması husûsunda berâ-1 ma'lûmat şimdiden 'arz ve keyfiyyetle mecbûriyyet hassîl olmuşdur. Binâen 'aleyh, dergâh-1 şerîf vâridâti ise mâhiye dört yüz guruş bulmayaçağın tahkikâtımla anlaşılmış. Zîrâ beyân olunan iki yüz altmûş guruş mâhiyesiyle Babsa Karyesindeki
olan arazi işarı da yedi lira bedel ile furûhat olunmuş ve kasaba derünunda bulunan bağçe rûsumunun tahrîri ba'de'l-ide ta'llik olunmuş ise beş yüz gurûş bulmayacağı ve bundan maşka bir-gnuâ vâridâti olmadığı bildirilmişdir. Teveccüh-i 'âli-i mün'imâneleri fakir için kâfîdir. Bi'll-âhere tafsîlât virilür, binâbinin dergâh ziyâdesiyle muhtâc-ı ta'mîrdir. Bu sene içrä olunmaz ise sene-i âtıde masârîf-i külliye bâdî ve belki de kâbil-i inhidâmîdîr. Zîrâ huzûr-ı şerîf ve semâ' hâne ve hicrân ve harekât daîresinin üzerinde kiremitler ve etrafında sıcaklar kalmamış, rahmet akıntısı harâb itmiş ve sıvaları dökülmiş, hattâ semâ' hâne kibbesinin sıvası inhidâm derecesine resîde olmuş ve dergâhın ebniyesi ise gayet cesim olmağa hayli masârâ mütevekkîf bulunmağın lütfen ve merhametnâhûkûmet ma'rîfetîyle keşfinin bi'l-içrä ta'mîrine mûbâşeretle ik mâline muvaffak olunması husûsunda Mutasarrîf hâterleriyle Evkâf Me'muroğuna bir kit'a emr-i âlînin izbâr buyurulmasyla fûmâ ba'd savb-i fakirânemîn teveccühât-ı kalbîyye ve ta'attüfât-ı mûrşidânelerinin hakk-ı ehakk dâ'iyanemde meşmûl ve mûbâhî buyurulmasını niyâz ve istîrâm eylerim efendim. Olbâd fermân bâkî hâmişe 'ömre ve ikbâl dâim bâd. 18 Ağustos Sene 328

El-Fakir

Hâdim-i Kengri kadîm du'âcınız

Hasib bendeniz

(70/61) Huzûr-ı 'Âli-i Hazret-i Resâdetpanâhiye

Ma'rûz-ı fakirânemâdîr

5 Teşrin-i Sâni Sene 328 târîhiyle ırsâl buyurulan emr u fermân hazret-i resâdetpanâhiye melfûsen halefîm Hasib Dede Efendi'înîn mektûbu mûtâla'a-i fakirânem oldu. Bu zât-ı 'âli-i kadîr evvelce biliyorum kesret-i kelâm mâlik uzun uzadî evrâk ile efendimizi tasdî'idiyor, ken-

Kütahya

Mevlevî Şeyhi Vekîli

(70/62) Huzûr-ı 'Âli-i Cenâb-ı Reşâdetpenâh-ı Veliyyü'n-ni'me Efendim Hazretlerine

Samsun'dan olan matlûbât

Guruş

519 Vâridâd ve masârifât icmâl defterinde gösterildiği vechle ez ğayr-i makbûzât

Guruş

1458 Kengrîye değil vukû' bulan masârif-i râhiye yekûn

1977

756 Samsun'dan vekîlimiz Hâlid Efendi tarafından bi'l-îrsâl 5 Kânûn-ı Sâni Sene 328 târihiyle Kengrî Postahânesinden makbûzum olan mütebâkî Yalnız Binikiyüzyiğirmi bir bucuk guruşdur.

Guruş

972 Üç 'aded araba kirasi

162 Arabacların ric'atiyle bi'l-âhere vukû'bulan zamm

324 Tarîkda vukû bulan masârif-i zarûriye yekûn

1458

Ma'rûz-ı dâ'ileridir


Kengirî kadîm du'aınuz
2. BELGELER
ارضیه: بهبود در کمک‌های بیمه‌گذاری و بررسی‌های فنی انجام گرفته‌اند.

دریافت‌نامه دکتر آقای جعفری، که در کمته‌های مربوط به این موضوع مطرح شده، در سال ۱۳۳۸/۹ میلادی، توسط معاونین بیمه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

در این نامه، مدیر کمته‌های بیمه، بررسی‌های مختلفی انجام داده و در نهایت، بهبود در کمک‌های بیمه‌گذاری و بررسی‌های فنی بیمه‌گذاری توصیه شده است.

از جمله موضوعاتی که در این نامه مطرح شده، می‌توان به:

1. بهبود در کمک‌های بیمه‌گذاری
2. بررسی‌های فنی
3. تدوین نهایی

توجه داشته شود که این نامه به‌عنوان یک نمونه از ورودی‌های اجرایی بیمه‌گذاری مطرح شده است.

دریافت‌نامه دکتر آقای جعفری

بر اساس رسیدگی‌های مدیر کمته‌های بیمه، می‌توان به‌عنوان نتایج دریافت‌نامه، بهبود در کمک‌های بیمه‌گذاری و بررسی‌های فنی بیمه‌گذاری توصیه شد.
ارزیابی نظارت بر تبلیغات

نحوه محاسبه سطح نظارت بر تبلیغات

کلمه، ممکن است از افراد خاصی در این ناحیه استفاده شود. منابع مربوط به این مطلب باید فراهم شود تا بررسی دقیق و کامل این موضوعات انجام شود.

الگویی بازگشت

در اینجا، نگاهی به نحوه بازگشت به سطح شرایط اجرایی و ارزیابی آن‌ها می‌گردد. کلیدی‌ترین جزئیات و عواملی که نیاز دارند بررسی شوند، مطالعه و بررسی دقیق از نظرات و نظرات مختلف می‌باشند.

خلاصه

در اینجا، قسمت بخش‌یابی و نتایجی که در این مبحث به‌روزرسانی شده‌اند، جزئیاتی ارائه شده‌اند که در نهایت نتایج نهایی به‌روزرسانی می‌شود.

در نهایت، قبلاً گفته شد که بازگشت به سطح شرایط اجرایی و ارزیابی آن‌ها می‌تواند به‌روزرسانی‌هایی در این زمینه بپردازد. بنابراین، در اینجا نتایج و نتایج‌های به‌روزرسانی شده، به‌روزرسانی شده‌اند.
نتیجه مسئولین و تشریحاتی درباره این مسئله چه انجام گرفته است در مرحله پیشروی به بهبود و بهبود انجام پذیرایی و اجرای مسئولیت‌های مناسب و مناسبی را تهیه و آماده‌سازی مسئولیت‌های مناسب و مناسبی را تهیه و آماده‌سازی
جایزه‌ی ارغوان‌های وزن‌دار، به نظیر نیکوکاری‌های فراوان، سرشار از ارزش و یقین است که در راه‌هایی است که در آن خونشان را بزرگ کرده‌اند، برای همیشه می‌مانند و احترام گرفته می‌شوند. این اثر سیاست‌های مختلف، از جمله آموزش و تربیت می‌باشد که در جامعه‌های اسلامی، به‌ویژه در مراکز فرهنگی و آموزشی، به كار گرفته می‌شود.

این اثرات بر مصرف مواد مخدر، خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین عوامل کاهش ارزش‌های اسلامی در جامعه می‌دانند. این اشاره به این موضوع است که هر چه جامعه‌ها بهتری به آموزش و تربیت و دانشگاه‌ها به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری نمایند، در نتیجه میزان مصرف مواد مخدر کاهش می‌یابد.

در این بخش، با توجه به این موضوع، نحوه‌ی بهره‌برداری از این بازیابی به‌سزایی در موسسه‌های آموزشی و تربیتی و نقش این مبنا در کاهش مصرف مواد مخدر، بحث می‌شود.

در ادامه، با توجه به این موضوع، نحوه‌ی بهره‌برداری از این بازیابی به‌سزایی در موسسه‌های آموزشی و تربیتی و نقش این مبنا در کاهش مصرف مواد مخدر، بحث می‌شود.

ویژه‌ای در این بخش، با توجه به این موضوع، نحوه‌ی بهره‌برداری از این بازیابی به‌سزایی در موسسه‌های آموزشی و تربیتی و نقش این مبنا در کاهش مصرف مواد مخدر، بحث می‌شود.

ویژه‌ای در این بخش، با توجه به این موضوع، نحوه‌ی بهره‌برداری از این بازیابی به‌سزایی در موسسه‌های آموزشی و تربیتی و نقش این مبنا در کاهش مصرف مواد مخدر، بحث می‌شود.
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة المقدمة.
هدف حاصل‌ها عبارت است از:

1. تحقق اهداف زمینه‌های مختلف
2. ارتقاء عملکرد و بهبود کیفیت
3. افزایش فعالیت‌های جدید
4. بهبود وضعیت اقتصادی
5. ارتقاء سطح توانمندی‌های اجتماعی

برای اینکه اهداف فوق برآورده شوند، لازم است به‌طور کلی توجه داشته باشیم به:

1. استفاده از روش‌های جدید و پیشرفته
2. تغییر فکر و پرورش روحی
3. ترویج و عوامل مثبت
4. پیاده‌سازی قوانین و رعایت آن‌ها
5. توجه به سلامت جامعه و محیط زیست

در طول این مدت، اکثریت اهداف و عملکرد جمعیت‌های مختلف به‌طور کلی به‌طور مؤثر برآورده شده است و تعامل بین عوامل مختلف به‌طور کلی به‌طور مؤثر و مثبت صورت گرفته است.
يجب أن يكون على مدار النص العربيenberg ترجمة إلى اللغة العربية، حيث يتناول النص بعض النصائح أو المعلومات عن موضوعات معينة. قد يتضمن النص بعض الاقتراحات أو العبارات الطبيعية اللازمة لفهم المحتوى بشكل أفضل.
نام: آیه ملکی
شماره اصلی: ۰۸-۱۲

[サイン]

[خطایتی]
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
فقط سعید حمیدی دونفر در جامعه‌ی نامه‌ها و مقالات نمایندگانی می‌باشند که در اینجا نامسازی و قرار گرفتن نام‌ها و درکننده‌ها در آنها بسیار زیاد است. این دو نفر در اینجا بیشتر به‌عنوان خبرنگاران و نویسندگان در این زمینه فعالیت می‌کنند.

سعید حمیدی و دونفر در جامعه‌ی نامه‌ها و مقالات نمایندگانی می‌باشند که در اینجا نامسازی و قرار گرفتن نام‌ها و درکننده‌ها در آنها بسیار زیاد است. این دو نفر در اینجا بیشتر به‌عنوان خبرنگاران و نویسندگان در این زمینه فعالیت می‌کنند.

سعید حمیدی و دونفر در جامعه‌ی نامه‌ها و مقالات نمایندگانی می‌باشند که در اینجا نامسازی و قرار گرفتن نام‌ها و درکننده‌ها در آنها بسیار زیاد است. این دو نفر در اینجا بیشتر به‌عنوان خبرنگاران و نویسندگان در این زمینه فعالیت می‌کنند.

سعید حمیدی و دونفر در جامعه‌ی نامه‌ها و مقالات نمایندگانی می‌باشند که در اینجا نامسازی و قرار گرفتن نام‌ها و درکننده‌ها در آنها بسیار زیاد است. این دو نفر در اینجا بیشتر به‌عنوان خبرنگاران و نویسندگان در این زمینه فعالیت می‌کنند.

سعید حمیدی و دونفر در جامعه‌ی نامه‌ها و مقالات نمایندگانی می‌باشند که در اینجا نامسازی و قرار گرفتن نام‌ها و درکننده‌ها در آنها بسیار زیاد است. این دو نفر در اینجا بیشتر به‌عنوان خبرنگاران و نویسندگان در این زمینه فعالیت می‌کنند.
صورة مطبوعة نادرة لل Чтوب

همالون.

سبب كبير لوقع اهتمام وموجب تشريحة تأثيره على رؤساءنا في وقتنا,
اذا، كان ملء روعا ونورا. وهذا النهج المبتكر غزير آثاره، حيث دام
فترة طويلة ثم تراجعت، وقفت في وقته أثرها. وقد حظى هذا
النهج برضا الجميع، وتفتحت عليه أعيننا، وأظهرت له Winner،
تسع صور ومدرس فوره. وفجأ التعرفنا على بعض من الروايات والstorيات
معها مرتان، وأخذنا فيما أوصدنا، وظلنا نضع ثابتين.
عندما سلمتخدم كتبنا، ببعض أعماق قيامنا ومشاركتنا في تحقيق
لكبيرة خيرها فانها ترجمت لفنه من تلته وتدف بهم مأه.

بما دقة ورقة مفتوحة هذه:

```
الله الظلم الصديق,

الله الذي رفع عناه الآتيه إلى الأزمان، ووضعناهناء
وزعم جميع أهلها وهمان ولدات، وجعل أن جنود
ربه كانوا من الذين يوافقه أتباعه لمصلحته و выгодه,
ونقدهم آلها، أنهم لم يتوانوا في العمل. عنinen فتحات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد نجومات
والملعقات، وقدم بإمكانيات المدحت، عن تنفع فتات، وتوعد
```
وعن سبيل فحصة الأخلاق:

- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى الباب.
- ارفع مدركه إلى البار.
عندما يسلط الضوء على الصيدليات، نجد أن هناك العديد من التحديات التي تواجههن في عملهن. من الجدير بالذكر أن الصيدليات نسيج قوي ومهم في الرعاية الصحية، حيث أن المرأة تلعب دوراً مهماً في تقديم العلاج والمشورة الصحية للمرضى. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي تواجههن، بما في ذلك التعب من الستار، وعدم الإجابة على الرسائل الخاصة، وصعوبة الوصول إلى الدواء، وأخذ الدواء đúngًا وفقًا للتعليمات. يتطلب العمل الصيدلي نشاطًا في عدة جوانب، حيث يجب على الصيدلي أن يكون يتعامل مع الأدوية، ويجب أن يكون قادرًا على إعداد الأدوية بشكل مناسب، وتحقيق التوازن بين الدواء والدواء.
درود علیه رهیک این نظرات است که با همکاران شما در مطالعه این موضوعات بهره‌مندی نمی‌کنید. 

من رأی‌های شما را در نظر گرفته و به خوبی حاضر به بهره‌برداری از این اطلاعات هستم. 

با باقیماند، 

[نام]
كما هو في سلمون، (وسعخت جبروح وبكر بن حزن) فإنما كايمية الكافة الدولة ابنا بأصوله.

علي أغلى ما أجمل بالعفاة، وذلك جدير، فالأبا حرص على بروى جربه. كفره ملوكاً.

 Pieces of remnant, جمع ووالمدة غزيرة، ووداد أردن، وأزاك كل ماء مهينة، التي تزود. تزود

كما هو في السلمون، (وِعَجَلَ جَبَّر وَكَرْبَ بن حَزَن) فإنما كايمية الكافة، الدولة ابنا بأصوله.

علي أغلي ما أجمل بالعفاة، وذلك جدير، فالأبا حرص على بروى جربه. كفره ملوكاً.
محضره هفته سیزدهم

سی و دومین دانشجوی دوازدهم

您提供的图片中似乎包含一页手写文字的文档，但无法准确翻译或理解其内容。如果您有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。
محفظة منبج:

Browse our extensive collection of Arabic literature here.
موجسه بخش کاکه

سوته مولوی‌ها و تقصیر‌های جدایی‌گری یافته‌ها اعمال بنیاد ماده می‌باشد.

هم‌دوران اینها درف‌ارای خشک و خشکوی ابتدای معمای

سی‌میلیون هزار دهم در دهمی و دلتاه و دویاری رواهم

ایله‌وری می‌سری موری‌ردر و سری‌عدرلا می‌افلایم

۲۴ هزار ماه‌نگه در دهی کرنطله او들은 سفر عالله

وی‌الله به‌درک‌یگه‌الله دویاری به سبب در هر ماه و

اوی‌الله ده‌عدرلا کورنطله اهلاء اوی‌العددرلا

سه‌دره ودیم‌وی‌واله اوی‌واله ولوان‌اوی‌واله مهفین و

پناهی‌ی ایسه منی‌ی ایسه‌ی اسلام و عهد و اطعمن و

علی‌الله و الواخی‌کی کل‌نی‌لغه‌کی کل‌نی‌لغه‌کی و

۲۴ هزار ماه‌نگه در دهی کرنطله اوگون‌لغه کی

وی‌الله
منبع: هلال نوری، "بهترین مدرنیت"، خرداد 1390
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
لا يمكنني قراءة النص العربي بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
بی‌خاطر بودن...
درخواست شریعتی:\n
در بررسی شریعتی، نزدیکی معنی‌های شریعی و سیاسی است. البته در این صورتی که...

توضیحات:

نقطه نظری:

نقطه نظری، نظریه‌ای از کنترل دنیای سیاسی است که...

رشد:

رشد، رشدی که...

اختلافات:

اختلافات، اختلافاتی ...

احتمالات:

احتمالات، احتمالاتی...

مشارکت:

مشارکت، مشارکتی...

البته در محیط معنی‌های شریعی و سیاسی است.
۹۰

در صورت وجود نظریه، از طریق پژوهش، بررسی، و همکاری، می‌تواند تحت تأثیر نظریه نهایی‌ترین انرژی و بهبودی جامعه‌ای باشد. سپس با بررسی نظریه‌های جامعه‌ای، از طریق پژوهش، جامعه‌ای، و بهبودی جامعه‌ای، می‌تواند تحت تأثیر نظریه نهایی‌ترین انرژی و بهبودی جامعه‌ای باشد.

پژوهشی صورت ارائه نهایی در این هدف را می‌تواند کلیه مراحل اجرایی آن را با در نظر گرفتن این‌که تأثیر نظریه نهایی‌ترین انرژی و بهبودی جامعه‌ای باشد.

نام

واکفان هیروسن‌نظامه جمهوری اسلامی ایران

نام

نفر مولفان سایه از امکان‌ها و راهکارهای داشته‌اند که در اینجا با عنوان خود به‌شکل مورد نظر نمایش داده می‌شوند. این نمودار از کاربرد معنی‌دار و توجیهی از این مسئله نیست، بلکه به‌منظور درک کامل نظریه در اینجا استفاده می‌شود. به‌نظر می‌رسد که این نمودار به‌منظور استفاده در استفاده در اینجا استفاده می‌شود.
عنصر ممثل:

الحوزة والمنطقة الواقعة:

الجوار والجوار:

الجغرافيا والموقع:

البيئة والمناخ:

الموارد الطبيعية:

الموارد البشرية:

الاقتصاد والتنمية:

التعليم والثقافة:

المعارف والثقافة:

الجغرافية والتاريخ:

العوامل الحياتية:

العوامل الاجتماعية:

العوامل الاقتصادية:

العوامل السياسية:

العوامل الثقافية:

العوامل البيئية:

العوامل السكانية:

العوامل الاقتصادية:

العوامل الاجتماعية:

العوامل السياسية:

العوامل الثقافية:

العوامل البيئية:
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
لا يمكنني قراءة النص العربي بشكل طبيعي من الصورة المقدمة. يرجى تقديم نص صادق يمكنني قراءته بشكل طبيعي.
سلام

امیرحسین خان

یک روز، وقتی بی‌بی من قصد داشت که به مرا دیدار بگردد، من به وسیله مادرش دیداری کردم. بی‌بی من به من گفت: "امیر، به‌بیزی توجه نکنید. با هر کسی باید همبستگی کافی داشتند. به همین دلیل، از آن‌ها که با هم کاملاً همبستگی ندارند، باید با آن‌ها همبستگی کافی داشته باشید." من به او پاسخ داد: "خوب، بی‌بی من. من هم با هر کسی کاملاً همبستگی دارم." او به من گفت: "خوب، امیر، من هم با هر کسی همبستگی دارم." من به او پاسخ داد: "خوب، بی‌بی من. من هم با هر کسی همبستگی دارم." او به من گفت: "خوب، امیر، من هم با هر کسی همبستگی دارم." من به او پاسخ داد: "خوب، بی‌بی من. من هم با هر کسی همبستگی دارم."
مضرع عالی برخی از اینها:

معنی‌ها و دلیل‌های موجود برای اینکه ما به‌طور مناسب و به‌روش‌های مناسب برای درمان بیماری‌ها و اشدالی‌ها درمان کنیم، نیازمند مطالعه و تحقیق است. برای اینکه کارهای این‌جینه به‌طور مناسب و به‌روش‌های مناسب برای درمان بیماری‌ها و اشدالی‌ها درمان کنیم، نیازمند مطالعه و تحقیق است. برای اینکه کارهای این‌جینه به‌طور مناسب و به‌روش‌های مناسب برای درمان بیماری‌ها و اشدالی‌ها درمان کنیم، نیازمند مطالعه و تحقیق است.
بحث: علی سنایی، طنز، داستان، تاریخ

در این کتاب، علی سنایی در حالی که در محیطی می‌گوید، چهار نکته اصلی را مطرح می‌کند. این نکته‌ها شامل: ۱) تاریخ نظریه طنز، ۲) ساختار طنز، ۳) خلاقیت در طنز و ۴) نرگس صورت است. به هر حال، سنایی این نکته‌ها را در محیطی حس حیاتی می‌گوید.

بحث اول: تاریخ نظریه طنز

در این بخش، سنایی به محیط‌های مختلفی اشاره می‌کند که در آن‌ها طنز مطرح شد. این محیط‌ها شامل: ۱) محیط فلسفی، ۲) محیط تکنولوژیکال و ۳) محیط اقتصادی است. سنایی برای هر محیطی استادی بی‌توجهی می‌کند و در انتهای این بخش، به یک ایده پیشرفت و بی‌انتهایی اشاره می‌کند.

بحث دوم: ساختار طنز

در این بخش، سنایی به آموزش مکانیک طنز اشاره می‌کند. او نشان می‌دهد که طنز می‌تواند در محیط‌های نقدی و بررسی‌پذیر شود. در انتهای این بخش، سنایی نرم و پیشرفت‌آمیزی را به‌عنوان نتیجه می‌خواند.

بحث سوم: خلاقیت در طنز

در این بخش، سنایی به خلاقیت در طنز اشاره می‌کند. او نشان می‌دهد که طنز می‌تواند به عنوان یک شرکت‌کننده در ساختار فرهنگی و اجتماعی عمل کند. در انتهای این بخش، سنایی نرم و پیشرفت‌آمیزی را به‌عنوان نتیجه می‌خواند.

بحث چهارم: نرگس صورت

در این بخش، سنایی به نرگس صورت اشاره می‌کند. او نشان می‌دهد که طنز می‌تواند به عنوان یک شرکت‌کننده در ساختار فرهنگی و اجتماعی عمل کند. در انتهای این بخش، سنایی نرم و پیشرفت‌آمیزی را به‌عنوان نتیجه می‌خواند.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
به عنوان بخشی از این مقاله، می‌توان گفت که...

در کنار چیدمان دراحیمی، این مقاله به طور کلی می‌تواند...

توضیحات بیشتر...

در ادامه...
النقد والانتقاد:

ادوث مقالات على مستوى الثقافي، حيث يؤثر على تطور فكر وثقافة الذهن، بما يشمل التحليلات وانتقادات، فكاهيًا وعمليًا.

١٦٠٠

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١

١٢٤١
ملخص بحث: 

البحث يتناول موضوعًا مهمًا في مجال العلوم الاجتماعية، وهو تحليل دور المرأة في قطاع التعليم. يتناول البحث عددًا من العوامل الرئيسية التي تؤثر على دخول المرأة في هذا القطاع، بما في ذلك التحديات الثقافية والاجتماعية التي تواجهها. يتناول البحث أيضًا الطرق التي يمكن أن تساعد في تحسين توجهات المرأة في تجربة التعلم والعمل في هذا القطاع.

يهدف البحث إلى توضيح التوجهات المتميزة للمرأة في قطاع التعليم، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، وذلك لتحقيق التقدم في هذا القطاع من خلال توفير بيئة تعليمية متساوية للجميع. يساهم البحث أيضًا في تحسين المعرفة حول دور المرأة في قطاع التعليم، وذلك لتلبية احتياجات المرأة في هذا القطاع.

يقدم البحث نتائجه في شكل توصيات وسياسات تساعد في تحسين توجهات المرأة في هذا القطاع، وتعزيز مساواة الفرص بين الجنسين في هذا المجال.

لتحقيق هدف البحث، تم استخدام الأدوات المشتركة في البحث، مثل الاستطلاعات والمقابلات، لجمع البيانات التي تساعد في تحليل وتوضيح موضوع البحث. تشمل هذه الأدوات أيضًا التحليلات المبسطة، والتحليلات المعقدة، والتي تساعد في استخلاص النتائج بشكل دقيق ودقيق.

يعتبر البحث أمرًا مثيرًا للجدل، حيث يشيد بعض الأشخاص بالمراة في هذا القطاع، بينما يعارض البعض الآخر قضاياً ويستنكروها. يهدف البحث إلى تقديم التحليلات الدقيقة والموضوعية لمساواة الفرص بين الجنسين في هذا القطاع، وذلك لتحقيق التقدم في هذا المجال من خلال توفير بيئة تعليمية متساوية للجميع.

ملخص بحث: دور المرأة في قطاع التعليم. يتناول البحث عددًا من العوامل الرئيسية التي تؤثر على دخول المرأة في هذا القطاع، بما في ذلك التحديات الثقافية والاجتماعية التي تواجهها. يتناول البحث أيضًا الطرق التي يمكن أن تساعد في تحسين توجهات المرأة في تجربة التعلم والعمل في هذا القطاع.

يهدف البحث إلى توضيح التوجهات المتميزة للمرأة في قطاع التعليم، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، وذلك لتحقيق التقدم في هذا القطاع من خلال توفير بيئة تعليمية متساوية للجميع. يساهم البحث أيضًا في تحسين المعرفة حول دور المرأة في قطاع التعليم، وذلك لتلبية احتياجات المرأة في هذا القطاع.

يقدم البحث نتائجه في شكل توصيات وسياسات تساعد في تحسين توجهات المرأة في هذا القطاع، وتعزيز مساواة الفرص بين الجنسين في هذا مجال
کتابخانه‌های سابقه‌دار ولاحک ایرانی فوریت

همان‌طور که چنین گفته شده‌است، در حین آثار ادبیات و هنری و تاریخ‌نگاری ایران، به‌طور طبیعی می‌تواند در پیامدهای مختلفی بر روی کتابخانه‌های سابقه‌دار ولاحک ایرانی فوریت داشته باشد. این اثرات طبیعی شامل تغییرات فلسفی و اجتماعی، تغییرات فرهنگی و اقتصادی، تغییرات سیاسی و سیاسی، و تغییرات جغرافیایی می‌تواند باشد.

در طول تاریخ ایران، کتابخانه‌ها به‌طور کلی به عنوان یکی از مراکز معنوی و فرهنگی فعالیت می‌کرده‌اند. این مراکز به طور طبیعی با تغییرات فلسفی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی هم‌رویه می‌شده‌اند. به عنوان مثال، در دوره‌های حضور اسلامی، کتابخانه‌ها به عنوان مرکزی برای توزیع و نشر افکار و سیاست‌های اسلامی، مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند.

در قرن‌های جدید، کتابخانه‌ها به‌طور کلی به عنوان مراکزی برای توزیع و نشر افکار و سیاست‌های جدید، مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. به‌طوری‌که تغییرات فلسفی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی هم‌رویه می‌شده‌اند. به عنوان مثال، در دوره‌های حضور جمهوری اسلامی، کتابخانه‌ها به عنوان مرکزی برای توزیع و نشر افکار و سیاست‌های جدید، مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
هفده ها هم به خانه‌هایی می‌گردند.
لا يوجد نص يمكن قراءتها بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
معمومه، شهریور

مبحث‌های آموزشی

در جلسه‌ای جمع‌آوری شده، موضوع دیدگاه‌ها و تجربیات وحدت‌نگاران و دانشمندان دربارهٔ تأثیرات اجتماعی بر روی انتخابات و نظرات مردم ناشنوایان نسبت به انتخابات و بازرسی‌ها بررسی گردید. بررسی‌گران بهبود و ارتقاء سیستم‌های انتخاباتی و بازرسی‌های اجتماعی را به‌عنوان نیازهای محورهای مهم دانستند. نتایج بررسی‌ها نشان دادند که تاثیرات اجتماعی بر روی رفتارهای انتخاباتی و نظرات مردم ناشنوایان می‌تواند به‌طور حاکم باشد و باید به‌عنوان یکی از عواملی در برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی توجه شود.

در این جلسه، به‌علاوه بررسی‌های قبلی، تأکید شد که بررسی‌های اجتماعی باید به‌صورت منظم و فراهم‌گرایانه باشند تا میزان تاثیرات اجتماعی را دقیقاً بتوانیم بشناسیم. به‌جای تعقیب‌کردن تغییرات، بهتر است نیازهای اجتماعی را قبل از اتفاق اتفاق بروز تا پیش‌بینی نماییم.

در نهایت، تأکید شد که برای بهبود بیان‌های اجتماعی و تأثیرات انتخاباتی، باید به‌صورت منظم برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ریزی‌ها ادامه دهیم. بنابراین، نیاز به اقدامات منظم و ابزارهای مناسب وجود دارد تا تاثیرات اجتماعی را ملاحظه و بررسی کنیم.
من باكلاء

© 1994 مايكل كوسمو، جميع الحقوق محفوظة
استناداً از قولان مرجعیت می‌گردد که هر مواردی، به‌عنوانی که در آن‌ها از اورد از مزایده‌های کارآفرینانه و واحدهای مالی و تجاری قبلاً ضروری می‌باشد، در صورت مشارکت از اداره‌های مالی و تجاری مورد نظر در این مورد، ارائه می‌گردد. برای این منظور، تأکید می‌گردد که در صورت مشارکت از اداره‌های مالی و تجاری مورد نظر، ارائه می‌گردد.

به طور کلی، قبلاً ضروری می‌باشد که به این دلیل که در صورت مشارکت از اداره‌های مالی و تجاری مورد نظر، ارائه می‌گردد.
مجردة عالياً، وجمالاً، وأنا في عيني.

ما بي من تفاؤل، ما بي من شجاعة.

لأني كنت أعرف أنك في ظلال خيالك.

ما بي من تفاؤل، ما بي من شجاعة.

لأني كنت أعرف أنك في ظلال خيالك.
مطهر مطهر به سلیمانیان مطهر

سلیمانیان، وفا

مطهر مطهر به سلیمانیان مطهر

سلیمانیان، وفا
نتیجه ارزیابی این پروژه نشان می‌دهد که برای رسیدن به هدف‌های پیشنهادی باید با توجه به بایانات و اطلاعات موجود به شرح زیر عمل کنیم:

- تحلیل دقیق و آماری از داده‌ها
- استفاده از نرم‌افزارهای حرفه‌ای
- بررسی و بررسی هر گونه ارتباط وابستگی وجود
- توصیه و بررسی بهترین راهکارها برای حل مسئله

در اینجا به بررسی برخی از بیانات و اطلاعات موجود و در نتیجه‌گیری ارتباطات وابستگی‌های منطقی و احتمالی بین متغیرهای مختلف اشاره شده است.

در ادامه به بررسی دقیق و تحلیل این ارتباطات وابستگی‌ها به کمک نرم‌افزارهای حرفه‌ای و در راستای اجرای مطالعه و سوالات مختلف به صورت دقیق و دقیقاً کمک می‌کنیم.

در نهایت، نتایج و بیانات جامع و دقیق ارتباطات وابستگی‌های منطقی و احتمالی بین متغیرهای مختلف در این پروژه به صورت دقیق و دقیقاً کمک می‌کنند.

در ادامه به بررسی دقیق و تحلیل این ارتباطات وابستگی‌ها به کمک نرم‌افزارهای حرفه‌ای و در راستای اجرای مطالعه و سوالات مختلف به صورت دقیق و دقیقاً کمک می‌کنیم.

در نهایت، نتایج و بیانات جامع و دقیق ارتباطات وابستگی‌های منطقی و احتمالی بین متغیرهای مختلف در این پروژه به صورت دقیق و دقیقاً کمک می‌کنند.
می‌توان گفت این جمله‌ها برای نمایش و درک بهتر باید با توجه به ساختار جملات و استفاده از نصب و عکس، به روش‌هایی تجزیه و تحلیل کنده شوند.

۱. اجرای این جمله
۲. پیامبر اسلام

در مورد اجرای این جمله، باید به دانشجویان و شرکتکنندگان این اکتشافات بیان شود.
ما برخوردهایی که در آنها می‌توان این موضوع را در نظر بگیریم و در اینجا نگاه کنم.

نگاهی که ما به آن داریم و محوری که به آن می‌پردازیم، هر دو به صورت متن باز و با همکاری با هر دو می‌پردازیم.

بعضی از این موارد به صورت زیر می‌باشند:

1. این مورد که در آنها می‌توان این موضوع را در نظر بگیریم و در اینجا نگاه کنم.
2. نگاهی که ما به آن داریم و محوری که به آن می‌پردازیم، هر دو به صورت متن باز و با همکاری با هر دو می‌پردازیم.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numara</th>
<th>Derişim</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>9. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>10. Derişim</td>
</tr>
<tr>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Not:**

- Her derişim için belirtilen numaralar, derişimlerin sırasını belirtir.
- Derişimlerin detayları ve açıklamaları belirtilmemiş.
- Sonraaki derişimler için de aynı tabloya başvurulabilir.
حضرت همان سال‌ها به‌زیاد و ثابت شد و

بعضی کسانی که نیازمند دانش‌آموخته‌ای بودند، او را به دانشگاه‌های مختلف کشور معرفی کردند. او در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی به کار خود دست یافت و به عنوان مشاور و راهنمای پژوهشی به کار گرفته شد. همچنین با توجه به موقعیت و تجربیه‌هایش در زمینه تدریس، او به عنوان استاد متعاقب در بسیاری از دانشگاه‌های کشور به حساب آمد.

به‌طور کلی، حضور او در موسسات علمی و آموزشی به عنوان یک بخش اصلی از فرهنگ و تکامل علم و تحقیق در کشور مورد حاشیه قرار گرفت. آثار و تجربیات او در زمینه تدریس و پژوهش به‌عنوان مدلی برای سایر پژوهشگران و دانشجویان حضور داشت.
مطاف عالم رحلات بهاء ولد الفتينان

والمختصر

ساسا مبتدئه خامه عالم كبير بهاء ولد الفتينان، ناشيدا وناقدا های معاصر، در روزنامه فارسی و نشرات دیگر سیاسی و اجتماعی، به عنوان یکی از اولین ادیان جهانی، درآمده است. بهاء ولد الفتينان، که در سال ۱۳۱۵ خ. زاده شد، در زمانی که زندگی زیستن در این دنیا بسیار دشوار بود، سعی کرده است که با نوشتن داستان‌هایی، به همراه سیستم‌های اخلاقی و سیاسی، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کند.

در کنار اینکه هیچ زمانی نیک و سالم نبوده است که از همه بد گویی کرد، بهاء ولد الفتينان، برای اینکه اینکه به اینکه، با سیستم‌های اخلاقی و سیاسی جهان، به دانشجویان و فرهنگ‌سازان جهان، راهنمایی کرد.
ّعمل هام بـ "داونينغ وولف" لـ"بترام"
Telégramme

ADMINISTRATION DES TELEGRAPHES DE L'EMPIRE OTTOMAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Retransmission ou Expédition</th>
<th>RECEPTION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No d'expédit.</td>
<td>Sign. de l'employé</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro d'ordre</td>
<td>Signature de l'employé</td>
</tr>
</tbody>
</table>

De ____________________________
Pour __________________________

N° ____________________________

Mots ____________________________

Date ____________________________

H. ____________________________

M. ____________________________

Voie ____________________________

Indic. Eventuelles ____________________________

Adresse exécutoire

Nom de l'expéditeur

Nom de l'employé
полная информация на странице недоступна для чтения.
و تاکنون می‌توان با وجود ضعف‌های موجود در مکانیسم‌های ارائه خدمات و جمع‌آوری این اطلاعات به‌طور کلی به دست آورده باشیم. در این راستا، یکی از راه‌حل‌های ارزشمندی که می‌تواند به حل این مشکل کمک کند، استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و رسانه‌های جدید می‌باشد. این سیستم‌ها می‌توانند ارتباط‌بندی بیشتری بین سازمان‌ها و مخاطبان اطلاعاتی بسیاری یا در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد کنند. علاوه بر این، سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند اطلاعات را در زمان و فضا بهتری ارائه دهند و به‌طور کلی به بهبود کیفیت خدمات ارائه می‌دهند.
کشوری که جای واقع در هristol که مردم اینجا می‌شونده و از طریق سیرت و دستورالعمل‌های سازمان‌های استان‌های دیگر و استان‌های دیگر وارد است./

مردم اینجا جای واقع گردیده و از طریق سیرت و دستورالعمل‌های سازمان‌های استان‌های دیگر و استان‌های دیگر وارد است.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لمحة

@interface

@protocol

@end

@example

@end

@end
<table>
<thead>
<tr>
<th>میلاد</th>
<th>ماه</th>
<th>روز</th>
<th>ایام</th>
<th>صبح</th>
<th>غروب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1400</td>
<td>11</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

و در روز...

و در روز...

و در روز...

و در روز...

و در روز...
حسن مالک‌شاپوره، ولیعصر

معروف

مکه‌نشین مشهوری از راه‌نامه‌ای که نظام‌الملک در آن همکاری کرد. این راه‌نامه در بین محترم‌های ایران، به خصوص مؤسسات اجتماعی و اقتصادی، بسیار حمایت شده است. در این راه‌نامه، مکه‌نشین مشهوری به ترتیب حقوق و وظایف مختلف را بررسی کرده و نکاتی از نظر هنر و ادب به صورتی تهیه کرده است که برای مراجعه به آن‌ها در مورد مسائل روزمره و تاریخی به مصرف می‌آیند.

بنا بر هنرمندان و جوشهایی که در این راه‌نامه به نام مکه‌نشین مشهوری اشاره کرده‌اند، این راه‌نامه به عنوان یک اثر مهم در مورد مسائل اجتماعی و اخلاقی مطرح می‌شود. اهداف مکه‌نشین مشهوری در این راه‌نامه شامل تربیت و تألیف اخلاقی، پژوهش و تحقیق در زمینه‌های مختلف، مطالعه و تدوین، عضویت در هیأت‌های حکومتی و استاندارد‌های اخلاقی است. در این راه‌نامه، مکه‌نشین مشهوری با چالش‌های مختلفی در مورد مسائل اجتماعی و اخلاقی به مواجهه می‌شود و با آن‌ها جواب می‌دهد.

مکه‌نشین مشهوری در این راه‌نامه به صورتی تهیه کرده است که برای مراجعه به آن‌ها در مورد مسائل روزمره و تاریخی به مصرف می‌آیند. اهداف مکه‌نشین مشهوری در این راه‌نامه شامل تربیت و تألیف اخلاقی، پژوهش و تحقیق در زمینه‌های مختلف، مطالعه و تدوین، عضویت در هیأت‌های حکومتی و استاندارد‌های اخلاقی است. در این راه‌نامه، مکه‌نشین مشهوری با چالش‌های مختلفی در مورد مسائل اجتماعی و اخلاقی به مواجهه می‌شود و با آن‌ها جواب می‌دهد.
ضرر هلال طالب سالم

مصدر مؤلم

فؤاد بركوتي

طالت فتى تأديب ضعفاء

ولبداد يبزز

وارة لسكة

إلا أن أستغله

وكذب الأعداء

ولا أربع

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثلاث

واثنتين

ونصف من

وثال
مجله علمی دانشگاه کناره
دوره اول
شماره دو
ارديبهشت 1358

متن مقاله:

در اینجا مکاتب و روابط هجومی در بهبود کیفیت محصولات و بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری از منابع طبیعی با پایین‌بردن مصرف است. با این حال، در برخی مراکز تحقیقاتی و توانمندی‌های موجود در این حوزه، مبتنی بر پایداری و صنعتی در این مطالعه کاربردی است.
설명: [문자열이 주어지지 않았음]
مرجع...


dو و...
<table>
<thead>
<tr>
<th>مورد</th>
<th>تعداد</th>
<th>واحد</th>
<th>توضیحات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1000</td>
<td>کیلوگرم</td>
<td>مربوط به کالایی که در سال حوزه تولیدی قرار دارد</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2000</td>
<td>متر</td>
<td>مربوط به ابعاد جغرافیایی حوزه</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1500</td>
<td>کیلومتر</td>
<td>مربوط به فاصله جغرافیایی مابین مرکز حوزه و مرکز شهر</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نتیجه‌گیری: 

کالایی که در تعداد 1000 کیلوگرم در سال در حوزه تولیدی قرار دارد، ابعاد جغرافیایی حوزه 2000 متر بوده و فاصله جغرافیایی مابین مرکز حوزه و مرکز شهر 1500 کیلومتر بوده است.
3. FOTOĞRAFLAR
Resim 1: Çankırı Mevlevihanesi’nden bugüne gelebilen Taş Mescid kısmı.

Resim 2: Taş Mescid’in yandan görünüşü.
Resim 3: Konsol taşlardan yapılmış iki köş kollu merdiven ve profillerle çerçevelenmiş bir nis içinde esas kapı ve merdiven altında basık kemerli küçük kapı, mümayalık girişidir.

Resim 4: Dâru'l-Hadis kısmının altındaki mezar-türbe.
Resim 5: Taş Mesjid'den Mevlevihane hisminin açılan kapı ve yıkılan Mevlevihanedenden geriye kalan boş saha.

Resim 6: Mevlevihânenin etrafını çevreiren yıkılmış duvar kalıntıları.
4. ŞEMA