SULTAN MES'ÜD'UN OĞLU TĀC ED-DİN ALTUNBAŞ'A
AİT BİR VAKFİYEYE

YRD. Doç. DR. ZEHRA BİLGEGİL*


Osman Turan'ın yukarıda belirttiği gibi, Selçuklu devletinin yıkılışından sonra, Selçuklu şeyhâdeleri bir müddet varlıklarını devam ettirmişlerdir.


1 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 643.
2 Amasya Tarihi, C. II, s. 75-76.


Hüseyin Hüsameddin, yukarıda belirttiğimiz gibi bu makalesinde, önce Sultan Altunbaş hakkında uzunca bir malumat vermektedir: "...Sultan Mes'ud'un (Gazi Çelebi) de mekle meşhur bir şehzadesi olduğu tarihi müsâlem ise de diğer evlili olduğu vakti bilemiyoruz. Gazi Çelebi, herhalde bir isim olmaktan ziyade bir lakap olmalıdır. Bu şehzadeden adı (Altunbaş) olduğunu, kendisinin zaman ettiği vakfiyesi üzerinde (Gazi Çelebi) olduğunu Havza kasabasındaki Şehreti göstermektedir.

Gazi Çelebi, pederinin vefatından sonra Moğol hükümdarı (Sultan Mehemned Olcakto Han) tarafından Amasya civarında kâin (Simre) hükümetine nasb edilmiş, yani Simre ve havâlisine hüküm durmuştur." 4

Bilathlon bu makalesinde, Hüseyin Hüsameddin, çeşitli kaynaklara dayanarak verdiği bilgilerde, Sultan Altunbaş'ın hüküm durduğu ve hüküm dursağı sırasında pek iktidar sahibi olmadığını, türbesinin bulunduğu yer hakkında malumat verdikten sonra, vakfiyeleri üzerine durur. Bu vakfiyelerin 740, 756 tarihlerinde yazılıdığını ve böylece Sultan Altunbaş'ın, bu tarihlerde kadar yaşadığıını bildirir.

Sultan Altunbaş'a ait bilinen ilk vakfiye 740 tarihinde yazılmıştır. İkinci ve üçüncü vakfiyeler 756 tarihini taşımaktadır. Hüseyin Hüsameddin, söz konusu bu vakfiyelerin metnini, tercumesini verdikten sonra, vakfiyede yer alan şahıslar hakkında bilgiler serdemeştir.


3 M.H. Yınanç, A. Gabriel, Amasya, I.A.I, s. 394.
4 Hüseyin Hüsameddin, Türk Tarih Encümeni Mec. S. 11, s. 305.
5 Hüseyin Hüsameddin, Türk Tarih Encümeni Mec. S. 11.
Bizin tesbit ettiğimiz vakfiyyede, vakfıdeden yerler ise şunlardır: “...Bu vakfa dahil arazi Yağçı diye bilinen köyun hepsidir. Bunu Fâris Divânında şu mezkûr köydeki hududlarıyla beraber ilgili araziden bir ku't'aya bağlamıştır. Ayrıca Kabaklar diye bilinen köyun, bütün hisseler yavuz olmak üzere yarısının tamamı, yine Simre nahiyelerinden Emir-i Dâd Divânında bulunup Konaç diye bilinen köyün hepsi de vakfa dahildir....”

Burada sadece söz konusu vakfiyyenin fotokopisini ve türkçe tercümésini vermekle iki fa edeceğiz. Diğer vakfiyyelerle mukayyesesini ve yorumunu, tarih sahasında uğraşanlara bırakıryoruz.

**VAKFİYYENİN TÜRKÇE TERCÜMESİ**


---

9 VI (En’âm), 1.
10 XX (Tâ-Hâ), 6.
11 LXXVI (İnsân), 2.
12 LI (Zârîyâ), 56.
13 XXII (Hacc), 77.
15 Bu hadisin metni, Kûnûbî Sîte de bulunamamamıştır.
16 Tirmîzî, Ez-Zekât, 28 (9/52).
yler çevrede bilinip, başkalarıyla karşıma ihtimali bulunmadığından sınırlarını belirtmek ve tanıtmaktan müstağnidir. Vakıf sahibi, bunları kendi mallarından devamlı mülklerinden olarak, hâl-i hayat ve sihatında vakfettiştir. Onun tasarrufları, kendisinden sonra tekrarla-

nacaktur. Allah, onun bu hayırlarını niyetine göre tey"id'edis. Vakıf sahibi, vakıfka bulun-

mayı dilediği zaman, sözü geçen köylerin gelirlerinden, Allah'ın emrine tâbi olarak göbek-

ten göre, nisilden nisiele intikal etmek üzere, bu tekrarlama içinin çocukların tarafından

yürütülmesini istemiştir. Ancak, yakın akraba ile evlenseler dahil kuzuların çocukları, mezkur
tasarruf sahibi evlada dahil değildir. Parayi aralarında eşit olarak harcarlar. Bu vakfa ters

dışıcek herhangi bir hareketle bulunamazlar. Çünkü bu vakf, açık sahibi, şer'i, kuvvetli ve
müebbed bir vakıfdir. Hal ve sehepler ne olursa olsun, bu vakf sahtulamaz, hibe edilemez,
icâra verilemez ve kimse tarafından vâris olunamaz. Allah'a ve ahiret gününün inanç bir

kimseye, bu vakfın üzerinde ne kadar zaman geçerse geçsin, onu sağlamlaştırma ve kuvvettelendirmekten başka hiçbir şey olmaz. Kimse bu vakfın şartlarını değiştiriremez ve gelir

kapnaklarını tebdil edemez. "Vasiyette işitikten sonra, değiştiren olursa, bunun günü

onun üzerine". Allah şûphesiz işitir ve bilir" 15. Boyle bir değişiklikte bulunana Allah'ın, melekeların ve bütün insanların lâneti olmasın. Vakıfka bulununun ecrî: "...Doğrusu Allah iyiğ

yanılanın ecrini zayı etmeyi." 16 ve "...yalnız sabredenler, ecirleri sonsuz olarak ödenecêktir.

17 meâlindeki âyetlerde buyurduğu gibi, Allah tarafından verilecekdir. İyilik seven insa-

nî-kâmil ve âlicenap vakıf sahibi, çocuklarının bu vakfı dinleride ve kendi canları gibi koru-

maları huzurunu, önemle vurgulamış ve her kim bu vakfı zayı eder veya değiştirirse, kâyâ-

met gününde Allah'ın huzurunda ben onun hâsimûm, şeklinde ifade edilmişdir. Ayn

nca bu vakıfda meşgul olacak her hakime, beni Allah'in rızâsına ve yardımıma ve Hz. Mu-

hammed(s.a.v.)'ın, şefaatine vesile olarak hayratını kesmemelerini ve bu hayrama mani ol-
mamalarını vasiyeyet ederim, şeklindeki bir ifadesiyle de vasiyette bulunmuştur.

Vakıf sahibi, bu mübarek vakfı, adı geçen çocukları için şerği bir vakhiyye olmasını ar-

zu edince, zamanın yetkili hakimleri olarak bu vakhiyyeyi ben yazdım ve doğrulduğuna hükmüttüm. Meclisteki bulunan müslüman cemaâti de sâhid olarak kaçına geçtim. Bu vakhiyy-

ye, mübarek Şevval ayının son günlerinde yediyüz ellînîi senesinde yazılmıştır.

Mevcut şâhitler:

Mahmud b. Musa, Süleyman b. Ismail, İsa Bek b. Süleyman Bek, İdris b. Emir, Şeyh


15 II (Bakara), 181.

16 IX (Tevbe), 120.

17 XXXIX (Zümer), 10.
Zehra Bilgegil