**Kavimler Göçü** : Hun boylarının itil nehrini geçerek avrupa yönünde karadenizin kuzeyindeki kavimleri itmesine "Kavimler Göçü" Denir.

**Kavimler Göçüne katılan kavimler :** Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Süevler, Burgundlar, Franklar, Angıllar ve Saksonlar

**Kavimler Göçü Sonuçları :**

● Günümüz avrupasının etnik ve siyasi yapısını şekillendirmiştir

● Bu toplu göç hareketleri sonucunda büyük roma imparatorluğu parçalanmıştır

● Orta çağı başlatmıştır

● Devletler orta çağ boyunca geniş alanlara hükmederek büyük imparatorluklar doğurmuştur

● Medeniyetler zamanla birbirini etkileyerek yeni medeniyetlerin doğmasına da zemin hazırlamıştır

**Göç** **:** Bir topluluğun kendi yerini, yurdunu terk ederek başka bir yere gitmesine veya yer değiştirmesine verilen genel bir ad

**Türk göçlerinin sebepleri :** iktisadi sıkıntı (geçim sıkıntıları) / siyasi etmenler

**Ekonomik sıkıntıyı ortaya çıkaran etmenler :** Kuraklık ve Nüfus kalabalığı

**Siyasi etmenler :** Türk maneviyatının sağlamlığı, Fütuhat düşüncesi

**Türk göçlerinin güzergahları :** Türk göçleri, genellikle doğu-batı ekseni üzerinde gerçekleşmiştir. Türkler daima doğudan batıya doğru bir akış içinde olmuşlardır.

**Doğudan batıya doğru göçü kolaylaştıran ve teşvik eden bazı temel sebepler vardır :**

● Bu saha bitki örtüsü ve iklimiyle Türklerin kendilerine has hayat tarzlarını sürdürmeye son derece

elverişli bir bölgedir.

● Ayrıca bölgede, Türklerin aşamayacakları tabiî bir engel veya Çin, İran ve Bizans gibi yerleşik

medeniyete sahip büyük bir devlet çıkmamıştır.

**Kavimler Göçü öncesinde Roma İmparatorluğu’nun durumu :** Büyük topraklar elde etmişti ve en büyük imparatorluktu

**Kavimler Göçü öncesinde Hunların durumu :** Zayıflamış ve bastırılmış bir haldeydi

**Kavimler Göçü öncesinde Sasani Devleti’nin durumu :** Roma ile Sasaniler arasında sınır ihlali nedeniyle büyük mücadeleler yaşanmıştır

**Kavimler Göçü öncesinde Germenlerin durumu :** Hızlı nüfus artışı ile yayılan savaşçı bir toplumdu

**Kavimler Göçü’nün sonuçları :**

● Kavimler Göçü hem Avrupa’nın etnik yapısını oluşturması hem de Türklerin Avrupa’ya yenilikler

getirmesi açısından büyük öneme sahiptir

● Avrupalı tarihçiler tarafından Büyük Göç veya Kavimler Göçü olarak tanımlanan bu göç

hareketleri, sekiz yüzyılı kapsayan bir sürecin parçası olarak kabul edilmiştir.

● Roma İmparatorluğu’nun önce ikiye ayrılmasına sonradan Batı Roma İmparatorluğu’nun

yıkılmasına neden olmuştur.

**Kavimler Göçü başladığı sırada Roma İmparatorluğu’nun siyasi durumu :**

● Roma, ülke içinde sürekli yaşanan dinî mücadelelerle uğraşıyordu.

● Sık sık yaşanan iç karışıklıklar, ayaklanmalar ve Sasanilerle yapılan savaşlar neticesinde Roma

ordusunun gücü de zayıflamıştı.

● İmparatorluğun bu sorunları halletmek için yaptığı askerî harcamalar, ekonomik alanda sıkıntılara

neden olmuş ve bu da halka ağır vergiler olarak yansımıştır.

**Feodalizm :** Toplumsal hiyerarşinin toprak sahipliği ve kişisel bağlılık esaslarına göre organize edildiği bir sistemdir. Bu hiyerarşide, en üstte kral bulunur, ardından toprak sahibi soylular (senyörler), rahipler, burjuvalar ve köylüler yer alır.

**Avrupa Hun İmparatorluğu’nun dış politikası :** Doğu Roma İmparatorluğu baskı altında tutulacak, Batı Roma İmparatorluğu’yla dostluk kurulacaktır.

**Skolastik Düşünce :** Orta Çağ zamanında kilse baskısı oldukça yoğunken özgür düşünmenin var olmadığını savunan dar düşünme biçimidir.

**Orta Çağda Ordu Ve Yönetim Şekilleri**

**SASANILER :**

**Yönetim Şekli**

**- Mutlak Monarşi : Şah, mutlak güç sahibiydi.**

**- Merkeziyetçi Yapı : Yerel valiler (satraplar) imparatora bağlıydı ama otorite merkezde toplanırdı.**

**- Zerdüştlük Resmî Din : Dini otoriteyle siyasi güç iç içeydi. Zerdüşt rahipleri (maguşlar) sarayda etkililerdi**

**- Herediter Bürokrasi : Yönetimde soylu aileler çok güçlüydü; bazı görevler nesilden nesile geçerdi.**

**Ordu Yapısı**

**- Atlı Savaşçılar (Asvaran) : İmparatorluğun bel kemiğiydi. Zırhlı süvariler, özellikle Roma ve Bizans karşısında etkiliydi.**

**- Merkezi Ordu + Feodal Kuvvetler: Hem merkezden yönetilen birlikler hem de soyluların kendi askerî birlikleri vardı.**

**- Filler ve Ağır Savaş Arabaları: Özellikle doğu seferlerinde kullanılmıştır.**

**Feodal Sistemde Toplumsal Tabakalar**

1. **Asiller**
2. **Rahipler**
3. **Burjuvalar**
4. **Köylüler**

**IRAN :**

**Yönetim Şekli**

**- Sultanlık Temelli Monarşi: Devletin başında “sultan” unvanını taşıyan hükümdar bulunurdu. Yetki mutlak ama bazen vezir gibi güçlü bürokratlarla paylaşılırdı.**

**- Vezirlik Kurumu: Devletin işleyişinden sorumlu en yüksek devlet görevlisiydi. Nizamülmülk gibi örnekler oldukça etkiliydi.**

**- Divan Sistemi: Yönetim, farklı alanlara ayrılmış divanlarla sağlanırdı:**

* ***Divan-ı Arz* (ordu işleri)**
* ***Divan-ı İnşa* (yazışmalar)**
* ***Divan-ı Mâl* (maliye)**

**- İkta Sistemi: Devlet gelirlerini asker ve yöneticilere toprak olarak tahsis ederdi. Hem vergi toplama hem asker yetiştirme bu sistemle yürürdü.**

**- Merkezîleşmeye Çalışan Yapı: Genellikle merkeziyetçilik hedeflense de, zamanla hanedanlar parçalanarak bölgesel güçler ortaya çıkardı.**

**Ordu Yapısı**

**- İkta (Tımar) Askerleri: Toprak geliri karşılığında atlı asker besleyen sistem. Sipahi benzeri savaşçılar, savaşa çağrıldığında hükümdarın emrine girerdi.**

**- Hassa Ordusu: Saraya bağlı, maaşla çalışan elit ve profesyonel askerlerden oluşan merkezî birliklerdi.**

**- Gulamlar: Küçük yaşta eğitilen, Türk veya çeşitli kökenlerden gelen sadık askerî kölelerdi. Hem savaşta hem siyasette güçlü oldular.**

**- Atlı Okçular: Hızlı hareket kabiliyeti ve taktik üstünlük sağlayan Türk kökenli atlı birlikler, ordunun bel kemiğiydi.**

**- Zırhlı Süvariler: Sasani geleneğinden kalan ağır zırhlı süvari birlikleri, elit savaş gücü olarak kullanılırdı.**

**Doğu Roma / Bizans İmparatorluğu :**

**Yönetim Şekli**

**- Mutlak Monarşi: İmparator hem devlet başkanı hem de Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi kabul edilirdi.**

**- Merkezi Bürokrasi: Roma geleneğiyle gelişmiş bir memuriyet sistemi vardı.**

**- Hristiyanlık Devlet Dini: Patrikhane ve imparatorluk sıkı işbirliği içindeydi (Caesaropapism: İmparator hem siyasi hem dini lider gibi davranırdı).**

**- Tema Sistemi: Hem sivil hem askeri yönetime sahip eyaletlerdi. Halk askerlik karşılığı toprak alırdı.**


**Ordu Yapısı**

**- Strateji ve Lojistik Ağı Gelişmişti: Roma mirası devam etti. Askerî yollar, kaleler, casusluk sistemi gibi unsurlar vardı.**

**- Thema Askeri: Yerel halktan oluşan yarı-profesyonel askerî birlikler.**

**- Paralı Askerler: Slavlar, Normanlar, Türkler gibi yabancı birlikler sıklıkla kiralanırdı.**

**- Grejuva (Rum Ateşi): Gemilerden fırlatılan yanıcı sıvı; Bizans'ın deniz üstünlüğünde kilit rol oynadı.**



**İpek Yolu**

* Çin’den başlayıp Orta Asya üzerinden Anadolu’ya ve oradan Avrupa’ya ulaşır.
* **Adı:** Çin’den gelen ipekler bu yolda taşındığı için “İpek Yolu” denmiştir.
* **Taşınan mallar:** İpek, porselen, kağıt, baharat, değerli taşlar.
* **Önemi:** Çin ile Batı dünyası arasında kültürel ve ekonomik etkileşim sağladı.
* **Türkler için:** Orta Asya Türk devletleri bu yol sayesinde zenginleşti ve kültürel açıdan gelişti.

**Baharat Yolu**

* Hindistan ve Güneydoğu Asya’dan başlar, Basra Körfezi ve Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e ulaşır.
* **Taşınan mallar:** Karabiber, tarçın, zencefil gibi baharatlar.
* **Önemi:** Baharatlar o dönemde hem yemeklerde hem de ilaç yapımında çok değerliydi.

**Kral Yolu**

* Persler zamanında kullanılmıştır.
* Ege’den (Sardes) başlayıp İran’a (Sus) kadar uzanır.
* **Amaç:** Haberleşmeyi ve ticareti hızlandırmak.

**Kürk Yolu**

* Sibirya’dan başlayarak Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya uzanır.
* **Taşınan mallar:** Tilki, samur, vaşak gibi hayvanların kürkleri.
* **Önemi:** Soğuk bölgelerde yaşayan halklar için kürk çok değerliydi, lüks bir maldı.
* **Ruslar** bu yol sayesinde zenginleşmiş ve Sibirya’ya yayılmıştır.