**Kral Mátyás Dönemi**

Hunyadi’nin oğlu Mátyás, V. László’nun ani ölümünden sonra 1458’de tahta çıkmış ve 1490’a kadar hüküm sürmüştür. Dış siyasette dikkatini her zaman iki yöne, Türk tehlikesine ve batıdaki siyasî ve askerî misyonlara vermişti. Bu dönemdeki ilk ilişkiler, Türklerin Belgrad olayından sonra Balkan arazisinde tekrar ve daha şiddetli görünmeleri, buradaki fetihlerini artırmaları sonucu gerçekleşmiştir. Daha önce de olduğu gibi şimdi de gerek Papalık gerekse Venedik, Macar kralına maddî ve diplomatik yardım vaadinde bulunmuştu. Bunların ne denli gerçek dışı olduğunu Mátyás’ın öğrenmesi fazla zaman almayacaktır. Macar kralı ve Bosna kralı Tomaşeviç, uzun bir diplomatik ön hazırlıktan sonra, 1463’te Türklerle savaş durumuna geçmişti, ancak Papa’dan çok az miktarda nakit para temin edebilmişti. Bosna kralı, büyük Osmanlı saldırısını önleyememiş ve ülkesi işgal edilmiştir. Kendisi ise sultan tarafından idam ettirilmiştir. Kuzey Bosna, özellikle de stratejik öneme sahip Yayça kalesinin bu olaylar sırasında Türklerin eline geçince, Mátyás Macar savunma sisteminde bir gedik daha açılmaması için 1463’te bu kaleyi kuşatmış ve geri kazanmayı da bilmiştir. Dik bir yamaç üzerinde bulunan kaledeki Türkler bir süre direnmişse de sonunda teslim etmek zorunda kalmıştır. Macarlar, bu sefer sonucunda yaklaşık 60 tane kale ve palankayı ele geçirmiş ve Kuzey Bosna’yı, Macaristan krallığına bağlı bir krallık olarak yeniden kurmuşlardır.

1464 yazında Türk ordusu Yayça’yı tekrar almaya teşebbüs etmişlerdir. Mátyás, bu hamleyi daha önceden sezdiği için zamanında önlem almış ve barılı da olmuştur. Ne var ki Bosna’nın güneyi için aynı şey söylenemezdi, burası artık Türk toprağı olmuştu. Bu status quo uzun yıllar, daha doğrusu kralın ölümüne kadar devam etmiştir. Bunda sultan II. Mehmed’in daha ziyade Anadolu’da Karamanlılarla ve İranlılarla mücadele etmesinin payı büyüktü. Mátyás sınır güvenliğini en üst düzeyde tutmak için buradaki savunma noktalarını özenle güçlendirmiştir. Tek başına Türklerle Balkanlarda mücadele etmenin zorluğunu anlayınca, bundan sonra yüzünü batıya dönmüş ve Çek ülkesi ve Avusturya’da fetihlere girişmiştir.

Bu dönemde yerel savaşlar oldukça göze batmaktadır. Bunlardan en önemlisi Semendre beyi Ali Bey’in 1474’deki Temesköz’e yaptığı akındır. Kendisi, Mátyás Silezya tarafında iken düzenlemiş ve başarılar elde etmişti. Buna heveslenen Süleyman Paşa, Moldova prensliğine saldırmış, ancak Erdel voyvodasından yardım alan Rumenler, kendisine ağır bir darbe indirmiştir. Güney bölgelerdeki bu askerî hareketlilik Macar sınıflarının kral üzerinde baskı yapmasına neden olmuştur. o sırada çek tacını kazanmaya çalışan Mátyás şeklen de olsa bu talepleri karşılamak için Bosna beylerbeyinin Sava nehri boyunda inşa ettirdiği Szabács kalesini 1476’da kuşatmaya almıştır. Mevsim kış olduğundan Türkler buraya yardımcı ordu gönderememiş ve Macarların eline geçmiştir.

1479’da Türkler, Venediklilerle barış imzaladıktan sonra büyük bir orduyla Erdel’e akın etmiştir. Erdel voyvodası István Báthori ve Temeş valisi Pál Kinizsi yönetimindeki Macar ordusu, Maroş nehri yakınlarındaki Kenyérmezö ovasında uzun ve anlı bir çarpışmaya tutuşmuştur. Macarlar, Szász yurdunu yağmalayan Türklere karı büyük başarı elde etmiştir. Kinizsi bundan sonra Macarlar arasında bir kahraman olmuş ve Sırbistan’da cereyan eden Türk-Macar yerel çatışmalarında boy göstermiştir. Macarların Türklerle ilişkileri mekan olara sadece Balkanlar değildi. Bilindiği üzere Fatih Sultan Mehmed, 1480 yılında ordusuyla İtalya’da büyük bir korku yaratmış ve Napoli Krallığı’na saldırmıştı. Bu sefer sırasında Otranto şehrini de işgal etmişti. Macarlar, bu olaylar sırasında Napoli’ye askerî olarak yardımda bulunmuştu, zira Napoli Kralı, kendisinin kayınpederi oluyordu. Macar kralı Mátyás, Erdel voyvodası olan Balázs Magyar’ı piyade ve zırhlı süvarilerden oluşan bir orduyla oraya göndermişti. Magyar’ın ordusu, Eylül 1481’de Otranto’nun geri alınmasında önemli yararlılıklar göstermişti. İtalya toprakları, Türklerden bu şekilde kurtulmuştu.

II. Mehmed’in ölümünün ardından yayılma politikasını nispeten terk eden II. Bayezid (1481-1512) tahta geçer. Mátyás’ın ölümüne kadar (1490) da Türklerle Macarların büyük çaplı bir mücadeleye girmedikleri gözlemlenir.

Mátyás’ın ölümüyle ülke idaresi bir süre kraliyet konseyinin elinde olmuş ve bu konseyde yer alan baronlar taht talipleri arasında kimin kral seçileceğine karar vermişlerdir. Bu beylerin büyükçe bir kısmı muazzam Türk imparatorluğunun durdurulması meselesinde Macaristan’ın son derece zayıf olduğunu düşünüyorlardı. Habsburg hanedanından Maximillian’ın seçilmesi halinde, Macaristan’ın Alman-Roma İmparatorluğu içerisinde söz sahibi olamayacağını ve eriyip gideceğini düşünüyorlardı. Bu yüzden o sırada Çek kralı unvanını almış bulunan II. Ulászló daha uygun bir aday olarak ön plâna çıkmıştı; Macar ordusunu, kendi eyalet askerleriyle destekleyerek Çek kralının Türklere karşı başarılı işler yapabileceği umulmuştu. Maximillian kendini seçtirmek için Batı Macaristan’daki bazı toprakları işgalden çekinmemiştir, ancak ordusunun yetersizliği nedeniyle o da II. Ulászló’yu (1490-1516) tanımak zorunda kalmıştır. İki güç arasında bir barış imzalanmıştı; buna göre II. Ulászló bir vâris bırakmadan ölürse, Habsburglar hem Çek hem de Macar tacını elde etmeye hak kazanacaktı.

Bu dönemin gelişmelerden bir diğeri, aristokrat bir ailenin Macar siyasetinde yükselmesi olmuştur. Ailenin en önemli siması olan János Szapolyai, öncelikle Ulászló’nun kızıyla evlenmek istemiş, ancak olumsuz cevap almıştır. Bundan sonra ise ülke yönetimdeki baronlardan ve ruhbanlardan ayrılarak bağımsız orta soyluların başına geçmiş, böylece siyasette yeni bir güç oluşturmak istemiştir.

Erdel voyvodası da olan Szapolyai, 1505’te Rákos’ta ülke meclisini toplamıştı. Orta soylu sınıfın desteğini de alarak o sırada hasta bulunan II. Ulászló’nun varis bırakmadan ölmesi durumunda, bir Macar soylusunun kral seçileceği yönünde karar çıkartmayı başarmıştı. Ancak kal, bir yıl sonra Habsburglarla farklı bir anlaşmaya varmıştı. Buna göre Alman-Roma imparatorunun torunu olan Ferdinand, Ulászló’nun kızı Anna ile evlendirilmiştir. Aynı yıl Macar kralı, bir de erkek çocuk sahibi olmuştur.

!5. yüzyıl sonundan itibaren köylülerin ekonomik ve hukuki durumları çeşitli uygulamalarla ağırlaşmaya başlamıştır. Bu durum zamanla köylüler arasında rahatsızlığa yol açmış ve büyük bir isyan ve savaşa evrilmiştir. Dózsa György adlı bir Sekel’in etrafında birleşen yaklaşık 15 bin kadar köylü, soyluları dinsizlikle, ülkeye ve Hıristiyanlığa ihanet etmekle suçlamıştır. Temes valisi olan István Báthori, ülkede, özellikle soyluların mülklerinde büyük tahribata yola açan köylü ordusunu durdurmayı denemişse de başarılı olamamıştır. Ancak Szapolyai’nin yardımıyla köylü ayaklanması bastırılabilmiş ve Dózsa da yakılarak idam edilmiştir.

**Belgrad’ın Türkler Tarafından Alınması (1521)**

II. Ulászló, hükümdarlığının ilk yıllarında aslında Habsburglara sıcak bakmıyordu, ancak imparatorluk unvanını taşıyan bu hanedanın desteğine ihtiyacı olduğunu hissetmiştir. Çünkü bir yandan içeride orta soyluların muhalefeti, diğer yanda Türklerin 1510’lu yıllardan başlayarak sınır bölgelerindeki akın faaliyetleri buna sebep olmuştur. Yayça kalesinin sürekli bir düşman kuşatması altında bulunması bir örnektir. 15134’te Osmanlılar ile İranlılar arasında başlayan kavga Macarların Türklere karşı koyabilmesi için bir fırsat olmuşsa da köylü ayaklanması bu fırsatın kullanılmasını engellemiştir. Macarların nefes almasını sağlayan diğer gelişme ise Sultan Selim’in (1512-520) yönünü Mısır tarafına çevirmesidir.

II. Ulászló’nun ardından henüz genç yaştaki oğlu II. Lajos (1516-1526) tahta oturmuştu. Ulászló, Erdel voyvodası ve aynı zamanda Habsburg aleyhtarı olan Szapolyai’den ve onun kendisinden sonra ülke yönetimini ele geçirmesinde hep korkmuştu. Bu yüzden de imparator Maximillian’ın müttefiki olma siyasetini izlemiştir. Baronlar ve orta soylu partisi arasında varılan uzlaşma sonucunda genç kralın yanında çalışacak 6 rahip, 6 baron ve 6 orta soyludan oluşan bir danışma kurulu oluşturulmuştur. Yine de iki parti arasındaki çekişme bundan sonra da devam etmiştir.

1519’da imparator Maximillian ölünce yerine o sırada İspanya kralı olan V. Charles geçer. Onun zamanında Amerika’da ele geçirilen sömürge topraklarla beraber deyim yerindeyse üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk oluşur. Hollanda, Sicilya ve Napoli gibi krallıklar da onun hükümranlığını kabul eder. Fransa kralı I. François ise V. Charles ile taht için mücadeleye girmiştir ve 1521’de iki güç arasında büyük bir savaş patlak vermiştir. Macaristan’ın en önemli müttefikinin Fransa ile savaşması, Macar dış politikasını çok zor duruma düşürmüştür.

1520’de Sultan Selim ölünce oğlu Süleyman (1520-1566) tahta geçer. Kanunî büyük dedesi Fatih Sultan Mehmed gibi daha çok batı siyaseti izlemiş ve fetih ve gazalarını çoğunlukla Ora Avrupa’da, Kutsal Alman-Roma imparatorluğuna karşı gerçekleştirmiştir. Sadece üç kez doğu seferine çıkması da dikkat çekicidir. Osmnalı-Türk Devleti’nin önceki hükümdarlarına bakıldığı zaman aynı siyasetin işaretlerini görmek mümkündür, yani bir batı geleneğinden söz edilmesi doğaldır. Örneğin Yıldırım Bayezid, babası I. Murad’ın Balkan siyasetini devralmıştır; keza Fatih Sultan Mehmed de babası II. Murad gibi Bizans’a odaklanmıştır. Buradaki tek istisna doğu ve güney siyaseti izleyen Yavuz Selim olmuştur.

Kanunî de Osmanlı devlet anlayışında o zaman değin hakim olan bu geleneği sürdürmek istemiş, hayatı boyunca da bundan ayrılmamıştır. Macaristan’ın siyasi durumu, mali, askeri ve sosyal zayıflıkları bu dönemde o derecedeydi ki küçük bir saldırı bile devletin ortadan kalkmasına neden olabilirdi. 1490’da Macar ulusal kralı olan Mátyás’ın ölümünden sonra Maximillian’ın Macaristan’a yönelik askeri ve siyasi faaliyetlerini, eğer kendi torunları gerçekleştirebilmiş olsaydı, Macaristan kolaylıkla elde edilebilecekti. Fakat Habsburglar bu işi artık çeşitli siyasi kombinezonlarla yapmayı yeğlemişler ve bu dönemde bir Osmanlı saldırısı düşünmemişlerdi. Yavuz Selim’in doğu cephesinde savaşmış olması ve ardılı olan Kanunî’nin de onun yolundan gideceğinin sanılması nedeniyle Belgrad seferi Batı için tam anlamıyla sürpriz olmuştur. Belgrad seferinin asıl amacı iki önemli kalenin, Szabács ve Belgrad’ın ele geçirilmesiydi. Önce Szabács kalesi, birkaç günlük direnişten sonra düşmüş, peşinden Belgrad’ın çok yakınında yer alan Zimony kalesi de dokuz günlük Türk kuşatmasına boyun eğmiştir. Macaristan’ın anahtarı diye bilinen Belgrad kalesi bilindiği üzere 1456’da Fatih Sultan Mehmed tarafından alınmak istenmiş, ancak Hunyadi ona karşı kesin bir zafer elde etmişti. Belgrad kalesi bu sefer de uzunca bir süre direnmiş ve Erdel voyvodası Szapolyai’nin yardımcı ordusunu beklemiştir. Szapolyai’nin geç kalması onun Türklerle ittifak kurduğu şeklinde dedikodulara bile yol açmıştır. O sırada Mohaç’a gelmiş bulunan Macar kraliyet ordusu ise ordudaki salgın hastalık nedeniyle hareketsiz ve etkisiz kalmıştır. Sonuçta Belgrad kalesi teslim olmuştur (30 Ağustos). Türkler bu olayla eş zamanlı olarak Eflak’a da saldırmış ve Macar dostu olan voyvodanın yerine kendilerine sadık yeni bir voyvoda atamışlardır. Böylece askerî açıdan Macaristan ümitsiz bir duruma düşmüştür, zira Yayça ve Szörény kaleleri istisna olmak üzere uzun ortak sınır boyunca bu ülkeyi koruyacak savunma sistemi ağır yara almıştır. Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği yerde, karadan ve denizden ülkenin kalbine giden yol Türkler için tamamen açılmış oluyordu. Macar yönetici tabakası ise Belgrad’ın kaybedilmesine sebep olan günah keçisini aramakla meşgul olmuştur.

**Mohaç Meydan Muharebesi (1526)**

Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı Devleti’nin stratejik çıkarlarını korumak ve ülke sınırlarında Osmanlı Devleti’ne karşı üstünlük sağlayacak bir gücün oluşmasına meydan vermemek için özellikle batıda seferlere çıktığı anlaşılmaktadır. Macar tarihçilerinden Géza Perjés, Mohaç seferini incelerken Sultan Süleyman’ın asıl amacının toprak kazanmak olmadığını, asıl amacının Habsburglar’a karşı Macaristan’da bir üsse sahip olmak olduğunu ifade etmiştir.

16. yüzyılın yirmili yıllarında Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu’nun gözüyle tehlikeli veya zenginliği dolayısıyla fethi gereken bir ülke olmaktan çok, Habsburglar’a karşı tampon bir devlet olarak önem taşımaktaydı. Dönemin güçlü devlerinden biri olmasının Osmanlı Devleti’ne yüklediği sorumluluk anlayışı da, savaş sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir.

1521’de imparator V. Charles’in kızkardeşi olan Habsburglu Mária, yani Macar kralı Lajos’un karısı Macaristan’a gelir. Gerek kendisi, gerekse yanındaki maiyeti, saray çevresindeki Habsburg etkisini daha da artırır. Son derece müsrif oluşu da Macarlar arasındaki hoşnutsuzluğun sebeplerinden biridir. Öte yandan protestan inancına sahip olması Macar iç siyasetinde yabancı düşmanlığına neden olmuştur. Dönemin kaynaklarına göre Macaristan’ı, bu sıralarda adeta Almanlar yönetmektedir. 1524-25’te Osmanlıların, batıya yönelik ciddi bir sefer hazırlığı içinde oldukları haberi, Macar sarayına gelmiştir. Ancak yukarıdaki sorunların haricinde Macaristan’ın başka sıkıntıları da vardır. 1524’te büyük Alman köylü savaşının çıkması, Papa’nın da aynı sırada Habsburglara karşı, dolayısıyla II. Lajos’a cephe alması buna örnektir. Mali kriz da iyice derinleşmiştir. Papalık elçisi olan Antonio Burgio örneğin bir raporunda şöyle diyor: “Şayet bu ülkeyi üç forint karşılığı kurtarmak mümkün olsa, bu fedakarlığı yapacak üç adam bulunmaz.” Gerçekten uç kalelerin ikmal edilmesi ve buradaki askerlerin ücretlerinin karşılanması bu dönemde neredeyse mümkün olamamıştır.1525’te Szörény kalesi düşer ve aynı yıl paranın değerinin düşmesiyle maden işçileri bir ayaklanma başlatırlar. Bu sırada kral naibi olan Werböczy’nin mdahalesiyle isyan bastırılmıştır. Yabancı ve özellikle Luthercilere karşı düşmanlık aynı yıl yapılan meclis toplantısında kanunlaştırılır. Yeni idarenin bu kararıyla Avrupa’nın önemli bankerlerinden olan ve Avrupa siyasetinde etkin rol oynayan Függer ailesinin temsilcileri bir sürelğine ülkeyi terk ederler. Büyük bir Türk saldırısının kuvvetle öngörülmüş olmasına rağmen ücret alamayan sınır boyu kalelerindeki komutanlar birbiri ardına görevlerini bırakırlar.

Dışta ise Macaristan’ı hoşnut etmeyecek siyasi gelişmeler yaşanır. Fransa kralı I. François, Pavia muharebesinde yenilmiş ve hatta V. Charles kendisini hapse attırmıştır. Esir Fransız kralının Sultan Süleyman’dan yardım istediği bilinir. Bu arada Türkler, İran ve Lehistan ile barış imzalar. I. François ise esaretten kurtulduktan sonra Papalık, Venedik ve İngiltere ile birlikte Cognac Birliği’ni kurar. Habsburg aleyhtarı bu oluşum elbette Macarların hiç işine gelmemiştir.

1526 baharında Sultan Süleyman’ın orduları tekrar Macaristan üzerine yürür. Macar sınıfları ise hala birbirleriyle çekişmektedir. Aynı yıl yapılan meclisten Werböczy görevden alınır ve yerine tekrar Bathori Istvan kral naipliğine getirilir. Savunma tedbirlerinin alınmaya başlaması ancak Mayıs sonununda gerçekleşir. Piskopos Tomori Pál, güney Macaristan’a hareket etmişse de Türklerin Sava nehrini geçmesine engel olamamıştır. Hiç olmazsa büyük Macar ovasına açılan yolu kapatmayı denemiştir. Osmanlı ordusu ise Zimony bölgesinde Sava nehrini aştıktan sonra Pétervárad’ı almıştır. Daha sonra Ujlak, Erdöd ve Eszék ardı ardına Türklere kendilerini teslim etmişlerdir. Kral ve Macar soyluları kendi paralarıyla ve kilise hazinesinden elde edilen gelirle ücretli askerlerin parasını ödeyerek bir şekilde harekete geçmiştir.

II. Lajos 20 Temmuz 1526’da Buda’dan nispeten daha küçük bir orduyla hareket etmiştir. Tolna’da bir süre kaldıktan sonra Mohacs’ın güneyine doğru ilerlemiştir. Tomori, kralın geldiği haberi üzerine Drava hattını emniyet altına almak istemiş, ancak bunda geç kalmıştır. Tomori birkaç küçük başarılar elde etmişse de daha sonra kendisi de Mohaç’ta konuşlanan kraliyet ordusuna katılmıştır. Macar ordu heyetinin bazı üyeler Szapolyai’nin ve Hırvatistan ordusunun, ayrıca Çek ve Alman yardımcı birliklerinin gelmesini beklemek gerektiğini söyleyerek muharebenin ertelenmesini istemiştir. Macar ordusunun başına kimin getirileceği savaş konseyinde ciddi tartışmalara neden olmuştur. Szapolyai Janos aslında bu görev için en uygun isimdi; ne var ki kendisi daha 10 Ağustos’ta Erdel’de bulunuyordu. Üstelik kraldan net bir talimat almamıştır; alsaydı bile zamanında savaş bölgesine ulaşması mümkün olamayacaktı. Pratikte Macar ordusuna komuta eden Tomori, ortaya atılan bu öneriyi reddetmiştir.

Tomori’nin emrindeki muharip birliklerin de kralın ordugahına ulaşmasıyla Macar ordusunun tahminen 25 bin askerden oluştuğu düşünülmektedir. Türk ordusunun ise martalozlar dahil olmak üzere 60 bin civarında olduğu sanılmaktadır.

29 Ağustos 1526’da Macarlar Mohaç düzlüğünde saf tutmuşlardır. Savaş düzeni iki ana hattan oluşuyordu. Önde Batthanyi ve Perenyi’nin ağır zırhlı atlıları ve bunların ortasında ise Tomori’nin yaklaşık 10-12 bin kadar piyadesi bulunuyordu. Bunlar düşmanın olası bir çembere alma eylemini engellemek için uzun bir hat oluşturmuşlardı. Geri hatta ise kralın kendisi bulunuyordu. Yanında hafif ve ağır zırhlı atlılar ile piyadeler bulunuyordu. Ayrıca beklenmedik bir saldırıya karşı kralın yanına Raskai idaresinde küçük ayrı bir atlı birlik daha tahsis edilmişti.