**Tarih:** Geçmiş insan topluluklarının yaşayışlarını,kültür ve uygarlıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek sebep- sonuç ilişkisi içinde anlatan bilime denir.

Yer ve zaman göstermeden yapılan değerlendirmeler hiçbir zaman tarihi gerçek olarak kabul edilemez.Masal ve hikaye olur.

**TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ**

Kaynak :Tarihi bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denir.

1. Kaynak Arama(Belge bulma)
2. Kaynakları Sınıflandırmaa) Zamana , Mekana ve Konuya göre b)Yazılı, Yazısız ve Sözlü
3. Kaynakları tahlil etme (çözümleme)
4. -Kaynakları tenkid etme (eleştirme)
5. Kaynakları terkip etme (Sentez, birleştirme)

**TARİHİN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI DİĞER BİLİM DALLAR**I

1-Coğrafya:Yeryüzündeki coğrafi olayların insan faaliyetlerine etkisini ortaya koyar.Örn:Bütün medeniyetler su kenarlarında kurulmuştur.(Denizler, göller,ırmaklar)

2-Arkeoloji: Kazı bilimidir.Su ve toprak altında kalmış eserleri çıkararak tarih ve sanat açısından inceler.Özellikle tarih öncesi devirleri aydınlatır.

3-Antropoloji:İnsan ırklarının kökenlerini, özelliklerini ve yeryüzüne dağılışlarını inceler.

4-Paleografya:Eski yazıları ve alfabeleri çözer.

5-Epigrafya:Tarihi yapılar,anıtlar ve mezar taşları üzerindeki yazıları okur.

6-Filoloji:Diller arasındaki akrabalık bağlarını geçirdikleri değişim ve etkileşimi ortaya çıkarmaya çalışır.

7-Nümizmatik:Eski madeni paraları inceler.

8-Etnoğrafya:Toplumların yaşayışlarını,yaşam biçimlerini, örf ve adetlerini inceler.

9-Kronoloji:Olayları oluş sırasına göre sıralar.

10-Kimya:Karbon 14 yöntemiyle tarihi nesnelerin yaşını hesaplar.

11-Diplomasi:Antlaşmalar, mektuplar, emirnameler,fermanlar,tapular ve fetihnameler gibi yazılı resmi belgeleri inceler.

12-Heraldik:Armaları inceler.

ZAMAN VE İNSAN

ZAMAN:Başlangıçtan bugüne gelen ve geleceğe akan kesintisiz bir süreçtir.

TAKVİM:Zamanı yıllara, aylara ve günlere bölme yöntemidir.

Tarihte bilinen ilk takvim sistemlerini günümüzden yaklaşık 6000 yıl önce Sümerliler ve Mısırlılar oluşturdular.

Sümerlerin 354 günlük ayyılı ayın dünyanın çevresindeki 12 tam dolanımını bir yıl olarak kabul ettiler ve bu süreyi 12 aya böldüler.

Mısırlılar ise dünyanın güneşin çevresinde bir tam dolanımı için geçen süreyi esas aldılar. ve güneş yılı adını verdikleri bu süreyi 12 aya böldüler Mısırlılar ayrıca yılı taşma, ekme ve biçme olarak üç mevsime böldüler.

TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIKLARI TAKVİMLER

1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi:Güneş yılına göre düzenlenmiştir.(Bir yıl 365 gün 5 saattir)
2. Hicri Takvim:Ay ylına göre düzenlenmiştir. Hz Peygamberimizin Mekkeden Medine’ye göç ettiği 622 yılını esas alır.
3. Celali Takvimi Güneş yılına göre düzenlenmiştir
4. Rumi Takvim Güneş yılına göre düzenlenmiştir.
5. Miladi Takvim: Güneş yılına göre düzenlenmiştir.1 Ocak 1926’dan buyana kullanılmaktadır.

**Henüz yazını bilinmediği dönemlere tarih öncesi çağlar denir.**

Bu dönem kendi arasında ikiye ayrılır.

1-Taş Devri

a)Eski (Kaba) Taş DevriBu dönemde ülkemizdeki merkezler Yarımburgaz mağarası (İstanbul), Karain Mağarası(Antalya)

b)Orta taş Devri(Yontma) Bu iki devirde insanlar mağaralarda yaşıyor ,avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorlardı.

Göbeklitepe:Günümüzden 12.000 yıl önce dünyanın en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi

c)Yenitaş Devri (Cilalı taş devri)İnsanlar ilk defa bu dönemde yerleşik hayata geçmeye başladı.Tarım başladı. Hayvanlar evcilleştirilmeye başlandı ve ilk köyler kuruldu. İnsanlık tarihinin ilk kent yerleşmesi bu dönemde (Konya –Çatalhöyük) Evlere çatıdan giriliyor.

**Yazı M.Ö. 3200lerde Sümerlilerce bulundu. Böylece tarihi çağlar başlamış oldu.**

2-Maden Devri

a)Bakır Devri: (M.Ö.5500-M.Ö.2500) İnsanoğlunun bulduğu ve kullandığı ilk maden bakırdır. Bu devirde şehir devletleri kuruldu ve birbirleriyle savaşmaya başladılar.

b)Tunç Devri:(M.Ö.2500-M.Ö.1200)Tunç Devrinde Asur ile Anadolu arasında ticaret başlamıştır.Anadolu’ya yazı bu dönemde gelmiştir.Böylece Anadolu’da tarihi çağlar başlamıştır.

Kadim Dünyada Bilimler

Astronomi,Coğrafya ve Tıp

ANADOLU MEDENİYETLERİ

HİTİTLER

Anadolu’da kurulan ilk mekezi devlet, Başkentleri Hattuşaştır.Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden geldikleri düşünülüyor(M.Ö.2000’lerde)

Genişleme devrinde Kuzey Suriye yüzünden Mısırla aralarında 16 yıl süren bir savaş yaşandı. Bu savaşın sonucunda tarihin bilinen ilk antlaşması yapıldı.(M.Ö.1280) Kuzey Suriye Hititlerde kaldı.HititlerM.Ö.1200’lerde batıdan gelen Ege göçleri sonucunda yıkıldıKalan şehir devletlerine ise Asurlular son verdi.(M.Ö.700)Hititler, tanrıya anlattıklarını düşünerek yazdıkları yıllıkları hep doğru yazmışlardır.Böylece ilk nesnel (objektif) tarih yazıcılığı Hititlerde ortaya çıkmış ve başlamış oldu.

FRİGLER ( M.Ö.800-M.Ö.676)

Friglerin,Hitit Devletinin yıkılmasını sağlayan Ege göçleri sırasında (M.Ö.1200)Anadolu’ya geldikleri sanılmaktadır.Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes Irmağının yukarı bölgelerine yerleşen Frigler zamanla genişlediler.Kimmerlerin saldırılarıyla çok zayıf düşen Frigler zamanla Lidyalıların hakimiyetine girmişlerdir.Başkentleri Gordion (Polatlı)Tarımcı bir toplumdur.

LİDYALILAR

Gediz ile Küçük Menderes Irmakları arasındaki bölge de kuruldular. Başkentleri Sard(Bugünki Manisa ili sınırları içinde)İlk parayı bulan toplumdur.Persler M.Ö 546 da yıktılar.

İYONYALILAR

İzmir ile Büyük Menderes Irmağı arasındaki yerdir.Kent devletleri halinde yaşadılar. Pers, Makedon ve Roma saldırısına uğradılar.

URARTULAR:Başkent Tuşpa (Van)Ural –Altay dil ailesi (M.Ö.900-600) Medler yıktı.

Persler İran’da Med Krallığına (M.Ö.550) Anadolu’da Lidya Krallığına son verdiler.Anadolu’daki Pers hakimiyetine İskender son verdi.Makedon Hakimiyetine Roma son verdi.

MEZEPOTOMYA MEDENİYETLERİ

Yunanca iki ırmak arasındaki yer anlamına gelir.(Dicle ile Fırat)

SÜMERLER

Asya kökenli bir kavim olan SümerlilerM.Ö. 4000 lerden itibaren buraya yerleştiler ve bölgenin uygarlığının temellerini attılar.Yazıyı buldular.Tarihte bilinen ilk yazılı kanunları yaptılar.Güneş ve ay tutulmalarının zamanını hesapladılar.Bir yılı 30 günden oluşan 12 ay’a böldüler.Daireyi 360 dereceye bölerek geometri ve matematik bilimlerinin temelini attılar.

Mezepotomyanın diğer medeniyetleri:Babil,Akad(tarihte ilk imparatorluğu kudularM.Ö.4000)Asurlular (tarihte ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.)ve Elamlılardır.

EGE VE YUNAN MEDENİYETİ

Yunan medeniyetinin temelini atan Dorlar,Yunanistan’da polis adı verilen şehir devletleri kurdular.Bu medeniyeti kuranlar bilime önem verdiler.Tales,Heraklit,Sokrates,Platon, Aristo felsefe alanında,Pisagor matematik,Heredot tarih,Hipograt tıp bilimine katkıda bulunan bilginlerdir.Ayrıca Yunan şehir devletleri demokrasının ilk uygulandığı yerler olmuştur.

İRAN MEDENİYETİ

M.Ö.900-800 Medler İranda ilk büyük medeniyeti kurdu.Onları Persler M.Ö.550’de yıktı. Persler sınırlarını çok genişlettiler.Bu geniş toprakları satraplık adı verilen eyaletlere bölerek yönettiler.Tarihin ilk bilinen posta teşkşlatını yaptılar. Kral yolunu yaptılar.

MİSIR MEDENİYETİ

Nil Nehri çevresinde gelişmiş bir medeniyet olan Misırlılar, Mezepotomya ile yaptıkları ticaret sayesinde öğrendikleri çivi yazısından yola çıkarak hiyeroglif adı verilen kendine özgü bir yazı geliştirdiler. Astronomi, matematik,geometri**, tıp** ve eczacılık alanlarında çok ilerlediler.

DOĞU AKDENİZ MEDENİYETLERİ

Lübnan Dağları ve Doğu Akdeniz kıyıları arasında yaşayan Fenikeliler denizaşırı ülkelerle kolonıciliği başlattılar.

M.Ö.2000 ‘de Filistin’e yerleşen İbraniler,ilk defa tek tanrılı dine inanan toplum oldular.

HİNT MEDENİYETİ

M.Ö.3000’se İndus Nehri vadisinde ortaya çıktı.Matematik ve müzikte ilerlediler.

ÇİN MEDENİYETİ

M.Ö.4000’lerde Sarı Irmağın suladığı bereketli ovalarda doğdu.Görsel sanatlar,tıp,kağıt, matbaa,mürekkep,barut ve pusulayı buldular.

İLKÇAĞDA GÖÇLER

M.Ö.13. yüzyıldan itibaren Doğu Avrupa’da yaşayan kavimlerin kıtlık nedeniyle geçim imkanını kaybetmesi üzerine başladı.Bunlardan Dorlar,Balkanlar üzerinden Yunanistan’a geldiler. Burada yaşayan kavimler Dorların baskısından kurtulmak için daha elverişli yerlere geldiler. Bolluk memleketleri dedikleri Anadolu, Suriye,Kıbrıs ve Mısır’a doğru ilerlediler.

Ekonomik nedenlerle, iklim nedenleriyle ,savaş nedenleriyle ve dini ve siyasi nedenlerle göçler yapılmıştır.

Dini Göçlere Yahudi ve ilk Hristiyanların göçlerini örnek verebiliriz. Romalılar çok tanrılı dine inanıyorlardı.Onlara göre bütün hayat ve mutluluk bu dünyadaydı .Ahiret inancına dayanan Hristiyanlık onları rahatsız etti.Roma siyasi ve sosyal eşitsizlikler üzerine kurulmuştu. Hristiyanlığın eşitlikçi ilkelerini kendileri için tehlikeli buldular.Çünkü güçlü olanın zayıfları hakimiyeti altına aldığı bir imparatorluktu.Bu yüzden Hristiyanlığın yayılışını engellemeye çalıştılar.En sonunda bunu başaramauyacaklarını anlayınca İmp. Kostantin M.S. 33 yılında yayınladığı Milano fermanıyla hristiyanlığı serbest bıraktı.

İLKÇAĞIN TÜCCAR Kavimleri

1-Asurlular☹ Mezepotomyalı devlet) özellikle Anadolu ile ticaret yapmışlardır.

2-Fenikeliler:Denizci bir kavimdir.Sedir ağaçlarından dayanıklı sağlam gemiler yaptılar.Akdeniz havzasındaki ticareti uzun süre ellerinde tutmuşlardır.

3-Lidyalılar:Ege göçleri sırasında Anadolu’ya gelen Lidyalılar Gediz ile Küçük Menderes Irmakları arasındaki bölgeye yerleşerekM.Ö. 7. Yüzyıl başlarında burada bir devlet kurdular.Lidya ekonomisi tarıma ve daha çok kara ticaretine dayanıyordu. Kral yolu üzerindeki doğudaki Asurlular ile batıdaki İyonlar arasında transit ticaret yaparak zenginleşitiler ve ilk parayı buldular. Böylece takas yerine taşınması kolay olan parayı kullanarak ticaretin hızlanması ve yayılmasını sağladılar.

4-Soğdlar:Ceyhun ile Seyhun Irmakları arasındaki bölge de yaşamışlardır.Bölgenin tacirleridir.İpek yolu üzerinde söz sahibi olmuşlardır.

DEVLETLER DOĞUYOR

Devletleri Ortaya Çıkışı

İlk zamanlarda yan taş devrinde insanlar 10-50 kişi arasında değişen gruplar halinde yaşıyorlardı.Ancak doğada karşılaştıkları tehlikeler beslenme ,barınma ve güvenlik kaygıları insanları bir arada yaşamak zorunda bıraktı. Bunun sonucunda en fazla 100 kişilik gruplar oluşmaya başladı. Bu sülaleler akraba sülalelerle birleşerek kabileleri oluşturdu. Ve bu kabileler başka kabileleri kendi içine almasıyla kabile devletleri ortaya çıktı. Bu kabile devletleri uzlaşma veya savaş sonucunda gerçekleşen birleşmeler ile devletler ortaya çıktı.

Siyasi Gücün Meşruiyet Kaynağı

Meşru olma :Yasal olma, geçerli olma

Sadece eski Yunan şehir devletleri bu yasal olma durumlarını toprak zenginliğinden gelen asilliklerinden aldıklarını bunun dışındakilerin hepsi meşruiyetlerini tanrıdan aldıklarını söylüyorlardı.

Siyasi gücün maddi kaynağı ise o devletin üzerinde kurulduğu coğrafyanın nimetleridir.

Siyasi gücün askeri kaynağı ise ordularıdır.

İLKÇAĞDA HUKUK

Hukuk haklar anlamına gelir. Tarihte bilinen ilk hukuk kurallarını yani kanunları Sümer şehir devletlerinden Lagaş kralı Urukagina yaptı.M.Ö.2375 Urukagina kanunları özel mülkiyet hakkını ve aile kurumunu güvence altına alır kimsesiz ve güçsüzleri korur.Sümer kanunları daha çok para ve hapis cezasına dayanıyordu.

Hammurabi kanunları: Ticaret ve özel mülkiyet haklarını korumaya özel bir önem verdi. Önceki kanunlardan yararlanarak hazırlanmış olsa da Sümer kanunlarına göre daha sertti .Kısasa kısas ilkesini getirmişti.

Hitit kanunları Hammurabi kanunları:na göre daha yumuşak ve insancıl cezalar içermektedir .Devlete isyan ve tanrılara karşı suç işlenmişse ölüm cezası vardır. Ayrıca cinsel suçlar içinde ölüm cezası verdiler. Suçun şahsiliği ilkesini benimsemişlerdir.

Tevrat hukuku:İbraniler tarihte tek tanrılı inancı benimseyen ilk topluluktur .Mülkiyet hakkı çok gelişmiştir. Suçun şahsiliği ilkesini benimsemişlerdir. Cinayette kısas ilkesini getirmişlerdir. Bunlar dışında eşitsizlikler vardır. Irk ayırımı yapmışlardır.

ORTA ÇAĞDA NELER OLDU

395 yılında kavimler göçünün sonucu olarak ikiye ayrılan Roma İmparatorluğunun batısı, Batı Roma İmparatorluğu 476 ‘da yıkıldı. Böylece ortaçağ başladı. Batı Roma İmparatorluğu ;İtalya, Fransa, İspanya, Kuzey Afrika (Fas, Tunus, Cezayir, Libya) Macaristan ve Hırvatıstan’ı sınırları içine alıyordu .Batı Romanın sınırı Tuna nehriydi.

Doğu Roma ise Balkan ülkeleri, Anadolu, Suriye, Filistin ,MısırKıbrıs ve Girit Adlarını kapsıyordu. Doğu sınırı Fırat nehriydi.

İranda Sasaniler hüküm sürüyordu. Orta Asya’da Akhunlar, sonra Göktürk Devleti kurulmuştu .Asya’nın diğer güçlü devleti ise Çin idi.

Orta Çağda siyasi meşruiyetin kaynağı ilkçağda olduğu gibi tanrıydı. Ortaçağda bu durum sadece Germenlerde farklıydı. Yönetme yetkisini halktan alıyorlardı. Zamanla kilise her şeye karışmaya başladı.

Siyasi yapıların maddi kaynakları ilkçağda da olduğu gibi yaşanılan coğrafyanın sunduğu imkanlardır. Zamanla Batı Romanın yerine kurulduğunu söyleyebileceğimiz Karolenj İmparatorluğu ile kuzeydeki kavimler arasında ticaret başladı .Kuzeyi denizci kavimleri önce yağma yaparken sonra Karolenj İmparatorluğu ile ticarete başladılar. Baltık Denizinden çıkan Ringa balığı, kereste, katran, hayvansal yağlar ,kürk , deri, bal, balmumu, kehribar getirip karşılık olarak altın, gümüş ve ipek götürdüler.

Bu dönemde bir İtalyan şehri olan Venedik deniz ticaretine başladı. Çünkü dağlar ile deniz arasında sıkışmış başka bir geçim imkanı yoktu .Bunlar Balkan ülkelerinden gelen demir ve keresteyi Mısır ve Suriye kıyılarına taşıdılar dönüşte de baharat yolu ile Akdeniz kıyılarına gelmiş olan karabiber , tarçın, karanfil, şekerkamışı, Hindistan cevizi gibi değerli malları Bizans limanlarına ve Avrupa’ya getirdiler.

Avrupa’da merkezi otoritenin zayıfladığı, güvensizliğin arttığı dönemde soylular öne çıktılar.Yetiştirdikleri şövalyelerin ve köylülerin yardımıyla bulundukları yerlerin güvenliğini sağladılar. Bu amaçla korunaklı şatolar yaptılar ve böylece istilalara karşı arazilerin koruma kaygısı içinde bulunan çevredeki diğer toprak sahiplerini yanlarına çektiler. Bu soylular kraldan kendi adlarına vergi ve asker toplama ve yargılama yapma gibi siyasi yetkiler alarak güçlerini artırdılar. Böylece feodalite denen düzen kurulmuş oldu. Bu düzende ne kadar çok toprak varsa o kadar güç var demektir.Devleti başında bir kral varsa da mutlak hakimiyete sahip olmayıp yetkileri sınırlıydı.Feodalite de koruma altına girene vassal, korumayı kabul edene süzeren deniyordu.Bu sistemde kral feodal beylerle yani kontlarla iyi geçinmek zorundaydı.Örn. 1215’te İngiltere kralı yurtsuz John ülkesindeki feodal beylerin isteğiyle Magna Carta’yı ilan ederek yetkilerini sınırlandırmak durumunda kalmıştı.

Feodalite Avrupa’da tabakalı toplum yapısının çeşitlenerek pekişmesine ortam hazırladı. Orta Çağ Avrupasında toplum genel olarak asiller,rahipler, burjuvalar,köylüler(köylüler kendi arasında ikiye ayrılıyor,serbest ve köle köylü olarak)

Toprak mülkiyetine sahip olma hakkının belirli kişilere tanınması Avrupa’da feodaliteyi ortaya çıkarırken Hindistan da kast sisteminin doğuşuna ortam hazırlamıştır.İlkçağda şekillenen ve Ortaçağ boyunca devam eden kast sistemine göre Hint toplumu; Brahmanlar,kşatriyalar, vaisyalar ve sudralar ayrıca insandan sayılmayan paryalar(altı çizili sınıfların toprak mülkiyeti hakkı vardı.)

ORTAÇAĞIN TİCARET YOLLARI

Kral Yolu: Geçmişi M.Ö. 5. yüzyıla kadar giden kralyolu tarihin ilk posta teşkilatını kuran Persler tarafından yapıldı.Perslerin başkenti Sus’tan Lidya’nın başkenti Sard şehrine kadar uzanır. (Tahıl, hayvan postları,çeşitli kumaşlar ve baharatlar

İpek Yolu: Çin’den başlayıp Orta Asya’yı doğudan batıya aştıktan sonra Hazar Denizine ve oradanda Anadolu kıyılarındaki liman şehirlerine geliyordu. Buralardan da kervanlardan gemilere yüklenen mallar deniz yoluyla Avrupa ülkelerine gönderiliyordu.( İpek, değerli taş, porselen, cam eşya ve kağıt)

Baharat Yolu: Ortaçağda baharat her yerde bulunmayan sadece zenginlerin sofrasında olan lüks tüketim maddeleriydi. Hindistan’dan başlayan baharat yolu İran körfezi yoluyla Irak’a, Yemen kıyılarına veya Kızıldeniz üzerinden Süveyş ve Akabe’ye buralardan da kara yoluyla Doğu Akdeniz limanlarına ulaşırdı .Buradan da İtalyan tüccar alarak Avrupa ülkelerine götürürlerdi. Baharat dışında inci, mercan, fildişi ve elmas gibi değerli taşlarda taşınırdı.

Kürk Yolu: Çin’den başlayıp Karadeniz’in kuzey kıyılarına kadar ulaşan bir ticaret yoludur.(Çin, Sibirya ,Altaylar, Ural Dağları ,Karadeniz)(İpek yoluna kuzeyden paralel uzanan yol) İpek yolunun kuzeyinden geçen bu yolun ana ticaret malları sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak kürkleri ile balmumu ve mantar idi. Sibirya ve Orta Asya ülkelerinden sağlanan bu mallar Hazar Denizi ve Karadeniz kıyılarına getirilir oralardan da kara veya deniz yoluyla Avrupa ülkelerine taşınırdı. Bu yolda ticaret yapanlar ise İdil Bulgarları ve hazarlar idi.

Ticaret Mekanları

Kervansaray: Yolcuların ve tacirlerin konaklamaları için ticaret yolları üzerinde yapılmış yapılardır.(şehir dışında)

Ribat: Başlangıçta askeri amaçla yapılmış olsalar da sonraları yolcuların ve tacirlerin konakladıkları, yeme, içme ve dinlenme ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladıkları yerler

Liman: Ortaçağda kervanlarla Doğu Akdeniz limanlarına getirilen mallar buradan da buradan da gemilere yüklenerek Avrupa limanlarına taşınıyordu. Deniz taşımacılığının kara taşımacılığına göre daha kolay ve karlı olması nedeniyle limanlar uzun mesafeli ticaretin merkezi durumundaydı. Mısır ve Suriye limanları, Anadolu limanları()Alanya, Antalya, Sinop)Avrupa limanları(Venedik, Ceneviz ,Marsilya) İthalat ve ihracat mallarının giriş çıkış noktası olan limanlar aynu-ı zamanda malların depolandığı ,gümrük denetiminin yapıldığı pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezlerdi .Buraların güvenliğine büyük önem verilirdi. Kule ,burç ve surlar ile güvenlik altına alınırdı.

Han: Şehir merkezlerindeki konaklama yerleridir.

Kapan: Şehre gelen malların perakendecilere ve imalathanelere dengeli dağıtımının devlet görevlilerince yapıldığı yerlerdir.

Bedesten: Değerli eşyaların satıldığı ve saklandığı yerlerdir.Taş duvarları, kurşun kaplı çatıları ile sağlam bir kale görünümündedirler.

Arasta: Aynı iş kolunda faaliyet gösteren dükkanların bir sokak boyunca karşılıklı olarak sıralandığı yerlerdir.

Panayır: Yılın belli zamanlarında şehirlerin yakınında kurulan büyük pazarlardır.Buralar dini bayramlara ve şölenlere de ev sahipliği yapardı. Şehir merkezindeki mekanlara göre daha geniş çaplı ticaretin yapıldığı yerler

ORTAÇAĞDA ASKERİ ORGANİZASYONLAR

Konargöçerlerde Ordu:

Konargöçerler yaşam biçimindeki insanlar hareketli bir toplum yapısı içinde yetişirlerdi. Sürülerini, kendilerini ve ailelerini koruyabilmek için iyi savaşçı olmak zorundaydılar .Zorunlu olmadıkça kendi besledikleri hayvanları kesmezler et ihtiyaçlarını daha çok av hayvanlarıyla giderirlerdi .Avcılık onlar için savaş taktiklerini uygulayabilecekleri bir askeri tatbikata dönüşürdü. Askerlik ile sivil hayat iç içeydi. Eli silah tutan herkes sürekli savaşa hazır durumda bulunurdu. Bu şekildeki ordulara verilecek en iyi örnek Türk ordusuydu. Moğollar da Türk ordusunu örnek almışlar ve Metehan’ın Türk ordusuna getirdiği onlu sistemi kendi ordularına uygulamışlardı.

Yerleşıklerde Ordu:Ortaçağ’ın yerleşik toplumlarında ordular genellikle ücretli askerlerden oluşuyordu.