# INSTITUT ZA <br> ISTORIJU 

# PRILOZI 

GODINA XIV BROJ 14-15

SARAJEVO 1978

## O NEKIM MUSLIMANSKIM FEUDALNIM PORODICAMA U BOSNI U XV I XVI STOLJECU

Pitanje nastanka i razvitka muslimanskih feudalnih porodica je veoma složeno i malo izučavano. O ovom problemu u našoj istoriografiji malo je pisano. Ni ovaj rad nema pretenziju da dâ potpun odgovor na bi potrebma mnogo véca arhivska istraそivgnia da ple u Bosni. Naime, bila nije $i$ temeljitije obradila.

U ovom radu učinjen je pokušaj da se na osnovu raspoloživih izvora, u prvom redu deftera, i literature obradi porijeklo nekih muslimanskih ieudalnih porodica u Bosni do kraja XVI stoljeća. To su mahom porodice domaćeg porijekla, ali ima i izvjestan broj onih, čiji su rodonačelnici došli sa strane i ostali u Bosni. Ovdje su dati kraći podaci o pojedinim porodicama, kao i o nekim članovima tih porodica. Riječ je o oko 180 značajnih ličnosti. Sestorica od njih bill su veliki veziri, petorica vezirl, dvadeset ih se nalazilo na polozzaju beglerbega u raznim ejaletima Osmanskog Carstva, oko četrdeset ih je vršilo dužnost sandžakbega po raznim provinci-
jama, nekoliko kama, nekoliko ih je vršilo dužnost admirala turske flote. Ostali su bili kapetani, seraskeri, miralaji, spahije, mutevelije, kadije.

## $\therefore$

Dolaskom Turaka nastaju mnoge krupne promjene u Basni. Pored svog državnog uredenja, izrazito centralističkog, Turci donose i svoje drusstveno uređenje, svoju vjeru i svoje pravo.

Od pada Bosne pod tursku vlast 1463, godine, pa do kraja XVI sto${ }^{1}$ jeća Osmansko Carstvo, u čijem se okviru nalazila i Bosna, doživljava stalni uspon. U tom periodu Turci su zauzeli velika podruçja kako na istoku tako i na zapadu. U XVI stoljeću Osmanlije poduzimaju više vojnih pahoda u samoj Bosni sa područja Bosne, koja u to vrijeme postaje isturena krajina (serhat) prema Austriji i Mletačkoj Republici 1 zbog toga dabiva specifičan položaj u okviru Osmanskog Carstva. Značajno učešée
u ovim pohodima uzimaju ljudi domaćeg porijekla. Oni koji su se isticali dobivali su za svoje zasluge posjede (timare i zajamete). ${ }^{1}$ ) Već početkom XVI stoljeća u Bosni je uvedena praksa da se timari i zijameti dodjeljuju uglavnom domaćim spahijama. ${ }^{2}$ ) Ta je činjenica znatno uticala na uěvršćenje domaćeg muslimanskog plemstva u Bosni. U kanun-nami bosanskog sandžaka iz 1516. godine stoji: „Neka se tezkireli timari ne kvare i ne pretvaraju u tezkiresiz timare. (Isto tako) neka se tezkiresiz timari ne pretvaraju u tezkireli timare, (nego) neka ostaju onakvi kakvi su. A kada ostanu upražnjeni (mahlul), neka se opet daju ljudima toga vilajeta, koji su lišeni posjeda (mazul), jednakih tim zeametima, odnosno timarima, a neka se ne daju ljudima lišenih posjeda iz drugih sandžaka. Neka se upražnjeno leno svakog sandžaka dodijeli opet čovjeku lišenom posjeda u tom sandžaku. . ${ }^{3}$ )

Ovakva odredba bosanske kanun-name znatno je uticala na jačanje domaceg plemstva, Muslimanski feudalci su držali najveći dio posjeda u svojim rukama, a velik broj ih je sačuvao svoje posjede još iz predturskog perioda.

Turci su u svoje redove uvrštavali pripadnike domaće vlastele 1 vojnickih redova, te su mnoge spahije u početku predstavljali direkine potomke srednjovjekovnog bosanskog plemstva i pripadnika predturskih vojnih redova. ${ }^{5}$ ) Ukoliko su te spahije prihvatile islam, dobivali su titulu beg, i često se uzdizali do položaja sandžakbega, beglerbega i vezira. Ti ljudi sačinjavali su dobar dio domace feudalne klase i bili glavni oslonac Porte u Bosni.

Za razliku od zapadnoevropskog plemstva, osmansko plemstvo je bilo »vojničko plemstvo u koje je mogao dospjeti svaki podanik musliman, ako se istakne zaslugama za državu, naročito ratničkim. Plemiéki naslov beg pripadao je samo predstavnicima vojnog reda. $\mathrm{k}^{3}$ )

Pored odredbe bosanske kanun-name da se timari i zijameti dodjeljuju samo domaćim ljudima, na jačanje muslimanskog plemstva u Bosni uticalo je i uspostavljanje tzv, odžakluk-timara (pravo nasljedstva timara u jednoj porodici). Odžakluk-timari su uspostavljeni neposredno poslije
${ }^{\text {1) }}$ Timar je leno koje je dodjeljivano uglavnom za vojnicku službu, dok su zijameti bili vezani ne samo za vojnicke dužnosti nego I za funkclje u administrativnom aparatu. Njithovi uživaoc! nosili su plemiéku titulu beg. O tome više vid. H. Sabanović, Vojno uredenje Bosne od 1463. do kraja XVI stoljeća, Godisojak društva istorǐara Bosne : Hercegovine (GDI BiH), XI/1961, str. 198.
${ }^{2}$ A. Suéeska, Položaj bosanskih Muslimana u osmanskoj drżavi, Pregled 5, Sarajevo 1974, str. 483.
${ }^{3}$ ) Posljednja rečenica upućuje na zakljửak da je ta praksa primjenjivana i u drugim sandżacima: Kanuni i kanumname za bosanski, hercegovački, zvornicki, 1 u drugim sandžacima: Kanuni i kanunname za bosanski, her
khiski, ernogorski i skadarki sandžak, Sarajevo 1957, str, 26.
4) H. Sabanović, Bosanski pašaluk, Sarajevo 1959, str. 17.
5) H. Sabanovié, Bosanski divan, Prilozi za orijentalnu filologiju (POF), XVIII-XIX/1968-69, Sarajevo 1973, str. 11.
velikog poraza turske vojske pod Siskom 1593. godine, beratom tadašnjeg bosanskog beglerbega Mustafa-paše Ajaspašića.')

Medutim, moguće je da su i ranije stečeni timari i zijameti ostajali u porodici i nasljeđivani po sistemu odžakluka. Naime, u nekim turskim dokumentima pojedine spahije tvrde za sebe i svoje pretke da svoje posjede drže još od osvojenja Bosne. ${ }^{7}$ ) Pregledajući deftere iz XVI stoljeća, može se vidjeti da su posjedi pojedinih porodica nasljeđivani u porodici. Zbog oskudnosti podataka još uvijek se ne može reći u kakvoj je mjeri bilo to nasljeđivanje prije konačnog ozakonjenja nasljednih timara 1593. godine. Prema podacima N. Filipovića u radu o odžakluk-timarimas), na osnovu deftera iz XVI stoljeća vidj se da su asinovi nasljeđivali timare svojih očeva u odredenoj količini i prema odredenim okolnostima. Već dio su dobivali iza oca koji je poginuo na bojnom polju nego iza oca koji je umro prirodnom smréu*. Dakle, nasljedstvo se prenosilo uglavnom na sinove, a kasnije nakon ozakonjenja odžakluk timara 1593. godine broj nasljednika se proširuje i na druge clanove obitelji.

U stvaranju muslimanskog plemstva u Bosni značajnu ulogu odigrao je i proces islamizacije. Prvi podaci o prelasku na islam datiraju još od 1435. godine kada Turci stiču prve, lako ne još trajne pozicije ut Vrhbosni. Ti prvi slučajevi islamizacije odnose se na clanove istaknutih srednjevjekovnih porodica. Već u doba Mehmeda Osvajača javljaju se vojvode i političari porijeklom iz Bosne: Ali-beg "gospodar zemlje Pavlovićas, Ali-beg Vlahović i njegov brat. Ismail Vlahovic, Sinan-paša Borovnić i mnogi drugi. ${ }^{\circ}$ ) U najranijim katastarskim popisima vidi se da su većina posjednika timara i zijameta bili sinovi hrišćana ili su u srodstvu s hriśćanima. Radi ilustracije navešću nekoliko primjera: Radivoj i Milovac rodaci Ali-bega, Ja-kub-beg, brat Radosava, Sinan-beg, $\sin$ Dragala ${ }^{19}$ ), Hamza-beg, sin Obrena ${ }^{11}$ ). Ahmed-beg, kapidžibaša, sin Radića, kojj je početkom XVI stoljeća imao najveći zijamet u Bosni ( 100.088 akči $)^{12}$ ), i drugi. U ovom ranijem periodu javlja se i dosta sinova Abdulaha, što takode ukazuje na hrišçansko porijeklo.
6) A. Suceska, Evolucija u nasljeđivanju odªkluk timara u bosanskom pašaluku, GDI BiH XIX/1970-71, Sarajevo 1973, str. 35. timara u bosanskom ${ }^{7}$ ) A. Sućeska, Neke specifičnosti Bosne pod Tu stavke republike Bosne : Hercegovine, Institut za istoriju radna, Istorijske pretpojevo 1968, str. 44.
5) $\mathbb{N}$. Filiponić, Odzáalluk-timari u Bosni i Hercegovini, por Vis 954 Sarajevo 1955, str. 260 .
9) A. Handžić, $O$ islamizacif -XVII/1966-67, Sarajevo 1970, str. 30 , it sjeveroistočnoj Bosni, POF XVI10) Istanbul, Basbakanlik,
bosanskog sandzaka 1 (OIS) br, 61 , fo 19 and 28 1485, godine. Fotokopije u Orijentalnom institutu u Sarajevu (OIS) br. 61, fo $19,26,37,71$ i 83.
11) BBA, TD No 974, Sumarai defter bosanskog sandzaka tz. 1489. godine; OIS br. 88 to 43 .
12) BBA, TD Nb 56 , Sumarni defter bosanskog sandžaka iz. 1516. godine; OIS br. 63 fo 24; Historijskl arhlv Dubrovnik (HAD), Consilium Rogatorum (Cons. Rog. 168, 38, 79.

Feudalnu klasu u Bosni u početku sačinjavaju feudalci »porijeklom izvan Bosne kao i veliki broj domaçh feudalaca među kojima i dalje ima feudalaca hrišćana. ${ }^{13}$ ) Ali već krajem XV stoljeća, a naročito tokom XVI stoljeća, broj hrišcana feudalaca se stalno smanjuje. Većina njih je primilo islam, zadržalo uglavnom svoje posjede i zajedno s doseljenicima spahijama i potomcima visokih cemovnika porijeklom iz Bosne sačinjavali su muslimansku feudalnu klasu toga doba. Oni hrišcani spahije koji nisu prihvatili islam bili su u nešto nepovoljnijem položaju od feudalaca muslimana, ali su i oni i dalje zadržali status feudalca.

Na islamizaciju stanovništva u Bosni, pored drugih faktora, uticali su, naročito na svoje rodake i potomke oni Bosanci, koji su odranije postali visoki funkcioneri na Porti. Od mnogobrojnih primjera naveš́ću primjer Mustafa-paše Sokolovića, koji je na islam preveo stanovnike cijelog svog rodnog sela. Islam su prihvatili oni ljudi koji su željeli da poboljšaju svoj društveni i ekonomski položaj, kao i oni koji su sanjali o visokim položajima u osmanskoj vojnoj hijerarhiji, jer kao hrišćani nisu mogli imati te prednosti ${ }^{14}$ ) $\rightarrow$ Proces islamizacije odigrao je značajnu ulogu i stvorio moralnu i socijalnu osnovu za uěvršćenje moći i ugleda do-
mačeg plemstvax. ${ }^{+5}$ )

U islamizaciji domaćeg stanovništva značajnu ulogu odigrali su gradovi kao centri muslimanske kulture i civilizacije. Gradovi i kasabe razvijaju se širom zemlje i postaju administrativni, kulturni i privredni centri. Bilo da su to gradovi koje Turci zatiču i dalje razvijaju ill gradovi koje oni sami osnivaju, svi oni poprimaju islamsko-orijentalni karakter. Islamsko-orijentalni grad razlikuje se od evropskog grada po svom nastanku, razvitku i svojoj ulozi. ${ }^{10}$ ) Vise gradova u Bosni osnovali su san-
džakbezi, veziri, većinom iz Bosne. Podizanion džakbezi, veriri, većinom iz Bosne. Podizanjem svojih kultnih i drugih objekata, i na taj način formiranjem gradskih naselja, ovi ljudi su udovoljavali kako lokalnim tako i sirim potrebama, >Osnivanje gradova bilo je faktički rezultat državne politike, što je država ostvarivala preko institucije vakufa. ${ }^{15}$ ) Clanovi pojedinih begovskih porodica često su podizali nih i drugih) i na taj način osnivali noka (kultnih, prosvjetnih, privrednih i drugih) i na taj način osnivali nova gradska naselja. Tako je, na Hrvace u nahiji Sinj i Cetina (kliški sandžak) i nekoliko dućana u selu džak-beg tog sandžaka (kasnije paša) oko 1570 .
(3) N
vijeku, Ak. Filifpovié, Napomene o istamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV vijeku, Akademija nauka i umjetnosti Bosne \& Hercegovine, Godisnjak, knj. VII,
Centar za balkanoloska ispitivanja, knj. V Sara 19) H. Sabanovic, Bosanski, divan, POF XVIH. 152.

1973, str. 11. Sor XVIII-XIX/1968-69, Sarajevo ${ }^{15}$ N. F
plemstva, Pregled V, Sarajevo 1953, str. 392 poulnih posjeda muslimanskog bosanskog 16) N. Filipović, O problemima dra,
osmanske vlasti. Prillozi - Institut za istor diusustvenog i etnickog razvitka $u$ doba ${ }^{17}$ A. H andzije, O formiranuiu nekih br, 11-12, Sarajevo 1976.
ljeću, POF XXV/1977, str. 167. 84
novoj kasabi. U istom sandžaku i u isto vrijeme Ferhad-beg je osnovao 1 kasabu Zemunik. ${ }^{15}$ )

Utvrdeno je, takođe, da je osamdesetih godina XVI stoljeća kasabu Novosel (najraniji naziv današnjeg Donjeg Vakufa), osnovao domaći plemić Ibrahim-beg, sin poznatog krajišnika Malkoč-bega. ${ }^{19}$ ) Nedaleko od za današnji Gornji Vakuf. Ovu krajem XVI stol jeća. Zna se isto tobu osnovao je Mehmed-beg Stocanin 1555. godine, podizanjem svojih vakufskith je Mustafa-paša Sokolović, oko osnovao kasabu Rudo. Hadži Mustafa-aga kizlar-aga u carskom draju, isto tako je, opet podizanjem svojih zadužbina u rodnom kraju dvoru temelje Novom Jajcu, kasnijem Varcar Vakufu, današnjem Mraju, udario

Pored vakufa, kao urbanog faktora, na razvitak gradova u Bosni u demografskom smislu uthcala je takođe jedna važna povlastica. To je tev. muafijet tj. potpuno ill djelomično oslobađanje muslimanskog rajinskog podsticale priliv rajinskog muslimanskog stanovništva privilegije znatno su

Muslimanska feudalna klasa svoj stanovništva u gradove. ${ }^{21}$ ) stoljeća, ne samo kroz timarski sistem nego jeložaj učvrstila je tokom XVI čifluka. Ovi čifluci ostajali su u nasljeđe jednoj porodici, a mogli su se prodati ili zamijeniti. Zbog svog mnogo povoljnijeg porodici, a mogli su se feudalci su uspijevali da većinu čifluka povoljnijeg materijalnog položaja, uspjeha u sticanju čifluka imale su one porodice koje su posjedu. Najviše ekonomsku moć i političku snagu. Zahvaljujuci, koje su posjedovale veću čiflučenja, bogatijji feudalci će joş jače učvrstiti swoju ostalog, i procesu biti najistaknutiji predstavnici begovskih porodica. ${ }^{\text {z? }}$ ) položaj i kasnije će

Na razvitak muslimanske feudalne klase ${ }^{\text {a }}$ ( ${ }^{\text {² }}$ )
koje su tokom cijelog XVI stoljeća poduzimane seliki uticaj imale su borbe bama značajnu ulogu imale su spahije sastavljene uglavnom od potomaka domaće vlastele. Učešcem u ovim potomaka u okviru Turskog Carstva. ${ }^{25}$ )

U Bosni, kao isturenom napadu i pri odbrani padao je na leđa domacih, najveci dio tereta i prí poduzimaju osvajačke pohode prema domacih ljudi. Oni katkada i sami ljudi imao rođake funkcionere na Porti, oni su, zahvaljuje jedan broj tih tih rođaka, uspijevali da očuvaju svoja imanja zahvaljujući moéi i uticaju. u provincijsku aristokraciju. Inače, uja imanja i da se postepeno pretvore valo učvršćenje na vlasti aristroktratskih porodica, inavi se nije dozvolja$u$ Anadolu pojedine mocne porodice bile prosto uništene. Medutim, po provincijama je stanje bilo drugacije. Daleko prosto uništene. Medutim, po
19) A. Handizic, O formironíu net str. $140-141$.
19) Isto, str. 145 ,
20) Isto, str, 152
20) Isto, str, 152 .
21) A. Hand
jeku, JIC 1-2/1974, str. 67, ${ }_{22}$ ) A. Suciesk. 67
${ }^{29}$ ) Asto, stres 171 .
vincijski begovi su lakše uspijevali da održe svoje posjede. Naročito je to bilo evidentno u Bosni, zahvaljujući između ostalog i činjenici da je u. XVI stoljecu znatan broj funkcionera Osmanskog Carstva bio juz̆noslovenskog porijekla. Njihovi potomei i rodaci koji su ostajali u rodnom kraju nastojali su da svoja imanja na neki način očuvaju u porodici. Kako njihovi rodaci visokj funkcioneri nisu mogli ostavljati u nasljedstvo svoj položaj, oni su zavještali svoja vellka imanja, a za upravnika vakufa ostavljali svoje potomke.

O porijeklu muslimanskog plemstva u Bosni iznošena su razna mišljenja. Najiscrpnije o tom pitanju pisao je prof. V. Cubrilović. Prema misljenju koje taj istoričar zastupa u svom radu: Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini ${ }^{24}$ ), to plemstvo je razlicitog porijekla:

1. Bosanski begovi su porijeklom od nekadašnjeg bosanskog plemstva. To su, po mišljenju Cubrilovića, porodice Kovačevići, Sijerčići, Todoroviéi, Ljuboviéi itd.
2. Bosanski begovi su potomci hrišcanske djece ili sinova muslimanskih ljudi iz naroda, koji su svojim sposobnostima dospjeli do visokih položaja. Potomci ovakvih ljuđi čine većinu muslimanskih begova.
3. Bosanski begovi su potomci turskih visokih činovnika, čiji su očevi služili u Bosni, dobili tu timare i tu ostali. Takve porodice su Cengici, Miralemi i druge.

Prema raznim porodiěnim predanjima, dosta muslimanskih porodica porijeklom je iz Azije. Ali ta predanja ne mogu se uzeti kao sasvim tačna i ne mogu se potpuno odbaciti, Naime, moguće je da su pojedini funkcioneri s istoka, dobivši posjed u Bosni, tu ostajali i osnivali svoje porodice Ali, oni su se uglavnom uklapali u domaće stanovništvo I vremenom gubili svoje etničko obilježje..

Posmatrajući genealogije muslimanskih feudalnih porodica do kraja XVI stoljeća, vidi se da je većina ovih porodica domaćeg porijekla, bilo da su potomei istaknutih rodova iz srednjeg vijeka i srednjovjekovnog seoskog plemstva ili Ijudi iz Bosne i drugih nasilh pokrajina koji su, prihvativši islam, uspijevali da dostignu visoke položaje i obezbijede svojim porodicama vlast i ekonomsku moć. Manji dio ovih porodica porijeklom je iz Azije, Mađarske, Albanije, Bugarske, kao i drugih provincija Osmanskog Carstva. I najzad postoji jedan broj porodica za koje se ne može utvrditi porijeklo.

Izvodeći genealogije ovih porodica, koliko je bilo moguće, i obrađujuci pojedine ličnosti koje su pripadale muslimanskom plemstvu, stiče se utisak da je dosta tih liěnosti dobivalo visoka zvanja u Osmanskom Carstvu, jer se o njima sačuvalo najviše podataka. Bilo ih je koji su dostiglt rang sandžakbega, beglerbega, vezira, kao i niz drugih značajnih funkcija u turskom upravnom i vojnom aparatu. Clanovi muslimanskih begovskih porodica tokom cijele turske uprave predstavljali su najjači oslonac
24) V. Cubrilović, Poreklo muslimanskog plemstva u Bosnt i Hercegovini, JIC/1935, str. 1-2
osmanske vlasti u Bosni. Oni su vodili glavnu ulogu ne samo u pohtickom 1 ekonomskom nego i u kulturnom životu Bosne

Od swih tih porodica jedan broj se zadržava u Bosni. Neke postaju čuveni rodovi u XVII stoljéeu (Cengići, Ljubovići, Firdusi, Atlagiéi, Lakiziíí), mnoge su se zadržale u Bosni i u kasnijem periodu (Kopčići, Sokolovići, Vilhéd, Obrenovici, Malkoči-Dugaliéi, Arnautovići, Repovci, Alibegoviéi), a neke od tih porodica potpuno isscezavaju (Tardići, Minetovići, Borovinići, Katušíí), ill ostaju samo mutevelije svojih vakufa (Jahjapasići : Boljanicí). Izvjestan broj muslimanskih begovskih porodica ulazi i u narodno pjesništvo, naročito u epske muslimanske pjesme. (Lakišiél, Ljubovićí, Vilicíl, Kopčicíi, Sokolovicí, Atlagići, Čengicei.)

O običnim spahijskim porodicama nema dovoljno podataka u defterima, buduéi da defteri, u kojima bi se inače mogli naći takvi podaci, ne donose precizno imena.

U XVI stoljeću, kada Osmansko Carstvo dostiže i svoj najviši uspon, $u$ oblasti kulture dobar broj naučnika potjecao je iz Bosne. Neki od njih ubrajaju se među najkrupnije naučnike islamske kulture osmanskog perioda. ${ }^{25}$ ) Njihov doprinos bio je veći na polju vjerskih i drusstvenih disciplina, nego na polju prirodnih nauka. ${ }^{\text {T }}$ ) Medu istoriografima Osmanskog Carstva XVI i XVII stoljeća ističe se i Bosanac Ibrahim Alajbegović-Pečevi, とije djelo Tarih-i Pečevi daje pregled događaja u Osmanskom Carstvu od vremena Sulejmana Veličanstvenog do 1640. godine.

I književnost se $u$ ovo vrijeme vidno razvijala u Bosni u okviru sveobuhvatne islamske kulture. Već od XV stoljeća javljaju se naši ljudi koji svoja književna djela pišu na arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Bosanska književnost pisana, na ovim jezicima, u stvari je dio osmansko--turske knjiž̌evnosti, all kako su tu književnost stvarali nassil ljudi, ona se istodobno smatra i našom kulturnom baštinom. ${ }^{\text {² }}$ ) Najvišse djela napisano je na turskom jeziku. Među poznatim knjizzevnicima XVI stoljeća u Bosni javlja se i nekoliko imena iz redova muslimanske feudalne klase (Dervišs-paša Bajezidagić, Ali-beg, sin Ahmed-paše Hercegovića, Musta-fa-paša-Skenderpašic, Mehmed-beg Ulamapasicic i drugi).

Islamska kultura u Bosni najviše se ispoljila na području građevinarstva. U XV i XVI stoljeću Osmansko Carstvo bilo je u usponu, a ratovt koji su u to vrijeme vodeni na zapadnim stranama donosili su materijalne prihode u vidu ratnog plijena. Kako je ideologija muslimanske feudalne klase bila islam, koji svojim sljedbenicima preporučuje trošenje materijalnih sredstava i u opštedruštvene svrhe, to su ljudi svih staleža, a posebno predstavnici viših slojeva (sandžakbezi, beglerbezi, veziri), podizali mnogobrojne zadužbine i za njihovo održavanje zavještali svoja nepokretna dobra i velike svote novea. U nedostatku državnog budžeta ili posebnih državnih investicionih institucija, vakufi su igrali važnu ulogu

[^0]u rješavanju kulturnih i komunalnih potreba u gradovima. Oni su imali velikog udjela u kulturnoj i ekonomskoj istorijı naše vemlje u doba osmanske vladavine. ${ }^{\text {T8 }}$ ) Osnivači vakufa (vakif), naročito oni iz visỉh sloeva, predstavnici feudalne klase mnogo su doprinijeli ne samo osnivanju jednog broja gradova u Bosni nego i daljnjoj njjhovoj izgradnji, podiSvi ti aritela prosvjetnih, privrednih, komunalnih i drugih objekata. ekture tj pod uticajemekti izgradeni su pod uticajem osmanske arhitekture tj. pod uticajem islamske umjetnosti. T1 objekti, može se reći, činili su urbane kosture naşih gradova i véina ih ima svoju umjetnicku ova arhitektur obzira na to sto je gradena pod orijentalnim uticajem, ova arhitektura ima svojih specifičnosti.

Kada bi Osmanlije asvojile neko područje, među prvim podignutim objektima u pojedinim naseljima bile su džamije, i tako su formirani gradovi orijentalne fizionomije. Zato su džamije najbrojniji spomenici islamske arhitekture na tlu Bosne. Mnoge od njih i danas predstavljaju značajne istorijske i umjetnički rijetke spomenike: Gazi Husrev-begova džamija u Sarajevu, Ferhad-paşe Sokolovića u Banjoj Luci, Aladża džamija u Fočl, Karađoz-begova u Mostaru i druge. Osim džamija, i drugi vakufski objekti (sakralnog, društvenog, komunikacionog, komunalnog drugog karaktera), bili su značajni. To su medrese (medu kojima se ističe Gazi Husrev-begova u Sarajevu), tekije, mauzoleji, karavansaraji, hamami. Izuzetno mjesto medu spomenicima tursko-islamske materijalne kulture zauzimaju mostovi. Njih su u Bosni u XVI stoljecu podizali domaći ljudi na najviǩim državnickim poloz̃ajima, kao i sami sultani. Poznati su mostovi sultana Sulejmana: most u Foči, Donjem Vakufu i Mostaru. Mostarski most je napravljen iz sredstava koja su prikuoljena od stanovništva hercegovačkog i kliškog sandžaka putem razreza. ${ }^{29}$ ) Najbliži saradnici sultana Sulejmana podigli su dva veoma značajna mosta. Ru-stem-paša je sagradio most na Željeznici pokraj Sarajeva, a Mehmed-paša Sokolovic most na Drini u Višegradu. ${ }^{30}$ ) Medu značajnije arhitektonske spomenike ovog perioda mogu se svrstati i bezistani. U Bosni je bilo šest bezistana: trì u Sarajevu (podignuta izmedu 1463. i 1551 godine), a podigli su ih Mehmed-beg, sin Isa-begov, Gazi Husrev-beg i Rustem-paša, dva u Travniku i jedan u Banjoj Luci. ${ }^{31}$ ) Pored navedenih objekata, treba jos istačì česme, imareta (javne kuhinje), musafirhane (gostionice) i sahat kule. Islamsko-orijentalna arhitektura ostavila je uticaja i na stambenu arhitekturu u Bosni. Feudalei su gradili za stanovanje kamene dvorce ill kule u kojima su živjeli. Na području Bosne i Hercegovine bilo je mnogo takvih objekata, ali ih se malo sačuvalo. Pored kula, gradeni su i odzaci

[^1]ili konaci. ${ }^{3 \times}$ ) Najstarija kula koja je sagradena u Bosni u vrijeme turske vladavine bila je kula Ibrahim-bega, sina Malkoča u blizini Donjeg Vakufa.

Clanovi muslimanskih feudalnih porodica ženili su se djevojkama iz uglednih porodica, ponekad i ženama iz carske kuce. Ima dosta primjera da naši ljudi koji su ili prije turske okupacije bili ugledne lićnosti ili su svojim zaslugama u službi Osmanlija dostigli visoke položaje, koji med-ne kcerkama sultana: Ferhad-beg, otac Gazi Husrev-begov, Meh-med-paša Sokolovié, Rustem-paša Opukovié, Ahmed-paša Hercegović, Mu-
stafa-beg Dautpašić međusobno ženidbom. Navéu drugi. Muslimanski rodovi se povezuju je oženjen sestrom velikog vezira Mehmo primjera: Sinan-beg Boljanić bio istoričara Ibrahim Alajbegovića-Pečevijed-pase Sokolovica; otac slavnog -paše Sokolovića; kéerka vezira Rustem-paše bila je udata za velikog ve-Bali-beg Jahiapaš, a Gazi Husrev-beg, poznati bosanski sandžak-beg i U XV i XVI stoliećn sinovi dviju sestara, kéeri Bajezida II sokim krugovima, u jocmanskoj je u Bosni niz značajnih ličnosti u viutvrditi njihovo porijeklo, rodbingle i administraciji, ali se ne može samo neke od tih ličnosti. Sofinska pripadnost i povezanost. Pomenuću beglerbeg Rumelije, drugi vezir Porte i bosanskin Abdul Muinov, bio je 1557, godine. Umro je u Budimu. Porte i bosanski sandžakbeg od 1553. do džamiju, mekteb, most. Značajan je Banjaj Luci je podigao niz zadužbina: sandžaka prenio iz Sarajeva u Banju po tome što je sjedište bosanskog vezir sultana Bajezida II wbio je rob iz vilajeta Bakub-paša Bos̆njak Osmân). Kao dječak odveden je u Carigrad vilajeta Bosna« (Târih-i Alsjajnu karijeru. Pored niza politikcih dugrad i odgojen na dvoru. Imao je Napisao je pjesmu o krbavskoj bici u kojoj je i sam učese i kao pjesnik. Ali-paša Pračić, rodom iz Prače, počeo je kao mir-i acem 1545. godine da bi 1549. postao vezir. ${ }^{33}$ ) Ajas-paša, beglerbeg Rumelije, vezir i i namjesnik u Bosni, u Sarajevu i Visokom sagradio je niz zadužbina. ${ }^{36}$ ) Sulejman-paša, rodom iz Prijepolja u Hercegovini bio je veliki vezir. ${ }^{87}$ )
šnjak, Očito diteraturi i izvorima javlja se niz ličnosti pod imenom Boutvrditi njuhova veza i ipripadnost određjenojom iz Bosne, ali se ne može Clanovi muslimanskih fortodiedenoj porodici
Oni su držali i narodne pjevacude na svojim porodica ulaze i u narodne pjesme.信 fine* II, 1954, str. 71-86.
${ }^{39}$ ) H. Sabanovic, Bosanski pašaluk, str, 71 .
7-55.
${ }^{\text {as }}$ ) O njemu vise vid. Islam
Tarth 1, 24; Sicilli Osmani IV, str Ansiktopedisi, str. 341; Ibrahim Pexevi, Tom I A-B, Paris 1960, str. 409 , 35 ; Encyclopedie de T'islam, Nouvelle édition. 36) H. Sabis 1960, str. 409
-37. H. Sabanovic, Dvije najstarije vakufname u Bosni, POF II/1951, str
${ }^{\text {87 }}$ (it, II kisim, Ankara 1954, str, 425 His 426 , $k i$ Uzuncarsill, Osmanlt Tarihi,
se sačuvalo mnogo takvih pjesama. Tokom XVII, XVIII i XIX stoljeća nastaje mhogo veći broj pjesama gdje su glavne liénosti bosanski begovi i njihove porodice.

Kako se vidi, tokom cijele osmanske vladavine muslimanski feudalci predstavljali su najjači oslonac osmanske vlasti u Bosni. Izgrađena na timarskom sistemu, muslimanska feudalna klasa će tokom stoljeća Igrati vodeću ulogu u političkom i kulturnom životu zemlje, naročito najistaknutiji predstavnici ovog staleža. ${ }^{39}$ )

Poraz pod Siskom nanio je težak udarac muslimanskoj feudalnoj klasi u bosanskom pašaluku. Međutim i pored poraza pod Siskom i prestanka osvajanja, XVII stoljeće znači stabilizaciju u životu bosanskog plemstva. Prvi veći udar je gubljenje Podunavlja krajem XVII i početkom XVIII stoljeća, kao i teritorija u Slavoniji, Lici i Dalmaciji. Tokom XVII, XVIII i XIX stoljeća muslimanske feudalne porodice će i dalje voditi glavnu riječ u zemlji i imati vlast u svojim rukama, sve do vremena kada je Omer-paša Latas srušio moć muslimanskog bosanskog plemstva.
Hercegovići

Hercegovici su potomei poznate srednjovjekovne porodice Vukčic--Kosača. Jedan od sinova Stefana Vukčića Kosače i princeze Barbare Stjepan prešao je na islam i dobio ime Ahmed. Ne zna se tačno kako i kada je Stjepan dospio u Istanbul i prešao na islam.

Ahmed-paša Hercegović roden je u Novom (današnji Herceg-Novi). Djetinjstvo i jedan period skolovanja proveo je u Dubrovniku. Pod imenom Ahmed javlja se prvi put 1477, godine u jednom fermanu Mehmeda II. Već sljedeće godine 1478. Ahmed se nalazi u sviti Mehmeda II kao mir-i alem. Prije 14, decembra 1481. godine oženio se kćerkom Bajezida II, princezom Hundi-hatun i postao sandžakbeg Burse, a zatim beglerbeg Anadolije. Godine 1486. bio je zarobljen kod Adane u jugoistočnoj Anadoliji. Sljedeće godine je oslobođen, vraćen u Tursku i imenovan za vezira ${ }^{39}$ ) Zatim je 17. marta 1488. postao kapudan-paša i na ovom položaju bio je 4 godine i 10 mjeseci. ${ }^{40}$ ) Prvi put je postao veliki vezir 8. marta 1497. godine. U proljece 1500. godine bio je vezir, a 1501. komanduje osmanskom flotom u bici protiv Francuza. Godine 1502. Ahmed-paša po drugi put postaje veliki vezir, a 1511. treći put. U vrijeme sultana Selima I postavljen je četvrti put za velikog vezira. ${ }^{41}$ ) Od 1515 . do 26 . IV 1516. bio je peti put na položaju velikog vezira. ${ }^{42}$ )

[^2]Ahmed-paša je od svoga oca Stefana Kosače naslijedio kuću i vrtove u Konavlima, Za ove posjede dobivao je od Dubrovčana na ime zakupnine izvjesnu sumu novaca. Cesto je s njima dolazio u sukab zbog neplaćanja zakupnine. ${ }^{35}$ ) Ali, ipak, njegov odnos prema Dubrovčanima bio je korektan. Ahmed-paša im se obraćao kao »milim i dragim prijateljima, presvijetloj gospodi dubrovačkoj, knezu i vlasteli od brata Ahmeda Hercegovića ${ }^{44}$ ) Kod sultana se zauzimao za svoje prijatelje Dubrověane, ${ }^{45}$ )

Tokom svoje duge službe (cetrdeset godina je proveo u službi trojice sultana) Ahmed-paša se istakao kao dobar ratnik, diplomata i političar i kao prijatelj svojih zemljaka. U pratnji sultana Selima Ahmed-paša je učestvovao u pohodu protiv perzijskog šaha Ismaila, a bio je uz sultana Selima i u vrijeme bitke na Čaldiran polju 23. VIII 1514. godine. ${ }^{66}$ ) Umro je 21. jula 1517. godine i sahranjen u dvorištu svoje dž̀amije, koju je podigao u selu Dil, nazvanom kasnije Hersek (Hercegovina), njemu u čast. 'Ova džamija predstavljala je remek djelo osmanlijske arhitekture. ${ }^{47}$ ) Osim te džamije, Ahmed-paša je podigao i imaret u selu Hersek i džamiju u selu Rus. Za taj imaret zavjestao je posjed koji je kupio od Husrev--bega, sina Ali-bega sandžakbega Cirmena (Cernomen). ${ }^{49}$ ) Džamija Ahmed--paše Hercegovića više puta je bila oštećena, ali se očuvala i do danas. Džamija je locirana u mjestu koje se i danas zove Hersek, a nalazi se na putu od Jalove prema Izmitu uz Mramorno more. Uz džamiju je sačuvano i turbe, u kojem je, po svoj prilici, sahranjen Ahmed-paša. Sačuvani su-i ostaci hamama, karavansaraja i ljetnikovea, što ih je takođe podigao Ahmed-paša. ${ }^{48}$ )

Ahmed-paša je imao četiri sina: Ali-bega, Mustafa-bega, Ahmed-bega i Mehmed-bega i jednu kéerku koja se zvala Huma. Posjed Ahmed-pašin u Konavlima naslijedili su njegovi sinovi i primali od Dubrovčana 48 dukata zakupnine. ${ }^{50}$ )

Ahmed-pašin $\sin$ Ali-beg bio je primljen na dvor sultana Selima I i na dvoru je odgojen. Iz dvora je izašao kao kapidžibaša, a kasnije je upravljao s više sandžaka. Bio je vrlo obrazovan. Kao pjesnik pisao je pod pseudonimom Siri. Isticao se svojim stvaralaštvom medu osmanlijskim pjesnicima XVI stoljeća. ${ }^{\text {.1 }}$ )

[^3]Ali-begov brat Mustafa-beg takode je bio odgojen na dvoru Seli nalazi se istočno od Ankare) Ubijen je jeg Bozoka. ${ }^{\text {az }}$ ) (Turska, graru Beligodine kao sano od Ankare.) Ubijen je u vrijeme pobune Turkmena 1527. godine kao sandžak-beg Kilikije ${ }^{53}$ ) (Turska, grad Icel ili Cilicija nalazi se u jugoistočnom dijelu Anadolije),

Ostala dva brata Ahmed-beg i. Mehmed-beg spomenuti su u jednom aktu pisanom 1587, godine u Banjoj Luci povodom njihove očevinem Konavlima. Kako oni $u$ to vrijeme nisu vise bili n njihove ocevine u i vinogradi u Konavlima, nasljedstvo njihovog oca Ahmed-paše, pripalo drěavnoj blagajni. ${ }^{54}$ )

Huma, kćerka Ahmed-paše Hercegovića spominje se u jednom sporu oko nasljedstva Ahmed-pašinog s unukom Vlatka Kosače. Ovaj spor riješen je u njenu korist. ${ }^{\text {s5 }}$ )

Krajem XVI stoljeća gubi se svaki trag potomstvu Ahmed-paše Hertomak te loze, Mustafa-aga Hercegim izvorima spominje se još jedan ponima poklonio nekoliko grla stokegović. On je tom prilikom Dubrovča-

Stefan Vukčić-Kosača
Stjepan tj. Ahmed-paša Hercegovié
Ali-beg Ahmed-beg Mustafa-beg Mehmed-beg Huma
Isabegovići

Ranije je vladalo mišljenje da su Isabegovići bili u srodstvu s Kosačama. Ta teza je posljedica pogrešnog citanja nekih izvora. ${ }^{37}$ ) O porijeklu rodonačelnika ove porodice tshak-bega ne zna se mnogo. Zna se toliko da je bio oslobodeni rob Pas̉ajigitov. Od 1414. do 1439. godine bio upadao u Bosnu. ${ }^{\text {B9 }}$ ) upadao u Bosnu. ${ }^{39}$ ) Na položaju skopskog krajišnika zamijenili su ga navodi da je Ishak-beg imao iarak, a zatim Isa-beg. Truhelka, medutim, takođe bio skopski krajišnik. iv trećeg sina po imenu Eseb Aliju, koji je

Stariji Tshak krajišnik.
Vukčića Kosače (1435) i harao po zemlia je u Bosnu na poziv Stjepana u Bosnu i sljedeće godine, i to još dublie pavlovica. Barak je prodirao (
${ }^{59}$ 59) I. H. Danisme
53) R. Samardzife, Sulejmanli Tarihi Kronoloflsi, II s. 122-123
34) HAD, Acta Turcarum, B III, No Rokselana, Beograd 1976, str. 344-345
35) G. Eleza Turcarum, B III, No 11, $85 \mathrm{ka}^{-\mathrm{b}}$
kao izvor za pljačku dubrovačke republike Ahmed-paşe Hercegoví́a u Dubrovniku
${ }^{56}$ ) HAD, Dona Turcarum, 126.
57) H. S. Dona Turcarum, 126
54) Isto, str, 25.
ai) C. Truhe
ai) Cruhelka, Tursko-slovjenski spomentici dubrovacke arhive, str.
ljece 1439. godine Turci su ponovo upadali, ali ovoga puta ne samo pod
vodstvom Baraka nego i pod vodstvom Isa-bega. ${ }^{\text {an }}$ ) Njegove akcije su
mnogo doprinijele konačnom padu Bosne pod Turke. Isa-beg je od 1439, godine,
krajišnik skopskog krajišta. Bosansko strativna jedinica u Bosni, bilo ansko krajište, kao prva vojno-adminidine. Ono je zapremalo sijelo sarajevsko poljo izmedu 1448. i 1451. gopredjele koje je obuhvatala i kasnija sarajevska sve okolne planinske njovjekovna župa Vrhbosna«. ${ }^{\text {a1 }}$ ) Od 1464 doa nahija, a svakako i sredsandžakbeg bosanskog sanď̌aka. Imao je velike posjodine Isa-beg je bio
leč, Zvečan, Hodidjed, Sjenica, Ras, Skoplje i Kalkondelen (Tetovo). ${ }^{[2}$ ) Ostavio je niz zadužbina u raznim miestima Osmanskondelen (Tetovo), ${ }^{\text {ez }}$ ) lju je podigao džamiju, medresu i imaret. ${ }^{47}$ ) Njanskog Carstva. U Skopobalama Miljacke započelo je, zapravo, urbano formiranje današnjeg Samost na Milja Brodeu na Miljacki sagradio je konačište (zaviju) kao i most na Miljacki, zatim džamiju koja je bila na mjestu današnje Careve Tsa-beg je podigao i poznati han Kolobaru je Sarajevo i dobilo naziv. ${ }^{64}$ ) je najstariji podignuti han na tlu Bolobe i Hercerovine u Sarajev 1462. godine. To Isa-beg je održavao dobre odnose i Hercegovine. ${ }^{\text {®̄ }}$ )
su mu često slali poklone, a i njegovi odnosi premim Dubrověanima. Oni cima bili su korektni. Jednom prilikom Isa-beg je i dubrovačkim trgovTo je bilo sredinom augusta 1452 , godine ${ }^{66}$ )

Iz Isa-begove vakufname vidi 1452 . godine. ${ }^{\text {. }}{ }^{6}$ )
meda, Mehmed-bega i Ali-bega.
Muhamed, kao naistarija
Mehmed-beg, s nadimkom Cin bio je prvi nadzornik očeva vakufa. godišnji gospodar »Pavlovića zemljex Visegrad. ${ }^{67}$ ) On je razvio srednjovjekovno je imao veliki posjed, zijamet je dobila naziv Celebi Pazar. Mehmed-be naselje Rogaticu i po njemu bio sandžakbeg Karli-ilies) (Sandžak Karli-ili od 1504. do 1505. godine Ali spominje ovaj sandžak kao jedan sandžak nalazio se u Grčkoj. Ajni Sefid - Ostrva Sredozemnog mora... ${ }^{60}$ ) Od marta 1507 dža Džezair-i Bahr-i -

[^4]godine, te od marta 1513. do oktobra 1515. godine Mehmed-beg se nalazio na dužnosti hercegovačkog sandžakbega. ${ }^{\circ 9}$ ) I on, kao i Isa-beg, podigao je više zadužbina: džamiju u Tetovu ${ }^{\text {T}}$ ) džamiju u Skoplju, ${ }^{\text {7 }}$ ), jedan imaret ${ }^{\text {T }}$ ). te džamiju na Bistriku u Sarajevu. Mehmed-beg je imao dva sina, Baraka ${ }^{7 \text { 7 }}$ ) i Bali-bega ${ }^{75}$ ), o kojima za sada nema blizih podataka.

Ali-beg, treći $\sin$ Isa-begov, zamijenio je brata Mehmed-bega na položaju »gospodara zemlje Pavlovića«, kada je ovaj 1469. godine otisáa na dužnost bosanskog sandžakbega. ${ }^{74}$ )

Porodica Isabegovića spada medu one porodice u Bosni koje su po potrebi službe došle iz drugog kraja Osmanskog Carstva u Bosnu i tu se nastanile. To je jedna od porodica koje se nisu dugo održale u Bosni. Podizanje mnogobrojnih zadužbina pokazuje da su Isabegovići pokušavali da se održe kao upravitelji mnogobrojnih svojih vakufskih dobara. Centralna vlast, koja je uvijek kontrolisala posjede provincijskih begova, vjerovatno je unistila 1 ovu porodicu.

Jahjapašići

Porijeklo rodonačelnika ove porodice, Jahja-paše nije poznato, ali ima indicija da potiče iz Skoplja. ${ }^{\text {T }}$ ) Najvjerovatnije da je odveden kao adžami oglan na dvor sultana Mehmeda II. Njegov otac spominje se pod imenom Abdulhaj (Abdülhayy), što ukazuje na njegovo hrišcansko porijeklo.

Jahja-paša je učestvovao u osvajanju Smedereva 1459. godine ${ }^{\text {TV }}$ ) Od 1480. do 1481. godine bio je sandžakbeg u Bosni, zatim beglerbeg Rumelije, da bi 1501. godine ponovo došao za sandžakbega u Bosnu. U vrijeme
70) T. Popovic, Spisak hercegovačkih namesnika u XVI veku, POF XVI--XVII/1966-67, str. $94-95$.
${ }^{71}$ ) G. Elezović, Tursłi spomentef, str. 43.
72) Isto, str, 177.
${ }^{\text {73) }}$ 74) M, T. Gökib 11 gin , Edime.... s. 333 .
74) C. Truhell ka , Tursko-slovjenski spomenici dubrovačke arhive, str, 13.
${ }^{75}$ ) G. Elezov!e, Turslci spomenici, str. 363; Natpls na nadgrobnom spomeniku u groblju iza Isa-begove džamife u Skoplju datlran (19. XII 1503) na kome stoji: Bali-beg, sin Mehmed-bega, sina Isa-begova (sina) Hadд̀ Ishak-bega.
${ }^{\text {7e) }}$ H. Sabanović, Bosanski pašaluk, str. 129.
${ }^{72}$ ) G. Elezović, Jahja-pasia, JIC/1937, sv. 1-4, str, 169.
78) Isto, str. 161 .
vladavine sultana Bajezida bio je vezir. ${ }^{\text {0 }}$ ) Komandovao je turskom vojskom kod Angore (1501) i branio tursku granicu od napada perzijskog šaha Ismaila. UČestvovao je u bici na Caldiran polju 23. VIII 1514. godine. ${ }^{59}$ )

U Skoplju je Jahja-paša sagradio veoma lijepu džamiju. koju spominje i E. Celebi, zatim imaret, školu i česme. Imao je zadužbine još u Sofiji i Nikopolju, kao i hamam s medresom u Istanbulu. ${ }^{61}$ ) Od zaduz̈bina u Bosni najpoznatija mu je džamija u Sarajevu. ${ }^{\text {s\% }}$ )

Jahja-paša je bio oženjen kéerkom Bajezida H, princezom Hatidžom i imao je sedam sinova: Bali-bega, Mahmud Celebiju, Mustafa C̄elebiju, Ahmed-bega, Mehmed-bega, Jusufa, Skendera i dvije k'erke: Hani i Humu.

Bali-beg je najpoznatiji od Jahja-pašinih sinova. U vremenu od 1518. do 1521. godine donesena je odluka da se Bali-beg imenuje za smederevskog sandžakbega. Tom prilikom mu je dodijeljen izuzetno visok has u iznosu od 900.000 akěi. ${ }^{\text {s5 }}$ ) Krajem februara 1523. godine bio je premješten u Vidin. Kada je 1524. godine pogubljen tadašnji smederevski sandžakbeg Ferhad-paša Dalmatinac, na njegovo mjesto je ponovo doveden Bali-beg itu je ostao do kraja života.

Više od 35 godina Bali-beg se nalazio na upravi u više sandžaka. Cijelo to vrijeme je ratovao. U sjevernoj Srbiji je obrazovao krajište stalno upadao u Srem. Uěestvovao je u osvajanju Beograda, a mnogo uspjeha je imao i u bici na Mohaču 1526. godine. Kao veliki ratnik dobio je počasni naziv Gazi. Za njega je rečeno da je sblagorodan, oličenje ponosa, otpravnik državnih poslova, koji sjedi na uzvišenim položajima, čvrst stub, visoka zastava, veliki zapovjednik ...s4)

Od Bali-begovih zadužbina poznate su džamija u Sarajevus). imaret u Skoplju ${ }^{58}$ ) i tekija u Beogradu. ${ }^{57}$ ) Umro je u proljeće 1527, godine gdje je i sahranjen. ${ }^{\text {.8 }}$ ) Od potomaka je imao sina Derviša i kćerku Aišu, a bio je oženjen princezom iz carske kuće. ${ }^{59}$ )

Mehmed-beg, mladi brat Bali-begov, došao je poslije smrti Bali-bega na položaj smederevskog sandžakbega. Prije toga bio je vidinski sandžakbeg. ${ }^{\circ 9}$ ) U pohodu na Beč (1529) Mehmed-beg je zapovijedao prvim odre-

## ${ }^{\text {29) }}$ Sielli Osmani IV, str. 632.

81) G. Elezovic, Jahja-pas̃a, str, 168 ,

Edirne...s. S. 456 . rne.... s.
s2)
456.
${ }^{82}$ S. B assatic, Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovel $u$ turskoj carevini, Zagreb 1931, str. 37.
83) Istorija Beograda 1, str. 323-324.
${ }^{\text {B4 }}$ ) R. S am ardži í, Sulejman i Rokselana, str. 105, 250,
str. $14-15$.
${ }^{86)}$ M. T. G ökbilg in, Edirne... s. 457 ,
87) E. Celebi, Putopis, - odlomci
i komentar Celebi, Putopis - odlomci o jugoslovenskim zemijama, preveo, uvod
88) Istorija Beograda, str. 328 .
89) Istorija Beograda, str. 328.
50) Istorija Beograda I, str 328 i Roleselana, str. 251.
dima sultanove vojske. Iz Beograda je premjesten u Moreju 1534. godine, a 1536. je ponovo vraćen za smederevskog sandžakbega. Zajedno sa Gazi Husrev-begom provaljivao je u Slavoniju. Bitkom kod Gorjana 9. oktobra 1537. godine, u kojoj učestvuje i Mehmed-beg, učvrš̌čena je turska vlast u Slavoniji. ${ }^{\%}$ ) U jednom pismu pisanom 1537. godine Jovan Zapolja obraća se Mehmed-begu »... kao slavnom gospodaru srpske zemlje, smederevskog sandžaka, beogradskog, podunavsko-kosovskog $i$ gospodaru više gradova. $x^{07}$ )

Vrhunac svoje karijere Mehmed-paša je dostigao dobivši položaj budimskog paše. Tu titulu dobio je 1543. godine i na tom položaju ostao do smrti 1548. godine. Umro je u Budimu, gdje je i pokapann. ${ }^{\circ 3}$ ) Dok je bio budimski paša, osvojio je Visegrad, Novigrad i Hotvan. ${ }^{\text {a }}$ ) U Beogradu je podigao više zadužbina: džamiju, medresu, imaret, karavansaraj i česmu. ${ }^{25}$ )

Mehmed-paša je imao sina Arslan-pašu, koji je bio prvi požeški sandžakbeg od 1538. do 1541. godine ${ }^{\text {6 }}$ ) Arslan-pas̆a je učestvovao u borbama u Slavoniji..7) Godine 1564. postao je smederevski sandžalkbeg, a 1565. bio je imenovan budimskim pašom.95) Arslan-paša je bio poznat i kao pjesnik. Pogubljen je 3. augusta 1566. po naređenju sultana Sulejmana. Sahranjen je u Budimu pored oca Mehmed-pase.."9)

O potomeima Jahja-pašinim zna se još da mu je spomenuti $\sin$ Ah-med-beg bio prvi sandžakbeg Stonog Beograda i sandžakbek Inebahta. ${ }^{\text {too }}$ ) (grad u Moreji, Grčka).

O ostalim Jahja-pašinim sinovima i kćerima nema podataka, izuzev Sto se u Skoplju spominje zadužloina Hanije, jedne od njegovih keerr. ${ }^{101}$ )

U srodstvu s ovom porodicom bio je i Kücük Bali-beg zvornički sandžakbeg i kasniji budimski paša. Na položaju zvorničkog sandžakbega nalazio se krajem trećeg decenija XVI stoljeca. Učestvovao je u pohodu sultana Sulejmana na Beč 1529. godine. Imao je sina Derviš-bega, koji je dobio timar u zvorničkom sandžaku u iznosu od 10.000 akči i Ahmed-bega koji je u istom sandžaku imao nešto manji timar (7.200 akči). Ostavio je zadǔ̌bine u Zvorniku, kao i u drugim mjestima. Kasnije je postao bu-
dimski paša i na tom polozaju je umro 1541. godine.
${ }^{91}$ Isto, str. 330 .
as) Lj. Stojanović, Povelje i pisma, str. 483-485,
93) Istorija Beograda I, str. 330.
95) R. S a mardzi ić, Sulejman i Rokselana, str. 653.
95) Istorija Beograda I, str, 337.
96) H. Sabanovife, Bosanski pasaluk, str. 60.
97) Lasowsiki Emilifj. Monumenta, 60.
kraljevine Hrvatrke, Delmacije Slamenta spomenici Petar Berislavié izvjestava kralja Ferdinanda Tu spominje Huarev-bega, Murat-begn Anda onkobima sa Turcima kod Durdevca site.)
99) Istorija Beograda I, str. 377 .
109) I. H. D a in ite Mehmed Solcolovié, Beograd 1975, str. 168,
101) I. H. Da aismend, Osmanli Tarih Kronolojist, str. 243.
${ }^{101}$ G. Elleqović, Jahja-pasa, str, 137 .
102) A. Handżic, Tuzla-pasa, str, 137. str. 62

Ni ta porodica se nije održala duže u Bosni i pored toga što su neki clanovi bili veoma ugledne liěnosti. I oni su se pokušalı održati podizanjem mnogih zadužbina i prihvatanjem službe mutevelija u svojim vakufima. G. Elezović donosi, čak, i jednu tabelu mutevelija Jahja-pašinog vakufa u kojoj se zapaža više članova te porodice. ${ }^{105}$ ) Prema G. Elezoviću, genealogija porodice Jahjapašića izgleda ovako:
Abdulhaj
Jahja-paša

| Mahmud Mustafa Ahmed-beg Mehmed-beg Bali-beg Jusuf |
| :--- |
| Celebija Celebija |
| Celebija | | Skender |
| :---: |
| Celebija |


| Hāni Huma | Arslan-paša Derviš-beg |
| :--- | :--- |

Kačinikli Mehmed-paša ${ }^{104}$ )

## Firdusi

Za Firduse se smatra da su potomci bosanske srednjovjekovne plemiéke porodice Rajécica, ${ }^{109}$ ) Oni su živjeli u Livnu i primivši islam prozvali su se Firdusi (firdevs na perzijskom znači $r a j$ ). U XVI stoljeću nisu poznate neke značajnije liěnosti iz ove porodice. Tek u XVII stoljeću oni postaju kapetani Livna i dobivaju veća značaj. 100 )

## Pavlovići

I za poznatu porodicu Pavlovića iz srednjeg vijeka postoji mišljenje da su neki njeni članovi primili islam, kao i njihovi rođaci Hvalovici, to ubrzo po osvojenju Bosne. ${ }^{107}$ ) Prema jednoj tradiciji neki paša iz roda Pavlovića podigao je crkvu u zaseoku Popi. ${ }^{109}$ ) H. Sabanović tvrdi da Ali--beg Pavlovié, koji je bio "gospodar zemlje Pavlovića« nije porijeklom od ove porodice nego da je to prezime dobio sto je bio gospodar njihove zemlje. ${ }^{100}$ )
${ }^{103}$ G. Elezovfe, Tursici spomenici I, str 210 ,
14) Isto, str. 209
${ }^{105}$ Lajoǵ Thalloczy u djelu: A bosmiyak-herczegovinai sbegr czimröl (O bosansko-hercegovaßkom nazivu sbegs) Turul I, II, Budapest 1915, navodi da su Firdusi I prije osvojenja Boane bili plemiči,
str. 97-131. Cuile, Posljednji livanjski kapetan Ibrahim-beg Firdus, GZM/1957,
107) D.
108) Dito.
105) H. Sabanovié, Bosanakt pasaluk, str, 129-130.

Za Brankoviće je poznato da su potomei domace vlastele. ${ }^{119}$ ) Zivjeli su u okolini Rogatice it tu imali svoje posjede. Jedan kraj gdje su imali najviše posjeda (cifluka) dobio je ime po ovoj porodici - Brankovicítil) današnje istoimeno selo sjeveroistočno od Rogatice.

Da su Brankovići porijeklom od domaće vlastele, dokaz je i umjetnički značajan nadgrobni spomenik jednog islamiziranog člana ove porodice, Mahmuta Brankovića, koji je prenesen iz tog kraja i čuva se u botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Taj spomenik ima dosta elemenata sa srednjovjekovnim stećcima. Na njemu je iznad natpisa isklesan lik lava, vjerovatno grb kuće Brankovica. ${ }^{112}$ ) Taloci kaže za Brankoviée da potiču od Vuka Brankoviéa, srpskog despota. ${ }^{118}$ )

## Minetovići

Odakle je došla porodica Minetoviéa ne zna se ništa pouzdano. Poznat je jedino Mehmed-beg, sin Minet-bega, prvi sandžakbeg bosanskog sandžaka. U svom sjedištu Sarajevu podigao je jedan mesdžid koji je postojao na mjestu današnje apoteke Prvi maj. 114 ) Okolo tog mesdžida formirala se 1 mahala Mehmed-begova. Zna se joś da je Mehmed-beg podigao svoje zadužbine u selu Konuš. ${ }^{115}$ To su džamija, imaret i karavansaraj. Mehmed-beg je tu i pokopan; leži u turbetu pokraj džamije. ${ }^{1+9}$ ) M. Gökbilgin ga ubraja među odabrane liěnosti Fatihovog doba, Zna se i to da mu se žena zvala Dur Paša Hatun, o kojoj se ne zna ništa više osim da je u Jedrenu podigla jednu tekiju. ${ }^{177}$ )

## Vraneševići

Vraneševići su porijeklom iz okoline Trebinja u Hercegovini, Godine 1476. spominje se Herak Vraneš, koji je posjedovao kao timar vise sela u nahijama Trebinje i Popovo, kao i neka druga sela. ${ }^{119}$ ) All vé prvog
${ }^{110}$ 88. V. Cubrilovie, Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini, str. 388.

1i1) A. Suéeska, Popis čifluka u rogatičkom kadiluku, POF XIV-XV/1964-
str.
119).
jevo 1974, str. 11. 1974, str. 11.
119) H. Shalloczy, A bosnyak-herczegovinai sbega czimröl; str, 2.
115) T. M. Goikbilgin, Edirne pašaluk, str., 40.
119) E. H. Golkki A yin, Edirne...., str. 241.

Osmanil Mimarisi, Istanbul 1976, I. Aydin Yaksel, Ilk 250 Senenin 117) M. T. Gokkb $\downarrow 1 \mathrm{~g} 1 \mathrm{n}$, Edirne. 239.
118) M. Sa bandigin, Edirne.... s. 241 ,
118) H. Sabanovié, Bosanski pašaluk, str. 136
decembra 1477. uprava nad Trebinjem i Popovom bila je data subasi Aliji. ${ }^{119}$ )

Herak Vraneš je pripadao krugu sitne vlastele. ${ }^{120}$ ) Njegov $\sin$ zvao se Ibrahim i kao carev kancelar dolazio je u Dubrovnik 1474. godine zbog ostavštine Hercega Stjepana, a 1476, godine dolazio je u posjetu ocu koji je ostao u hrišćanskoj vjeri. ${ }^{111}$ ) I 1485. godine Ibrahim je dolazio u Dubrovnik i donio za Dubrovčane pismo s Porte.

Nešto ranije spominje se još jedan član ove porodice. To je Isa-beg Vranešević, kojı je bio visoki dostojanstvenik što se zaključuje po poklonima koje je dobivao za Dubrovčane. ${ }^{122}$ )

Iz ove porodice je i Ahmed-beg Vranešević, moguće sin Isa-bega Vraneševiéa, hercegovački sandžakbeg od juna 1497. do oktabra 1500. godine. ${ }^{12 y}$ ) Kada je Ahmed-beg stupio na dužnost hercegovačkog sandžakbega, dobio je od Dubrovačke Republike uobičajene darove. Poslanici koji su isli da mu se poklone podsjetili su ga na siskreno prijateljstvo koje je od starine postojalo između gospode Vraneševića i Dubrovnika. * ${ }^{124}$ )

$$
\begin{gathered}
\text { Herak Vraneš } \\
\text { Tbrahim Vranešević }
\end{gathered}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Isa-beg Vranešević } \\
& \text { Ahmed-beg Vranešević }
\end{aligned}
$$

## Vlahovići

Vlahovići su porijeklom iz naših krajeva, ali se ne zna tačno odakle. Knez Ivan Vlahović imao je dva sina koji su pressli na islam, Ali-bega i Smail-bega. Ali-beg Vlahovic ocešnegir i sklav sultana Mehmeda IIs dolazio je u Dubrovnik 1470. godine zajedno sa svojim bratom Smail-begom na ostavinsku raspravu poslije smrti Hercega Stjepana. ${ }^{125}$ )

U to vrijeme (1485) među spahijama Neretve upisani su timari Milovea i Radivoja rodaka Ali-bega. Ovo se sigurno odnosi na Ali-bega Vlahovića, koji je prešao na islam a rođaci mu ostali hrišćani i uživali timare. ${ }^{129}$ ) Ako je ovo tačno, onda bi Vlahovići bili porijeklom iz Hercegovine.


[^5]
## Gazi Husrev-begovo porijeklo

Kada govorimo o feudalnoj klasi u Bosni u XV i XVI stoljeću, ne možemo zaobići ličnost Gazi Husrev-bega, premda za sada nemamo nikakvih podataka o njegovim potomcima.

Husrev-begov otac Ferhad-beg rodio se najvjerovatnije u Hercegovini. On je prešao na islam, dok mu je brat Radivoj ostao u svojoj vjeri i živio u Humu u Hercegovini. ${ }^{127}$ ) Ferhad-beg je vjerovatno i prije prelaska na islam bio ugledna ličnost, jer je kasnije dobio carsku kéer za ženu. To je bila sultanija Seldžuka, kćerka Bajezida II. Iz ovog braka rodilo se dvoje djece: Husrev-beg, kasnije poznati bosanski i smederevski sandžak-beg i kćerka Neslišah. ${ }^{12 \xi}$ ).

Ferhad-beg je jedno vrijeme bio sandžak-beg u Serezu. Tu mu je žena Seldžuka sagradila jednu medresu i tekiju. ${ }^{129}$ ) U Serezu im se rodio i sin Husrev oko 1480. godine. Pet godina kasnije Ferhad-beg je poginuo *u evijetu mladostik kod Adane u borbi protiv misirskih Mameluka. ${ }^{130}$ )

Husrev-beg je bio veoma ugledna ličnost. Mnogo je doprinio izgradnji Sarajeva. Njegove građevine u Sarajevu i danas predstavljaju monumentalnu arhitektonsku bazu tog grada. Husrev-beg je bio smederevski, zatim bosanski sandžakbeg. Pod njegovim vodstvom Osmanlije su osvojili mnoga područja u jugozapadnoj Bosni, Hrvatskoj i Slavoniji. Zbog velikih osvajačkih uspjeha dobio je nadimak Gazi (hrabri ratnik za vjeru). U defterima iz XVI stoljeća kao i u Gazi Husrev-begovim vakufnamama vidi se da je imao ogromne posjede širom Bosne i Hercegovine. Poginuo je u borbi protiv pobunjenih Kuča 1541. godine, odakle je prenesen u Podgoricu a odatle u Sarajevo, gdje je pokopan pokraj svoje džamije ${ }^{1319}$ )

Žena Husrev-begova zvala se Sahdidar. U Sarajevu je podigla džamiju te se po njoj i mahala u kojoj je bila džamija zvala Mahala Hasseki--hatun (hasseki znači titulu odabranih carskih žena). U popisu vakufa iz 1602. godine upisan je i vakuf Sahdidar, žene pokojnog Husrev-bega. ${ }^{131}$ )


1912, str. 4. Truhelka, Gazi Husrev-beg, njegov život i njegovo doba, Sarajevo $\left.{ }^{125}\right)$ Isto, str. 3.
139) M. T. Gökbilgin, Edirne.... s. 639.
${ }^{139}$ ) R. Samarditic, Sulejman i Rokselana, str. 261.
(121) H, Sabanović, Teritorijalno širenje i gradevnt razvoj Sarajeva u XVI stolfecu, Radovi Akademije nauka i umjetnosti BiH, knj. XXVI, Odjeljenje istorijfilojoskith nauka, knj. 9, Sarajevo 1965, str. 38.

U narodnoj tradiciji Husrev-beg se veoma rijetko spominje. U Hörmanovoj zbirci pjesama nalazi se jedna pjesma posvećena Gazi Husrev--begu. To je pjesma =Gazi Husrev-beg vodi svatove u Stanbol. ${ }^{172}$ )

## Borovina

Ova porodica je porijeklom iz Hercegovine. U Dubrovniku se 1484. godine spominje kao svjedok neki Đorđo Borovina. ${ }^{133}$ ) Od islamiziranih članova ove porodice poznat je Muhamed-beg Borovina, čiji su preci ili on sam prešao na islam. ${ }^{139}$ ) Zna se da je Muhamed-beg imao zijamet $u$ hercegovackom sandžaku 1519. godine. ${ }^{135}$ )

## Stančići

Ta porodica iznikla je iz redova domaće feudalne klase. Prije osvojenja Bosne od strane Turaka od ove porodice poznat je Tvrtko Stančić, vojvoda i plemić bosanski. ${ }^{136}$ ) Nosio je titulu usorskog vojvode. Poginuo je najvjerovatnije 1463. godine u borbi s Turcima. Imao je nekoliko brace od kojih je poznat samo Gašpar. ${ }^{137}$ ) Prvih godina poslije osvojenja Bosne javlja se u izvorima Radoje Stančic. U kakvoj je rodbinskoj vezi bio s Tvrtkom i Gašparom Stančićem nije poznato. U devetom deceniju XVI stoljeća Radoje Stančić je imao timar u nahiji Visoko u iznosu od 5.324 akče. ${ }^{189}$ ) Njegovi potomei su primili islam i postali ugledne spahije. ${ }^{139}$ )

Clanovi ove porodice koji su primili islam živjeli su u okolini Visokog. Daut Stančić je u početku XVI stoljeća imao timar u nahiji Dubrovnik, koja je pripadala Sarajevu ${ }^{19}$ ), a njegovi sinovi Mehmed i Kurd živjeli su takođe u okolini Visokog, Ciji se posjedi tu navode u drugoj polovini XVI stoljeća. ${ }^{141}$ ) U okviru nahije Visoko, štaviše, i jedno selo u XVI stoljeću nazivano je Stančići. ${ }^{122}$ ) Najvjerovatnije da je to selo predstavljalo baštinsku starinu i bazu porodice Stančića.

Daut Stančić
Mehmed Kurd
${ }^{132}$ ) Spomenica Gazi Husrev-begove četiristogodišnjice, Sarajevo 1932, str. 22 -23 .

18s) Fermendžin, Acta Bosnae, str. 294
${ }^{139}$ ) Istorija naroda, Jugoslavije knj. II, str. 125.
IS br) 95 fo 8 . TD Mo 76, Sumarni defter hercegovačkog sandžaka iz 1519. godine; OIS br, 95 fo 8.
136) Fermendžin, Acta Bosnae, str. 185, 207, 230; Lj. Sto fanović, Povelje i pisma, str. 122.
${ }^{187)} \mathrm{P}$. An $\mathbb{C} \mathrm{ellc}, \mathrm{O}$ usorskim vojvodama i politickkom statusu Usore u srednjem vijeku, Prilozl XIII, Institut za istorifu, Sarajevo 1977, str, 41.
$\left.{ }^{138}\right)$ BBA, TD N 18 (1485); OIS br, 61, fo 44.
${ }^{159}$ ) Istorija naroda Jugoslavije, knj. II, str. 114.
${ }^{140}$ ) BRA, TD Ne 56, Sumarnl defter bosanskog sandžaka iz 1516. godine; OIS br. 63, fo 42 .
${ }^{141}$ ) BBA, TD No 379, Opگirnf defter bosanskog sandžaka iz XVI stoljeca (poElije 1568); OIS br. 76, to 336.
${ }^{145}$ ) BBA, TD X 379 (poslije 1568); OIS br. 76, fo 306.

U istim izvorima u kojima se javljaju Stančići javlja se i nekoliko posjednika s prezimenom Starčič．Moguče je da su ti Starčiéi potomei sred－ njovjekovne porodice Starčić，koja je živjela u okolini Dubrovnika．${ }^{145}$ ）Od Starčića koji su primili islam poznat je：Mustafa Starčić．Godine 1516. zabilježen je njegov timar u nahiji Borač u iznosu od 2.512 akcij．${ }^{144}$ ）U srodstvu s Mustafom bio je i Rustem Starčić，čiji je dio timara u nahiji Vratar prešao na navedenog Mustafu．${ }^{145}$ ）I Jakub Starčić pripadao je toj
porodici．On je uživao timar u nahiji Bistrici u hercegovačkom sandž porodici．On je uživao timar u nahiji Bistrici u hercegovačkom sandžaku
1519．godine．${ }^{149}$ ）

## Vilići

Krajem XV stoljeća javlja se prví član porodice Villićtr），koji je već bio prešao na islam．To je poznati Alija Vilić，koji je bio \＃serasker vilajeta Neretva．${ }^{148}$ ）Bio je ugledan spahija，a svoju porodicu uspio je da uvrsti među uglednije spahijske porodice．Koliko se moglo utvrditi iz turskih popisa iz prve polovine XVI stoljeća，A．Villić je imao pet sinova： Skendera，Mehmeda，Turhana，Dursuna i Husejna．Svi su imall posjede u nahijama Rami，Uskoplju i Neretvi．I njihovi potomei bili su spahije i imali su posjede u pomenutim nahijama koje su naslijedili od očeva．

Porodica Vilić je，dakle，bila spahijska．Tokom XVI stoljeća članovi te porodice istakli su se u vojnim pohodima i stekli značajnije posjede u Bosni．Ti posjedi prelazili su sa oca na sinove i ostajali u porodici，tako da su Viliéi uspjeli da se nuvrste u red vodećlh spahijskih porodica．${ }^{149}$ ）


145）M．Din！ 1 ，Humsko trebinjska vlastela，Beogred 1967，str． 25.
144）BBA，TD No 56 （1516）；OIS br． 63 ，fo 67 ．
145）BBA，TD No 56 （1516）；OIS br． 63 ，to 76.
${ }^{446)} \mathrm{BBA}$ ，TD N 76 （1519）；OTS br． 95, fo 76.
cavanju muslimanalkih begovisnihe vid．B，Zla a tar，Kopčici i Vilići－（Prilog lzu－ Priloci，XIII－Instituta za istoriju，Sarajevo 1977，str Hercegovini u XVI stoljecu），
${ }^{149}$ ）BBA，TD $\AA 256$（1516）；OIS br， 63 ，fo $54,55,32-327$.
149）Istorija naroda Jugoslavije，kny．II，str． 114,

Vlasteoska porodica Obrenovića potice iz okoline Konjica．Rodona－ そ̌elnik porodice Petar，sin Obrena（Obrenović），godine 1489．posjedovao je timar u nahiji Neretvi u iznosu od 40.225 akč．Petra Obrenova su Dub－ rovčani nazivali »dubrovačkim građaninom«．On se spominje u zapisniku Vijeća umoljenih od 19．juna 1487．godine．${ }^{130}$ ）Petar je imao tri sina．Sva trojica su prešla na islam i bili istaknute ličnosti i u Osmanskom Car－ stvu．

Mehmed－beg Obrenović javlja se krajem XV stoljeća kao sandžak－ beg Moreje．Još u to vrijeme bio je u prijateljskim odnosima s Dubrov－ čanima，koji su za njega nabavljali tkanine u Mlecima．${ }^{151}$ ）U vrijeme kada je bio sultanov kapidžibaša（1499）Mehmed－beg je posredovao na Porti u korist Dubrovčana．Stoga je Dubrovとてane veoma obradovala vijest o do－ lasku Mehmed－bega za hercegovačkog sandžakbega．Bilo je to u oktobru 1500．godine．Već u martu 1501．Mehmed－beg je posjetio Noví．

Kao svome susjedu，Dubrovčani su Mehmed－begu slali svoje ljekare， poklone，obavještavali ga o novostima koje su ga interesovale．${ }^{152}$ ）Na po－ ložaju hercegovačkog sandžakbega Mehmed－beg je bio do 1504，godine i ponovo od 1510．do 1511．godine．S ovog položaja otišao je za skadarskog sandžakbega．U to vrijeme je sagradio tekiju i medresu u Peći koja je pripadala skadarskom sandžaku．O ovim zadužbinama sačuvana je va－ kuf－nama Mehmed－bega Obrenovića iz druge dekade mjeseca redžepa 922 （10－19．augusta 1516．godine）．${ }^{153}$ ）Za ove objekte Mehmed－beg je uva－ kufio posjede u Podhumu i Seonici，selima u okolini Konjica，zatim po－ sjede u Plovdivu，mlinove u okolini Peći i u okolini Foče．${ }^{156}$ ）Pored ovoga， Mehmed－beg je uvakufio i dva sela u Dimitoki（danas Dydimóteichon， na granici Grčke i Turske），koja su se 1577．nalazila u rukama njegove djece．${ }^{155}$ ）Kako su se zvala njegova djeca i na kakvom su bili položaju， nije poznato，jer se ni u vakuf－nami ne navode njihova imena，kao ni ime njegove žene．O njegovoj ženi u dubrovačkim izvorima postojı po－ datak da je »kao žena sandžak－begova，velikog prijatelja Dubrovčana， dobila na dar svilene tkanine $u$ vrijednosti od 30 dukata．$\kappa^{150}$ ）

Za Halil－pašu，drugog sina Petra Obrenovog navodi se da je bio rumelijski beglerbeg．${ }^{157}$ ）
$-150 \mathrm{C}$ 43－444．

244． P．Popovie，Dubrounik I Tursa uVI veki，Beored 1973，str． 52.
${ }^{151}$ ）T．Popovié，Dubrovnik \＆Turska u XVI veku，Beograd 1973，str． 52. ${ }^{159}$ ）Isto，str．53－54．
${ }^{153}$ yTopkapi Müzesi Saray Arsivi，Prvi dio vakuf－name（poketalk），zaveden je pod signaturom E 4127，a kraj pod signaturom D 7093.
${ }^{154}$ ）B．Zlatar，Nelei podact o sandzakbegu Mehmed－begu Obrenovicu，Pri－ Ioz：Instituta za istoriju，Sarajevo X／2，str． 342 ．
${ }^{156}$ ）M．T．Golkbilg 1n，Edirne．．．．，5．407－408．
${ }^{156}$ ）C．Truhelka，Tursko－slovjenski spomenici dubrovačke arhive，str． 444. ${ }^{157}$ ）Istorija naroda Jugoslavije，knj．II，str． 112.

Za Hamza-bega se zna da je bio zaim. U okolini Višegrada držao je godine 1485. i 1489. dio zijameta Visegrad s prihodom od preko 73.000 akezi. ${ }^{159}$ )

Postoje opravdane indicije da od ove porodice vuče porijeklo ispahijska porodica Buturović iz nahije Neretve. ${ }^{155}$ )

Kako o potomcima sinova Petra Obrenovog nema nikakvih drugih podataka, to je vjerovatno da ta loza nije isla putem veceg uspona, nego se zavrsila na običnim timarnicima.


## Atlagići

Atlagići su bili veoma poznata i ugledna begovska porodica u Livnu. Naročito značajnu ulogu odigral 2 su u XVII stoljeću, kada su bili kapetani livanjske kapetanije. Ova porodica je izumrla 1919. godine. ${ }^{160}$

Vladalo je mišljenje da se Atlagiéi javljaju 1537. godine kada je neki Atli-aga sa Murat-begom Tardićem učestvovao u borbama oko Klisa. ${ }^{161}$ ) Cini se, medutim, da ova porodica vuče svoje porijeklo još iz XV sto1jeća. Naime, u bosanskom defteru iz 1485. godine upisan je timar Mu-stafa-bega, sina Atlu u iznosu od 48.440 akěi. ${ }^{\text {ºz }}$ ) Taj Atlu je najvjerovatnije rodonačelnik ove porodice. O tom Mustafa-begu niti o njegovim potomcima nisam, međutim, pronašla drugih podataka.

Spomenuti Atli-apa, koji je učestvovao u borbama oko Klisa, posjedovao je timar u kliskom sandžaku i od njega vuku porijeklo Atlagići koji su kasnije živjeli u Livnu. ${ }^{165}$ )

Atlagići su dosta opjevani i u narodnim pjesmama:
*Bijelo Hlivno sokolovo gnijezdo
U tebi se sokolovi legu
Sokolovi bezi Atlagicí, ${ }^{164}$
Ima još niz narodnih pjesama u kojima se govori o clanovima ove porodice, ali to su pjesme koje potiču iz XVII stoljeća kada je ova porodica imala više svojih članova u krugovima spahijskog staleža.
159) BBA, TD No 18 (1485); OIS br, 61, fo 56 ; BBA, TD No 974 (1489); OIS br 88 , 10 43.
${ }^{159)}$ D. Buturavie, Isprave spahijskth porodica is nahije Neretve, POF VI-VII/1956-57, str. 193-258,
160) A. N a metak, Atlagicii u povijesti i narodnoj tradicifi, JAZU Zagreb 1964, Zbornik za narodni Zivot 1 obixaje,
101) S. B ašagić, Znameniti Hrvatf Bossnjaci i Hercegovci u turskoj carevint, 3; H Kresevljakovic, u Hrvatiskoj enciklopediji s. v. Atlagići.
(62) BBA, TD N. 18 (1485); OIS br. 61, fo 31 ; A. N ametalk, Atlagici u pot63) BBA. TD Ne 284, Str. 183

Opśrni defter za kliski sandżak iz 1550 godine; OTS br. ${ }^{164}$ ) M, K. Ljubusiak, Narodno blago, str, 302.

Bogojevići-Dautpašići

Hammer piše da je porodica Bogojević porijeklom iz Dalmacije. ${ }^{\text {15 }}$ Prví poznati član te porodice Davud-paša Bogojević došao je na dvor sultana Mehmeda II. Jedno vrijeme bio je beglerbeg Rumelije ${ }^{166}$ ), a 1502 godine postao je vezir Porte. Umro je 1505. godine. Kao svoje zaduz̆bine Davud-paša je podigao u Istanbulu džamiju, medresu, mekteb i imaret. ${ }^{107}$ )

U bosanskom defteru od 1485. godine navodi se zijamet Jeleč u posjedu *Kasim-bega, brata njegove ekselencije Davud-paše. Naime, Da-vud-paša je imao brata Kasim-bega, koji je u devetom deceniju XV stoljeća bio zaim i služio u našim krajevima. ${ }^{\text {at }}$ )

Davud-paša Bogojević imao je četiri sina: Mustafa-bega, Mehmed--bega- Mahmud-bega i Sulejmana.

Mustafa-beg se prvo spominje kao sandžakbeg Sereza, odakle je u februaru 1517. došao za hercegovačkog sandžakbega, i tu ostao do maja 1518. godine. ${ }^{109}$ ) Jedno vrijeme je bio í sandžakbeg Janjine (Grčka) i Amasije (Turska, grad Amasija nalazi se sjeveroistočno od Ankare). ${ }^{170}$ ) Uěestvovao je u pohodu sultana Selima na Siriju i Egipat 1517. i 1518, godine. ${ }^{171}$ ) Postao je carski zet oženivši se kéerkom Bajezida II. ${ }^{122}$ ) Imao je sinove: Mehmeda, Ahmeda Celebiju ${ }^{173}$ ) 1 Mahmuda. Mahmud je kao kajmekam hercegovačkog sandžakbega dolazio u Hercegovinu u vrijeme kada je Mustafa-paša bio u ratu u Sirijl i Egiptu. ${ }^{174}$ )

Ostali sinovi Davud-paše, po svoj prilici, nisu zauzimali neke više položaje. Spominju se jedino kao nasljednici Davud-pašinih posjeda. ${ }^{175}$ ) S obzirom na to da o njima nema opširnijih podataka, to može značiti da nisu zadržali porodiěno ime i da se nisu vezivali za porodiénu tradiciju. fli, možda, da više nisu postigli znatnija zvanja koja bi se u istoriji zabilježila.
s 332 . ${ }^{165)}$ Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, II, Pest 1827-1835,
${ }^{169}$ (67) T. G. Gökbilgln, Edirne...., 5, 405.
167) Isto, str. 405
${ }^{168)}$ BBA, TD Ne 18 ( 1485 ); OIS br, 61 , fo 83.
170) T. Popovic, Spisak hercegovačkih namesnika u XVI veku, str. 95 ,

Tarihi Kronolojisi II, s, 2 . 1 n , Edirne..., s 474 ; I. H. Danismend, Osmanli 171) Tronolojisi II, s. 2.

POF XII-XIII/1962-63, Saraja organizacija hercegovačlcog sandsoka u XVI veku,

173) Isto, str. 474,
${ }^{174) T .}$ Popovie, Spisak hercegovacketh namesnika $u$ XVI veku, str. 95 ${ }^{175}$ ) M. T. Gölk bilgin, Edirne..., 5. $406,407,409$.


## Borovinići

Borovinići su bili poznata srednjovjekovna porodica u Bosni. Knez Tvrtko Borovinié bio je istaknuta liěnost na dvoru bosanskih kraljeva Tvrtka I i Stjepana Ostojića. ${ }^{179}$ ) Bio je oženjen Katarinom, unukom Hrvoja Vukčića, s kojom je imao kćerku Milicu. ${ }^{177}$ ) Njegovi potomci primili su islam u drugoj polovini XV stoljeća. Već 1499, godine nalazimo Sinan-pašu Borovinića, potomka kneza Tvrtka Borovinića, kao bosanskog sandžakbega. U svom komentaru u prevodu putopisa E. Celebije H. Sabanović piše za Sinan-pašu Borovinića da je nakon položaja bosanskog Sinan-paša otišao za rumelijskog begler-bega. Od 1504. do 1506. godine bio je hercegovački sandžakbeg, od konca 1506. do oktobra 1513. smederevski sandžakbeg, odakle je ponovo došao za bosanskog sandžakbega i tu ostao do 1514. godine. Dok je bio na tom položaju, često je sa svojim trupama provaljivao u Dalmaciju i Hrvatsku. Iste godine 1514. Sinan-paša postaje rumelijski begler-beg. ${ }^{\text {i76 }}$ ) Učestvovao je u bici na Caldiran polju (23. VIII 1514. godine) i Ahmed-pašu Hercegovića naslijedio na dužnosti velikog vezira. ${ }^{\text {179 }}$ ) S Ali-begom Sehsuvarogluom uništio je Alaudevlea, emira Dulkadira (područje Dulkadira je u Anadoliji sjeveroistočno od Adane), koji se nije odazivao pozivu sultana Selima u rat protiv šaha Ismaila. ${ }^{180}$ )

Sinan-paša je poginuo 1517. godine u bici kod Ridanije, nedaleko od Kaira, kao glavni komandant turske vojske. ${ }^{181}$ )

U vrijeme kada je bio hercegovački sandžakbeg Sinan-paša je sagradio niz zadužbina u Mostaru. Najpoznatija je džamija koju je Sinan--paša, u stvari, nadogradio na temeljima džamije ranijeg hercegovačkog sandžak-bega Sinan-paše (1474-1475). Ova džamija predstavljala je zna-
${ }^{178)}$ Lamenta de foris, vol. IV, fo 288, 18. februar 1421; Fermen 1 in, Acta Bosmae, str. 151
${ }^{177}$ ) S . Cirkovié, Sugubi venac, Istorijiski Casopis Istorijskog Instituta u Beogradu, knj. XXI, 1974, str. 11.
179) E, Celebi, Putopis, str. 466, napomena 51
${ }^{179}$ ) Islam Ansiklopedisi $X$ cilt, str. $661-666$.
${ }^{185}$ ) R. Samarditić, Sulejman i Rolseland, str. 259.
${ }^{181}$ ) G. Elezovic, Turski spomenici, str. 977 .

Čajan spomenik islamske arhitekture u Mostaru. Porušena je 1944. godine ${ }^{182}$ )

U defteru za hercegovački sandžak iz 1519. godine nalazimo upisane zijamete »slavnog Ferid-bega Borovinića i njegovog sina Bajezida«. ${ }^{189}$ ) U kakvom su srodstvu ova dvojica zaima bili sa Sinan-pašom još se ne može utvrditi. Moguće je čak, da je Ferid-beg bio sin Sinan-pašin.


Ljubovići
Za Ljuboviće se zna da su porijeklom od stare bosanske vlastele. ${ }^{186}$ ) Krajem XV stoljeća spominje se nahija Ljubović u kadiluku Prijepolje. Njeni vlasi su i tada bili podijeljeni u džemate a jedan je pripadao Skenderu sinu Ibrahimovu i to od vlaha koji pripadaju Mirči Radulu. Ibrahim, otac Skenderov, bio je brat kneza Dure a oba sinovi Herakovi. Đuro je imao svoj džemat vlaha koji je prvo pripadao ovoj nahiji. Kasnije su oni obrazovali posebnu nahiju koja se zvala Vraneš, dok je od potomaka Skenderovih nastala poznata hercegovačka begovska porodica Ljuboviéi. « ${ }^{185}$ ) Cifluci i odžaci Ljubovića nalazili su se u Nevesinju i na Buni. ${ }^{189}$ ) Kuće Ljubovića su se, međutim, sve do danas sačuvale u Stocu. ${ }^{187}$ )

Krajem XVI stoljeća javlja se nekoliko značajnih ličnosti ove porodice. To su Osman Ljubović, zaim koji je bio susjed Dubrovčana, od -kojih je dobivao darove is kojima je bio u prijateljskim odnosima ${ }^{188}$ ), zatim Sulejman Ljubović, koji je vršio službu nazora u Novom ${ }^{189}$ ), te njegov sin Omer-beg. Sulejman-beg i Omer-beg su pogubljeni zajedno 1628. godine u Travniku. ${ }^{199}$ ) Inače, o tim ličnostima ima malo sigurnih podataka.
${ }^{182}$ ) H. Hasandedfé, Sinan-pašina džamija u Mostaru, POF XII--XIII/1962-63, str. 206-261.
189) BBA, TD No 76 ( 1519 ); OIS br, 95 to 7.
vini, (i) Vubrilovic, Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i HercegoVuka Karadzícica, Istorijski spisi II, str. $541-542$.
${ }^{185)}$ H. Sabanović, Bosanski pasaluk, str. 166,
186) E. Celebi, Putopis, str. 412, 455.
${ }^{187}$ Dž. Celic - M. Mujezinović, Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, str. 224.
${ }_{169}$ ( C . T, Cans. Rag. 169; Dona Turcarum ${ }^{119}$, hercegovacke gospode pisane bosancicom iz dubrovačlee arhive, GZM XXVI/1914, str. 474-494.
${ }^{109}$ S. Bašagić, Znameniti Hrvati Bošnjact i Hercegovef u turskoj carevini str. $71,59$.

Begovi Ljubovići opjevani su mnogo u narodnim pjesmama. Oni su, čak, drżali i narodne pjevaçe u svojim kućama. ${ }^{181}$ ) Ove narodne pjesme o begovima Ljubovićima potiču najviše iz XVII stoljeća: s Ahmed-beg Ljubovic i vilaw, „Beg Ljubović i Mate Latinines, sBeg Ljubović udaje kéerku Umihanue, oOsveta Ljubovića Hane«. ${ }^{192}$.

Porodica Ljubovića je jedna od onih begovskih porodica koje su se dugo održale, sve do naših dana, a javile su se u XVI stoljeću.


## Alajbegovići

Porodica Alajbegovića vuče porijeklo od srednjovjekovne bosanske porodice ${ }^{109}$ ), a ime su dobili po tome što su im prvi poznati funkcioneri u ranijem turskom periodu bili alajbezi.

Najstariji clan ove porodice bio je Davud-beg, porijeklom iz Bosne, gdje je imao i posjede. Bio je silahdar na dvoru sultana Fatiha, a kasnije bosanski alajbeg. Umro je oko 1521. godine. ${ }^{184}$ ) Davud-beg je imao sina Džafer-bega, koji je bio medu prvim saradnicima i savjetnicima Gazi Husrev-bega. Mnogo je ratovao po Bosanskoj krajini s poznatim Malkoč--begom, sinom Karaosmanovim. ${ }^{\text {p5 }}$ ) U drugoj deceniji XVI stoljeća imao je dio zijameta un nahifi Jeloê u iznosu od 14.315 akěi. 1 190) Tai zijamet mu je kasnije povećan te je 1541. godine iznosio 25.734 akče, ${ }^{\text {157 }}$ ) Džafer-beg je imao osam sinova. Jedan od te osmorice bio je otac poznatog istoričara Ibrahima Alajbegovića-Pečevije koji je osim Ibrahima imao još dva sina i jednu kćer.

Majka Ibrahima Pečevije bila je iz poznatog roda Sokolovića, sestra Ferhad-paše Sokolovića. Ibrahim se rodio oko 1573. Rano je ostao bez
191) M. Hadǐijahić, Narodni pjevači na dvorovima bosansko-hercegonacke aristokractje, Kalendar Narodna uzdanica za 1935, godinu, Sarajevo 1934, str. 74 Sarajevo S. Orahovac, Stare narodine pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 195) H7, str. $121,406,429,558$ 291.
191) Isto, str, 292.
195) Isto, str, 293.
196) BBA , TD Ne 56 (1516); OIS br. 63, fo 31 .
197) BBA, TD Ne 201, Sumarni deatter bosanskog sandzaka iz 1541, godine, OIS br. 87 , fo 24 .
oca te je żivio kod ujaka Ferhad-paše. Poslije Ferhad-pašine smrti vratio se u Pečuj. Tu je napisao svoju poznatu istoriju »Tarih-i Pečeviк, Od potomaka je imao jednu kéer. ${ }^{105}$ )

dva sina i kéer

> Alajbegovići - Mihaljbegovicii

Radi se najvjerovatnije o ogranku poznate porodice Mihaloglua, koji su višili razne funkcije u Bosni tokom XVI stoljeća. Da li su se i kasnije održali u Bosni, nije poznato.

Osnivǎ̌ porodice Mihaloglua jeste Mihal, vizantijski feudalac i lokalni zapovjednik u sjeverozapadnoj Anadoliji. Njegov sin Ali-beg Mihaloglu učestvovao je u borbama turske vojske u Srbiji. Do 1460, godine bio je subaša branićevske oblasti, a onda sandžakbeg vidinskog sandžaka. Zajedno s bratom Skender-begom učestvovao je 1462. godine u pohodu sultana Mehmeda na Vlašku. U vrijeme sultanovog pohoda na Bosnu (1463), svojim upadima u Ugarsku onemogućavao je ugarske trupe da intervenišu u Bosni. Kad je Bosna zauzeta, dotadašnji smederevski sandžakbeg Mehmedbeg Minetović otišao je u Bosnu, a na njegovo mjesto je postavljen Ali-beg, Na upravi u smederevskom sandžaku Ali-beg je bio šest puta ( $1463-1464,1467-1472,1475-1479,1481-1486,1492$ 1494 i $1498-1499)^{199}$ ) Umro je najvjerovatnije u Plevni poslije 1514. godine. ${ }^{200}$ ) U Srbiji je ostavio nekoliko zadü̆bina.

Ali-begov brat Skender-beg istakao se u borbama oko Zvornika bio je postavljen za zapovjednika toga grada. Jedno vrijeme je bio smederevski sandžakbeg. ${ }^{201}$ )

Ali-beg je imao pet sinova: Ahmed-bega, zvanog Celebi, Mehmed--bega, Hasan-bega, Hizir-bega i Mustafa-bega. ${ }^{\text {2vz }}$ )

Hasan-beg Alibegović bio je hercegovački sandžakbeg od 1511, do 1512. godine. Skoro cijelo vrijeme svoga begovanja bio je u ratu te je rijetko boravio u Hercegovini. ${ }^{203}$ )

[^6]Za Ahmeda Celebiju, drugog Ali-begovog sina, zna se da je bio pjesnik. Drugih podataka o njemu nema. ${ }^{209}$ )

Mehmed-beg Alibegović je učestvovao 1514. godine u pohodu sultana Selima na Perziju. Nešto kasnije (1517) spominje se kao bosanski sandžakbeg. Umro je 1536. godine na ovoj dužnosti. ${ }^{\text {ºs }}$ )

Vjerovatno je ovaj Mehmed-beg identičan s hercegovačkim sandžakbegom Alibegovicem. Mehmed-beg Alibegović se, naime, prema dubrovačkim izvorima, nalazio na položaju hercegovačkog sandžakbega od juna 1523. do augusta 1527. godine. ${ }^{209}$ ) Dosta je doprinio izgradnji Skradina. Bio je oženjen kéerkom Ahmed-paše Hercegovića, koja je kao žena visokog dostojanstvenika često dobivala poklone od Dubrovačke Republilke. ${ }^{207}$ )

Hizir-beg, četvrti Ali-begov sin, bio je ćustendilski sandžakbeg (1542) i segedinski valija (1551). ${ }^{\text {206 }}$ )

O petom Ali-begovom sinu Kara Mustafi se ne zna kakvu je službu imao.

Pod navedenim prezimenima u Bosni i Hercegovini u XVI stoljé́u javljaju se još: Mustafa Alibegovié, koji je bio na dužnosti hercegovačkog sandżakbega 1504. godine ${ }^{509}$ ), zatim Kasum-beg Mihaljbegović, hercegovački sandžakbeg od 1512. do smrti $1513 .^{\text {P10 }}$ ) i Dede-beg Mihaljbegovié, koji se 1582. godine spominje kao zamjenik Mehmed-bega, kliškog sandžakbega. ${ }^{211}$ )


## Begovići

Pod ovim prezimenom javlja se u Bosni tokom turske uprave više porodica. Iz XVI stoljeća poznat je jedino Daud-beg Begovic. Godine 1502. Dubrověani mu šalju dar kao novom begu. ${ }^{\text {it }}$ )
${ }^{204)}$ O. Zirojević, Smederevski sandzak-beg Ali-beg Mihatogiu, str. 26,
205) Isto, str, 26,
206) T. Popovic, Spisak hercepovackih namesnika u XVI veku, str. 96.
207) T. Popov IĆ, Upravna organizacija hercegovačkog sandžaka u XVI vekt,
str. 92 ; Cons. Rog. 37, 104', 105.
${ }^{209}$ ) O. Zirojević, Smederevski sandžak-beg Ali-beg Mihalogiu, str. 26.
${ }^{206}$ ) HAD, Cons. Rog. 37, 248.
$\left.{ }^{210}\right)$ T. Popovic, Spisak hercegovactih namesnika, $u$ XVI veku, str. 94.
211) Monumenta Spectantinae Historiam Slavorum Meridionalium, volumen XXXII, Monumenta Uscochorum pars, I, Zagreb 1910, str, 30.
${ }^{212}$ ) HAD, Cans. Rog. 29, 17. VIII 1502. 74'.

## Omerbegovići

I od ove porodice za sada nam je poznat samo jedan clan. To je Daut-beg Omerbegović hercegovački sandžakbeg od maja 1509. do februara 1510. godine. ${ }^{219}$ )

## Sokolovići

Jedna od najznačajnijih muslimanskih feudalnih porodica čiji su članovi odigrali značajnu ulogu u istoriji Bosne je, svakako, porodica Sokolovića. Iz ovog roda poteklo je nekoliko državnika i značajnih liěnosti u Osmanskom Carstvu. Tokom XVI stoljéca smjenjivalo se nekoliko članova ovog roda na vodećim položajima u carevini.

Porodica Sokolovića vodi porijeklo od sitnog seoskog plemstva. Imala je nekoliko ogranaka koji su naseljavali predio između Glasinca i Lima."nt Krajem XVI stoljeća ussli su i u jedan grbovnik domaće vlastele. ${ }^{2 t}$ )

Prvi čovjek koji je odveden kao adžami-oglan iz roda Sokolovića bio je Deli Husrev-paša. On je doveden u carski saraj krajem XV stoljeca. Njegovo napredovanje u službi pocinje vé 1516. godine kada je otpremljen u Konju za namjesnika. Nakon toga bio je beglerbeg u Di-
jarbekiru, Sal u Egiptu da hu, Halepu i Rumeliji. Od 1535. do 1536. godine bio je valija lejman mu je uskratio toga postao član vezirskog vijeća. ${ }^{\text {19 }}$ ) Sultan Su viéa. To je bio razlog da Husrev-paša i izvrist vezira Rustem-paše OpukoNjegovi rodaci imali su timare sirom izorsis samoubistvo 1544. godine ${ }^{217}$ Kurd-bega. Po miskljenju M. Mujezinovica, Husrev ${ }^{219}$ ) Husrev-paša je imao sina -aga beg, čiji se grob nalazi u Seticima (okolina Rogatice) je i Mustafauklesana godina smrti požetak Seticima (okolina Rogatice). Na nišanu je Inače uzglavni nišan na ovom grobu je visok 962 ( $21-30$. VI 1555 ). većih ma području Bosne i Hercegovine. ${ }^{219}$ )

Kurd-beg Sokolović, sin Deli Husrev-
du (Turska, grad Nigde nalazi se jugrevt-pašin bio je sandžakbeg u Nig1572. godine. Njegova smrt veoma jugoistocno od Ankare). Umro je oko lima II. ${ }^{250}$ )

Mustafa-paša Sokolović (Lala), doča ie u sultanov saraj svog starijeg brata Deli Husrev-pase. Njegov uspon pỡeo je ouj uz pomoć
${ }^{214}$ (14) Popovic, Spisak hercegovackith namesnika $u$ XVI velcu str 91
214) R. Samardílc, Mehmed Soloolovic, Beograd 1975 , XVI veku, str. 91.
${ }^{215}$ ) Isto, str. 16.
219 Isto, str. 8
177) S sto, str. 8 .
str. 30.

jevo, ${ }^{21977, \mathrm{M}, \mathrm{M} \text { uj ezinovici, Islamsika epigrafika } u \text {, Bosni i Hercegovini, Sara- }}$
str, 38.
kada je postao carski berberbaša. Kasnije je postao mirahor i češnegir. Bio je lala, vaspitač carevića Selima. Njegova velika zasluga je osvajanje Kipra i Sirvana. Kao serasker osmanlijske vojske zapovijedao je u ratu protiv Perzije 1578-79, godine. Njegova velika želja da postane veliki vezir nije se ostvarila. Umro je 1580. godine. Imao je sina Mehmed--pašu ${ }^{221}$ ) Mustafa-paša Sokolović bio je cijeloga života u neprijateljstvu sa svojim slavnim rodakom Mehmed-pašom Sokolovićem.

Mehmed-paša Sokolović, sin spomenutog Mustafa-pase zauzimao je položaj beglerbega Mer'aša. Njegova majka bila je kéerka egipatskog sultana Kansu Garije. Umro je veoma mlad u tridesetoj godini života 1574. godine. ${ }^{22}$ )

Mehmed-paša Sokolović (Visoki), veliki vezir rodio se u selu Sokolovićma nedaleko od Rudog. Otac mu se zvao Dimitrije ${ }^{22 s}$ ) i imao je osim Mehmeda (kome je rodeno ime bilo Bajo), još dva sina i jednu kcer koja je bila udata za Sinan-bega Boljanića, hercegovačkog sandžakbega. Jedan od brace Mehmed-paše bio je i Makarije, iguman manastira Hilandara, kasnije prvi patrijarh obnovljene Pećke patrijaršije. ${ }^{22 \%}$ ) Sinovac Mehmed--paše i Makarija Antonije bio je 1570 hercegovački mitropolit. ${ }^{225}$ )

Mehmed je kao adžami-oglan odveden u Jedrene i tu stekao svoje prvo obrazovanje. Službu na dvoru je započeo kao rakabdar*"9), zatim čohadar ${ }^{277}$ ), silahdar ${ }^{228}$ ) te češnegirbaša. ${ }^{279}$ ) Godine 1543. sultan Sulejman ga je postavio za kapidžibašu, zapovjednika dvorske straže. Položaj ka-pudan-paše Mehmed-paša je dobio nakon smrti Hajrudina Barbarose 1546. godine i na tom položaju ostao je do 1551. kada je unaprijeden u zvanje rumelijskog beglerbega. Te godine povjereno mu je zapovjedništvo nad vojskom u ratu protiv ostataka Ugarske i Habsburgovaca. ${ }^{\text {naaz }}$ )

Juna 1555. godine, nakon uspjeha na istočnom ratištu i pogubljenja princa Bajezida, sultan Sulejman Veličansiveni imenovao je Mehmed-pašu Sokolovića trećim vezirom Porte. "Ulaskom u vezirsko veće, Mehmed Sokolović je postao stub carstva, ministar i velmoža konačno vezan za Carigrad... \& Otada mu je bio otvoren put ka položaju prvog ministra. U međuvremenu oženio se kćerkom prestolonasljednika Selima, sultanijom Ismihan (1562). Tada je vé imao dva sina Hasana i Kurda. Nije poznato ime njihove majke. U to vrijeme postati carski zet znacilo je mnogo, i to
291) Isto, str. 57.

29s) Isto, str. 47.
${ }^{223}$ ) Dimitrije Sokolovic je kasnije presao na islam i dobio je ime Dżemaludin
 vao u Bosni. Vid. R. Samardzic, Mehmed Sokolovic, str. 33.
M. Vukicević, Znameniti Srbi muhamedanci, Beograd 1901, str. 47 orija naroda Jugoslavije II, str. 110 .

${ }^{226}$ ) Rikabdar-dvorjanilk kofi je pomagao svome gospodaru da uzjaše na konja. 229) Silahdar-dvorjanin - koji se starao o odijelu svoga gospodara
${ }^{229}$ ) Sillahdar-dvorjanin koji se starao o orušju svoga gospodara.

2rva) B. Durdev, Prva godina ratovanja Mehmeda Sokolovica u Banatu i proa opsada Temišvara, Glasnik Istoriskog drustva u Novom Sadu, knj. VII, sv,
1-3, 1934, str, 68 . 112
je bio jedan od puteva ka položaju velikog vezira. Mehmed-paša je taj položaj dobio 28, juna 1565. godine. Od tada počinje njegova uspješna uprava u Turskom Carstvu, za vladavine trojice sultana: Sulejmana Velicanstvenog, Selima II i Murata III. Odmah u početku svoga vezirovanja odlazi u pohod na Austriju. Za vrijeme toga rata umro je sultan Sulejman. Naslijedio ga je sin Selim, koji je zadržao Sokolovića na položaju prvog mimstra. Poslije uspješnog pohoda na Siget, Mehmed-paša više nije išao cesto na ratište, vé́ je radije ostajao u Istanbulu.

Kada je Murat III stupio na prijestolje, broj neprijatelja Mehmed--pase Sokolovića se naglo uvećao. 11. oktobra 1579. godine ubio ga je jedan dervis, vjerovatno porijeklom iz Bosne.

Za života Mehmed-paša je podigao mnogobrojne zadužbine po cijelom Carstvu. Na njega nas i danas podsjeća veličanstveni most preko Drine u Višegradu na kojem stoje uklesane riječi pjesnika Nihadija s... Građevina mu ispade tako divna, da se onome koji je vidi čini da zrno bisera stoji u vodi a nebeski svod mu je školjka. «

U rodnom selu Sokolovićima Mehmed-paša je podigao džamiju, mekteb, musafirhanu, vodovod. Svoje zadužbine ostavio je i u Istanbulu, Beogradu, Bečkereku (sada Zrenjanin). Njegovo doba pored uspona u graditeljstvu obilježeno je i velikim uspjesima u književnosti. Za svoje vladavine Mehmed-paša je nastojao da na visoke položaje u Carstvu postavlja ljude iz roda Sokoloviéa. Tako su u to vrijeme njegovi rođaci zauzimali najviše položaje po provincijama Turskog Carstva.

Mehmed-paša je imao četiri sina: Kurd-bega, Hasan-pašu, Ibrahima i Ahmed-bega.

Za Kurd-bega Sokoloviéa ne zna se kada je roden ni ko mu je bila majka. Prvo učešce u vojni bio mu je pohod na Siget u kojem su učestvovali i njegov otac i brat Hasan, Veoma mlad dobio je položaj hercegovačkog sandžakbega. Bilo je to 1569. godine. Hercegovina je u to vrijeme bila u stalnoj opasnosti od Mlečana. Mladi Sokolović je uspio da održi mir u Hercegovini. To mu je uspijevalo i zbog susjeda Dubrovčana koji su takode željeli mir na granici. Dubrovčani su održavali dobre odnose sa Kurd-begom, kome su slali svoje majstore za gradnju njegovih zadužbina u Pljevljima, Foči i Mostaru. ${ }^{279}$ ) Od Dubrovčana je često dobivao poklone, kao i njegov otac Mohmed-paša.

Kurd-beg je umro veoma mlad 1571. godine. Mehmed-pašu je veoma pogodila sinovljeva smrt te je u njegov spomen podigao karavansaraj pokraj mosta na Trebišnjici. ${ }^{231}$ )

Hasan-paša Sokolovié drugi je sin Mehmed-pašin za koga se takođe ne zna kada je roden i ko mu je bila majka. Uécstvovao je u pohodu na Siget sa svojim ocem i bratom Kurd-begom. Hasan-paša je bio beglerbeg u Dijarbekiru, sandžakbeg u Bosni, Erzerumu, Anadolu, Temišvaru i Budimu. ${ }^{239}$ ) Na upravu u smederevski sandžak došao je 1571 . godine da
290) T. Popovic, Turska i Dubrovnik u XVI velcu, str. 276.
${ }^{231}$ R. Samardzlé, Mehmed Sokolović, str. 309.
2as) O Hasan-past vise vid. Islam Ansiklopedisi V Cilt 1 kisim, s. 225-329.
bi nadzirao gradnju očevih zadužbina u Beogradu. Hasan-paša je tada podigao i poznati vezirov saraj u Beogradu u kojem su kasnije odsjedale visoke liťnosti.

Hasan-paša je imao sina Mustafu, koji je bio zaim. ${ }^{239}$ )
Ibrahim-han jedini je Mehmed-pašin sin koji je ostao u životu iz braka sa sultanijom Ismihan. Dugo godina je sakrivan u dvoru, jer carske kceri nisu smjele imati muške djece. Ibrahim je bio namjesnik u Dijarbekiru i dva puta u Bosni. Umro je 1622. godine u Istanbulu. ${ }^{234}$ )

Ahmed-beg, そetvrti sin Mehmed-pašin bio je zaim u Bosni, U sumarnom defteru zvornickog sandžaka iz 1570. godine u nahiji Visori upisan je wzijamet Ahmed-bega sina velikog vezira Sokol Mehmed-paše ${ }^{2}=$.

Neki od potomaka Mehmed-paše bili su mutevelije njegovog vakufa u Bečkereku (Zrenjanin). Mehmed-paša je, naime, kada je bio na vrhuncu moći od zapuštenog Bečkereka svojim zadužbinama napravio kasabu. Ti potomci potiču najvjerovatnije od njegovog sina Ibrahima. ${ }^{239}$ )

Semsa, sestra Mehmed-paše, bila je udata za hercegovačkog sandžakbega Sinan-bega Boljanića. O njoj se zna samo toliko da je u Banjoj Luci podigla most oko 1582, godine. ${ }^{257}$ )

Od iste loze potječe i Rustem-beg Sokolović. Rano je primio islam i ne zna se kako mu je bilo rodeno ime. Pretpostavlja se da je bio brat Mehmed-pašinog oca Dimitrija. Imao je tri sina: Derviš-pašu, Ali-bega : Ferhad-pašu. ${ }^{238}$ )

Derviš-paša je odrastao na carskom dvoru. Bio je beglerbeg u Dijarbekiru, a poginuo je u ratu protiv Perzije ${ }^{230}$ ) (oko 1578). Učestvovao je u opsadi Jegra zajedno s rumelijskim beglerbegom Hasan-paşom, budımskim beglerbegom Hadim Ali-pašom i drugim istaknutim ličnostima.

Ali-beg je 1574. imenovan za kliškog sandžakbega na mjesto brata Ferhad-paše, koji je bio premjesten za bosanskog sandžakbega. ${ }^{* 6}$ ) Godine 1576. Ali-beg je postao pakrački sandžakbeg. Bio je veoma obrazovan. Mnogo je ratovao naročito u Ugarskoj. ${ }^{2+1}$ ) Umro je 1595. godine.

Ferhad-beg, kesniji Ferhad-paša Sokolović jedna je od značajnijih ličnosti iz porodice Sokolovića. Kao kliški sandžakbeg (1566-1574) istakao se u borbama protiv Mlečana i dosta doprinio osvajanjima u Skradinu, Drnišu, Vrani i Obroveu. Osvojio je tvrđavu Zemunik i Pločnik, kulu
${ }^{233}{ }^{234}$ ) Istorija Beograda I, str. 333.
32. ${ }^{234}$ ) S. Bas̃agić, Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovci $u$ turskoj carevini,

IS br 142 , fo 7 ND 395 , Sumarni defter zvoraičkog sandžaka iz 1570, godine; br 142, fo 7
${ }^{239}$ ) R Samardíic, Mehmed Solcolović, str 86 str. 133.
${ }^{299}$ ) R. Samardžić, Mehmed Solcolović, str. 362.
239) Isto, str. 549 .
str. 9.
${ }^{241)}$ R. Samardzilć, Mehmed Sokolovic, str. 363.

Vičevo i plodni Tinj, koji je postao feud porodice Sokoloviéa, ${ }^{262}$ ) Dosta uspjeha imao je Ferhad-beg u borbama u Slavoniji. Uz pomoć hercegovackog sandžakbega Sinan-bega Boljanica porazio je zagrebačkog kanonika Franju Filipovića. Franjo je kasnije prešao na islam i od njega vuku lozu bosanski begovi Filipovići. ${ }^{* t a}$ )

Od 1574. do 1580. godine Ferhad-beg je bio bosanski sandžakbeg. Za tih šest godina mnogo puta je provaljivao u Hrvatsku i Slavoniju i proslavio se tim borbama. Tada je zauzeo Podzvizd, obje Kladuše, Sturlić, Ostrožac a 1577. i Zrin, nekadašnju djedovinu knezova Zrinjskih. ${ }^{241}$ )

Kada je Bosna 1580. godine postala pašaluk, Ferhadbeg je pastao prvi bosanski paša i na tom položaju je ostao do 1588. godine, ${ }^{\text {45 }}$ ) Cijelo to vrijeme je bio u dobrim odnosima s Dubrovčanima, dopisivao se s nji$m a^{246}$ ) i dobivao poklone koje su obično donosila po dva poklisara. ${ }^{247}$ ) Fer-had-paša je poznat i po mnogobrojnim zadužbinama koje je podizao po Bosni. On je samo u Banjoj Luci od 1579. do 1587. godine podigao dvije stotine i šesnaest javnih objekata. ${ }^{246}$ ) O njegovim zadužbinama nalazimo podatke u njegovoj vakufnami čiji se prepis nalazi u Vakufskoj direkciji u Sarajevu ,a koji je objavio A. Muftić 1941. godine. ${ }^{249}$ ) Najljepši spomenik među Ferhad-pašinim zadužbinama je džamija Ferhadija u Banjoj Luci. To je inače jedan od najljepših spomenika islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. Ferhad-paša je ovu džamiju podigao od dobijenog ratnog plijena. To se može zaključiti iz natpisa koji se nalazi nad glavnim ulazom $3 \ldots$ Sa ratnim imetkom podiže dobro taj odabrani muže ${ }^{250}$ ), a sačuvala se i jedna narodna pjesma u kojoj se kaže da je Ferhad-paša dobio otkupninu za oslobodenje grofa Wolfa Engelharda von Auersberga. ${ }^{.51}$ )

Ferhad-paša je podizanjem svojih zaduz̆bina uticao na formiranje nekih gradskih naselja u Bosni. Na putu između Sinja i Knina u selu Donje Hrvace Ferhad-paša je po naređenju sultana osnovao kasabu. Isto tako podizanjem džamije i mekteba uticao je na formiranje kasabe Zemunik. ${ }^{288}$ )

Osim Banje Luke, Ferhad-paša je imao zaduy̌bine u Livnu, Kostajnici, Dobrunu, Kratovu, Svinjaru, Vrani. ${ }^{353}$ )
249) S. Tralfic, Nin pod udarom tursko-mletackech ratova, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv, 16-17, Zadar 1969, str, 532-542.
${ }^{243}$ ) S. Başagić, Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovel u turskoj carevini, str. 20.
${ }^{249}$ V. Klaić, Povijest Hrvata V, Zagreb 1973, str. 412-413.
245) H. Sabamović, Bosanski paŠaluk, str. 81.
249) HAD, Acta Turcarum, B III, No 11.
247) HAD, Cons. Rag., 1581, 109, 68, 224.
${ }^{246}$ A. Bejtić, Banja Luka pod turskom vladavinom, oNase stariner I, Sarajevo 1953, str. 97.
${ }^{249}$ ) A. Muftić, Moschee und Stiftung Ferhad Pasa's in Banja Luka, Leipzlg 1941.
$\mathbf{1 2 5 0}^{250} \mathrm{M}$. Mujezinovic, Turski natpisi iz nekoliko mjesta Bosne i Hercegovine, POF III-IV, Sarajevo 1953, str. 447.
${ }^{251}$ ) A. Bejtic, Banja Luka pod turskom vladavinom, str. 100.

$\left.{ }^{259}\right)$ A. Bejtî́, Banja Luka pod turskom vladavinom, str. 97 .

Iz vakuf-name Ferhad-paše Sokolovića saznaje se da su mu djeca bila pokopana u Livnu. Sinovi mu nisu uspjeli dostici poloz̆aj kakav je zauzimao Ferhad-paša. Husejn-beg i Mehmed-beg su živjeli u Banjoj Luci, Za Husejn-bega se zna da je 1614, godine obnovio očev most na Vrbasu. ${ }^{2 \pi h}$ Sulejman-beg je bio kapetan i podigao je džamiju, han i dućane u Dubočcu. ${ }^{955}$ ) O četvrtom Ferhad-pašinom sinu zna se samo toliko da je imao posjede u nahiji Kobaš. ${ }^{256}$ ) Ferhad-pašin rod je izumro u Banjoj Luci s njegovim praunukom Mustaj-pašom.

Stričevié velikog vezira Mehmed-paše Sokolovića Mustafa-paša bio je takode istaknuta liexnost. Doveden je u sultanov saraj u vrijeme kada se njegov slavni rođak vé́ peo stepenicama uspjeha. Od samog početka Mehmed-paša je podržavao svog darovitog rođaka. I Mustafa-paša je bio sin hrišcanskih roditelja koji su do kraja života ostali u svojoj vjeri. Njegov je rođeni stričević bio patrijarh srpske crkve Makarije Sokolović. ${ }^{257}$ ) Svoj uspješan put državnika Mustafa-paša je započeo kao bosanski sandžakbeg 1555 . godine. Zatim je bio sandžakbeg u Fileku u Mađarskoj, a 10 , septembra 1560. postao je sandžakbeg kliškog sandžaka. Nakon toga ponovo je došao za sandžakbega bosanskog sandžaka. U tome vremenu tj. 1565. godine osvojio je Krupu. Od 29, augusta 1566. Mustafa-paša je bio na položaju budimskog beglerbega, kada je dobio i titulu vezira. Pogubljen je u Budimu 1578. godine. ${ }^{258}$ )

Mustafa-paša je poznat kao utemeljitelj više svojih vakufskih objekata i institucija. Prije 1555. godine podigao je na raznim stranama u Bosni nekoliko džamija, medresa, mesdžida i mekteba. ${ }^{259}$ ) Godine 1555. osnovao je kasabu Rudo u svom rodnom kraju. Tu je podigao džamiju, mekteb, han, most, hamam, mlin na rijeci Krupi i razne dućane. ${ }^{800}$ ) Osim Rudog, Mustafa-paša je podigao zadužbine u Sarajevu, Mokrom, Goraždu, Maglaju, Banjoj Luci, Kostajnici i kasabi Trn. ${ }^{251}$ ) Iz njegove vakuf-name saznajemo da nije ostavio Zivih potomaka. ${ }^{2 \pi z}$ )

Mustafa-pasin brat, zvani Lala odveden je zajedno s bratom Mustafom u sultanov saraj. Tamo je odgojen i prvi stepen koji je postigao bilo je zvanje mirahora. Bosanski namjesnik postao je 1566. godine, a bio je i anadolski i rumelijski beglerbeg. On je drugi iz ove slavne porodice koji je dobio i rang velikog vezira. Bilo je to 1604. godine. Tada mu je
$\left.{ }^{255}\right) \mathrm{D}$ र. Celič - M. Mujezinović, Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, str. 132-133.
${ }^{255}$ )Ankara, TK Ni 477, Opsirnl defter za Bosnu iz 1603-1617. godine; OIS br. 203, fo $164-165$.
255) Isto, fo 172

2s7) Lj. Stojanović, Stari srpsloi zapisi i natpisi I, 20; A. Bejtłé, Rudo i rudski kraj kroz vijekove - Spomenica povodom 30 -godisnjice Prve proleterske brigade, Sarajevo 1971, str. 199-200.
$\left.{ }^{2 \pi s}\right)$ A. Bejt1e, Rudo i rudski kraj kroz vijekove, str. 203.
259) Isto, str. 203.
250) Vakufnama Kara Mustafa-paše Sololovicia iz 1555. godine o osnivanju grada Rudo, preveo N. Filipovié, Rudo - spomenica 30 -godis̆njlice Prve proleterske brigade, str. 173-177.
e(1) Muhamed Enverl Kadić, Hronika II, str. 193-205.
soz) A. Bejtić, Rudo i rudski kraj kroz vijekove, str. 208.
pripala Cast da izvrsi krunisanje Bočkaja ugarskom krunom. Umro je 16. maja 1606. godine i sahranjen u Istanbulu. Imao je sestoro djece. ${ }^{* 69}$ )

Za Mahmud-pašu Sokolovića zna se da je bio beglerbeg Rumelije. Umro je 1582. godine ${ }^{\text {E5t }}$ )

I ova trojica stričeviéa velikog vezira Mehmed-paše Sokolovića, braća Mustafa-paša, Mehmed-paša i Mahmud-paša bili su istaknute ličnosti,

Medu mnogobrojnim rođacima Mehmed-pašinim u sultanov dvor došao je i Mustafa-paša Sokolović, zvani Kara Sahin. Bio je beglerbeg u Erzerumu, a zatim 1562, namjesnik u Egiptu. Mustafa-paša (Kara Sahin) imao je dva sina: Behrama i Rizvana. ${ }^{285}$ ) Za Rizvana je poznato da je bio defterdar, zatim namjesnik u Jemenu. Postao je beglerbeg u Anadoliji i dobio je titulu paše. U tam zvanju, kao beglerbeg, umro je 1585. godine. Imao je sina Ahmed-bega, a ovaj, opet, Hasan-paŠu Rizvanbegovića. ${ }^{206}$ ) Behram-paša, drugi sin Kara Mustafa-paše, mnogo je ratovao u Jemenu i tamo je osnovao mnogobrojne zadužbine. Zajedno sa Lala Mustafa-pašom ratovao je u Perziji 1578, godine. ${ }^{207}$ )

Tokom XV i XVI stoljeća Sokolovići su imali veliki broj svojih članova u sultanovoj službi. Bili su uvijek međusobno povezani i održavali su veze sa svojim zaviěajem. Iz ove porodice potekla su dva velika vezira, pet vezira, deset begler-bega i još niz drugih značajnih ličnosti.

U XVII stoljeću uticaj porodice Sokolovića se smanjio, ali i dalje je ona bila jedna od uglednijih begovskih porodica u Bosni, Sokolovića ima i danas u Bosni, kao i u Istanbulu. ${ }^{205}$ )

905) S. Bašagic, Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovei u turskoj carevini, str. 47; O Mehmed-pasil više vid. I. Uzuncarsili, Osmanli Tarihi III Cilt, 2 kisim, str. 361-362.
$\left.{ }^{256}\right)$ S. Bas̆agile, Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovel u turskoj carevini, str. 41.
265) Isto, str. 56.
568) Isto, str. 64.
200) A. Refik, Solotovići, Sarajevo 1927, str. 228.

Drugi ogranak Sokolovića


Rizvan-paša
Behram-paša
Ahmed-beg
Cetvrti ogranak Sokolovića


Skenderpašići
I porodica Skenderpašića dala je nekoliko značajnih liěnosti Osmanskom Carstvu. Prvi poznati član ovog roda je Skender-paša. Otac mu je bio iz Đenove, a majka Grkinja. ${ }^{\text {a6q }}$ ) Po Muvekitu i Bašagiću, Skender-paša je odgojen na dvoru sultana Fatiha is njim je učestvovao u pohodu pri osvajanju Bosne. H. Sabanovié pretpostavlja da je Skender-paša bio bosanski sandžakbeg 1477, godine i da je na tom položaju ostao do ljeta 1480. godine, kada je postao rumelijski beglerbeg. ${ }^{270}$ ) Nakon pet godina ponovo se vraća na dužnost bosanskog sandžakbega, te je 1499. godine prodirao iz Bosne na mletačke posjede. U ovim operacijama imao je dosta uspjeha, te je zauzeo i Prusac, gdje je 1488. godine podigao i sultansku džamiju u tvrdavi. ${ }^{271}$ )

Skender-paša je umro 1504. godine. Za života je podigao mnogobrojne zadužbine, a u Sarajevu se i danas jedan kraj zove Skenderija,
209) H. S a b a novif, Bosanski sandžak-beg Skender, Istorijski glasnik I/1955, str. 117.
${ }^{270}$ ) Isto, str. 120.
271) A. H and¿̌ić, O formiranju nekih gradskih naselja..., str. 146.
mjesto gdje su bile Skender-pašine zadužbine. Podigao je tekiju, javnu kuhinju za sirotinju, most preko Miljacke, karavansaraj, mnogobrojne mlinove u Sarajevu, Rogatici, Visokom i Višegradu. U blizini tekije nalazili su se i cifluci, voćnjaci, mlinovi sve što je bilo u posjedu Skender-paše. ${ }^{772}$ )

U Istanbulu je Skender-paša podigao mesdžid i tekiju i za njihovo održavanje uvakufio četiri sela u kadiluku Vize. ${ }^{275}$ )

Pouzdano se zna da je Skender-paša imao dva sina Hurem-pašu i Mustafa-pašu, kao i jednu kéer. ${ }^{974}$ ) Prema nekim podacima S. Bašagića, Skender-paša je imao sinove Hasan-bega i Numan-bega.

Skender-pašın sin Hurem-paša bio je početkom XVI stoljeća zaim u Bosni. U defteru za bosanski sandžak iz 1516. godine upisani su njegovi posjedi (zijamet) u nahiji Brod u iznosu od 73.412 akči. Jedno vrijeme Hurem-paša je bio i beglerbeg Karamanije (u vrijeme sultana Sulejmana Veličanstvenog) i na tom položaju je i poginuo. ${ }^{275}$ )

Mlađi sin Skender-pašin, Mustafa-paša, rođen je oko 1482, godine. Još kao mladić učestvovao je s ocem 1499, godine u borbama u Dalmaciji. Bio je namjesnik u Siriji do 1526. godine kada je poginuo. ${ }^{276}$ ) U Sarajevu je sagradio džamij̣u i mekteb uz tekiju svoga oca Skender-paše i za nju uvakufio velike posjede u Veseloj straži u nahiji Uskoplje. ${ }^{\text {r77 }}$ ) Va-kuf-nama Mustafa-paše o podizanju ove džamije i zavještanju dobara za njeno izdržavanje sačuvana je i predstavlja najstariji sačuvaní primjerak originalne vakuf-name u Bosni. Ovjerena je u Tripolisu 1517. godine. ${ }^{\text {ari }}$ ) Njegova džamija je prva pod kupolom podignuta džamija u Sarajevu.

Mustafa-paša je bio oženjen jednom od kćeri sultana Selima Is kojom je imao sina Kara Osmana.

O kćeri Skender-pašinoj poznato je samo da je bila udata za smederevskog sandžak-bega Mustafa-pašu, koji je podigao zadužbine u Nišu i Naldeku. ${ }^{279}$ )

Kara Osman Sah-beg Skenderpašić, sin Mustafa-paše i kcerke sultana Selima, bio je od 1561. do 1563. godine bosanski sandžakbeg, a zatim sandžakbeg u Lepantu i Trikali, gdje je umro 1567. godine. ${ }^{286}$ )
A. Handžíc navodi da je Mustafa-paša imao još jednog sina, Meh-med-hana, koji je 1548. godine bio zvornički sandžakbeg i koji je sahranjen u Skoplju kraj svoje majke sultanije. Na položaju zvorničkog san-džak-bega Mehmed-hana je zamijenio sin Ahmed-beg (1558). ${ }^{\text {E8I }}$ )
${ }^{272}$ ) B. Zlatar, Popis vakufa $u$ Bosni iz prve polovine XVI vijeka, POF XX-XXII/1970-71, str. 115-129.
${ }^{275}$ M. T. Gōkbilgin, Edirne.... s. 432.
27a) H. Sabanović, Bosanski sandžak-beg Skender, str. 125.
275) Sicilli Osmani II, str, 271.
${ }^{276)}$ H. S a banovié, Bosanski sandžak-beg Skender, str, 126.
${ }^{27 \%}$ BBA, TD NS 211, Op\$irnl defter bosanskog sandžaka iz 1540, godine; OIS br, 75 , fo 396.
${ }^{278}$ H. Sabanovié, Najstarije vakufname u Bosni, POF III-IV/1953, str. 403-413.
$\left.{ }^{279}\right)$ H. Sabanović, Bosanski sandzak-beg Skender, str. 127.
${ }^{230}$ ) Isto, str. 127.
291) A. Hand $\begin{gathered}\text { ićc, Tuzla i njena okolina } u \text { XVI vijeku, Sarajevo 1975, str. } 63 .\end{gathered}$


## Malkoči

Općenito se smatra da je najstarijl predak ove porodice Kara Osman, koji se istakao u borbama protiv Mlečana i Mađara. ${ }^{282}$ ) O njegovom porijeklu se ne zna ništa pouzdano. Najvjerovatnije da je Kara Osman domaći čovjek i da je porijeklom iz Uskoplja. Prvi put u izvorima se javlja 1485. godine kao posjednik timara u sarajevskoj nahiji. ${ }^{\text {²85 }}$ ) Kasnije je imao više posjeda u nahijama Sokol i Neretvi. ${ }^{284}$ )

Kara Osman je imao tri sina: Hasan-bega, Malkoč-bega i Džafer--bega.

Hasan-beg, sin Malkoč-begov bio je dizdar tvrđave Novi u Bosni. Imao je posjede u nahijama Sokol, Nečven i Uskoplju. ${ }^{\text {sas }}$ ) Inače $i$ o Ha-san-begu se ne zna mnogo, kao ni o drugom Kara Osmanovom sinu Dža-fer-begu, koji je bio samo timarnik. Ni o njihovim potomeima nema podataka.

Najpoznatiji Kara Osmanov sin je Malkoč-beg, poznati krajišnik, kojı je učestvavao u mnogim ratnim pohodima prema zapadu. Kada su Turci osvojena područja u Dalmaciji, preko Dinare, pretvorili u poseban vilajet, koji se zvao Vilajet Hrvati, Malkoč-beg je postao prvi vojvoda toga vilajeta. od 1555. do 1561. godine bio je bosanski sandžakbeg, a od 1561 do 1563. hercegovački sandžakbeg. ${ }^{285}$ ) Pred kraj života Malkoč-beg je postao kliški sandžakbeg i na tom položaju je i umro 26. oktobra 1565. godine. Pokopan je u Banjoj Luci pokraj svog sina Džafer-bega. ${ }^{297}$ ) Od njegovih zadužbina poznata nam je jedino džamija koju je podigao u Glamoču tadašnjem sjedištu istoimene nahije ${ }^{288}$ )
${ }^{2 x z}$ ) O Malkočima ops̈irnije u radu B. Zla ta r, POF XXVI u štampl.
$\left.{ }^{283}\right) \mathrm{BBA}, \mathrm{TD}$ N 18 (1485); OIS br. 61, fo 17
28) BBA, TD No 284 (1550); OIS br. 212, fo. 187; BBA, TD No 57 ( $1528-1530$ ) ter. 64, fo. 19.
(1554); OIS br, 92, fo 317; BBA, TD No 284 (1550); OIS br 1o 88, 173, 183, 186, 197.
${ }^{286)}$ T. Popovic, Spisak hercegovackih namesnika u XVI veku, str, 97.
287) H. Sabanovic, Natpisi na nadgrobnim spomenicima Malkoč-bega ovog sina Dzafer-bega. POF II/1951, Sarajevo 1952, str. 255.
${ }^{269}$ ) Ankara, TK Ní 475 (pocetak XVII stoljeća), OIS br. 221, to 241.

Od potomaka Malkoč-beg je imao, koliko se zna, sedam sinova jednu kéer: Džafera, Osmana, Omera, Ibrahima, Aliju, Husejna, Hasana i kćer Hani, Svi oni imali su velike posjede u kliškom sandžaku koje su naslijedili od oca ili stekli svojim zaslugama. Dżafer-beg je bio kapetan u Gradiškoj, i to je prvi pomen funkciji kapetana u Bosni. ${ }^{299}$ )

Ibrahim-beg je poznat po tome što je podizanjem džamije udario temelje Novoselu, kasnijem Donjem Vakufu. ${ }^{990}$ ) Vršio je dužnost kapetana obrovacke kapetanije.

Omer-beg, $\sin$ Malkoč-begov bio je miralaj u kliškom sandžaku
Ali-beg je kao i Džafer-beg i Ibrahim-beg bio kapetan ${ }^{201}$ ), jer je ta funkcija bila nasljedna u porodici. Jedno vrijeme bio je sandžakbeg i muhafiz Ostrogona. ${ }^{292}$ )

Husejn-beg, peti Malkoč-begov sin bio je krupni zaim a jedno vrijeme je i on bio na dužnosti kapetana rijeke Save. ${ }^{293}$ )

O Osman-begu i Hasan-begu nema podataka, izuzev onih koji su se nalazili u nahijama Nadin, Kljuex i Kupres. ${ }^{204}$ )

I Hani, kcer Malkoč-begova kao i cijela porodica imala je posjede u kliškom sandžaku u nahijama Kupresu i Uskoplju. ${ }^{295}$ )

Od potomaka Malkoč-begovih sinova javljaju se u izvorima do kraja XVI stoljeća samo Džafer-begovi sinovi. On je imao četiri sina: Arslana, Mehmeda, Derviša i Hasana.

Postoje nepotpuni dokazi da su neki od Malkočevića dobili kasnije zijamet u Dugama kod Prozora, te su po tome mjestu ti članovi i njihovi potomei nazvani Dulali-Dugalići. ${ }^{296}$ )

${ }^{\text {2s9 }}$ H. Kreševijaković, Kapetanije u Bosmi i Hercegovini, Naů̀no drustvo NR BiH, knj. 4, Sarajevo 1954, str. 17.
${ }^{290}$ ) Ankara, TK Ne 475 (početak XVII stoljeća); OIS br. 211, fo 82
$\left.{ }^{291}\right) \mathrm{BBA}, \mathrm{TD}$ Ne 533 (1573); OIS br. 92, 10 18.
${ }^{29 z}$ ) S. Basagic, Kratka uputa u proslost Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1900, str. 50 .
${ }^{293}$ ) H. Sabanović, Vojno uredenje Bosne od 1463. do kraja XVI stoljecia, str. 221.

294 ) BBA, TD No 533 (1574); OIS br. 92, fo 146
295) Isto.
${ }^{296)}$ A. Handzic, Pisma Ahmed-paše Dugalića dubrovackkom knezu i via steli, POF III-IV/1952-53, str. 146.

Porodica Jurišević je najvjerovatnije porijeklom iz Bosne. Najpoznatiji član ovog roda je Mustafa-paša Jurišević, bosanski sandžakbeg od 1. oktobra 1515, godine sve do smrti $1520^{207}$ ) Imao je velike posjede u Bosni. Njegov has iznosio je 445.337 akči. ${ }^{299}$ ) U domen Mustafa-pašinih posjeda spadalo je i Sarajevo. Iz ove porodice poznata su još dva Mu-stafa-pašina rođaka, Ahmed-beg i Sulejman-beg. Obadvojica su bili zaimi. ${ }^{299}$ )

## Katušiči

Porodica Katušić porijeklom je iz Cernice. Najpoznatiji član ove porodice i prvi koji je primio islam bio je Ferhad-beg Katušié, sin Radosava Katušića iz Cernice. ${ }^{300}$ ) Prvi put ga susrećemo 1515. godine kada je dolazio u Dubrovnik s bratom i ocem. Ime brata u ovom dokumentu se ne spominje, a otac Radosav živio je u to vrijeme u Cernici. ${ }^{301}$ ) Ferhad--beg je u oktobru 1521. posjetio svoga oca u Cernici. ${ }^{302}$ )
C. Truhelka je, čini se, pogrešno izjednačio Ferhad-bega Katušića s Ferhad-pašom Sibeničanom, koji je bio vezir i carski zet, a ubijen je 1524. godine. ${ }^{309}$ )

## Resiči

O ovoj porodici se vrlo malo zna. U dubrovačkoj gradi spominje se član ove porodice Skender-beg Resić, alajbeg, po svoj prilici istaknuta liěnost koju Dubrovčant oslovljavaju kao >glava sandžak-begovih spahija e I koji je njihov prijatelj. Oni mu nose poklone zajedno s darovima sandžakbegu. ${ }^{304}$ )
${ }^{297}$ H. Sabanović, Postanak i razvoj Sarajeva, Radovi knj, XIII. OdjeJjenje istorijsko-filoloEkih nauka knj. 5, Sarajevo 1960, str. 102.
${ }^{299}$ ) BBA, TD Ne 57, Sumarni defter bosanskog sandžka iz 1528-30; OIS br. 64, fo 2
${ }^{281}$ ) BBA, TD No 57 ( $1528-30$ ); OIS br. 64, fo $12,22,24$.
300) HAD, Cons. Rog. 35, 141: 3 . . Ferchat begh subaslacho filio Radossavi Catussich de Cernica...
${ }^{\text {301) }}$ C. Truhelka, Gazi Husrev-beg, njegov život i njegovo doba, str. 8, biljeska 3
${ }^{3029}$ Isto.
${ }^{303)}$ Isto.
${ }^{304)}$ HAD, Cons. Rog. 36, 1522, 222,

Kopěici su zauzimali istaknuto mjesto medu muslimanskim plemstvom u XVI stoljeću. ${ }^{305}$ ) Najstariji poznati Član ove porodice Kasim-beg Kopčić posjedovao je 1516. godine zijamet u nahiji Osat u višegradskom kadiluku s godišnjim prihodom od 40.072 akče. ${ }^{300}$ ) Od njegovih potomaka poznata su dva sina: Murat-beg i Džafer-beg.

Murat-beg Kopčić bio je kliški sandžak-beg ${ }^{307}$ ). Imao je zijamet u nahiji Neretvi koji se sastojao od nekoliko sela. ${ }^{308}$ ) Od njegovih potomaka poznata su mu tri sina: Džafer-beg, Kasim-beg i Nuh-beg. Sva trojica su bili spahije i nosili titulu beg.

O drugom Murat-begovom sinu Džafer-begu nema podataka u pristupačnim izvorima, izuzev jedne zabilješke u basanskom defteru iz 1529. godine u kojoj se kaže da je novac od svog unapređenja Kasim-beg dao svom sinu Džaferu. ${ }^{\text {no9 }}$ ) Međutim, u narodnim pjesmama ime Džafer-bega Kopčića se često spominje. Od njegovih potomaka zna se za jednog sina Mehmeda, koji je imao timar u nahiji Neretvi sa prihodom od 3.083 akcée. ${ }^{319}$ )


## Tardići

Ova porodica porijeklom je iz Sibenika. Prvi poznati çlan iz ove porodice koji je primio islam i koga susrećemo u prvoj polovini XVI stoljeća je Murat-beg Tardić. Njegov brat bio je svećenik, živio je u Sibeniku i zvao se Juraj. ${ }^{31}$ ) Murat-beg je bio libertin, dvorjanin i napokon cehaja bosanskog Husrev-bega. ${ }^{312}$ ) Spominje se kao sin Abdulahov, što takođe izričito ukazuje na njegovo hrišćansko porijeklo. Murat-beg je

[^7]1526. godine postao Husrev-begov kapidžibaša i vojvoda. ${ }^{312}$ ) Iste godine je sa Husrev-begom učestvovao u pohodu na Mohač kada je imao početni zijamet od 20.000 akči ${ }^{314}$ ) Godine 1527. zadarski knez je javio u Mletke da je turska vojska dossla pod Obrovac pod vodstvom Murat-bega Tardica ${ }^{315}$ ), kojom prilikom je Obrovac bio i zauzet (30. III 1527). Veliku zaslugu imao je Murat-beg i u osvajanju Klisa 12. marta 1537. godine. Tada je od osvojenih krajeva zapadne Bosne, Dalmacije, Krbave i Like bio obrazovan kliški sandžak. Za prvog kliškog sandžakbega imenovan je upravo Murat--beg Tardić. Na ovom položaju on je ostao do 1544. godine. Sredinom aprila 1538. Murat-beg je zauzeo Nadin i Vranu, a tokom 1543. i Brezovicu, Pakrac i Petrovin. ${ }^{319}$ )

Murat-beg je imao velike posjede u kliškom sanď̌aku. ${ }^{317}$ ) U samom Klisu podigao je džamiju. Iz Klisa je bio premješten za požeškog sandžakbega ${ }^{318}$ ), ali je tu dužnost vršio kratko vrijeme, jer je već 1545, umro. Sahranjen je pored Husrev-bega u dvorištu njegove džamije u Sarajevu kao prvi mutevelija Husrev-begova vakufa.

Prema podacima H. Sabanovića, Murat-beg je imao sina Mehmed--bega, koji se spominje među turskim vojskovođama u Slavoniji i Hrvatskoj ${ }^{319}$ ), i Arslan-bega, koji je 1545. godine u nahiji Orahovici u požeškom sanď̌aku posjedovao čifluk. ${ }^{320}$ )


## Ulamapa§̌ići

Rodonačelnik porodice Ulamapašić je Ulama-beg (paša). On je rodom iz Perzije. ${ }^{321}$ ) Bio je gospodar Azerbejdžana i bivši vazal perzijskog šaha. ${ }^{322}$ ) Sultan Sulejman ga je premjestio iz Azije u Bosnu za bosanskog

[^8]sandžakbega. Ulama-beg je na ovaj položaj došao poslije Husrev-bega, 1541, i tu ostao do 1553. godine. Svojim upadima iz Bosne Ulama-beg je ugrožavao susjedne teritorije. Tako je u aprilu 1543. osvojio gradove: Voćin, Stupčanicu, Čakovec, Bijelu Stijenu i Orahovicu. ${ }^{323}$ ) Uéestvovao je i u operacijama u Banatu 1552. Tom prilikom je osvojio Moslavinu, Viroviticu i Cazmu ${ }^{324}$ Postao je paša.

Ulama-paša je imao sina Skender-bega, koji je bio bosanski zaim i koji je stanovao u Sarajevu. Godine 1566. Skender-beg je postao pakrački sandžakbeg, odakle je premješten za požeškog sandžakbega. ${ }^{3 z 5}$ ) Na tom poloz̃aju je I poginuo.

Skender-beg je imao sina Mehmed-bega, koji je bio pjesnik i koji je pisao pod pseudonimom Gajreti. Umro je 1582. godine. ${ }^{326}$ )

Bašagić navodi da je Skender-beg imao još jednog sina Ferhad-bega, koji je takode živio u Bosni. ${ }^{327}$ )

Porodica Ulamapašića jedna je od rijetkih porodica čija je loza presađena u Bosnu. Ulama-paša je, dakle, bio premješten u Bosnu na dužnost, a njegovi potomei su tu ostall da zive.


## Rustempašići

Poslije Sokolovića na dvoru osmanskih sultana počinje da se ističe jedna nova porodica porijeklom iz naših krajeva. To je porodica Rustempašića. Rodonačelnik je veliki vezir sultana Sulejmana i njegov zet Ru-stem-paša Opuković, prema nekim piscima rodom iz Skradina. ${ }^{329}$ ) Dubrovčani su mu se obraćali kao „svomu zaštitniku i srodniku i kao onome koji je njihova jezika ${ }^{32}$ ) ${ }^{32}$ ) Prema svjedočenju Bernarda Navadera, medutim, Rustem-paša je rodom iz jednog sela pokraj Sarajeva. ${ }^{330}$ )

Rustem-paša je odveden u Istanbul kao adžami-oglan. Prvo zvanje koje je stekao na dvoru bilo je zvanje mirahora. Zatim je bio beglerbeg u Dijarbekiru i Anadolifji. Godine 1539, oženio se kéerkom sultana Su-
${ }^{323}$ ) Isto, str. 652.
as9) R. Samardzific, Mehmed Sokolonic, str, 112.
s59) H. Sabanović, Književnost Muslimana na orijentalnim jexicima str. 70.
${ }^{320}$ ) Istl, str. 70-71; Sicilli Osmani III, s. 621.
${ }^{327}$ ) S. Bas̆agíć, Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovei u turskoj carevint, str. 19.
328) Isto, str. 19.
329) J. Tadic, Slovenskt osjecaji nasth starih Muslimana, Katendar Gajreta za 1940. godinu, Sarajevo 1989, str. 71.

339 R. Samardǐic, Mehmed Sokolovic, str. 7; Islam Ansiklopedisi IX Cilt, str. 800 Relazioni, serie III, vol. I, 88-89.
lejmana, princezom Mihrimah, i tada je dobio titulu vezira, 1541. postao je drugi vezir, a u martu 1544. veliki vezir. ${ }^{3 a 1}$ ) Od 1553. do 1555. sultan Sulejman je bio oduzeo državmi pečat Rustem-paši i povjerio ga osvajaču Temišvara, Ahmed-paši ${ }^{332}$ ) Kao sttićenik i zet sultanije Rokselane; Ru-stem-paša je ponovo veliki vezir 1555 . i na tom položaju je ostao do marta 1561. godine.

Rustem-pǎ̌a je na raznim stranama podigao niz zadužbina. Bio je veoma bogat. U Istanbulu je sagradio džamiju koja se ističe među spomenicima osmanlijoke arhitekture u XVI stoljeću, zatim medresu, karavansaraj, hamam, imaret i biblioteku. ${ }^{339}$ ) I po Bosni je Rustem-paša podigao niz zadužbina, naročito u Sarajevu (Brusa bezistan), gdje je imao i veće pasjede. ${ }^{33}$ )

I sultanija Mihrimah, žena Rustem-pašina bila je veoma bogata i imala velike posjede. ${ }^{335}$ ) Za nju su Dubrovčani nabavljali tkanine u Veneciji i poslije Rustem-pasine smrti. ${ }^{35}$ )

Rustem-paša je imao dva sina i kéer Aišu, koja je bila udata za velikog vezira Ahmed-pašu. ${ }^{337}$ ) Jedan od sinova Rustem-pasinih je Mu-stafa-paša, kliški sandžak-beg, koji je poginuo zajedno sa Hasan-pašom Predojevicem pod Siskom 1593. godine. ${ }^{235}$ ) U Livnu, sjedistu kliskog san-džaka- podigao je džamiju. ${ }^{339}$ ) Kako se zvao drugi Rustem-pašin, sin nije poznato.

Rustem-paša je imao tri brata koji su takode zauzimali istaknuta mjesta među muslimanskim plemstvom u XVI stolječu. Jedan od njegove braće Sinan-paša bio je sandžakbeg u Hercegovini od augusta 1547. do juna 1549. godine, odakle je otišao za admirala osmanske flote. ${ }^{300}$ ) Svoga drugog brata Mehmed-bega, zvanog Karađoz-beg, Rustem-paša je doveo u Mostar, gdje je ovaj sagradio niz svojih vakufskih objekata. U izvođenju tih gradevina učestvovali su i dubrovački majstori. ${ }^{\text {.tit }}$ ) Najpoznatija mu je džamija koja se sačuvala do danas i sa čijeg se natpisa vidi da je Mehmed-beg bio brat velikog vezira. Pored još niza gradevina u Mostaru, podigao je zadužbine u Konjiou, Blagaju i Potocima kod Mostara. ${ }^{\text {MI }}$ ) Mehmed-beg (Karadoc-beg) imao je dosta posjeda i u okolici Sarajeva. ${ }^{\text {sos }}$ )
${ }^{391}$ ) Islam Ansiklopedisi IX eilt, str. 800-802,
${ }^{392)}$ R. S amardžić, Mehmed Sokolovic, str. 86.
339) Islam Ansiklopedisi IX, cilt, str. 800-802.
${ }^{334}$ ) BBA, TD Ne 379 (XVI stoljeće, poslije 1568); OIS br. 76, fo 183.
$\left.{ }^{395}\right)$
3a9) HAD, Cons, Rog 63, Edirne...s s. 500 ,
$\left.{ }^{339}\right)$ HAD, Cons. Rog. 63, oktobar 1575, 86.
 1937-38, str. 15; I. H. UZ Zuncar§ili, Osmanli Tarihi, III Cllt, 2 kisim, Ankara 1954, str. 339.
${ }^{339}$ ) M. Perojevic, Klis u turskoj vlesti, Sarajevo 1936.
${ }^{399}$ ) Ankara, TK Ne 475 (poc̃etak XVII stoljeća); OTS br. 211, fo 95.
310 T. Popovic, Spisak hercegovac̉lcih namesnika, u XVI veku, str. 96 .
${ }^{31}$ T. Pop ović, Dubrovnik i Turska u XVI velcu, str. 218.
${ }^{942}$ ) Dž, Celic - M. Mujezinovié, Stari mostovi u Bosni i Hercego-
${ }^{34}$ ) BBA, TD N 379 (XVI stoljeće poslije 1568); OIS br. 76, fo 174.

Bio je ỡẽenjen ženom po imenu Đulšah. ${ }^{34}$ ) Iz njegove vakufname se saanaje da je imao trí sina: Muhamed-bega, Hadži Jusufa i Sulejmana. ${ }^{\text {¹5 }}$ ) Jedan od ove trojice bio je kapetan Neretve. ${ }^{3 t}$ )

Pored Sinan-paše i Mehmed-bega Rustem-paša je imao i brata Bali-bega, koji je podigao jednu džamiju u Pruscu ${ }^{\text {art }}$ ) Sestra mu se zvala Nefisa i živjela je u Sarajevu. U Kronici M. E. Kadića spominje se u jednom dokumentu 1565. godine Nefisa, kćerka Mustafe, a sestra velikog vezira Rustem-paše. Da li je ovaj Mustafa i otac Rustem-pašin, još se ne može réci sa sigurnošću. ${ }^{\text {it }}$ )

Potomak ove porodice je, vjerovatno, i Mehmed-beg Karausbegović iz Novog, ito od Karadžoz-bega. ${ }^{\text {¹0 }}$ )


## Pijalepašići

Pijalepašici su porijeklom iz Hrvatske. Kao rodonačelnik ove porodice navodi se Abdurahman-paša, čiji je sin Pijale-paša bio odgojen na carskom dvoru ${ }^{359}$ ) Prema nekim podacima (Stephan Gerlach) Pijale-paša je roden u Mađarskoj. ${ }^{281}$ )

Pijale-paša je postao zapovjednik osmanske flote 1544. godine. Nakon velike pobjede te flote i asvajanja Džerbe bio je unaprijeden u rang alžirskog beglerbega. Iste godine kada se i slavni Mehmed-paša Sokolović

[^9]oz̃enio princezom Ismihan (1562) i Pijale-paša je dobio za ženu princezu Dževher-han, kéerku sultana Selima. ${ }^{362}$ )

Kao admiral osmanske flote Pijale-paša je učestvovao u nizu bitaka na moru, na primjer u pohodu na Maltu 1565. Godine 1566 . je zauzeo Hios i tada je uveden u vezirsko vijeće. Od 1568. Pijale-paša je bio treci kubbe vezir. ${ }^{339}$ )

Pijale-paša je umro 1578. godine i pokopan je u svojoj džamiji na Kasum-paši u Istanbulu. Tu su pokopana i njegova djeca: sedam sinova 1 četiri kéeri. ${ }^{354}$ ) Pored džamije u Istanbulu je Pijale-paša podigao još mesdžid, sebilj i mekteb.

Od njegovih sinova poznati su Mustaj-beg i Mehmed-beg. Od Mu-staj-bega vuče porijeklo poznata porodica Mustajbegovića ${ }^{355}$ ), a od unuka Pijale-pašinog, Sahbaz-paše jedna grana ove porodice nazvala se Sahbazpašići. ${ }^{350}$ )

Mehmed-beg Pijalepašić bio je hercegovački sandžakbeg od maja do septembra 1582. godine. U dubrovačkoj građi ne navodi se njegovo ime, nego samo podatak da je sin Pijale-paše. ${ }^{337}$ ) Međutim, u drugim izvorima nalazimo njegovo ime. U hercegovačkom defteru iz XVI stoljeća postoji zabilješka iz 1582 . godine da su hasovi hercegovačkog sandžakbega u posjedu Mehmed-bega sina Pijale-paše. ${ }^{356}$ )

Od kćeri Pijale-pašinih poznata su imena samo dvije. To je Aiša i Fatima, ${ }^{350}$ )

Potomei Pijale-pašini nastanili su se u Bosni i tu ostali.


## Arnautovići

Prvi i najpoznatiji clan ove porodice Husejn-beg, sin Ilijasov, zvani Arnautović, živio je u selu Vrhbarju kod Rogatice. Po narodnoj tradicij rodom je iz Arnautovića, sela kod Rogatice. Mnogo je doprinio razvoju

[^10] str. 12. str. 74

Rogatice i njene čaršije. Tu je 1558. godine sagradio džamiju, pored džamije mekteb, vodovod, hamam, karavansaraj, nekoliko dućana, mlinove itd. ${ }^{2069}$

Iz njegove vakuf-name se saznaje da mu se otac zvao Ilijas, majka Hafsa-hatun, sestra Mihri-hatun i žena Hatidža-hatun, te da su imali kcer Aišu. ${ }^{361}$ )

Husejn-beg se spominje i među svjedocima u vakuf-nami Mustafa--paše Sokolovića ${ }^{302}$ ), stto pokazuje da je bio veoma ugledan i da je na neki način bio povezan sa slavnom porodicom Sokolovića.

Porodica Arnautović je i kasnije imala velike posjede u okolini Rogatice $\left.{ }^{3 * 59}\right)$


Porodica Boljanića potiče iz sela Boljanića u Hercegovini, a uzdigla se zahvaljujući velikom veziru Mehmed-paši Sokoloviću cija je sestra Semsa bila udata za jednog člana ove porodice, Sinan-bega Boljaniéa.

Bajram-aga, rodonačelnik ove porodice, bio je samo aga u selu Boljanićima. Njegova dva sina Sinan-beg i Husejn-beg uspjeli su da dođu do visokih položaja u Osmanskom Carstvu.

Sinan-beg Boljanić bio je sandžakbeg u Bosni 1562, a već sljedeće godine 1563. premješten je u Hercegovinu, gdje je ostao do marta 1567. Ponovo dolazi na istl položaj 1569, zatim i treci put ga nalazimo kao hercegovačkog sandžakbega od aprila 1574. do februara 1580. godine. ${ }^{354}$ )

Za vrijeme uprave u Hercegovini Sinan-beg, koji je postao i paša, podigao je niz zadužbina: u C̄ajniču je sagradio džamiju, mesdžid, mekteb i tekiju, u selu Njegoševići mekteb, zatim mesdžid u kasabi Sopot, koja je pripadala kadiluku Nevesinje, U Cerniku, u sandžaku Začasna, Sinan--beg je podigao mekteb, banju i karavansaraj, te niz objekata u Banjoj Luci. ${ }^{\text {Jes }}$ ) Preko rijeke Lim u Priboju sagradio je most, kao i još neke mostove na rijeci Janjini ${ }^{366}$ ) (rijeka Janjina teče kroz Cajniče i ulijeva se u Drinu). Sahranjen je u Cajniču u turbetu pokraj svoje džamije.

[^11]Iz vakuf-name Sinan-begove saznajemo da je imao tri brata: Hu-ejn-pašu, Ali-bega i Davud-bega, zatim dvije sestre: Muksimu i Zilkadu i roje djece: sina Sulejman-bega i dvije kćeri: Belkisu i Aišu. Njegova raća All-beg i Davud-beg bili su mutevelije njegova vakufa. U dubroačkoj gradi spominju se četiri Sinan-begova sina koji su u oktobru 1565. odine posjetili Dubrovnik ${ }^{367}$ ), all se ne navode njihova imena.

Husejn-paša Boljanić, drugi sin Bajram-agin, bio je takode herceovački sandžakbeg, i to od marta 1567. do marta 1569. godine. Iz Heregovine je premješten za sandžakbega u Bosnu. ${ }^{348}$ ) Kasnije je bio beg-er-beg u Egiptu, Dijarbekiru i Bagdadu. ${ }^{309}$ ) Kao beglerbeg Dijarbekira odigao je u Pljevljima veoma lijepu dżamiju i karavansaraj. ${ }^{370}$ ) Za ove bjekte uvakufio je posjede u okolini Pljevalja i Bijelog Polja. ${ }^{371}$ ) U poizanju Husejn-pašinih zadužbina učestvovali su i dubrovački majstori.

Pred kraj života Husejn-paša je postao bosanski begler-beg. U tom vojstvu pisao je jedno pismo u Dubrovnik 2. XII 1004. (1595) iz Banje uke ${ }^{372}$ )

Pored navedenih članova roda Boljanića E. Celebi navodi još i Dža-er-bega Boljanića za koga H, Sabanovié tvrdi da je potomak Husejnpaše. Ta tvrdnja je vjerovatna i zbog toga što su se odžaci Džafer-begovi alazili u okolini Cajniča. ${ }^{373}$ )

U dvorištu Sinan-begove džamije u Cajniču nalazi se nadgrobni sponenik $s$ ženskom kapom. Natpis na nišanu pisan je 1582. godine. Tu je ajvjerovatnije sahranjena neka žena iz porodice Boljaniéa. ${ }^{374}$ )

Rod Boljanića potekao je iz Hercegovine, a njegovi çlanovi su živjeli održali se u Bosni i Hercegovini. Ova porodica je karakteristična i zbog oga sto je bila rodbinski povezana s nekim begovskim porodicama u Bosni.

${ }^{\text {sa7) T. Popovie, Spisak hercegovackih namesnika iu XV1 veku, str, 97; }}$ IAD, Cons, Rog. 57. 204
$\left.{ }^{365}\right)$ Isto, str. 97.
300) M . V a sić, Gradovi pod turskom vtašću, Istorija Crne Gore 3, tom I, Fitograd, 1975, str. 517.
a70) BBA, TD Ne 654, nedatiran! opsirn! defter hercegovac̈kog sandžaka iz XVI toljeća; OIS br. 99, fo 35 .
${ }^{371}$ ) Isto, fo 37.
372) HAD, Acta Turearum $1-X C$, fo 35.
$\left.{ }^{378}\right)$ E. Celebi, Putopis, str, 395.
354) M. Mujezinović, Turski natpisi XVI vijeka u Bosni i Hercegovini,

Porodica Vuković-Desisalié je poznata srednjovjekovna porodica koja se javlja u prvoj polovini XV stoljeća u Hercegovini. Najstariji poznati clan ove porodice bio je knez Vuk Desisalić, koji se 1435. spominje kao vlastelin Hercega Stjepana. Na dvoru Ahmed-paše Hercegovića żivio je jedan član ove porodice Grgur Desisalié, koji bi mogao biti otac Ferhad--bega Vukovića-Desisalića. Ferhad-beg je jedini poznati islamizirani član ove porodice. Zivio je u Sarajevu. Bio je bosanski sandžakbeg od 1568. do 1572. godine i dugogodišnji čazmansko-pakfački sandžakbeg. ${ }^{\text {.775 }}$ ) Fer-had-beg je 1561. podigao u Sarajevu Ferhadiju džamiju. ${ }^{376}$ )

U XVI stoljeću u Sarajevu je živio i Ferhad-begov brat vojvoda Ivan Desisalić. ${ }^{377}$ )


## Prodovići

Odakle je ova porodica, još se ne zna. Od ovog roda zna se samo za Hasan-pašu Prodovića i njegova dva rođaka.

Hasan-paša je bio hercegovački sandžakbeg od aprila 1572. do aprila 1574. godine ${ }^{374}$ ) Iz ovog vremena, tačnije iz 1573 , sačuvana su njegova originalna pisma u Beckom arhivu. ${ }^{379}$ ) Prije nego sto je došao za hercegovačkog sandžakbega, Hasan-paša je bio temišvarski beglerbeg. ${ }^{\text {ano }}$ )

Od njegove rodbine zna se samo za Mehmed-agu, sestrića Hasan--pašinog i rođaka mu Osman-agu. ${ }^{381}$ )
Bardonjići

Bardonjići su porijeklom iz Novog. Jedini poznati član ove porodice iz XVI stoljeća je bio Piri-čelebija Bardonjié. ${ }^{392}$ ) On je 1571. i 1573. go-

POF VIII IX/1958-59, Sarajevo 1960, str. 187.
${ }^{\text {375) }}$ H. S abanović, Bosanski namjesnik Ferhad-beg Vuković Desisalič, Zbornik Fillozofskog fakulteta IV, Beograd 1957, str, 117, 125 i 126.
${ }^{376}$ ) H. Sabanovit, Ko je osnovao sarajevsku Ferhadiju, Glasnik VIS-a IV, sv. 1-1, 1953; M. M ujezinovic, Turski natpisi u Sarajevu iz XVI vijeka, POF II/1951, Sarajevo 1952, str. 110.
$\left.{ }^{3779}\right) \mathrm{D}$ z., Mazallé, Neloliko starih slika, GZM LIV/1942, str. 218.
${ }^{3299}$ T. POpoVI C, Spisak hercegovac̃kih namesnika u XVI veku, str. 98.
a79) A. Iv16, Pisma Hasan-paše hercegovačkog iz 1573. godine, Spomenik SKA, 49, 1910, str. $22-27$.
${ }^{350)}$ R. S a mardǐić, Mehmed Sokolovié, str. 134.
${ }^{381}$ HAD, Dona Turearum I, 24; Cons. Rog. 61, $166 b$
${ }^{382}$ ) V. Skaric, Podaci za histortju Hercegovine od 1566. do sredine 17 vijeka, GZM, 1931, str. 69.
dine dolazio u Dubrovnik i donosio darove ${ }^{\text {ass }}$ ) Njegovi potomei spominju se i u XVII stoljeću.

## Hudaverdi Bosna Mehmed-beg i njegovi potomei

(Repovci, Ajanoviči, Alibegovići, Avdibegovići, Husejnbegovići i Jusufbegoviéi)

Među najkrupnije feudalce u XVI stoljeću u Bosni ubraja se i Hudaverdi Bosna Mehmed-beg. On je bio dvorski Cauš, Posjedovao je zijamet u kliškom sandžaku u iznosu od 47.696 akči i u bosanskom sandžaku u iznosu od 12.300 akči. Za zasluge u vojnim pohodima dobivao je povišice, te se njegov zijamet popeo na 88.596 akči. Kasnije su ovi posjedi prestli na njegove sinove. Mehmed-beg je živio u selu Repovci, gdje je imao veliku kulu. Negdje prije 1579. sagradio je džamiju u Konjicu, poznatu pod nazivom Repovačka džamija

Mehmed-beg je imao četiri sina: Ahmeda, Mustafu, Husejna i Muhameda koji su kao i otac bili krupni zaimi. Od Muhameda vodi porijeklo poznata porodica Repovei, a od ostalih sinova potomei su: Ajanovici, Alibegoviéi, Avdibegovići, Husejnbegovići i Jusufbegovići. ${ }^{344}$ )

Porodica Repovel jedna je od rijetkih porodica o kojoj su se sačuvali podaci iz XVI stoljeća, iako njenı članovi nisu ulazili u upravu Osmanskog Carstva, Sve do okupacije Bosne i Hercegovine (1878), to je bila najuglednija porodica u nahiji Neretvi. Kasnije su iz ove porodice birani vilajetski ajani te se po tome jedna grana ove porodice zove Ajanovići. ${ }^{385}$ )


O porijeklu Lakišića mogu se iznijeti dvije verzije. Prema jednoj, bezí Lakišići došli su iz Konje, iz Male Azije i naselili se u Mostaru, gdje

[^12]su bili dizdari mostarske tvrđave. Druga govori da su Lakišići porijeklom od nekag Lake, koji je živio krajem XV stoljeća u okolini Mostara: ${ }^{386}$ )

Najstariji poznati član ovog roda je Hadži Husejn, koji je živio u drugoj polovini XVI stoljeća. U selu Trebesinj kraj Mostara podigao je mekteb i han. Njegov sin Ahmed-beg Lakišić poznat je po džamiji koju je podigao u Mostaru 1649. godine i koja se očuvala do danas. Iz njegove vakuf-name se saznaje da mu se majka zvala Valide kaduna, brat Hadži Mustafa-aga, sestra Kadira i da mu je navedeni brat Mustafa imao sina Muhamed-bega. ${ }^{567}$ ) I ova porodica nije imala značajnijith ličnosti u XVI stoljeću izuzev Ahmed-bega Lakisicica. Tek kasnije iz ove porodice bilo je više cllanova koji su zauzimali istaknutije položaje u osmanskoj vojsci.

Članovi ove porodice opjevani su u mnogim narodnim pjesmama: ${ }^{\text {Lakišića Zlata }}{ }^{388}$ ), ${ }^{2}$ Pogibija Mustaj-bega Lakišića i svatova na Morinama $\alpha^{989}$ )

Popoviei

Popovici su spahijska porodica iz Bileća. Jedini poznati član ove porodice je spahija Sinan Popović, koji se spominje u augustu 1585, godine kada je dopremio u Dubrovnik kao dar nekoliko grla sitne stoke i teladi ${ }^{300}$ ), a za uzvrat je dobio 3.000 aspri. ${ }^{391}$ )
Sestokrilovići

O članovima porodice Sestokrilovića često se govori u narodnim pjesmama. Fermendžin navodi u svom popisu bosanskog plemstva da su Sestokrilovići porijeklom iz Perasta. ${ }^{392}$ ) Međutim, u dubrovačkoj gradi (Dona Turcarum) spominje se 1501. godine jedan Sestokrilović, koji je bio iz

[^13]Novog ${ }^{333}$ ), a pet godina ranije javlja se i Mustafa Sestrokrilovic. ${ }^{\text {na }}$ ) $\mathrm{Se}-$ stokrilovića je bilo i u Ulogu. Tu je Mehmed-beg Sestokrilović podigao džamiju. ${ }^{\text {ant }}$ )

## Bajezidagići

Najstariji član Bajezidagića Bajezid-aga rodom je iz Bosne. ${ }^{306}$ ) Zivio je u Mostaru gdje mu se rodio sin Derviš. Derviš je kao dijete otišao u Istanbul u vrijeme kada je dosta naših ljudi tamo odlazilo da se školuje i da prave karijeru. Bilo je to u doba Mehmed-paše Sokolovića uz čiju podršku je najviše takvih ljudi i uspjelo.

Još od prvih dana svoga školovanja Derviš je pokazivao veliku sklonost za književnost. Prva njegova služba bila je na dvoru Murata III. Dobio je zvanje dogandžibaše. ${ }^{397}$ ) Poslije smrti Murata III, postao je bosanski beglerbeg. Na tom položaju Derviš-paša je ostao kratko, od 1595. do augusta 1596. godine. ${ }^{399}$ ) Tokom 1596, nalazio se na ratištu u Ugarskoj. Na položaj bosanskog beglerbega Derviš-paša je ponovo došao 1598. godine, poslije Ahmed-paše Dugalića. Bio je poznat ne samo kao istaknuti državnik nego i kao pjesnik. S ljubavlju je pjevao o svome zavičaju. Poznata je njegova pjesma o ljepotama Mostara.

U svom rodnom Mostaru Derviš-paša je podigao niz zadužbina: džamiju i uz nju mekteb, medresu i biblioteku. ${ }^{399}$ )

Derviš-paša je poginuo na Margaritinom otoku kod Budima 1603. godine. ${ }^{\text {t00 }}$ ) Iz njegove vakuf-name saznajemo da je imao više braće i sestara. Jedna sestra se zvala Fatima i živjela je u Mostaru. Kao sestra uglednog beglerbega dobivala je poklone od Dubrovčana. ${ }^{401}$ ) Od Derviš--pašinih potomaka zna se za jednog sina Ahmed-bega, koji je kao i otac


Ahmed-beg
393) HAD, Dona Turcarum 152:
394) V. Stkarić, Podaci za historiju Hercegovine od 1566. do sredine 17 vijeka, str. 70.
${ }_{305}^{305}$ E. Cele bi, Putopis, str. 409.
${ }^{305}$ ) H. Sabanovic, Knjitevnost Muslimana na orijentalnim jezicima, str. 118.
${ }^{397}$ 399) Vagandžibas̉a - starjesina soloolara,
398) Vakuf-nama Dervist-pase Bajeaidagića u Valkufskom povjerenstvu u Mostaru, a prepis u Vakufskoj direkcijl u Sarajevu.
${ }^{209}$ ) H. Sabanović, Književnost Muslimana na orijentalnim jezicima, str. 122.
${ }^{400}$ ) I. H. Danismend, Osmanli Tarihi Kronoloÿsi, 3 cilt, str. 221; O Der-viş-pasi vise vid. Istam Ansiklopedisi 3, CiIt, str. 549-551; Sicilli Osmani II, str. 329 ${ }^{401)}$ HAD, Acta Turcarum, Bi Ni 2, br. dok. 13.
bio pjesnik. Upravljao je u više sandžaka u Ugarskoj, gdje je i umro 1641. godine. ${ }^{\text {(0) }}$ ) Najvjerovatnije da se neko vrijeme nalazio u službi i u Bosni gdje je u sarajevskoj nahiji imao zijamet u iznosu od 34.023 akče. ${ }^{49}$ )
Čengići

Za Cengice se može reći da su jedna od rijetkih muslimanskih begovskih porodica u Bosni porijeklom iz Turske. Prvi poznati clan ove porodice je Isfendijar-beg, plemić i slobodni vazal dinastije Akkoyunlu. Krajem XV stoljeća ova porodica je preseljena u grad Cengri kod Ankare. Po tom gradu su se i prozvali Cengići. U XVI stoljeću su se doselili u Hercegovinu, odakle su se razvili u nekoliko ogranaka. Jedan ogranak se naselio u Zagorju, drugl na Ratajima, treći na Ustikolini. Neki članovi ovog roda živjeli su u Foči, Pljevljima, Sarajevu itd.

Kako su se Cengići doselili u Bosnu tek sredinom XVI stoljeća, oni se do kraja tog stoljeća nisu naročito isticali, naime, nema još pomena nekim značajnijim ličnostima. Tek tokom XVII, XVIII i XIX stoljeća njihov ugled raste. Koliko se zna, osam članova te porodice nalazilo se na položaju sandžakbega, a trojica su nosili titulu paše. ${ }^{406}$ )

Iz XVI stoljeća poznat je jedino Mehmed-beg Cengić, koji je živio u Bosni odakle je otišao u Jedrene. ${ }^{405}$ )

## Novošeherlije

Po imenu se vidi da su Novošeherlije iz Novog Sehera (naselje između Žepča i Tešnja). Prvi značajniji član te porodice Ibrahim odveden je kao adžami oglan u Istanbul. Tamo je prvo postao janjičarski aga, a zatim beglerbeg Rumelije. Godine 1582. postao je vezir i tada se oženio Aisom, kcerkom Murata III. Prvi put 1595. godine postao je veliki vezir i taj položaj zauzimao je još tri puta. U svom rodnom mjestu Novom Seheru podigao je džamiju. ${ }^{400}$ )

Ibrahim-paša je umro 1601. godine u Beogradu. Tijelo mu je preneseno u Istanbul i sahranjeno u Sehzade džamiji. U dvorištu te džamije sultanija Aiša je podigla česmu za dušu svoga muža. ${ }^{407}$ )

[^14]Brat Ibrahim-pašin bio je Mehmed-paša (Damad), namjesnik S̉ehrizula. I on je, kao i Ibrahim-paša, bio oženjen sultanijom. Imao je sina Mur-teda-pašu, koji je bio sandžakbeg u Bosni i Bugarskoj, ${ }^{406}$ )

Iz dubrovačkih izvora znamo da je od januara 1588. do februara 1592. na položaju hercegovačkog sandžakbega bio brat drugog vezira Ibra-him-paše Novošeherlije. Njegovo ime se tu ne navodite9), pa ne znamo da li je to bio pomenuti Mehmed-paša ili neki drugi njegov brat.

Predojevići

Predojeviéi su živjeli u Hercegovini i spominju se još od 1356. godine. ${ }^{410}$ ) Prvi poznati islamizirani clan ove porodice bio je Hercegli Ha-san-paša Predojević. Kako mu i sam nadimak kaže, roden je u Hercegovini. Vjerovatno je kao adžami-oglan odveden u sultanski saraj gdje je prvo bio čakirdžibaša. ${ }^{41}$ ) Iz dvora je premješten za sandžakbega u Segedin odakle je 1591. došao za beglerbega u Bosnu. ${ }^{412}$ ) Hasan-paša je bio poznat kao veoma ratoboran. Kao bosanski beglerbeg osvojio je Bihać (1592) i time proširio granice Osmanskog Carstva prema zapadu. Osvajanje Bihaća opjevano je i u našim narodnim pjesmama. ${ }^{13}$ ) Iako je bio kratko vrijeme beglerbeg u Bosni, Hasan-pas̉a je uspio da uspostavi dobre odnose s Dubrověanima. ${ }^{44}$ )

Pokušaj Hasan-paše da osvoji Sisak nije uspio. Poginuo je u toj bici zajedno sa tri bosanska sandžak-bega i više hiljada vojnika.

O potomcima Hasan-paše Predojevića nema podataka.
Prema Klaiću, Hasan-paša je imao brata Džafer-bega, koji je bio sandžakbeg u Cerniku, a bio je oženjen bogatom perzijskom kneginjom, udovicom velikog vezira Osmana. ${ }^{45}$ )
$\qquad$
408) S. Baskagić, Znameniti Hrvati, Bošnjaci i. Hercegovci u turskoj care-
str. 45 . vini, str. 45.
${ }^{\text {409) T. Popovi é, Spisak hercegovackih namesnika u XVI veku, str. } 98 .}$
(2a (419) K. Jitreček, Istorija Srba, str. 45 .
(10 ( ${ }^{411)}$ Cakirdżbaša-starjesina sakolara.

${ }^{\text {4is }}$ ) Hasan-paşa Predojević asvaja Bihać, Junacke pjesme (muhamedanske), III, Zagreb 1898, str, 53-75.
${ }^{414)}$ HAD, Acta Turcarum, B III, N6 11, 74, 66a-b, 65a-b, C II, N6 6, 23a-b.
418) V. Klalé, Povijest Hrvata V, str. 456.
Ajaspašići

O porijeklu ove porodice nije poznato gotovo ništa. Prema pisanju S. Bašagića i I. H. Danismenda, najpoznatijı član te porodice bio je Mu-tafa-paša, sin velikog vezira Ajas-paše, a bratic serdara Sinan-paše. ${ }^{11}$ )

Mustafa-paša je bio bosanski beglerbeg krajem XVI stoljeća. Poznat je po tome što su na osnovu njegovih povelja (berata) iz 1593. godine, a koje je potvrdio i sultan u Bosni i Hercegovini počeli da nasljeđuju timari i zijameti po sistemu odžakluka. ${ }^{417}$ )

Godine 1595. Mustafa-paša se nalazio na položaju beglerbega u Samu i u tom svojstvu je učestvovao u bici kod Kalugerena (24. VIII 1595).4is)

Nije poznato da li je imao potomaka i da li su se zadržali u Bosni i poslije njegovog odlaska.


## Mustafa-paša

Postoji još niz ličnosti koje se susreću u izvorima i literaturi i koje su pripadale feudalnoj klasi, ali se ne može ukazati na neku rodbinsku vezu među njima. Ima isto tako niz porodica za koje se zna ili pretpostavlja da su se pojavile u XVI stoljeću, ali su tek kasnije njihovi članovi tokom XVII, XVIII i XIX stoljeća igrali značajniju ulogu u istoriji Bosne. To su, izmedu ostalih, Resulbegovići, veoma poznata porodica iz Trebinja koja, prema tradiciji, potjece od Petra Sarmenta, sina Ivana, koji je bio zapovjednik španjolske posade. Prilikom zauzeća Novog 1539. godıne zarobljen je od strane Osmanlija, poslije je primio islam i od njega vuku lozu Resulbegovići. Prema drugoj tradiciji, ova porodica je porijeklom iz Perasta čiji je stanovnik grof Burović primio islam i uzeo ime Resul. "ti) Mnoge turske isprave ove porodice su sačuvane i sada se nalaze u Arhivu Orijentalnog instituta u Sarajevu.

Za Kapetanoviće se misli da su porijeklom od hrvatskih plemica Cvitkovića-Zdilara iz Imotskog. ${ }^{420}$ )

Begovi Beširevići živjeli su u Ostrošcu ${ }^{491}$ ), a prema tradiciji vuku porijeklo od jednog sina Janković Stojana, koji je primio islam. ${ }^{* 22}$ )

[^15]Porodica Čaluk-beg porijeklom je iz Catića, iz okoline Visokog, a rodonačelnik im je, navodno, bio pisar sultana Fatiha. ${ }^{\text {a23 }}$ )

Za Kovačevice, Sijerčice i Todorovice zna se da su porijeklom od domaće vlastele. ${ }^{45}$ )

Kapetani Ostrovice Kulenoviei, prema tradiciji, vuku lozu od Kulina bana ili od Mihajla Kulina, brata dužda mletačkog sKulinaa ${ }^{\text {ass }}$ ) Naime, stari begovi Kulenovići posjećivali su grob Razi Kadune u Petrovcu, そ̌jeg su sina Kulina Halila smatrali za svog rodonačelnika. ${ }^{126}$ )

Ovdje je bilo riječi samo o jednom dijelu muslimanskih feudalnih porodica koje se javljaju u Bosni u XV i XVI stoljeću. S obzirom na to da je ova tema u istorijskom smislu značajna, da je dosta složena i nedovoljno proučena, bila bi potrebna mnago temeljitija arhivska istraživanja da se potpunije prikaže pregled muslimanskih feudalnih porodica u XV i XVI stoljeću u Bosni. Iako je u ovom radu prezentiran samo jedan dio ovih porodica, može se vidjeti da su članovi tih porodica, tokom cijele turske uprave predstavljali najjači oslonac osmanske vlasti u Bosni. Oni su vodili glavnu ulogu ne samo u političkom i ekonomskom nego i u kulturnom životu Bosne.

Kada se svestranije obradi pitanje timarlija u Bosni, koje je poseban problem, tada ce se moci i cjelovitije odgovoriti i na pitanje o razvitku muslimanskih feudalnih porodica.

## ZUSAMMENFASSUNG <br> UBER EINIGE MOHAMMEDANISCHE FEUDALE FAMILIEN IM XV. UND XVI. JAHRHUNDERT

Die Frage der Entstehung und Entwicklung der mohammedanischen feudalen Familien ist sehr kompliziert und noch wenig untersucht. Auch diese Arbeit beantwortet nicht vollständig die Frage nach der Entstehung und Entwicklung des mohammedanischen Adels in Bosnien. Hier wird ein Teil der in Bosnien im XV. und XVI. Jahrhundert auftretenden Familien bearbeitet. Als Quellenangaben für diese Arbeit dienten vor allem türkische Listen aus

[^16]
[^0]:    ${ }^{25)}$ N. Filipovié, Uticaj istama na bosansko-hercegovačko tlo, Islamizacija, Radio-Sarajevo, III program 1975, br, 9. god. IV, str. 79. ${ }^{29}$ ) Isto, str. 79
    27) H , Sabanovié, Knjizernost Mualimana Bas
    jentalnim jezicima, Sarajevo 1973, str 16

[^1]:    2\%) O vakufima u Jugoslaviji opsirno kod Mehmeda Begovića cufi u Jugostaviji, Beograd 1963 ,
    1977, str. 192, so) D z.
     51) H. Kres̃evljaković, Nasi beaistanl, oNas̊e starine» II/1954, str, 23.

[^2]:    ss) A. Sućeska, Položaj bosanskih Muslimana u Osmanskoj drz̈avi, sPreglede 5., Sarajevo 1974, str. 48.
    39) Encyclopedie de !'islam, Nouvelle édition, Tom III, Leyde E, I. Brill, Paris 1971, str. 351-352 (Clanak o Ahrned-paši Hercegoviću napisao H. Sabanović).
    40) Ismall Hami Danismend, Osmanli Tarihi Kronolojisi, 5 Istanbul 1971, \&, 178.
    41) Taric Ansiklopedisi, Istanbul 1968, I st. s. 264.
    42) I. H. Danismend, Osmanif Tarihi Kronolojisi, 5, str. 11-15.

[^3]:    4) C. Truhelka, Tursko-slovjenski spomentic dubrovacke arhive, Glasnik Turgljskog muzeja (GZM), XXIII, Sarajevo 1911, str, 92, 120, 141; G. Etezovic, Stare spomenicl, I, sv. 1, Beograd 1940, str. 271, 533, 582-652; Lj. Stoja n ović, Stare srpske povelje i pisma II, Beagrad 1934, str. 252, 307,
    ${ }^{44}$ ) LJ. Stojanović, Povelje i pisma, str. 353.
    5) Isto, str. 356.
    6) G. Elezović, Turski spomenict, str. 639.
    7) Encyclopedie de Tislam, Tom III, str. 351-352.
    8) M. Tayyib Gökbilgin, XV-XV1 asirlarda, Edime ve pasa Livâsi, vakutlar, mulkler, mukatalar, Istanbul 1952, str. 391-394. (Dalje kratica: M. GökbllVakuflar, mulkele
    gin, Edirne...)
    gin, Edirne...) Nametak, Ahmed-paša Hercegović, Glasnik VIS-a u SFRT br, 6/1977, str. $626-628$.
    ${ }^{\text {sol }} \mathrm{C}$ C. Truheika, Tursko-slovjenski spomenici dubrovacke arhive, str. 161. 912, str, 22 . Bas̃agić, Boănjaci i Hercegovei $u$ isiamskoj knj́lzevnosti, Sarajevo 1912, str. 22.
[^4]:    60) H. Sabanović, Bosanski pařaluk, str. $29-30$. ${ }^{\text {4) }}$ H. Sabanović, Bosansko kraitist, GDI

    183, 184, 189.
    6) H. Sabanovie
    iz 1455. godine, Sarajevo 1964. Krajiste Isa-bega Ishakovißa, zbimi katastarski popis (k) G. Elezovis

    Skopskog nauč̃nog drustiva, Turski spomenici u Skoplǰu, prestampano iz Glasnika 5-39 ${ }^{\text {s) }}$ H. Sabanoviés, Dv. 1 i 2 .
    5-39.
    Saradevo 1957, strevljakovic, Hanovi i karavansaraji u Bosni i Hercegovini,
    110-111, 127, 145, 155. Dubrovnik i Turska u XIV i XV veku. Beograd 1952, str.
    ) H
    29) M. T. Gokblí, Bosanski pasaluk, str, 129
    s9) M. T. Gokibilgin, Edirne... s. 401
    jevo 1970. str. 340 .

[^5]:    ${ }^{119}$ ) I. Božìć, Dubrovnik i Turska u XV veku, str. 207,
    ${ }^{120}$ ) B. Hrabak, Herak Vranes, GDI BIH VIL/1955, str. 6
    ${ }^{129)}$ Isto, str 442 , Tursko-slovjenski spomenici dubrovačke arhive, str. 316.
    129) T. Popovi
    124) C. Truhelk, Spisak hercegonackith namesnika u XVI veku, str. 93.
    ${ }_{125}$ C. Truhelka, Tursko-siovjonski spomenici dubrovačke arhive, str. 316 .
    str. 279.
    126) BBA, TD Ne 18 (1485); OIS br. 61, fo 19, 26.

[^6]:    188)H. Sabanović, Književnost Muslimana na orijentalnim jezicima, str. 308.

    10i) O. Zirojevié, Tursko vojno uredenje u Srbiji (1459-1683), Beograd 1974, str. 261
    200) O. Zirojević, Smederevski sandzak-beg Ali-beg Mihalogiu, Zbornik za istoriju Matice srpske III/1971, str, 9-27.
    ${ }^{201)}$ Isto, str. 14 i 21
    202) Isto, str. 25.
    ${ }^{\text {s03 ) }}$ T. Popovic, Spisak hercegovačkih namesnàka u XVI veku, str. 94.

[^7]:    305) Opsirnije vid. B, Zlatar, Kopeići i Vitç (Prilog izučavansa muslimanskih begovsklh porodica u Bosni i Hercegovini u XVI stoljeću), Prilozi Instituta za istoriju br. XIII, Sarajevo 1977, str. 322-327.
    $\left.{ }^{300}\right) \mathrm{BBA}$, TD No 56 (1516); OIS br. 63 , fo 28.
    307 HAD, Cons. Rog. 53,133 , 1550. god.
    ${ }^{309}$ ) BRA, Maliye defteri No 706 (1550); OIS br. 2
    $\left.{ }^{300}\right) \mathrm{BBA}$, TD No 57 ( $1528-30$ ); OIS br. 64, 10 23
    $\left.{ }^{319}\right) \mathrm{BBA}$, TD Na 284 ( 1550 ); OIS br. 212 , fo 129 .
    311 M. Mujić, Robovi iz Hrvatske pred sarajevskim sudom u XVI vijeku, „Otkrí̌ac, 1956, str. 308-310.

    3ig) H. Sabanovic, Bosanski pas̆aluk, str. 64.

[^8]:    ${ }^{\text {313 }}$ ) M. Mujezinović, Turski natpisi u Sarajevu iz XVI vijeka, POF II/1951, str. 103
    119) A. Alielić, Popis bosanske vojsike pred bitku na Mohaču 1526. g. POF XXV/1975, Sarajevo 1977, str. 199.
    $\left.{ }^{315}\right)$ V. Klaide, Povijest Hrvata V, str. 93.
    ${ }^{319}$ ) R, Samardzici, Sulejman i Rokselana, str. 620-653.
    ${ }^{312}$ ) BBA, TD Ne 211 ( 1540 ); OIS br. 75, to 310.
    ${ }^{315}$ H. Sabanovíc, Bosanski pašaluk, str. 65.
    $\left.{ }^{329}\right)$ E. Celebl, Putopis, str. 124, nap. 173.
    ${ }^{329)}$ ) H. Sabanović, Bosanski pašaluk, str. 221.
    ${ }^{321}$ S. Başagiê, Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovei $u$ turskoj carevini, r. 19.
    ${ }^{322}$ ) R. Samardž16, Sulejman i Rokselana, str. 163

[^9]:    344) A. Nametak, Karaďoz-beg i njegovo doba, aNovi behars, god. VII 1913, br. 3-4, str. 38.
    ${ }^{345}$ ) H Hasandedr, Kulturno-sionsin doba, POF X-XII/1960-61, str. 150.
    345) BBA, TD Ne 533 Dubromik i Turska u XVI veku, str. 462, nap. 86
    346) M. E. Kadic, Hromit OIS br. 92, fo 105.
    347) HAD C.
    wich de Castro Novo
    ${ }^{350}$ ) S. Bassagic, Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovol u turskoj carevint str. 62,
    ${ }^{351)}$ Islam Ansiklopedisi IX Cllt, str. 566-569
[^10]:    ${ }^{353)}$ R. Samardžić, Mehmed Sokolović, str. 121.
    353) Isto, str, 334.
    ${ }^{\text {a54 }}$ ) Islam Ansiklopedisi, str. 568; I. H. Danlṣmend, Osmanli Tarihi Kronolojisi,
    35s) M. Perojevie, Klis u turskoj vlasti, str, 94.
    ${ }^{356}$ ) S. B as agić, Znameniti Hrvati Bosnjaci i Herceqovei u turskoj carevini,
    257) T. Popovic, Spisak hercegovačkih namesnika u XVI veku, str, 98. ${ }^{\text {258 }}{ }^{35}$ ) Sumarni defter za hercegovacki sandžak. Fotokopije u Akademijl nauka umjetnostl Bosne i Hercegovine, br, 179, fo 2.
    359) M. T. Gökbilgin, Edime...s. s, 502 .

[^11]:    ${ }^{300}$ ) Rogatica, A. Bejtić, Period turske vtadavine, Sarajevo 1966, str. 38-61.
    301) L. Gazic, Vakuf-nama Husejn-bega, sina Ilijasa iz 1558, godine, (prevod u rukopisu).
    369) Vakuf-nama Mustafa-paše Sokolovića, str, 177.

    XIV-XV/1964-65, IIV-XV/1964-65, str, 198
    ${ }^{3651}$ T. Popović, Dubrovnik i Turska $u$ XVI veku, str. 240.
    ${ }^{365}$ ) S. Traka, Vakuf-nama Sinan-bega Bajramagica (prevod u rukapisu) ${ }^{\text {awa }}$ ) Dz. Celie - M. Mujezinović, Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, str. 169.

[^12]:    $\left.{ }^{383}\right)$ HAD, Dona Turcarum, $15^{d}, 25^{d}$.
    ${ }^{384}$ ) H. Hadzilbegić D. Buturović, Berat Hudaverdi Bosna Meh-med-bega iz 1593, godine, POF XII-XIII/1962-63, str, 151-174.
    ${ }^{385}$ ) A. Bejtič, Neretvanski bezi Repoveh, >Osvit. II, 57 (1943), str, 2, 3.

[^13]:    386) H. Has anded $\ddagger$ ć, Zadužbine Ahmed-age Lakisića u Mostaru, Glasnik VIS-a 1961, str. 385.
    387) Isto.
    ${ }^{388}$ ) Gajret XII/1931, str. 68.
    ${ }^{\text {s89 }}$ ) Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini, sabrao Kosta Hörmann, savjetnik zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1889.
    ${ }^{309}$ HAD, Dona Turcarum $123^{4}$.
    (391) HAD, Cons. Rog. 68, 271.20 . ${ }^{392}$.
    388) P. E. Fermendíin, Acta Bosnae, str. 561.
[^14]:    ${ }^{402}$ ) S. B assagic, Znameniti Hrvati, Bosnjaci i Hercegovei u turskoj carevini, str. 3
    409) BBA, TD N. 728, Sumarni popis timara 1 spahija bosanskog, hercegovacloog, zvorniökog, kliśkog I pakračkog sandzaka s početka XVII stoljeća; OIS br. 100, fo 9. ${ }^{404}$ ) O porodici Cengić više vid. H. Kreševljaković, Cengići - Prilog proußavanju feudaliama u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1959
    $\left.{ }^{405}\right) \mathrm{M}$. Mujezinovié, Turskt natpisi XVI vijeka u Bosni i Hercegovini, POF VIII-IX/1958-59, str. 182-183.
    ${ }^{406)}$ S. Basagle, Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u turskoj carevini, str. 33-34.
    ${ }_{407}$ ) I. H. Uzunçarsili, Osmanili Tarihi, III, Cilt, 2 kisim, str. 352.

[^15]:    ${ }^{416)} \mathrm{S}, \mathrm{Bas}$ agić, Kratka uputa u proslost Bosne i Hercegovine, str, 48 ,
    417) A. Suceska, Evoluclja u nasljedivanju odžakluk timara u bosansicom pašalukcu, GDI BiH XIX1970-71, Sarajevo 1973, str. 35 .
    418) I. H. Denismend, Osmanil Tariht Kronolojisi, III, str. 151.
    419) M. Busuladžíce, Resulbegovici, ${ }^{420}$ Novi behare 1937-38, str. 101-181 tista 1938, br. 149 . ${ }^{420} \mathrm{~K}$. Gu , hrvatskom porijeklu begova Kapetanovića, Jugoslovenski
    491) R, Lopa.kić, Bihać i-bihaćka Krajina, Zagreb 1943, str, 186.

    4z2) H. Sehić, O postanku triju aristokratskih plemena, Novi behars VIL/1933, str. 127 . postanku triju aristokratskih plemena, wovi behars, god.

[^16]:    483) O. Bla ̌̌evitc, Begovska obitelj Caluk-beg, wSlobodna riječa, Beograd 1932.
    484) V. Cubrilovic, Poreklo musilimanskag plemstva u Bosni i Hercegovini, str. 374.
    ses) H. Kresevijaković, Kapetanije u Bosnt i Hercegovini, str. 187.
    ${ }^{420}$ ) H. Sehic, Kako je nastalo begovsko pleme Kulenovic, $\rightarrow$ Novi behara, VIII/1934-35, str. 330-331.
